Adéla Kratochvílová

ZŠ Zlín, tř. Svobody 868

Moje hezká vzpomínka

Moje nejkrásnější vzpomínka je na léto 2018, kdy jsme ještě neměli naši zahrádku a každý den jsme jezdili za babičkou a dědou na chatu. Někdy tam byl i strýc s tetou a sestřenkou. To jsme potom na louce naproti babiččina království hráli „schovku“ a pouštěli draky. Ale nejsilnější vzpomínkou je chození na hřiby s celou rodinou a hádání se o tom, co jsme vlastně našli.

Milovala jsem poznávání motýlů, cvrkání kobylek, koupaní se v bazénu a stříkání vody z něj na dědova psa. Nikdy nezapomenu na výraz dědy, který ho před chvílí okoupal a za chvíli bude muset znova.

Když tak nad tím přemýšlím, tak jsem tam byla víc jak doma a mám odtud spoustu vzpomínek. Když ještě svítilo sluníčko, tak to bylo teprve ono!

Nejvíc si pamatuji pátky, kdy jsem byla ve škole a přála si, at´ už vyučování skončí a já můžu letět domů, rychle udělat úkoly a potom s mamkou odjet za dědou, kde bude celá rodina. Těšila jsem se na opékání špekáčků, procházku se psem do lesa. Po návratu jsme s babičkou hráli Člověče nezlob se, nebo skočili do bazénu.

Teprve až se setmělo, což bylo hodně pozdě, jsme jeli domů.

Zkrátka jsem tam prožila celé dětství a v létě téměř každý den.

Vždy, když jsme otevřela branku, cítila jsem se jako v pohádce. Ty kupky levandulí, krásně křišťálově lesklá tráva, jezírko s rybičkami a všude poletující motýlci. Je to úplně jak včera, kdy jsme tam jezdili.

Ráda na to vzpomínám, protože ted´ už tam moc nejezdíme, jelikož nemáme moc času a máme zahrádku vlastní.

Miluji ty vzpomínky a vždycky, když je jarní počasí, vzpomenu si na to.