Houpačka

Každé léto jsem jezdíval k dědovi. V zahradě rostla krásná velká jabloň s výbornými jablky. Babička z nich dělala skvělý štrúdl. Když jsem tam letos přijel, tak namísto jablůňky bylo jen prázdné místo. Nedokázal jsem pochopit, proč to ten děda udělal. Ale později mi povyprávěl proč. Jablůňka byla stará a nemocná, ale i přesto mi to bylo líto.

 V den mých narozenin mě čekalo velké překvapení. Po sfouknutí svíček na dortu mně zavázali oči a vedli mě na pole za domem, kde jsem na třešni uviděl zavěšenou dřevěnou houpačku. Šel jsem ji hned vyzkoušet! Měl jsem pocit, že lítám až k nebesům. Pak jsem si všiml nápisu: dnešní datum a věnování od babičky a dědy. V tu chvíli jsem pochopil, že houpačka není kupovaná, ale je vyrobená.

 Chtěl jsem znát všechny podrobnosti, tak mi děda prozradil, že je to houpačka z mé jablůňky. Houpačku jsem si oblíbil stejně jako jablůňku a houpal jsem se na ní pokaždé, když jsem u dědečka a babičky byl.

Roky ubíhaly a já jsem na houpačku zapomněl.

O několik let později se mi narodil syn. Když jsem s ním jel k mým prarodičům, tak si všiml mé staré houpačky. Hned ji šel vyzkoušet. Měl jsem radost a vzpomněl jsem si na dětství. Povyprávěl jsem mu, jak vznikla. Můj syn si oblíbil houpačku stejně jako já.

Tomáš Maňásek, 7.tř.,13 let, ZŠ a MŠ Traplice