Sadílková Johanka

V3.A

**Pohled z okna**

V okénku s bílým rámem vidím krásný obrázek, nikdo jej nenamaloval, nikdo ho dříve nespatřil a ani už nespatří jako já. Možná kvůli své jedinečnosti je tak krásný. Když se na něj člověk podívá, vidí vždy něco nového.

Já vidím bledě modré nebe, s pár mráčky jako beránky. Za nimi prosvítá zářivě zlaté slunce, je příjemné a teplé. Dole pod nimi se zelená nádherná louka. Každý, kdo by se na ni podíval, by si vzpomněl, jak v mládí po takových loukách poskakoval a hrál si. Na jejím vršku se tyčí robustné duby a velké buky, jejich listy se v lehkém vánku třepotají sem a tam. Nalevo od nich se nachází část města. V řadě za sebou tam stojí rodinné domky. Všechny mají svoji upravenou zahrádku, zastřižený plot, zkrátka vše, jak má být. Od domů k lesu se line uzounká vyšlapaná cestička. Určitě se tamtudy už spousta lidí nachodila. Vedle cestičky se rozprostírá nemalý rybníček s nejmíň sto let starou vrbou, její větve dopadají až na hladinu.

Je hezké se dívat z okna nezaujatě a přímě. Za pár let to tu nemusí být jako teď. Může to tu být mnohem lepší nebo horší. Záleží pouze na úhlu pohledu a na tom jak si svého podhledu z okna budeme vážit.