Dopis mojí milované mamince

Tímhle tím dopisem bych Ti chtěla něco vzkázat, maminko. Moc ti děkuji za to, co pro mě děláš. Pamatuješ třeba, jak jsem se poprvé učila jezdit na kole? Jak jsem spadla a odřela si koleno a začala plakat, zvedla jsi mě a řekla, že všechno bude dobrý. Touhle vzpomínkou bych Ti chtěla říct, že jsi mě vždy dokázala utěšit. Vím, že to se mnou nemáš zrovna jednoduché, ale ty to vždy dokonale zvládneš. Tak právě proto jsme Vám chtěli věnovat tohle srdíčko, maminky naše.

Na výrobu srdíčka jsme si vybrali techniku quilling, protože se nám moc líbí a všechny doufáme, že se Vám taky bude líbit. Bylo to sice na delší vyrábění, ale náš výsledek snad bude stát za to. Na srdíčku jsme pracovaly všechny, například Terezka Lanžhotská a Terezka Nevřivá skládaly ty menší kytičky a hvězdičky. Natálka Kotíková skládala větší ornamenty. Natálka Otáhalová a Klárka Otáhalová také skládaly, ale spíše dekorovaly a lepily. Chápu, že mezi tvé koníčky zjevně nepatří praní, vaření ani uklízení, ale i přesto to pro nás děláš. Moc často ti to neříkám, i když bych měla, ale mám tě nadevšechno ráda. I když nechci uklízet, i když nerada utírám nádobí, i když někdy dělám hlouposti, kterými tě štvu, přesto mě máš ráda takovou, jaká jsem. Nikdy jsi mi nepřestala být oporou a já nikdy nepřestanu být oporou pro Tebe. Jsi moje jediná maminka, jediný člověk, kterého nepřestanu mít ráda až do smrti.