Požár na farmě

Byla jsem zrovna na houpačce, která je připevněna ke stromu nedaleko naší farmy, a bloudila v myšlenkách, když se náhle ozval maminčin vyděšený křik. Okamžitě jsem se rozeběhla zjistit co se děje. Už z dálky byl vidět tmavý dým a já najednou běžela jako o život.

Na farmě mě nehezky uvítal bolestný až strašidelný zvuk zvířat. Popadla jsem dech a pohledem vyhledala maminku s mojí malou sestřičkou v náručí.

Nevěděla jsem, co mám dělat, ale nemohla jsem tam jen tak stát a nechat zvířata napospas ohni. Bez rozmýšlení jsem vtrhla do stájí. Hned jak to zaznamenali rodiče, jen na mě s hrůzou v hlase zavolali. Tatínek běžel za mnou, ale pozdě, já už byla uvnitř stájí a vchod mu zkřížily plameny. Zadním vchodem jsem pustila zvířata, včetně mého koně Robina, který je můj věrný přítel už od dětství. Najednou se mi zatmělo před očima. Nadýchala jsem se kouře. Začala jsem přemýšlet, jestli to byl dobrý nápad sem takhle bezhlavě vtrhnout. Spíš ne. Poslední, co jsem slyšela byly požární sirény a pak jsem se skácela k zemi.

Probudila jsem se na nemocničním lůžku. Maminka seděla vedle mě. Když mi vysvětlila, že jsou koně v pořádku, a že mě hasiči vynesli ven z hořících stájí, ulevilo se mi a uvědomila jsem si, že bez nich bych tu už nebyla. Příště bych si měla dávat větší pozor, a ne hned vběhnout do hořící budovy. Hasiči jsou opravdoví hrdinové a je lepší tuto nebezpečnou práci přenechat jim.

Eliška Lochovská