Čarodějka

Byla jednou jedna holka jménem Bára. Bára nebyla obyčejné dítě. Měla totiž čarovnou moc. Pomáhala přírodě, trávila mnoho času v lese a na loukách, sbírala léčivé bylinky.

Když přišla poprvé do nové školy, některé děti, v čele s Nelou, se jí posmívaly.

„Máš ošklivé šaty!“

„Nikdo tě nemá rád!“

„Lžeš, že umíš čarovat!“

Zaslechla to dívka sedící vzadu u okna. Přišla k Báře a řekla: „Jsem Anička a mně se tvoje šaty líbí a také věřím, že máš kouzelnou moc. Můžeme být kamarádky.“

To se ale nelíbilo spolužačce Nele: „Jestli se s ní budeš kamarádit, dám ti flákanec!“ vyhrožovala.

Báře to bylo líto.

Další den nepřišla Nela do školy. Ámoska dětem prozradila, že Nela je v karanténě kvůli ošklivé nemoci. Když skončilo vyučování, Bára se rozhodla, že Nelu navštíví.

„Crrrr!“ zazvonila.

Otevřela Nelina maminka.

„Tady máš respirátor, aby ses nenakazila,“ poradila Báře.

Bára vešla do Nelina pokoje. Na nočním stolku zahlédla kovidku, dotykáč a hrnek s čajem. Nela tvrdě spala. Bára potichu sáhla do kapsy, vyndala pytlík a z něj nasypala do čaje bylinky, které nosila stále při sobě. Když odcházela, nevšimla si, že se Nela probudila.

Za dva dny se Nela vrátila do školy – zcela zdráva. Našla Báru, podala jí ruka a řekla: „Moc se ti omlouvám, že jsem na tebe byla zlá a děkuji ti, žes mě vyléčila.“

Nela si tehdy uvědomila, že se nemá nikdy nad nikým povyšovat. Bára jí odpustila a od té doby byly i s Aničkou nejlepší kamarádky.