Zoja Záhornacká

Mojej škole

Bol som len nepatrným zrnkom v šírom láne,

no stal sa zo mňa neprehliadnuteľný plný klas.

Bol som len smutným holým stromom

a teraz žiarim sviežim kvetom medonosným.

Ty otváraš mi brány, čo zdali sa byť navždy uzamknuté,

do mojich prvých krokov vlievaš prepotrebnú istotu,

dávaš mi silu odolávať temným vetrom osudu,

schopnosť vidieť aj za štíty, čo týčia sa pred zrakom mojím.

Skláňam sa pred tvojou mocou, keď búraš predsudky,

keď víťazíš nad obavami a obdaríš ma odvahou.

Dvíhaš ma z prachu zeme, kde vládne bezradnosť,

na krídlach, čo narástli mi, vznášam sa k svojim snom.

Stojíš po mojom boku a zrazu sa v inom svetle vidím,

vyzbrojíš ma sebaúctou a ja ju v úctu k iným pretavím.

Si mojím pilierom, mojou nezlomnou vierou v človeka,

tvoj dar mať naveky budem, aj keby vzali mi všetko ostatné...