**Vyznejte krátce svůj vztah (lásku) ke svému rodnému městu, a to tím způsobem, že v textu použijete apostrofy (nemusíte však explicitně jmenovat jméno města).**

**Vesnice, moje, já jsem tvoje,**

**vinice, folklor a zpěv je láska moje.**

**Sice jsi malá, ale pro mě vždy skvělá.**

**Město v Boskovické brázdě, Mucha Tebou chodil a učil se Tě malovat. Město vína, Menšík Tebou nad ránem vrávoral a rozdával všem smích. A já? Hned po narození z Tebe odsunutá, Město neznámé.**

**Ó městečko moje krásné, kolik skvělých zážitků jsem v tvých ulicích prožila, kolik skvělých lidí potkala. Nicméně život jde dál a já tě opouštím, jen se neboj, město mé, v mém srdci zůstáváš už navždy.**

**Oj ty krásné místo, ty dokonalé obydlí.**

 ***Městečko mé, vprostřed lesa,***

***rád se k tobě vracím.***

***Komíny tvé, vidno z dáli,***

***když se z domu ztrácím.***

***Městečko mé, díky za to,***

***že znáš ještě kupy sněhu.***

***Najdu v tobě nejen domov –***

***i matčinu něhu.***

**Oh, Brode, proč jsi nyní tak vzdálen. Jako Havlíček sám, i Ty máš navždy jisté místo v mém srdci. Nosím si Tě všude s sebou a snažím se rozpoznávat Tvé rysy v nových místech. Je zřejmé, že mi chybíš. Jak daleko jen jsi! Krajina Tvá jest mi nejblíže, příjemnější místo jsem dosud nenašla.**

***Drahé rodné město, i přesto, že tě mnozí označují zapadákovem, já tě budu mít navždy v srdci.***

**Aj Kyjove, mé rodné město, opět se mi zastesklo. Po té krásné radnici, co na náměstí stojí a po obchodech, co náměstí lemují.**

**Milé město moje, jsem tak ráda, že jsem tvoje!**

**Drahé rodné město, jsi nádherné, když nejsi v obležení ruských turistů, kteří přijeli popíjet léčivé prameny a koupat se ve tvých lázních. A také ti děkuji, drahé rodné město, za oplatky, které se dají na kolonádě koupit na každém rohu.**

**Brno, ty krásné město. Sice nejsi hlavním městem, pro mě však si nejlepší. Ty tvé krásné památky! A ty tvoje náměstí s kavárnami, kde člověk pozná nové přátele. Mé krásné, krásné Brno.**

**Moje milé město, chci, abys vědělo, jak hezky se mi v tobě žije. Poskytuješ mi příjemné a klidné místo pro život. Děkuji ti za možnost být v centru veškerého dění, ale zároveň možnost být za pár minut v přírodě. V přírodě, jejíž krásy neustále objevuji. Netušila jsem, co všechno skrýváš. Máš od všeho něco, kouzelnou přírodu, obdivuhodné památky a spoustu dalších předností.**

**Má milá vesničko, stojíš mezi loukami, poli a lesy, obklopena přírodou. Děkuji ti za všechnu energii, kterou mi dennodenně dáváš. Zůstaň pořád taková, jaká jsi nyní.**

**Mé milované malé město,**

**obdivuji tvou krásu, kterou oplýváš v letních měsících. Jsem unešená zimní atmosférou, když na střechy domů padají vločky sněhu. Zbožňuji krásu nedaleké přírody, která se nachází ve tvém sousedství.**

***Milé podhorské útulno, renesanční vzpomínko, mám tě ráda.***

**Milá moje vesničko, jak objímáš mě svými nádhernými lesy. Voníš, dáváš jistotu i potěšení. Pověz, kde najdu hezčího místa k žití? Ne, to Ty jsi jediná. Ach, vesničko moje milovaná.**

Má milá vesničko, stojíš mezi loukami, poli a lesy, obklopena přírodou. Děkuji ti za všechnu energii, kterou mi dennodenně dáváš. Zůstaň pořád taková, jaká jsi nyní.

Milované místo, malebné, mezi kopci ukryté. Kde je ten čas, kdy jsem tebou procházela, moje rodná vesnice? Na podzim v mlze, na jaře obklopena barevnými lesy, tyto časy strávené s tebou jsem milovala a milovat budu navždy.

Svitavy mé krásné, dlouze tajemné. Jak já Vás mám rád. Klaním se ti, ty předlouhé podloubí. Děkuji ti, rybníku Rosničko, za tvé okolí. Obdivuji vždy prázdné a klidné náměstí.

 **Kostelec nad Orlicí:**

***Hoj ty město nad Orlicí řekou,***

***Buď pozdraveno bráno Orlických hor.***

***Ty rozhléhajíc se na střetu tří cest***

***děláš obyvatelům místním čest.***

Děkuji Vám, Svitavy mé.

**Ty moje Hvězdo. Jsi Hvězda nejvíce zářící na mapě celého světa, nejen na mapě památek UNESCO.**

Ó mé rodné město, mé milované město, změnilo jsi se k nepoznání. Rozprostřelo jsi se do dálky. Změnilo jsi barvy. Nepoznávám tě.

Chtěla bych opět jít po dlážděném náměstí

projít se tam, kde šly kroky králů

kolem věží, kolem nároží

město starobylé, město mé!

*Jen dál se tyč nad klikatou říčkou, jen dál panuj nad krajem! Ó jak živé jsi, jak pulzující! Vždy se k Tobě mohu obrátit, vždy mohu projít Tvými uličkami a vzpomínat na ty nejkrásnější chvíle.*

Město mé, co bych si bez tebe počala! Když mám splín, nejraději se procházím tvými uličkami, když mám náladu oslavovat, piji víno z tvých vinic a když se cítím sama, pokaždé mi poskytneš svou náruč. Děkuji ti, že jsi tady vždy pro mě, a věz, že i já pro tebe.

Ty královské město na zlatonosné Otavě, po jehož ulicích chodili Šrámek, Weiner nebo Sova, v němž vyrostlo nespočet studentů a poté odešlo, jen někteří se navrátili zpět – mnozí však již nikdy více. Na hladině řeky nese se pozlátko, pod hradbami je temno, město je jimi zakonzervováno. Je to město malé a v něm nesmrtelný duch. Ach, prokletý duch – duch maloměsta.