Manžel byl 11 let nemocný a já jsem ho musela opatrovat. Když pak zemřel, já jsem už byla moc vyčerpaná. A můj synovec se bál, abych zůstávala sama v celém baráku. Proto začal hledat nějaké nové bydlení a našel mi tenhle Domov. Ale tehdy se dům teprve dodělával.

Já jsem věděla, že musím ze svého domova pryč, abych zapomněla na těch 11 let, kdy to bylo opravdu hodně těžké, a tak když jsem věděla, že se nejpozději na podzim roku 2004 budu moci přestěhovat, těšila jsem se. Byla jsem ráda, že si můžu vzít svůj nábytek a některé další své věci do nového bydlení. Jen mi bylo líto psa, kamaráda, kterého jsem musela dát známému pánovi. Pes prý celý týden na mě ještě čekal za vraty, kdy se objevím.

Ze začátku se mi hodně stýskalo, ale pomalu jsem se začala seznamovat s lidmi v parku, kam jsem často chodila. V té době jsem si ještě i sama vařila, chodila jsem do kostela a i na nákupy.

Pak jsem se rozstonala a několikrát jsem byla v nemocnici. Když jsem tam byla již asi potřetí, ptal se mě pan primář, kde žiju, odkud jsem a já jsem se mu rozpovídala o našem Domečku, jak Domovu sv. Alžběty říkám, že to tu máme skoro jako doma a všechno jsem mu vychválila. Jak tu cvičíme, pracujeme, jak jsem tam hrála i divadlo…

A pak za mnou po pár dnech přišel, že mi nemůže víc pomoct, že mě tedy pošle do toho mého Domečku, jak jsem mu říkala, že i on je přesvědčený, že mi tam bude lepší.

A já děkuju Pánu Bohu, že pro mě našel takovéhle místo.

 **Jarmila Riedlová,** 100 let

 klientka Domova od 9. 6. 2004

