Srdce pro opuštěné

Jen chvíli jsme váhali, komu věnovat naše srdce.
Povídali jsme si, který pocit nám v životě je hodně nepříjemný. Není jich málo, pro každého je to jiná životní situace. Ale na jedné jsme se docela ujednotili. Je to ten pocit, když si myslíme, že jste na všechno sami. Nebo že nám nikdo nerozumí. Pocit osamění. Tohle potká za život snad každého. Alespoň na chvíli. I toho největšího samotáře.
A určitě to není pocit příjemný - že není nikdo, kdo by s vámi sdílel radost i starost.
Teď, když tohle píšeme, je zrovna předvánoční čas. A to lidé samotu pociťují mnohem intenzivněji. Protože zrovna o Vánocích chtějí být lidé spolu a cítit lásku.
Je určitě mnoho takových, kteří se sami cítí. Starší lidé, na které zapomněli jejich děti, nebo je nikdy neměli. Mladí, kteří se třeba pohádali s rodiči. Lidé bez domova. Co je jejich největší přítel alkohol, aby tu svou situaci na ulici ustáli.
Ale někdy se člověk může cítit sám i uprostřed lidí. Může být nemocný. Mít deprese.
Nebo jen nemá kamarády.
Takže. Vy všichni, kteří se cítíte být osamocení a zapomenutí celým světem!
Nebuďte alespoň chvíli smutní. Tohle srdce je jen a jen pro vás. A opravdu vám ho darujeme s láskou.

Žáci 7. Třídy ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno