*MŠ Nové Dvory, okr. Žďár nad Sázavou, 13 dětí*

Tři králové milí,

Nové Dvory navštívili.

Že to byla těžká cesta,

nesli jenom srdce z těsta.

Srdce krásná, malovaná

a z perníku udělaná.

Všechna byla červená,

co to asi znamená?

Všechny lidi rádi máme

a ta srdce jim rozdáme.

Jsme malá vesnická mateřská školička, ale i přesto se snažíme s našimi dětmi dělat ´velké věci´. Když jsme se dozvěděli o projektu ´Srdce s láskou darované´, hned se nám ta myšlenka zalíbila. V adventním čase jsme tedy začali přemýšlet, komu a jaké srdce bychom s láskou darovali.

Inspirací pro nás nakonec byli dřevění andělé, kteří ozdobili vstup do školky. S dětmi jsme se zamýšleli nad tím, kdo je takovým andělem pro ně. Přicházely různé nápady, ale nakonec jsme si uvědomili, že velkými anděly v životech dětí a vlastně i nás dospělých jsou prarodiče. Babička a dědeček, jejichž náruč je pro každé vnoučátko vždy otevřená a plná lásky, něhy, radosti a samozřejmě také pamlsků a dárečků. Každé z dětí dovedlo popsat mnoho aktivit a zážitků, které mají se svými prarodiči. Proto se děti rozhodly, že senioři si zaslouží, abychom srdce s láskou darovali právě jim.

Děti z naší školky milují perníčky – nejen, že si na nich rády pochutnávají, ale také je rády zdobí. A tak byla volba jasná – srdíčka pro babičky a dědečky budou z perníku. A zdobily opravdu všechny děti – od dvouletých po předškoláky a každý se snažil, aby srdíčko bylo co nejkrásnější.

V prvních dnech nového roku jsme s dětmi navštívili jesličky v kostele v blízkém městečku. Děti si s místním panem farářem povídaly o tom, kolik lidí se přišlo za Ježíškem podívat a že co kdo měl, tak mu přinesl. Za Ježíškem přišli také tři králové a také oni mu přinesli vzácné dary. Dětem se povídání moc líbilo a starší děti napadlo, že my také poneseme dárek – perníkové srdíčko – a to babičkám a dědečkům z naší vesnice. A že vlastně budeme tak trochu jako ti tři králové, kteří přišli za Ježíškem.

V dalších dnech jsme pak byly naše vycházky ve znamení návštěv novodvorských seniorů, kterým jsme předali perníková srdíčka. Bylo krásné vidět, jakou tito lidé mají radost – jen z dárečku, ale především z toho, že za nimi přišly děti. Navštívili jsme nejen babičky a dědečky dětí, ale také ty seniory, kteří žijí sami a třeba ani nikoho nemají. Jejich radost byla teprve veliká a někdy se i slzička dojetí a radosti v oku zaleskla.

A co říci na závěr? Snad jen to, že rozdáním perníkových srdíček to pro nás neskončilo, ale začalo. Rádi bychom, aby do budoucna dveře naší mateřské školky byly dokořán otevřené pro všechny seniory, stejně jako je jejich srdce otevřené pro všechny děti.
Tak nám držte palce.