„Srdce s láskou darované“.

Tento týden jsme se zapojili do soutěže „Srdce s láskou darované“. Tento projekt na mě vykoukl na internetu před týdnem, a tak jsme měli co dělat, abychom splnili všechny podmínky. Děti naší třídy jsou akční, zvídavé a tak není vůbec obtížné u nich vzbudit zájem, aby udělaly něco pro dobrou věc.

Povídali jsme si o tom, jak je těžké, když někdo nikoho nemá, a že cílem tohoto projektu je vyrobit „srdíčko“, pro někoho, komu udělá velkou radost.

Děti si vzpomněly, jak chodily navštěvovat babičky a dědečky z místní Charity v době, kdy chodily do mateřské školy.

A tak jsme se objednali ve Frýdlantu ve středisku Husitské Diakonie „Domov u Spasitele“.

Hned jsme se pustili do práce. Děti lepily kávová zrnka na papírová srdíčka, po zaschnutí přilepovaly špejle pro zápich. Dále vymýšlely přání, která psaly do přáníček, doplňovaly   
a ozdobovaly opět srdíčky, někteří i malovaly. Nakonec připevnily přáníčka na zápichy, zazpívaly si písničky a procvičily básničky, kterými chtěly děti návštěvu babičkám   
a dědečkům zpříjemnit.

Náš program předávání srdíček a čtení přáníček, byl proložen básněmi a písničkami, které ve stařečcích probudily jiskru v očích. Někteří s dětmi radostně prohodili pár slov. Děti byly také aktivní, i když na někom byla vidět velká tréma z vystoupení.

Vše se zdařilo, děti předaly všechna přáníčka a odcházely s příjemným pocitem.

Vždyť udělaly něco pro staré babičky a dědečky – lidičky, kteří žijí mezi námi a kteří ani přes vyšší věk a případná omezení, jež stáří přináší, neztratili odvahu a chuť žít.