Nevím, zda není troufalé říkat, že jsem se této soutěže původně nechtěla zúčastnit. Myslela jsem si, že moji svěřenci v první třídě jsou ještě taková malá poupátka. Spletla jsem se.

Jeden den ve výtvarné výchově jsem dětem řekla, že uděláme srdíčko, které mohou darovat komukoli budou chtít a obdarovaného to velice potěší. Děti byly nadšené. Začaly tvořit s vervou a nadšením. Dokonce si samy zvolily, komu srdíčko chtějí věnovat a k mému překvapení to byly všichni zaměstnanci naší školy. Bylo to od nich tak milé, že mě „přinutily“ se do soutěže přihlásit. Díky rozveseleným tvářím mých kolegů jsem si uvědomila, že je krásné někoho obdarovat a i taková ,,maličkost,, velmi potěší. Srdíčko **z lásky darované** by si zasloužili nejen pracovníci a pedagogové naší školy, ale všichni lidé na světě. Žáky, které učíme, se snažíme vést k laskavému chování. Každé dítě by mělo umět pochválit a vyjádřit vděčnost ostatním lidem. Děti touto formou dokázaly ocenit práci nejen všech kantorů, ale vzpomněly si i na neúnavnou činnost paní uklízečky , ocenily gurmánské umění paní kuchařky. Zkrátka na každém si dokázaly najít něco, co je důvodem k darování srdce. My dospělí děti učíme, jak vyjádřit pochvalu a poděkování, ale také i my bychom se měli od dětí naučit vidět lásku dětskýma očima a umět ji bezprostředně rozdávat kolem sebe.