**Srdce pro všechny, kteří milují …**

Pondělní ráno je tady, ach jo. Dveře se rozráží a vstupuje naše třídní paní učitelka. Zapisuje do třídní knihy, vstane a lehce se pousměje. Už to začínáme tušit! ,,Milé děti, našla jsem… . "

Tak a je nám to jasné – zase nějaká nová soutěž. ,,Hmmm, to zní dobře," ozývají se hlasy
ze všech koutů třídy. Jako jeden hlas jsme vykřikli rázné ,,ANO", div že to paní učitelku neporazilo. Padlo několik nápadů jak a co by se dalo vytvořit, ale jak už to u nás bývá kreativita a slovo holek je silnější. Holky = nápad, kluci = obstarání materiálu a pomocné práce – jak razí heslo náš pan školník: Když můžu, tak pomůžu. Nápad máme, materiál máme, svolení máme, ale pořád nám něco chybí. ,,Na co jsme to asi zapomněli?" No jasně, vždyť nevíme, komu SRDCE darujeme. Paní ředitelce, starým lidem, naší drahé Maruš,
panu starostovi, paní učitelce, nemocným dětem, kamarádům, jeden návrh střídá druhý,
ale ani na jednom se ne a ne shodnout. Vždyť každý nápad má hlavu i patu, ale který je ten pravý? Nejtěžší úkol nám dal opravdu setsakramentsky zabrat. ,,Máme to!!!" Dejme ho všem! Všem? Všem, kteří mají někoho rádi. Kdo jiný by si měl zasloužit srdce, když ne ten,
který se o to své podělí. A co když někdo někoho nemá rád? Co když je to zlý člověk?
Tak ho dejme všem, kteří mají někoho rádi, ale i těm, kteří se to jednou naučí. Jde se to naučit? Vždycky jde vše, jenom se musí chtít. A aby se naše srdce dostalo ke všem, kterým patří, pošleme ho poštou. Odesílatel: Základní škola a mateřská škola Ptení. Příjemce – Srdce pro všechny, kteří milují, ale i pro ty, kteří se to právě učí. A tak vznikl **NÁŠ** příběh, příběh osmnácti spolužáků, osmnácti kamarádů, kteří spolu prožívají poslední úžasný společný rok v lavicích základní školy a jsou hrdi na to, že se stali součástí projektu: *Srdce s láskou darované*. Děkujeme!