**SRDCE Z LÁSKY DAROVANÉ**

(Úvaha žáků 4. a 5. ročníku literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Kroměříž)

Většina z nás považuje za nejdůležitější věc v životě RODINU a DOMOV.

Domovem je místo, kde se cítíme bezpečně, milováni, kde jsme sami sebou, s lidmi kterým věříme a máme je rádi, kde se můžeme skrýt před nástrahami světa a života, místo kde si můžeme odpočinout a mít klid, kam se můžeme kdykoli vrátit a kde nás přivítají s otevřenou náručí a vlastní postelí. Rodina je skupinka lidí, ve které má každý člen své postavení a nenahraditelné místo. K rodině si člověk chodí pro pomoc, radu, pochopení, povzbuzení, pohlazení, podporu a útěchu, pro láskyplné objetí i poučné pokárání, pro občerstvení těla i duše.

Ale ne každý z nás má TO ŠTĚSTÍ… Pomysleme na to, kolik dětí je v kojeneckých ústavech, dětských domovech nebo jiných ústavních zařízeních… A také kolik je utrápených párů toužících po rodině…

A právě lidem, kteří se starají a pečují o děti bez rodin a domovů, párům, které otevřely svá srdce a svůj doposud prázdný dům, přijaly malého člověka takového jaký je a daly mu naději na lepší život…CHCEME DÁT Z LÁSKY DAROVANÉ.

Bylo by však hodně nespravedlivé, kdybychom alespoň polovinu toho srdce nedali také našim rodinám…Odmala o nás ve zdraví i nemoci starostlivě, trpělivě a s láskou pečují, obětují nám svou lásku a čas, finančně nás podporují, mají nás rádi za všech okolností a odpouštějí nám naše prohřešky. Snaží se z nás vychovat pilného a poctivého člověka, který nemyslí jen na sebe,… A za to všechno je moc milujeme a děkujeme jim.