My bychom chtěli darovat toto srdce všem, kteří zemřeli na silnicích a těm, co po nich zůstali.

 Skoro všichni známe někoho, kdo na silnici zemřel nebo přišel o končetiny či má jiné postižení, ať už vlastní či cizí chybou.

Jeden příklad za všechny:

Známe Petru K., která přišla o své blízké vinou jiného řidiče, který chvátal na schůzku s přítelkyní. V ten osudný den vezla Petra svého manžela a dvanáctiletého syna Jakuba z fotbalového tréninku. V autě řekl Jakub, že už nechce chodit na tréninky. Otec, vášnivý fotbalista, nesouhlasil se synovým rozhodnutím a začal na něho křičet. Petra se Jakuba zastávala a pohádala se s manželem.

Petře už zbývalo jen 5 kilometrů cesty. Na silnici za městem začalo Petru předjíždět auto, které jelo celou dobu za ní. Proti tomuto řidiči vyjel kamión, mladý řidič zazmatkoval a strhl volant vpravo, kde ale jela Petra. Řidič naboural Petře přední část vozu, v důsledku toho Petra dostala smyk – hodiny a ………..

Petřino auto zůstalo v příkopě na střeše. Petra se probudila v nemocnici a tam se od doktora dozvěděla o smrti svého manžela a syna Jakuba. Dlouho si vyčítala tu zbytečnou hádku v autě. Mladý řidič, který vše zavinil, utrpěl středně těžká zranění.

Proto bychom chtěli, aby se řidiči zamysleli nad tím, zda jim stojí za to, sednout do auta pod vlivem alkoholu, jestli těch pár minut, které naženou bláznivou jízdou, mají cenu jejich života či života někoho jiného. Je nám líto těch, kteří ztratili blízkou a milovanou osobu.

Jakmile totiž o někoho přijdete, už mu nemůžete říct, že ho máte rádi, že vás ta poslední hádka mrzí, nebo že na něj doma čeká překvapení či úsměv dětí.

Žijte tak, jako by den, který právě prožíváte, byl Váš poslední den. Nezapomeňte svým blízkým říct: „Mám tě rád.“

Myslete na to, že některé chyby uděláte opravdu jen jednou!