Dobrý den,

do Vaší soutěže zasílám práci mých žáků. Jedná se o veliké srdce vyřezané z polystyrenu a natřené na červeno. Na něm je přilepeno dvacet pět srdcí – vlastně dvě srdce v jednom. Kdy na dřevěném výřezu ve tvaru srdce je přilepeno srdce keramické. Děti pracovaly s obrovským nadšením a elánem a dokonce „hlídaly“ sebe samy navzájem, aby se vše povedlo.

Já sama jsem chtěla Vaši výzvu rozvést ještě dále… Ale jak se říká „narazila“ jsem. Musím se o toto s Vámi podělit, ač mimo rámec soutěže.

Oslovila jsem dětský domov v našem blízkém okolí s výzvou – že moji žáci „svá srdce“, vlastnoručně vyrobená, věnují tamním dětem. Ale ouha, nechtěli jsme do domova přinést peníze, ale „jenom“ vlastnoručně a s láskou vyrobená srdce. A to se dnes nenosí. Bohužel.

Bylo mým obrovským štěstím, že jsem toto neřekla mým žákům dopředu, chtěla jsem své

žáky překvapit. To mě zachránilo. Nedovedu si představit, jak rychle by asi vyprchalo jejich nadšení po takovéto trpké zkušenosti a jak velké by bylo jejich zklamní. I mně to velmi nemile překvapilo.

Soutěžní text najdete na druhé straně.

S pozdravem

Vlaďka Mertová, učitelka

ZŠ Vidče

Okres Vsetín

75653 Vidče

🕿 731 714 300

vladimira.mertova@seznam.cz



11. listopad 2014

Srdce s láskou darované – „Srdce máme všichni stejná, ale přece každý máme jiné“

Komu by darovali srdce videčtí páťáci?

Jeden by je daroval všem hodným lidem, které by chtěl mít kolem sebe. Zejména myslí na maminku a tatínka, kteří se o něj starají a mají ho rádi. Další myslí na Hurvínka, protože ho vždy rozesměje. Mnozí z nich si uvědomují, že na dobré srdce čekají nemocní, staří, postižení a opuštění lidé.

My lidé máme srdce všichni stejná, ale přece má srdce každý člověk jiné. Jinak dává to dobré ze sebe. Darujeme srdce rádi tomu, koho máme rádi. Myslíme na lidi, u kterých nám není lhostejný osud a jejich utrpení.

Svá srdce, která jsme vlastnoručně vyrobili, darujeme a posíláme daleko, pro nás hodně daleko, na východní Ukrajinu. Uvědomujeme si, že se máme moc dobře a tam daleko, ale zároveň i blízko, trpí nevinní – mají hlad, nemají střechu nad hlavou, je jim zima. Když jsou nemocní, nemůžou si lehnout do postele s teplým čajem jako my. Nehrají si hry, bez elektřiny si nemůžou pustit počítač.

Nám se ráno nechce vstávat do školy a pro ukrajinské děti by to bylo ohromné štěstí – jít v klidu a beze strachu do školy. Když přijdeme ze školy, můžeme si nerušeně hrát, chodit ven.

Díky ukrajinským dětem si uvědomujeme, jak je válka hrozná a jak je nutné bránit mír, který je pro mnoho lidí, tedy i pro nás, samozřejmý.

Ať naše keramická srdce přinesou radost těmto dětem, srdce jsou každé jiné, tak jako jsme každý z nás jiný, a přece se trochu podobají. Vždyť i lidské utrpení a bolest mají různé podoby – samota a opuštění, nevyléčitelné nemoci, bída, strach o své blízké. Tyto podoby mají jedno společné. Trpí nevinní lidé. Nevíme, proč někteří lidé musí snášet tolik utrpení a bolesti a jiní si užívají bezstarostného života. Proto musíme trpícím a slabším lidem pomáhat. My začneme tím, že přestaneme myslet jenom na sebe a začneme si vážit těch nejobyčejnějších věcí.

Přicházíme už na to, že není samozřejmá láska a péče, kterou nás všichni obklopují. I my musíme pro spokojenost něco dělat. Proto posíláme nejen srdce keramická, ale i vzkazy všem dětem světa, ať se jim dobře daří. Alespoň tak jako nám.

Žáci 5. Třídy pod vedením p.uč. Vlaďky Mertové

Základní škola Vidče

756 53 Vidče

