**Děti dětem – Srdce s láskou darované**

*„Miluj svého bližního, jako sám sebe“ (Mt 22, 39)*

Tato slova nalezneme již ve Starém zákoně. Již staří židovští učitelé chápali, že láska k bližnímu vychází z lásky k Bohu, který stvořil člověka ke svému obrazu. Proto nelze milovat Boha bez lásky k jeho stvoření. Zde je pravá pohnutka lásky k bližnímu, ten „velký základní princip v přírodě a zákoně“.

V evangeliu se říká, že bližním je každá lidská bytost, muž či žena, dítě, přítel, nepřítel, ke kterému máme chovat úctu, ohled a mít jej na vážnosti. Láska k bližnímu je univerzální a osobní zároveň. Vztahuje se na celé lidstvo a konkretizuje se vůči tomu, kdo je nablízku.

Kdo nám však může dát, tak velké srdce? Kdo v nás může vyvolat takovou náklonnost, která způsobuje, že jsme si blízcí – bližní také s lidmi, kteří jsou nám cizí a která nám pomáhá překonávat lásku k době a dává nám schopnost vidět ji v druhých? (Řím 5,5)

Není to pouze lidská láska, která je omezena na rodinu, přátelé, blízké. Pravá láska nepřipouští diskriminaci – nějakou nesnášenlivost k druhému, nerozlišuje, že je někdo sympatický nebo nesympatický, pro ni neexistuje člověk hezký, či ošklivý, velký nebo malý, bílé či tmavé pleti. Láska také dokáže nést břemena druhých a ochotu pomoci nebo udělat radost druhému člověku – úsměvem, milým slovem nebo nějakým hezkým překvapením.

Jsme Školní družina se ZŠ Chrjukinové v Ostravě – Zábřehu a toto je náš příběh. Každý den se s dětmi učíme, jak je důležité si vzájemně pomáhat, neposmívat se ostatním, když mají nějaké tělesné nedokonalosti nebo nejde jim to ve škole. Vymýšlíme různé projekty, kde děti spolu spolupracují a uvědomují sami sebe a ostatní skrz práci v kolektivu.

V soutěži *„Srdce s láskou darované“* jsme se také zamýšleli nad tím, jak je důležité si pomáhat, udělat někomu radost. Proto jsme se rozhodli, že naše srdce darujeme nemocným dětem v Městské nemocnici Ostrava na dětské oddělení.

Srdíčka jsme vyráběli technikou plstění z ovčí vlny a zdobili barevnou ovčí vlnou. Vznikly malinké srdíčkové polštářky, které jsou teplé, hebounké a příjemné na dotyk. To proto, aby děti v nemocnici se mohly k srdíčku tulit. Děti práce se srdíčky moc bavila a musím říci, že byly moc šikovné, neboť jsou to děti z 1. stupně (3. a 4. třída) a plstění je časově náročná technika. Já jako jejich paní vychovatelka mám z nich upřímnou radost.

Celý proces tvoření jsem nazvala **Děti dětem** - neboť tvořily děti pro děti, které jsou nemocné v nemocnici, nechodí do školy a nemohou volně běhat venku na hřišti. Jsou v nemocnici, kde se o ně starají lékaři a zdravotní sestřičky. Také musí brát léky, čeká je operace nebo docházejí na chemoterapii.

Naše slavnostní předání srdíček i s obrázky proběhne **25. 11. 2014**.

*Věřím, že v dětech toho spoustu zůstalo a přinesou si něco do budoucna.*

*Myslím, že jsme se všichni obohatili o zajímavé myšlenky – toho, čemu se říká tradiční lidské hodnoty – láska, empatie, soucítění s jinými.*