Jsme malá červená srdíčka. Někdy jsme veselá, jindy smutná. Jsme moc ráda, že máme nablízku někoho, s kým je nám moc dobře. Ty blízkévěci jsou také červené a je od nich pěknéteplo. A je námmoc dobře. Tulíme se k sobě a máme se rádi. Ta druhá srdíčka jsou srdíčka našich maminek.Maminky máme moc rádi. Vždycky se na ně těšíme. Umí pohladit, povzbudit a potěšit. Srdíčka maminek také říkají, že jsou s námi ráda. Často nám vyprávějí pohádky a my je moc rádi posloucháme. Chcete vědět, o čem nám srdíčka maminek vyprávěla? Byl krásný den a všechna srdíčka myslela na to jedno jediné. Přemýšlely, jak to své nejoblíbenější srdíčko potěšit. „Bude mu stačit obrázek? Nebo máme něco vyrobit? Co pusa na tvář nebo na ústa?“ „Já asi nakreslím obrázek,“ řeklo jedno ze srdíček po chvilce přemýšlení, „nakreslím samo sebe a třeba se budu maminčinu srdíčku líbit.“ Vzalo si papír a pastelky. „Já vytvořím zase kytičku, ta maminčino srdíčko také potěší,“ řeklo další srdíčko. Ostatní se okamžitě přidala: „Já svému srdíčku zazpívám, já mu řeknu básničku, já mu zatančím, já jej obejmu.“ Srdíčka maminek překypovala láskou a byla pyšná na ta svá malá červená srdíčka. Podařilo se jim tovšem nádherně.

Žáci 1. A