**Srdce s láskou věnované babičkám a dědečkům**

Jsme malá škola, jednotřídka.

Projekt nás zaujal, protože v našem malém školním kolektivu moc dobře víme, co znamená „srdce s láskou věnované“.

Taky jsme tu každý s každým propojený, vše tu se vším souvisí.

Každoročně pořádáme pro naše babičky a dědečky vystoupení.

Říká se jim „senioři“, ale babička a dědeček je hezčí.

Aby věděli, jak si jich vážíme a taky aby měli radost, jak jsme šikovní.

Nácvik vystoupení není jednoduchý.

Zpíváme, tančíme, přednášíme a k tomu se převlékáme do krojů.

Přesto jsme se rozhodli ke vší té práci ještě přidat srdíčko, vlastně veliké srdce, vlastně ne jedno, ale rovnou dvě.

Aby babičky i dědečkové měli každý své.

Na jednom jsou otisky našich dlaní místo podpisů, protože někteří z nás neumějí ještě psát, ani číst. A taky proto, že někteří staroušci už špatně vidí.

Druhé srdce drží ruce jako největší dar života. A na těch rukách jsme napsali nějaké věty, které nám vybrala paní učitelka. Jsou krátké, ale výstižné. My bychom takové myšlenky popisovali moc dlouho a pak by nebyl čas na vystoupení.

Práce nás moc bavila. Máme radost. Z čeho?

Ze spolupráce

Z dobrého nápadu

Z výsledku

Z toho, že se nám ta velká srdce podařilo donést bezpečně do kulturního domu.

A nejvíce z toho, že babičkám a dědečkům udělala velkou radost.

Ta srdce jsme dělali z lásky, pro štěstí. Dvě srdce, protože babičky a dědečky máme moc rádi.

Máme se všichni rádi…ve škole, i rodiče, i babičky a dědečci

Jsou laskaví, hodní, milí, nejhodnější,….vypráví si s námi, mají víc času na nás, víc nám kupují sladkosti, hlídají nás. Ale protože je bolí nohy, na výlety jezdíme víc s rodiči.

Pochválili nás a zatleskali nám. I paní učitelky nás mají rády, když se koukaly.

Vystoupení se nám hodně povedlo, protože nás mají babičky a dědečkové hodně rádi.

# *„V očích máme napsané to, co by srdce řeklo, kdyby mělo ústa“*

*„Na chvíli zastavil se čas,
a všechny zvony oněměly..
pak jsi přišla mezi nás,
s tvářičkou trošku krabatou
pěstičkou směšně zaťatou
a zvony se zas rozezněly...“*