Když jsme přemýšleli, komu věnujeme srdce, které chceme společně vyrobit, napadala nás spousta lidí, které máme rádi. Každého napadal někdo blízký z jeho rodiny, kamarád nebo oblíbený spolužák. A protože jsme nechtěli, aby z našeho společně vyrobeného srdce vypadl někdo, koho máme rádi, rozhodli jsme se, že se do našeho jednoho velkého srdce musí vejít všichni. Proto každý vyrobil své srdíčko, kterým jsme naplnili to jedno velké. Výroba srdíček nás moc bavila. Každý přispěl nějakým nápadem, jak to jeho bude vypadat, a žádný nápad jsme nemuseli dát pryč. Velké srdce zvládlo unést všechny. Když se teď na něj podíváme, vzpomínáme, jak jsme společně skládali naši mozaiku srdce a vzájemně se překvapovali tím, co kdo vymyslel. A nikomu nevadilo, že při rozmanitosti srdíček některá z nich byla tvarově pojatá velmi volně, ale to přece Picassovy obrazy taky… Podstatné pro nás bylo, že když se teď na velké srdce podíváme, můžeme v něm každý z nás vidět toho, na koho při výrobě svého srdíčka myslel. Srdce jsme umístili na vstupní dveře školy a tak každý, kdo jimi prochází může vybrat jedno srdíčko pro každého, koho má rád. Je jich tam opravdu hodně. Koho si vyberete vy?

Žáci 6.A ZŠ Otická