Vážení „SRDCAŘI“!

To jsme celí my – děláme vše na poslední chvíli! ☺ Jsme žáci 8. třídy a jsme moc rádi, že jsme se mohli zapojit do tohoto pěkného projektu. V celé naší třídě nás je jen čtrnáct, někdo byl také nemocný, ale devět z nás se statečně a s vervou do projektu zapojilo. S přepisem našeho psaní nám trochu pomohla paní učitelka, abychom tam neměli moc hrubek. Jsme více šikovní v jiných předmětech než právě v češtině. Ale zpátky k našemu srdci.

Přemýšleli jsme, jak a koho potěšit. Bylo pro nás velmi těžké se rozhodnout, navíc každý z nás je individualitou ☺ , každý by nejraději potěšil své nejbližší a nejmilovanější osoby. Argumenty lítaly, diskuse byly divoké, ale nakonec někdo z nás dostal tu myšlenku, proč potěšit jen jednu konkrétní osobu? Potěšíme více lidí najednou! A tak se také stalo… Vyhotovili jsme každý srdce, dle svého gusta (v tom se také projevila naše individualita ☺) a teď jen zbývalo vymyslet, kam srdce dát, aby náš plán potěšil ty správné osoby a také byl trochu šokující! Vymysleli jsme to tak, že srdce zavěsíme na strom. Říkali jsme si, že strom, vyjadřuje mnoho emocí a symbolik. Například to, že jeho kořeny jsou pevně zapuštěny v zemi, stejně tak mnoho lidí pojí pevné poutu nejen k lidem, ale také k místu, které milují. Strom nám jistým způsobem dává život (i když víme, že je rodu mužského neživotného ☺ ), strom značí sílu, vůni, některé nám dávají plody, z kterých můžeme být živi………každý by si našel na stromu „to své“, jako si každý našel to své na našem projektu, na naší práci.

Našli jsme vhodné místo, které skýtá sídliště nedaleko naší školy. Je to místo strategické, neb je zde dětské hřiště, také zde bydlí mnoho lidí, místo je v parku – lidé zde chodí venčit své pejsky, touto cestou chodí do práce, do obchodu a také na obědy do blízké restaurace.

Je to risk, ale uvidíme. Samozřejmě víme, že ne všichni mají dobré srdce a také by se někomu mohla líbit ta naše a chtěl by si je vzít domů, ale věříme, že více lidí, bude chtít mít tato srdce pro potěchu oka i duše.

Bylo nám jasné, že nemůžeme celý den stát a pozorovat reakce našich „srdcařů“, rozhodli jsme se tedy, že k zavěšeným srdcím, přidáme také dózu s propiskou a lístečky, na které lidi budou moci napsat své vzkazy. Opět je to risk, ale těšíme se, pokud v dóze najdeme alespoň jeden vzkaz!

K zavěšeným srdíčkům jsme ještě měli tuto myšlenku. Myslíme si, že lidé kolem nás přicházejí a odcházejí, stejně tak, jako budou chodit kolem našich srdcí….

 Srdce je symbolem lásky, není pouhý orgán v našem těle. Srdce je symbolem lásky právě proto, že kdybychom je neměli, nežijeme… stejně tak, jako bez lásky žádný člověk ve světě neexistuje. Proto existuje láska, aby se srdce spojilo a bylo celistvé a lidé mohli s láskou žít.

Proto jsme dali srdíčka na strom, aby lidé věděli, že na světě nejsou sami!

A nyní následuje báseň, společně s paní učitelkou jsme jí vymysleli.

*SRDCE LIDEM DAROVANÁ*

*Starý strom v panelákové džungli stojí,*

*myslí, že v novém světě již neobstojí.*

*Nač zeleň, nač by si měla dítka na hřišti hrát,*

*nač starého člověka si všímat?*

*Nač se radovat z obyčejných věcí?*

*Protože svět stojí za to, přeci!*

*Nač jedno srdce někomu darovat,*

*když můžeme radost mnoha lidem dát.*

*Proto ten starý strom smutný teď nezůstane,*

*neb v panelákové džungli, každé oko na něm stane.*

*Mladý, starý, muž či žena, každý v tom stromu svůj symbol hledá.*

*Věříme teď všichni, že byť na malou chvíli, každému jsme úsměv na tváři vykouzlili.*

*Ten strom stát v džungli zůstane, nyní však každému, vzpomínka naň zůstane.*

*Naše srdce stejná jsou – chvíli se radují, jindy zas opuštěná jsou…. Každý kdo dobré srdce má, však nikdy nezůstane sám, stejně tak jako na ten strom, vzpomínka a láska navždy zůstanou…..*

Za naši osmou třídu srdce s lidem darovaná….

Maruška, Klaudie, Patrik, Erik, Ruda, Ludvík, Míša a později také Patrik L. a David a paní učitelka Ivana Ochmanová