***Srdce z láskou darované***

**„Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo.“**

***Karel Boušek***

*Náš příběh začal celkem jednoduše. Láskou…*

*Celý svět je lásky plný. Když se zastavíme a začneme ho vnímat, zjistíme, že srdíčka jsou na každém kroku. Listí, které spadlo ze stromu, kamínky ležící na kraji potoka, spousta květin má okvětní lístky v tomto krásném a tajemném tvaru. Dokonce i stíny nebo obrazce, které náhodně vytváříme my sami. Překvapivě často se s tvarem srdce setkáváme u jídla. S dětmi jsme se zamýšleli nad tím, proč tomu tak je. Jaký smysl má, že je brambor náramně podobný tomuto zázračnému tvaru. A co bramborák, řízek nebo rozlousklý oříšek? Má to nějaký hlubší význam? Říká se, že láska prochází žaludkem. Tak asi proto.*

*Jako by nám něco kolem nás chtělo vzkázat: „Lidi, mějte se rádi. Ukončete války, nenávist a nenasytnost. Začněte si vážit jeden druhého, jeho práci, vzájemně si naslouchejte…“ Je to jako poselství z Ráje, přímo od Adama a Evy.*

*Když jsem si to uvědomila, byla jsem z toho velmi překvapená, ale i nadšená. Začala jsem ty srdíčka fotit a sbírat. Zapojila jsem do sbírky i děti, rodiče, učitelé, rodinu, známé i neznámé. Ale hlavní inspirací mi jsou pořád děti. V naší sbírce už máme přes tři sta srdcí a stále přibývají další a další. Do naší sbírky jsme získali srdíčko i z dálného východu, kdy někomu z lodě vypadlo srdce s perníku do Perského zálivu. Děti mi srdíčka vyrábí z lega, ze stavebnic, ze sněhu. Dělají obrazce z vlastních těl, ze šachových figurek. Mají nekonečnou fantazii. Vidí ho všude. Z těchto fotek pak vyrábíme předměty, které jsme se rozhodli dále věnovat lidem. Třeba plakáty jsme věnovali místnímu středisku Diakonie na výzdobu jejich prostor, které navštěvují senioři a lidi s postižením. Dále to byla sada pohlednic, které jsme posílali o Vánocích, placky a nakonec záložky do knih.*

*V naší škole vedeme děti k tomu, aby se naučily pomáhat. Navštěvujeme Seniorpark, pořádáme sbírky, například pro Psí útulek, pro postižené děti, zachraňujeme, jak se dá. Také je vedeme k lásce k přírodě, k vlasti, k člověku, k sobě samým. Už je mi dávno jasné, že nemůžu změnit svět, že nezměním ani lidi kolem sebe, a proto cílem tohoto projektu je naučit děti brát lidi takové, jací jsou.*

*Když jsme s dětmi vybírali, komu by tyto předměty darovaly, vyslovovaly spontánně ta nádherná slova. Už v nich jsem cítila obrovskou sílu. Společně vykřikovaly: „Babičce, mamince, paní sousedce.“ Povídaly si, kdo má jaké starosti, co koho bolí a co by mu přály. A pak je to napadlo. Chceme je darovat lidem. Při vší té naší honbě za dobrem se zapomíná na obyčejného člověka. A právě to nás přivedlo k myšlence věnovat naše srdíčka lidem jenom tak, všem lidem, lidem náhodně vybraným, kolemjdoucím, a tak posunout naší myšlenku k cíli.*

*A tak jsme se oblékli a vyšli do ulic. Celé to bylo v jejich rukou. Já jsem jenom dohlížela na bezpečnost a kochala se jejich nadšením. Bylo krásné pozorovat děti, jak se s  čistou duší a se srdcem na dlani rozběhly, aby rozdávaly lásku. Párkrát byly odmítnuti a zklamání, ale ani to jich neodradilo. Zkoušely to znovu a znovu, a když držely poslední zbylé kousky, podívaly se na mě a prosily, jestli si mohou srdce nechat i ony. Samy přišly na důležitou pravdu. Abychom mohli lásku rozdávat, je potřeba, abychom sami byli šťastni a spokojeni.*

*Celá akce se povedla úžasně, děti neměly potřebu se překřikovat, chovaly se slušně, nechaly mluvit prvního, který se ujal slova. Největší radost měly, když k blízké policejní stanici přijíždělo služební auto. Společně vykřikly, že by chtěly dát srdíčko i policistům. I oni ho potřebují. Podívaly se na mě s očekáváním souhlasu. Já se usmála a přikývla a ony se vzápětí rozběhly po chodníku k parkujícímu autu.*

*Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ale už teď vím, že naše děti neprojdou krajinou bez toho, aby se na ni podívaly. A proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se dětem věnují. Rodičům za jejich lásku, učitelům za víru, přátelům za pomoc. A hlavně dětem, za jejich čistou duši a otevřené srdce. Nezavírejme jim ho a chraňme ho, jak jen dovedeme…*

 *S láskou paní vychovatelka Zuzana Pernická*

 *ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí*