Srdce s láskou darované

Jednoho dne nám paní učitelka navrhla, že bychom se mohli zúčastnit soutěže srdce s láskou darované. A víte, co? My jsme souhlasili. Asi nejtěžší na tomto projektu bylo, vybrat jednoho člověka nebo jednu instituci, pro kterou budeme srdíčko vyrábět. Vždyť rozveselit a povzbudit potřebuje taková spousta lidí. Nakonec jsme se rozhodli, že srdíčko darujeme nemocným dětem, které musí ležet v nemocnici. Nikdo z nás není rád nemocný a už vůbec nemá rád pobyt v nemocnici. Mysleli jsme na to, jak jsou děti smutné, když musí být bez rodičů a v cizím prostředí.

Rozhodli jsme se proto, aby naše srdíčko bylo veselé. Paní učitelky nám nakoupily krásné barevné papíry, díky kterým srdíčko skoro zářilo.

Nejdříve jsme vystřihli srdíčko z papíru a pořádně ho zpevnili, aby se nekroutilo. Mezitím ostatní vystřihovali ruce z barevných papírů. Pak jsme se vystřídali. Dalším úkolem bylo nalepit naše barevné ruce na srdíčko. Nikdo nečekal, že bude vypadat tááák krásně. S paní učitelkou jsme si z origamů vyrobili srdíčko z různě barevných papírů, do kterých jsme pak napsali vzkaz. Všechna srdíčka jsme nalepili na druhou stranu naše srdíčka, aby bylo oboustranné. Nakonec jsme se všichni podepsali do menšího srdíčka, které jsme dali na šňůrku a propletli srdíčkem.

A konečně přišel den předání!! Do tohoto dne zdobilo srdíčko naši třídu a teď ho poneseme budoucímu majiteli. Nebyli jsme z toho smutní, protože jsme chtěli někomu udělat radost. A to se nám také povedlo! K předání došlo v nemocnici v Českých Budějovicích. Bohužel jsme srdíčko nemohli předat přímo dětem, ale přišla si pro něj moc hodná sestřička. Připravili jsme si krátký proslov. Sestřička byla moc ráda a moc nás chválila. Měla na nás jednu otázku, na kterou jsme odpověděli takto:

\* Je mi líto těch dětí.

\* Aby jim nebylo smutno.

\* Je nám líto, že jsou děti bez rodičů.

\* Protože víme, jaké to je být nemocný.

\* Je mi jich líto a mám děti ráda.

\* Aby se necítili moc osamělé.

Anooo otázka zněla: Proč jste si vybrali právě nemocnici? A proč právě ruce? Protože tolika rukama bychom se jim pokusili pomoci, kdybychom měli možnost.