My, deváťáci, jsme se rozhodli letos věnovat naše úsilí a naše „srdce“ naší zemi. Myšlenka vlastenectví je asi nejbližší naší paní učitelce, to přiznáváme hned. Loni jsme s ní vyráběli srdce pro Masaryka, abychom vyjádřili vděčnost za to, že se zasadil o samostatnost naší země. I tehdy nás, tak jako letos trochu nasměrovala ona. Než se stala učitelkou, dost pobývala a pracovala v různých zemích světa a stále nám říká, že domov je domov, že naše země je ta nejkrásnější a že máme být hrdí na to, že žijeme právě v Čechách. Nám, „puberťákům“ by to bylo povětšinou celkem „šumák“, ale je fakt, že můžeme sem tam udělat něco pro to, aby ta naše země a také Země byla i nadále krásná. Takto jsme se tedy dopracovali k nápadu, že se vydáme ven a posbíráme nepořádek kolem našeho městečka. Nahlas to nepřiznáme, ale sem tam nám také něco od ruky tak nějak odpadne, a tak jsme při sbírání odpadků vzpomínali na různé situace, kdy tak nějak něco někomu odpadlo. Dost jsme se u toho nasmáli, naběhali a vůbec nám bylo spolu fajn. Řekli jsme si, že uklízet v přírodě dá docela práci, a tak si příště zkusíme rozmyslet, než nám náhodou nějaký ten odpadek upadne. Takže to prospělo nejen naší české zemi i Zemi, ale i nám samotným. Utužovali jsme vzájemné vztahy, a to jde nejlépe venku a při dobré náladě. A protože jsme „co kousek, to originál“, tak i naše srdce je originál a věříme, že i ostatní fotografie ukazují, jak prospěšné a radostné bylo celé naše odpoledne.