***Srdce školácké***

Každou základní školu tvoří devět postupných ročníků. Deváťáci, jak známo, jsou ti nejstarší, my – prvňáčci jsme vlastně školními benjamínky. Každý z nás se na školu moc těšil, s obdivem jsme ji mnozí míjeli ráno cestou do mateřinky, odpoledne zase z mateřinky domů. Mohutná dřevěná školní vrata jakoby svým úctyhodným rozměrem dávala znát: „Pozor, pozor, já jen tak někoho dovnitř nepustím! Beru kamarádské holky a kluky. Beru natěšené holky a kluky. Beru ohleduplné holky a kluky. Beru zvídavé holky a kluky. Beru děti odhodlané k práci, takové děti, jež se nezaleknou drobných neúspěchů, děti, co se pustí i do zdánlivě náročných úkolů, děti, které ví, že právě ty náročné úkoly se dají zvládnout prostřednictvím spolupráce.“ Milá školo, takových dětí je přece plno v našem městě. Ty sama jim za svými těžkými vraty poskytuješ báječný prostor k žádanému rozvoji. Najdeš vůbec nějakou skulinku pro nás malé, kteří bychom rádi dovnitř? Škola to má dobře promyšlené, aby mohla přijmout nedočkavé budoucí prvňáčky, loučí se vždy před letními prázdninami s nejzkušenějšími - s deváťáky. Těm chlapákům my tedy vděčíme za své pyšné žákovské pozice. Onu pomyslnou žákovskou štafetu jsme přebrali také od Haničky. Ovšem v době, kdy se měla těšit z letních prázdninových aktivit, utrpěla těžké zranění při dopravní nehodě. Její léčení je zdlouhavé. Rádi bychom Haničku povzbudili, přestože jsme ji osobně neznali, uvědomujeme si, že i tak patříme do totožného společenství – společenství dětí sdílících budovu naší církevní základní školy – budovu, která vzdělává, utváří, vychovává, posiluje „velká srdce malých školáků“ k potěše všem, kteří ji potřebují. Námi vyrobené školácké srdce patří Haničce Botkové, neboť my věříme, že z ní opět bude prvňačka – středoškolačka, že si opět nasadí aktovku a otevřou se jí vrata její vysněné školy.

Kluci a holky z 1.A