Naše srdce s láskou darované bychom chtěli věnovat opuštěným dětem a zvířatům. Možná tohle spojení zní trošku „divně“, ale obě tyto skupiny jsou stejně bezbranné a zaslouží si naši pozornost. Pro psí útulek v Maršovicích jsme nakoupili granule, piškoty, konzervy a pamlsky. Kromě symbolického srdce tedy předáme i něco „na zub“.

 V případě dětí z dětských domovů něco podobného samozřejmě není možné. Uvědomujeme si ale, že ne všichni mají stejné štěstí jako my, mámu a tátu, kteří nás milují víc než sami sebe. Proto jsme vymysleli (?ale je to opravdu jen naše smyšlenka?) příběh jednoho kluka, který v dětském domově skončí, ale je vlastně velmi rád. Chceme upozornit, že něco podobného se může dít i v našem okolí a měli bychom se vzájemně víc poslouchat.

Igor

 Ten osudný den svítilo slunce, Igor seděl v koutě sklepa. V tom okamžiku se rozletěly dřevěné dveře a dovnitř vletěl opilý otec. V těchto okamžicích se Igor cítil velmi osaměle, přesně od té doby, co už tu jeho maminka nebyla. Jelikož se Igor nemůže dostat ven, tak nemá kamarády, jediný jeho přítel je potkan Karel.

 Slunce pomalu zapadlo. A i když tatínek Igora bije, tak ho má nadevšechno rád, protože mu nikdo jiný na světě nezbyl. Igor se ho však taky začíná bát.

 Okolo rozpadlého domu Igorova otce procházel Gregor. Jelikož je Gregor velmi zvědavý kluk, tak se musel podívat dovnitř. Jakmile zaklepal na dveře, tak upadly. Ani na chvíli neváhá a vejde dovnitř. Potmě nic zajímavého nenajde, tak se rozhodne jít domů. Mezitím Igor slyšel kroky ze shora a začal se bát, protože jeho tatínek chodí z hospody až večer.

 Uplynuly další dva dny, kdy Igor neviděl svého tatínka. Gregor se odvážil navštívit ten starý dům znovu. Nakouknul oknem, uviděl tmu a strašný nepořádek. Obešel dům kolem dokola a na druhé straně uviděl malé špinavé okýnko do sklepa. V něm uviděl stín a postavu malého dítěte. V tom okamžiku přišel táta z hospody.

 Jak Gregor zpozoroval, že se k němu blíží opilý chlap, utíkal pryč.

 Tatínek si to zamířil do sklepa. Igor se začal bát. Uviděl ho po dlouhé době. Byl zarostlý a páchnul po odpadcích. Igor pomalu vstal, nejistě se k němu blížil a chtěl ho obejmout. Místo toho Igor za chvíli ležel na zemi. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že dostal facku.

Druhý den Gregor seděl ve škole, místo toho aby se soustředil, přemýšlel, že v tom starém domě je něco, co by měl vědět. Po posledním zazvonění, běžel domů pro batoh a baterku. Když byl už skoro na místě, uslyšel hlasy, schoval se za mohutný strom a sledoval, co se bude dít. Viděl starého otrhaného chlapa, jak se kolébal od domu. S odhodláním vešel do dovnitř, prošel všechny tmavé místnosti. Už chtěl vyjít ven, ale najednou uslyšel tichý pláč. Chvílí trvalo, než zjistil, odkud vychází. Pomalu se blížil ke sklepu, ale pláč už neslyšel. Potichu zaklepal a čekal na odezvu.

 Za dveřmi se krčil malý Igor. Nevěděl, kdo by to mohl být, protože tatínek by neklepal. Gregor už to nevydržel a rozklepaný hlasem se zeptal: „ Je tam někdo?“ Chvíli bylo ticho, Igor už chtěl odpovědět, ale najednou se vrátil otec. Gregor utekl. Otec však omdlel a Igor ani chvíli neváhal a utekl také.

 Nevěděl, kam jít, co dělat a tak utekl do lesa. Tam si lehl do jehličí. Uběhl den a noc a Igor stále spal. Gregor mezitím chtěl záhadný dům znovu navštívit, ale neměl odvahu. Chtěl se alespoň projít okolo, ale místo toho musel s maminkou na houby. Za chvíli ho to přestalo bavit a tak se šel jen projít hlouběji do lesa. V dálce u stromu něco uviděl, malého kluka v pytli. Zeptal se: „Co tady děláš?“ Igor se probudil a lekl. Mlčel. Gregor se nejistě zeptal „Nebydlíš náhodou v takovém starém domě na konci města?“ „Aaaano,“ vykoktal Igor.

 Mezitím se Gregorova maminka pomalu přiblížila a uviděla svého syna s cizím chlapcem. „Gregore?“ „Mami, tohle je Igor,“ a ukázal na chlapce krčícího se u stromu. „No dobře, ale co tady dělá?“ „On utekl od svého otce, protože ho bil a držel ho ve sklepě.“ „Panebože, to je strašné,“ zděsila se maminka.

 Gregor s maminkou pozvali Igora k sobě domů a zavolali na policii. Igora u sebe nechali, aby si zvyknul na cizí lidi a potom mu zajistili pobyt v dětském domově. Igor byl velmi spokojený, dostával teplé jídlo, měl svou vlastní postel i nové kamarády. S Gregorem se stali nejlepšími kamarády, byli skoro jako bratři. Jeho maminku bral jako tetu a často se navštěvovali. Igor bral pobyt v dětském domově jako nejlepší roky svého života.