Srdce naděje

Ve škole je přece tak super! I doma je přece super! (Když zrovna rodiče neprudí!) A v našem městečku je také super! No není to super na tom světě?

Není!!

Sice byl krásný slunečný den, ve škole jsme prožili pohodové chvíle, zkrátka jako obvykle, odpoledne sportovky, společný večer s rodiči.. Ale tuto každodenní pohodu nám překazily zprávy v televizi, většině z nás v tu chvíli ztuhl úsměv na tváři. Proč? Co tak strašného zaujme puberťáky v jejich světě zaměřeném docela jednostranně?

Reportáže o uprchlících, projevy politiků na toto téma – to jsme slýchali denně, docela nám to zevšednělo. Ale teď jsme přímo viděli něco strašného: smrt malého syrského dítěte, jehož bezvládné tělíčko vyplavilo moře několik hodin poté, co vypadl z lodi, která ho měla dovézt do bezpečí, ani jeho matka už ho nemohla zachránit. Společně snili o lepším životě někde v Evropě. Proč v Evropě? Proč vůbec podnikli tuto nebezpečnou cestu? Protože tam, kde žili, museli o svůj život doslova bojovat. Nikdo z nás, co sedíme tady doma v tom našem malém super světě, nepochopí hrůzu každodenního bombardování domova, strach o životy blízkých a strach o svůj vlastní život..

Naše srdce není zrovna moc barevné, je spíše docela tajemné a plave na vodě. Voda, ta naše životodárná tekutina, je totiž pro tyto uprchlíky velkým nebezpečím, černou hlubinou, kterou musí na své cestě překonat, zároveň také může kdykoliv uhasit plamínek naděje na jejich sen, či dokonce plamínek jejich vlastního života. Naše zářící srdce jim chce ukazovat, že je vždy nějaká naděje, která je udrží nad hladinou temnoty. Přejeme si, aby všichni dopluli, zejména děti, na druhý břeh v pořádku. Naše srdce jim bude zářit v této temnotě dnešního světa.

Třída 7.A, ZŠ Slavičín-Vlára