Srdce pro břízu na záchranu lesa

Apolenka seděla ve větvích staré břízy a pozorovala západ slunce. Teplý jarní vánek si pohrával s jejími dlouhými vlasy a nad hlavou jí švitořili ptáci. Dívenka trávila pravidelně soboty a neděle u své babičky a dědečka, kteří měli domek postavený

 v blízkosti lesa Bílých Karpat. Byl to vlastně smíšený les, ve kterém rostly hlavně smrky a borovice, ale také postupem času se rozrůstaly lesem břízy. Les zvětšoval svoje kmeny a rostl současně s Apolenkou.

 Dívka postupně poznávala všemi smysly jeho kouzelnou moc. Na jaře chodila s babičkou na jeho březové lístky a kůru a spolu s babičkou vyráběly tinkturu, jindy nasbírané listy sušili nebo využívali doma jejich léčivou moc při koupelích. Omamná vůně z lesa se Apolence postupně vrývala do hlavy.

 V létě poskytoval les příjemný chládek nejenom rostlinkám, ale i zvířátkům. Vnučka chodila do lesa o prázdninách téměř denně a vnímala každou jeho přeměnu. Všimla si hnízd, které se v korunách stromů objevily, Sbírala jahody na kraji lesa a hříbky v podhoubí stromů. Občas zahlédla srnky nebo vyplašila zajíčka.

 Na podzim se vždy les obnažil, listy břízy sice opadaly a zůstaly jen smrkové větve s jehličím. Jen Apolence se zdálo, že jehličnaté stromy živoří a postupně usychají. Něco jim škodilo a to les značně vysilovalo. Když potkala lesníka, ten jí vysvětlil jí, že smrky napadl nebezpečný brouk, škůdce, který jehličnatým stromům vysává blahodárnou mízu. Jen břízy si rostly svým životem.

 Když v zimě dřevo z břízy příjemně praskalo v krbu, Apolenka přemýšlela, co bude s lesem dál? Postupem času téměř všechny smrky uschly a bříza se sama se svými novými nástřely rozrůstala více a více. Přišli dřevorubci a suché stromy vytěžily. Podsadily nové smrčky mezi březové kmeny, které chránily ty „malé děti“ svými větvemi před nepřízní počasí. Břízy stály jako stráže ve službě. Držely vláhu, chránily před větrem a stínily před prudkým sluncem. Daly šanci novému lesu.

Apolenka si uvědomila, jak bříza pomáhá a společně s lesníkem uspořádala ve škole besedu s dětmi. Lesník jim pověděl, čeho si Apolenka všimla, co bylo prospěšné a důležité pro les. Jakou mají velkou zásluhu březové stromy.

 Tímto příběhem bylo dětem ve škole nastíněno jedno malé kouzlo přírody. Je vlastně sama schopna se uzdravit, jen je třeba si jí všímat, mít oči otevřené a to byl náš záměr. Samy děti postupně vymyslely, co by chtěly darovat lesu prostřednictvím malého srdíčka z březové kůry. Tato malá březová srdíčka děti nalepily a darovaly zvířátkům, bylinkám, včelkám. Mnoho malých srdíček bylo nalepeno na velké srdce z březových větví.

Na závěr si všichni společně v družině složili básničku: „ Srdíčko z břízy jsme vyrobili a celému lesu věnovali.“