**Srdce s láskou darované**

Jsme jen malotřídní škola na Šumavě, přesto jsme se i my rádi zapojili do projektu **Srdce** **s láskou darované**. Naše škola se nachází v malé pohraniční vesničce Všeruby u Domažlic. Společně s dalšími devíti vesničkami zde máme 841 obyvatel. Když si naše paní vychovatelka přečetla v časopise Age o tomto projektu, hned ji napadlo, že máme ve škole spoustu šikovných a hodných dětí, které se jistě rády zúčastní. Odpovědět na otázku, komu bychom mohli srdce darovat, nám pomohlo plánování místních kulturních akcí. Každý rok se v místním kulturním domě koná pro důchodce Setkání jako poděkování za jejich celoživotní práci a přínos. Většina starší generace těžce pracovala v místním JZD a stále se rádi zapojují a pomáhají, kde je potřeba. Letošní setkání důchodců bylo plánované na 7. listopadu 2015, takže jsme měli na vyrábění srdíček necelé dva týdny. Ale protože – jak už jsem psala – jsou naši žáci velmi pracovití a šikovní, srdíčka nám šla pěkně od ruky. Někteří museli vyrobit i více kousků, neboť nás je třicet v celé škole a místních dědečků a babiček je minimálně pětkrát tolik ( i když ne všichni se akce zúčastňují).

Před každou společenskou akcí je třeba náš kulturní dům trošku „zkrášlit“, a tak nás při uklízení sálu napadlo všechna naše srdíčka spojit v jedno veliké. Protože naši prarodiče mají opravdu obrovské srdce a rozdávají kolem sebe úsměvy a pohodu. Tím jsme vlastně přišli na moudrou věc - že sice jeden dokáže hodně (udělat krásné srdíčko), ale když se spojíme, je to prostě parádní srdce.

V onen očekávaný den po pilném nacvičování pásma písniček a básniček jsme předstoupili před naše milé publikum. S chutí jsme ukázali, co všechno jsme si pro naše babičky a dědečky připravili. Vše se nám vydařilo a byli jsme odměněni bouřlivým potleskem. Pak nastala naše chvíle. Než jsme předali své vyrobené srdce, ještě každý žák na pódiu a pěkně do mikrofonu (neb ne všem dobře zrak a hlavně sluch sloužil) řekl pár milých slov. Někteří žáci dokonce i připomněli, jak se ke starým lidem správně chovat a proč si jich vážit. V očích publika se zaleskly i slzy dojetí.

Pak už přišlo obdarování každého jednotlivého seniora. Všichni pěkně poděkovali a někteří přidali i objetí či pusu. Děti v tu chvíli - i když ony vlastně nic nedostaly – cítily pocit štěstí z toho, že samy udělaly někoho šťastným. U spousty žáků tento pocit přišel poprvé. I proto tahle akce měla smysl.

Na závěr bych ráda za celý náš učitelský sbor poděkovala iniciátorům této akce.

Z jednoduché myšlenky, okamžitého nápadu vzešlo tolik dobrého!

Mgr. Veronika Machálková, ZŠ Všeruby