Milá školo Sovo,

už je to pár let, co šlapeš jako hodinky. Vyrostla jsi na zeleném palouku, kde do té doby bylo jen bláto a tráva. Nadšeně ti pomáhalo růst spousta šikovných prachatických dělníků. Byla jsi nejmodernější stavbou v okolí. Do vínku ti byla dána velká okna, šest pavilonů s velkými prosvětlenými třídami a obrovská nová tělocvična.

Poprvé tvoji lásku a laskavost mohly děti okusit **3. září 1966**. Tenkrát tvými dveřmi prošlo **225** žáků, kteří s radostí usedli do tvých lavic vonících novotou. Nejvíce dětí zasedalo do tvých lavic v 80. letech minulého století, kdy jsi dokázala vzít do svého náručí **1269** žáků a **79** učitelů.

Jak šel čas, tak jsi nám trochu zestárla a byly nutné malé rekonstrukce. Dostala jsi nové zateplení, nový kabát v podobě výrazné žlutooranžové omítky, zbrusu nová plastová okna a postupem času se obnovovalo i vnitřní vybavení.

Jako dárek jsi před pár lety dostala přírodopisnou venkovní učebnu s přilehlým jezírkem, ohništěm a bylinkovou zahrádkou, o kterou se při pracovním vyučování svědomitě staráme.

V posledních dvou letech jsi si díky covidové situaci odpočinula od křiku dětí, po kterých se ti jistě stýskalo. Ale dnes již všech 400 pozitivně naladěných žáků s úsměvem otvírá každé ráno tvé brány a s radostí zasedá do tvých lavic.

Do dalších let ti přejeme mnoho hodných a usměvavých dětí, které tě budou navštěvovat stejně rády jako my.

 Tvá 7. B, 28. 11. 2021