**Prolog**

Tři kamarádky, tři učitelky ze tří různých evropských měst (Brno, Kyjev, Altena) se po dlouhé době sešly v Brně. Povídání o životě se po chvíli změnilo na plánování společného projektu *Srdce, která boří hranice* a na rozhodování, komu srdíčka předat, kdo je potřebuje nejvíce. Přemýšlely jsme, zvažovaly možnosti, přitom klíč byl na dosah. Nebo spíše na dohled.

Stačí se zadívat na lidi, kteří tě míjí. Na ty, které potkáváš na ulici, v tramvaji, v obchodě. V jejich očích najdeš bolest i radost, bázeň i odvahu, čest i lež. Tak kdo si zaslouží naše srdíčka? Někdo jedinečný, ale jedineční jsme přece všichni. Naše srdíčka poputují lidem v ulicích měst. Vždyť každý si zaslouží kousek štěstí.

A tak česká srdíčka budou přinášet kousek radosti obyčejně výjimečným lidem v Německu a na Ukrajině a v Brně budou lidem nosit štěstí srdíčka z Alteny a z Kyjeva.

**Pohádka o srdcích, která boří hranice**

Bylo i nebylo, pravda či lež?

Přišly tři královny pod černou věž.

Ta z říše německé krátký má vlas,

Oči jak studánky, zvonivý hlas.

Ta další z Kyjeva, srdce má otevřené,

Vlasy z kůry stromů a oči zelené.

Do dlaní klade všem naději, radost,

A v jejím smíchu ztrácí se marnost.

Poslední královna z české je země,

Srdce ti poskočí, směje se jemně.

Zlatavé vlasy, zelené oči,

Poradí, obejme, jak se zem točí!

Vzaly tři královny děti své k tanci,

Temnému světu daly tak šanci.

Náruče srdíček pro všechny lidi,

Mladým i starým i těm, co se stydí.

S láskou děti z Dividýlka Andělské křídlo pod vedením Pavlíny Spoustové, Lenky Přílučíkové, Terezy Kvitové a Ljudmily Lus.

Naše poděkování patří dětem z Grundschule Breitenhagen, Altena pod vedením Jasmine Ma a rovněž dětem z Lycea N281 města Kyjeva pod vedením Inessy Yudakove.