Srdce láskou darované??? Jak jinak lze darovat srdce? Přece jen láskou… A komu? Kdo si to zaslouží? A musí si to zasloužit? Nemůže to být jen tak?

Při názvu této soutěže člověka napadá plno otázek. Nejinak tomu, když jsme o této soutěži řekly „našim“ dětem.

Děti tato soutěž naprosto nadchla. Byly plné nápadů a názorů, kdo by měl srdíčko dostat. „Paní učitelko, srdíčko patří mamince“ křičela jedna holčička. „ Nee, srdce patří babičce“ ozval se další chlapec. Děti měly plno nápadů komu srdíčko dát. Bohužel to není v naší moci vytvořit tolik srdíček. V závěru této žhavé diskuze jsme přišli na to, že srdíčko si vlastně zaslouží úplně každý. A je naprosto jedno, zda je mladý nebo starý, zdravý nebo nemocný, zda člověka známe nebo ne. Každý má nárok na jedno krásné srdíčko, které by mělo dělat radost. Nejvíce se však ozývaly názory, že přece jen srdíčko by měli dostat ti lidé, kteří nám pomáhají - jako je pan policista, paní prodavačka, doktorka, pošťačka atd. Samozřejmě i každá maminka na světě, která večer ukládá své malé dítko a dává mu sladkou pusu.

S dětmi jsme vyrobili z rychleschnoucí hmoty srdíčko, přidali magnetku – a ejhle… ozdobná magnetka na ledničku byla na světě. Děti byly tak nadšené z radosti obdarovaných, že pak dávaly srdíčko známým i neznámým lidem, které jsme potkali.

A tak, díky Vaší soutěži, jsme jeden deštivý den dělali radost každému, koho jsme potkali. A zajímavé bylo zjištění dětí, jak je příjemné, když někomu dělají radost.

Tak to jsme my, Sovičky z MŠ Adamov