Pohádka

Bylo jednou jedno chudé království, kde žili král s královnou. Po čase se jim narodila krásná holčička, dali jí jméno Janička.

Babička Janičky bydlela blízko za lesem. Jednoho dne se stalo neštěstí, královna se s králem rozešla, království přenechali jiným lidem. Janička se vrátila k babičce do chaloupky. Babička se o Janičku hezky starala, pekla buchty, vařila, uklízela i četla jí večer před spaním pohádky. Po delší době si královna našla jiného krále, odstěhovala se, ale Janičku nechala u babičky. Ta rostla jako z vody, babička pro ni chodila do školky a pečovala o ni. Královna měla dost času najít si práci a bydlení. Královna s novým králem měli velkou svatbu, našli si nové království, vzali si Janičku k sobě a začali žít všichni tři od začátku. Janička již chodila do šesté třídy, byla chytřejší a samostatnější, chodila sama ze školy, bavila se s kamarády a většinu času trávila s nimi.

Jednoho dne se Janičce narodil bratříček Jaroušek. Byla strašně ráda, s malým Jarouškem si hrála a starala se o něho. Poté se najednou začalo všechno měnit. Král s královnou se přestali o Jarouška i o Janičku starat. V tu chvíli se musela o vše postarat Janička, pak ale neměla čas na školu a proto do ní přestala chodit.

O malého Járu začala pečovat babička od nového krále, na Janičku nikdo nezbyl, a proto si v tu dobu dělala, co chtěla. Královna začala být hodně nemocná a už nezvládala ani vařit, ani uklízet, prostě nic. Netrvalo dlouho a jednoho dne přijeli cizí lidé a nečekaně Janičku odvezli do ústavu, prý kvůli špatnému chování.

Zde začal pro mě nový život, najednou jsem měla jídlo a pití, teplý pokoj a svou postýlku, musela jsem chodit do školy, poslouchat, dodržovat stanovená pravidla. Až jsem si uvědomila, že se zde chovám dobře, mám všelijaké zájmy, hlavně mě baví sport.

Vím, že se o mě starají cizí lidé, kteří pro mě udělají víc než moje vlastní rodina. Proto si přeji, aby mé srdíčko obdrželi všichni ti, kteří to se mnou myslí dobře, kteří mi pomáhají, všichni si ho zaslouží.

Jana Spáčilová

**Moje sestra Denisa**

Chci vám představit mojí sestru Denisu. Je o osm let starší a mám ji moc rád. Nejvíc se mi u ní líbí smysl pro humor.

I když se stará o své dvě malé děti, vždy si musí najít důvod se zasmát. Hodně uklízí, pracuje v baru.

Vzpomínám si, že i když jsem přinesl špatnou známku, dokázala mě pokárat, ale také mi vysvětlovala, že se musí překážky překonávat. Pokaždé bere všechno s nadhledem. Dokáže být milá i hodná, otevřená i upřímná. Dokáže se i naštvat a rozzlobit. Ačkoliv jsem její bratr, tak ji to vždy rychle přejde. Když jsme spolu byli častěji, nemohli jsme se navzájem vystát, ale přesto držíme při sobě a jsme tu jeden pro druhého.

Nedokáži si život bez ní představit. Vím, že se na ni mohu vždy stoprocentně spolehnout.

Mám báječnou sestru, a proto mé srdíčko patří jenom jí.

Milan Smrž

**Moje sestra**

Jmenuji se Dan a mám starší sestru Elišku. Chodí na střední sociální školu a pomáhá starým lidem. Nakupuje jim, uklízí a také si s nimi povídá.

I když nemá moc času, stará se také o zvířátka. Má pejska, králíka a ještě pečuje o opuštěnou kočičku, která byla tak slabá, že nemohla ani mňoukat.

Pomáhá také mamce a mě, když přijedu domů. Má nás hodně ráda. Má dobré srdce, pro každého pomoc, radu nebo vlídné slovo.

Myslím si, že by moje srdce měla dostat ona, aby věděla, že ji mám rád, že si jí vážím.

*Daniel Homolka*

**Co je to hladomor?**

V Africe mají hlad miliony dětí a je téměř pravidlem, že nejí častěji než jedenkrát za den. V některých oblastech jsou nuceni jíst trávu, semínka a kořínky. Snad nejstrašlivější hladomor byl v 80. letech v Etiopii, kdy zemřel 1 milion lidí.

My si tady nevážíme jídla a oni tam umírají hlady, nemohou chodit do školy, jejich rodiče nemají práci. Místo aby si hráli a užívali, hledají si obživu. To co je pro nás samozřejmostí – škola, jídlo, voda, oblečení, domov – o tom se dětem v Africe může jenom zdát.

Chtěl bych věnovat toto srdce všem, kdo pomáhají dětem v Africe.

Daniel Pešta

**POZNÁNÍ**

Jmenuji se Luboš Bartoš a v 8 letech jsem se dostal do dětského domova. Vždy jsem si myslel, že je tu málo jídla, většina jídel mi moc nechutná, nespokojený jsem byl i s bydlením na domcích. Máme jen malé pokojíky, ne moc dobré postele. Pořád nás někdo hlídá. Dnes je mi už patnáct let a za ty roky už jsem si zvykl.

Nedávno jsem v televizi viděl pořad o Africe. Zjistil jsem, že v některých částech Afriky nemají děti co jíst. Jedí semínka, trávu, květy, nemají co pít. Děti jsou hubené a nemocné. Nemají peníze, práci, nemohou do školy. Děti si neužívají tak, jako my.

Po zhlédnutí televizního pořadu jsem si uvědomil, že se nemám tak špatně, jak jsem si původně myslel.

Své srdce daruji lidem, kteří se starají o peněžité sbírky i jinou pomoc dětem v zemích, kde se děti nemají tak, jako my u nás.

Luboš Bartoš