Toto

srdce

chceme věnovat vám, dětem z Dětského domova, protože nám záleží na tom, abyste byli šťastní a nevzdávali se svých snů, které nosíte ve svém srdci. Chtěli bychom vás rozveselit, abyste měli radost ze svého života. Musíte být rádi za to, že jste se narodili. Sice nemáte rodiče, ale máte zase úžasné kamarády a hodné tety. Nevzdávejte se svých kamarádů a važte si jich. Buďte **VELICE** šťastní, plní lásky a užívejte si svého života, i když to určitě nemáte jednoduché. Moc vám držíme palce a rádi bychom se s vámi setkali osobně! Vaše děti ze základní školy na Jihomoravském náměstí v Brně Slatině.

Pohádka

Žila, byla jednou jedna krásná chudá dívka, která měla tři zlé sestry a otce. Jednoho dne se rozhodla, že se všeho vzdá a odejde z domova. Druhý den na to řekl: „odejdi si, ale chalupa bude moje“. Inu odešla beze všeho a vzala si svého nejvěrnějšího přítele. Byl to kůň. Ale neměla kde spát, protože jela hlubokým lesem a zdálo se jí, že ten les nekončí. Našla jakýsi domeček, který nebyl nějak normální. Zdálo se jí (Terezce), že tam vládne zlá energie. Šla dovnitř, a kdo tam nebyl, ježibaba. Pozvala ji dovnitř a nabídla jí večeři. Terezka ochutnala sousto a spadla na zem. Další den na to princ přijel k otci, a zeptal se ho, kde je Terezka, protože jí viděl, jak jede sama lesem. A nejednou ho trklo, že ji vzala ježibaba! Utíkal dlouhou cestou, až vtrhl do chalupy, a uviděl Terezku, jak leží na zemi. A co ježibaba? Ta ji chtěla prodat do otroctví, ale princ ji políbil a princeznu zachránil z kletby, ze které už není cesty zpět. Po dvou letech se vzali a měli dvě děti. A to je konec pohádky!