Vám všem, kteří čtete náš dopis…

Jsme děti ze školního klubu, který působí při základní škole J.V.Sticha - Punta Žehušice. Je nám devět i čtrnáct. Je nás moc a přitom i málo. Moc v klubu, kde nám se máme dobře, občas moc doma, to když se nám nechce nic dělat, nebo prostě zlobíme. Ale také málo. Málo nás je, když se rozhlédneme kolem sebe, málo nás je k počtu dětí v dětských domovech, málo nás je k počtu dětí ve světě, kteří nikoho nemají. Málo na to, abychom dokázali všem těmto dětem pomoci.

Máme moc lásky, moc objetí od našich blízkých, moc pus po ránu i před spaním, pohlazení nejen od taťky a mamky. Ale už také víme, že ne každý kluk nebo holčička na světě se mají jako my. Ale každý přeci někoho potřebuje. A i oni potřebují někoho, kdo by se o ně postaral, kdo by jim pofoukal koleno, když upadnou, kdo by jim dal všechnu svou lásku. Musí jim chybět pusa od maminky na dobrou noc, ranní pohlazení po tváři, nedělní snídaně, společné večeře, narozeninové oslavy s úplně celou rodinou nebo třeba výlety. Musí jim chybět to, co máme my a ani si občas neuvědomujeme, jak moc dobře se proto máme.

A tak všem těmhle dětem na celém světě darujeme naše srdce. Srdce, které i když měří 1,20 m a je krásně měkké, to jak jsme ho „naducali“ papírovými kapesníčky, a které hraje všemi barvami světa, a přesto mu jich spousta chybí, je pro všechny malé. A tak je to jen na nás, komu a jak dokážeme otevřít ty svá srdce. Proto si přejeme, ať naše srdce patří všem dětem na světě, které mají jen to své. A ať patří i trochu Vám všem, kteří náš vzkaz čtete, protože i Vy víte, čeho máte moc či málo. A zda dokážete svá srdce otevřít a třeba skutečně pohladit či pomoci. Pomůžete, prosím?

My děti ze školního klubu, co nás je někdy moc a někdy málo