**Srdce z lásky**

Přihlásili jsme se do soutěže, ve které máme darovat srdce někomu, kdo si ho doopravdy zaslouží. Ani jsme nad tím moc dlouho nepřemýšleli… A rozhodli jsme se darovat srdce Vám, paní učitelko. Proč? Začneme úplně od začátku. Začalo to, když jsme byli ještě malí „šesťáčci“. Příchod na 2. stupeň byl významný okamžik v našem životě. A tak pro nás bylo velmi důležité, abychom měli po svém boku někoho, kdo nám bude vždy oporou a bude nám pomáhat při každé příležitosti. Nakonec jsme měli to štěstí. Náš první den na 2. stupni byl naplněn neočekávanými zážitky. V hlavě jsme měli plno otázek. Kdo bude náš třídní? Bude na nás tak hodný jako naši bývalí učitelé? Naše nejistota zmizela, když jste vešla do třídy. Byla jste milá, usměvavá… Už z prvního dojmu bylo jasné, že s Vámi budou naše nastávající čtyři roky na 2. stupni o něco lehčí, než jsme si původně mysleli. A bylo tomu tak! Vždy jste nás podržela, pomáhala nám v různých situacích, dělala pro nás, co bylo ve Vašich silách… Kdyby tu měly být vypsány všechny věci, které jste pro nás udělala a s kterými jste nám pomohla, byl by toho dlouhatánský seznam! A proto jsme se rozhodli, že Vám darujeme srdce! Protože srdce se daruje jenom těm lidem, kteří si ho doopravdy za něco zaslouží. Tímto Vám chceme poděkovat za všechno, co jste pro nás udělala a že jste s námi vydržela celé dlouhé čtyři školní roky, i když to mnohdy nebylo určitě jednoduché. Nikdy na školní roky pod Vaším vedením nezapomeneme!

Vaše třída 9. B .

Když k nám měla přijít učitelka nová,
věděli jsme jen, že jmenuje se Kožíšková.
Byla velmi sympatická, milá,
ihned se nám zalíbila.

Paní učitelko,

od začátku jste nás učila spravedlnosti,
vždy jste hledala jen nejlepší možnosti.
I přesto, že jsme vždy nebyli třída ideální,
hlášky tu vznikaly přímo geniální.
Čtyři roky uplynuly jako voda.
No není to vážně škoda?
Na tuhle dobu nikdy nezapomeneme,
a na konci si pěkně popláčeme.
Každý z nás Vám teď kousek svého srdce daruje.

Tímto Vám 9. B s láskou děkuje.