**Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102**

**Srdce s láskou darované**

Moje teta Pavlínka je super člověk. Má veliký dům se zahradou, malého pejska Blechu a je s ní hrozná legrace. Vypráví mi vtipy a umí dokonce i stojku. Asi by taky chtěla mít holčičku nebo chlapečka, protože se mnou furt chodí na místa, kde je dětí spousta: na hřiště, do plavecké, do cukrárny, vyzvedává mě i ve škole. Když se jí ptám, proč taky nemá holčičku, jako jsem já, vždycky jen vzdychne a nic se nedovím. Přece jestli tak chce miminko, proč si ho prostě nepořídí? Musela jsem se tedy zeptat maminky, když je teta tak tajemná. Maminka si ke mně sedla a říká: „Holčičko moje, to není tak jednoduché”. Ale je, já už jsem veliká holka a vím, že děti nenosí čáp. Teta má přece strejdu Karla a on je také moc hodný. Má veliké auto, tam by se přece miminko vešlo i s kočárkem. Natož mi maminka řekla, že naše tetička bohužel mít miminko nemůže. Teta Pavlínka by si děťátko zasloužila, byla by to skvělá máma. Proč je život nespravedlivý k těm nejhodnějším lidem?

Rozhodli jsme se tedy věnovat naše srdce všem ženám, které se nemohly stát maminkami a tím pádem nedostávají první květnovou neděli srdíčko.

žáci a žákyně navštěvující keramický kroužek ve školním roce 2014/15

V Teplicích 14. 11. 2014 Mgr. Daniela Sedláčková