„Néé, já nechci, nic ti nedám,“ ozývá se z jedné strany a z druhé hned, „proč to mám dělat, copak mě někdo něco zadarmo dá?“ A do toho zvoní, konečně bude přestávka. A zvoní a zvoní.

To není přestávka, uvědomuju si. Probouzím se z děsivého snu a otvírám oči do nového dne, v němž mě čeká hodina výtvarné výchovy v 5. třídě. Mám-li věřit snům, čeká mě opravdu náročná dvouhodinovka.

Včera jsem při listování časopisem narazila na zadání výtvarně literární soutěže Srdce s láskou darované. Nápad mě nadchnul, ale teď rozespale mžourajíc do ranního slunce jsem trochu znejistěla. Darovat srdce přece není žádná legrace. Bude se jim do toho chtít? Váhala jsem. Ale zvědavost nakonec zvítězila a já s časopisem v ruce odhodlaně vstoupila do třídy.

Po 90 minutách jsem mohla konstatovat, že jsem se rozhodla dobře. Po výtvarné stránce si s tím děti hravě poradily. Ale za srdce mě chytlo teprve to, jak si děti poradily se slohovou částí. Svými názory děti dokázaly, že mají samy srdce na správném místě.

 Obzvlášť mě překvapilo, že nejlepší práce napsali právě ti žáčkové, kteří se jindy skrývají za pózami okázalého nezájmu a siláctví.

Co děti napsaly, čtěte se mnou:

„Mé srdce daruji českým vojákům, že bránili naši vlast. Že dali za naši zem život.“

„Nějaké děti jsou zdravé, ale nějaké ne. A proto jsem se rozhodl darovat jim srdce z lásky. Děti mají rakoviny a další nemoci, které se léčit nedají. Rozhodl jsem se jim dopřát trošku hezkých chvil, protože prožívají strašné chvíle, třeba operace, a ani neznají normální život. Proč jsem zrovna jim daroval srdce? Protože obsahuje kamarádství a lásku. Přeji jim, aby se uzdravily a měli normální život. Hodně štěstí.“

„Byl jednou jeden člověk a ten byl strašně nemocný. Jednou večer se zjevilo srdce, které bylo strašně vzácné. Už ošetřilo miliony lidí a teď ošetří i jeho. Druhý den se probudil a byl moc veselý, že už mu nic není a cítil se jako zamlada. Byla veliká oslava. Jestli máte někoho s rakovinou, věřte, možná se srdce objeví i u vás.“

„Bylo jedno srdce a to pomalu a jistě přestalo bít. To srdce mělo maminku a ta maminka každý den brečela, protože jí pomalu a jistě umíral syn. Když už to bylo se srdcem hodně špatné, jeho maminka byla hodně smutná. Proto daruji srdce, co jsem vyrobila, všem nemocným lidem, aby nebylo těchto smutných příběhů.“

„Každý člověk má svoji hvězdu a ta jednoho dne zhasne. A tak si nepřejeme, aby lidem brzo jejich hvězda zhasla. Proto jim pomáháme a snažíme se je udržet, co nejdéle to jde, mezi námi. Každý člověk by si zasloužil srdce. Měli bychom se mít všichni rádi, i když je v každém člověku něco špatného a něco hezkého. Jsou lidé, kteří nás potřebují, jsou lidé, které potřebujeme my. A jsou lidé, kteří potřebují pomáhat a držet palce.“

„Srdce daruji lidem těžce nemocným. Rozhodla jsem se, že to dám jim, protože jsem viděla ve zprávách, že jim nikdo nepomůže. A proto jsem se rozhodla, že když jim nemůžu nějak vážně pomoc, že jim daruji aspoň to Srdce s láskou darované. Určitě jim to nebude stačit, ale aspoň jsem se snažila a doufám, že to pochopí, že jim nemůžu pomoci víc. Chci, aby se cítili dobře, že na ně někdo myslí. A kdo ví, třeba se potom někdo uzdraví.“

Sami vidíte, že i děti si s tak náročným úkolem poradily lépe než mnozí dospělí.

Přestože nevybraly pouze jednoho člověka nebo skupinu, kterým je třeba pomoci, myslím si, že zadání splnily na jedničku. Svět je při vší své různosti jen jeden a tak to pochopily i děti.