**O srdíčku**

**Bylo jednou jedno srdce. Žilo u jedné hodné víly. Víla, jmenovala se Srděnka, srdíčko vždy vychovávala k ochotě, laskavosti a upřímnosti. Jednoho dne víla pravila srdíčku: „ Už je nejvyšší čas splnit své poslání. Šířit všude kolem sebe dobro, radost, lásku a najít si své nové místo k životu!“ Srdce si nabalilo raneček a vydalo se do světa.**

**„ Jak si tak kráčím, cestičko,**

**zpívám si zpívám já, srdíčko,**

**o světě, o lásce, o radosti,**

**ať všude na světě je jí dosti.“**

**Na poli uvidělo farmáře. Láteřil na všechny strany. Srdíčko se zastavilo a zvolalo: „Farmáři, farmáři, proč jsi tak rozčílený?“ Farmář se zadíval na srdíčko a říká: „ Zradil jsem svého kamaráda a poté ho vyhnal, hlupáka starého! Vůbec mě to nemrzí! “ Srdíčko si řeklo, že se s tím něco musí udělat, a sedlo si k farmáři. Po půl hodině farmář vstal a řekl: „Mrzí mě to, půjdu ho hledat a omluvit se mu.“ Ještě to ani nedořekl a utíkal kamaráda hledat. Srdíčko se spokojeně usmálo a šlo dál.**

**„ Jak si tak kráčím, cestičko,**

**zpívám si zpívám já, srdíčko,**

**o světě, o lásce, o radosti,**

**ať všude na světě je jí dosti.“**

**Přišlo k zarostlému šípkovému zámku. U záhonu růží seděla smutná zahradnice. „Proč jsi tak smutná,“ zeptalo se srdíčko. „Nedávno mi uhynula ta nejkrásnější růže.“ Srdíčko jí podalo kouzelný prášek. Zahradnice práškem posypala uhynulou růži a ta během chvíle opět rozkvetla. Byla ještě krásnější než předtím. Celá šťastná poděkovala, tím nejpůvabnějším poupětem srdíčko obdarovala a to šlo spokojeně dál.**

**„ Jak si tak kráčím, cestičko,**

**zpívám si zpívám já, srdíčko,**

**o světě, o lásce, o radosti,**

**ať všude na světě je jí dosti.“**

**Srdíčko kráčelo dál a dál. Cestou potkávalo spoustu nejroztodivnějších bytostí, ale ne a ne najít místo, kde by našlo své nové místo k životu. Najednou uvidělo veliké psisko. Zaleklo se, když k němu přišlo blíž. Zdálo se, že ho psisko sežere, ale to jen teskně zakňučelo. Zakňučelo podruhé, potřetí, otočilo se k srdíčku zády a kráčelo pryč. Srdíčko je zvědavě následovalo. Na lavičce u domu seděla malá dívenka. Veliké psisko si jí lehlo k nohám. Dívenka ho zlehka pohladila. Při pohledu na ně srdíčko píchlo u srdce.**

**„ Jak si tak kráčím, cestičko,**

**zpívám si zpívám já, srdíčko,**

**o světě, o lásce, o radosti,**

**už vím, kde jí není dosti.“**

**Adéla Fůsková, Daniela Ličmanová**

**za kolektiv žáků třídy 6.A**

**ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**