**Srdce z lásky darované**

 Byl krásný zimní den. Počasí přímo lákalo k procházce do lesa a tak jsme se s dětmi ve školce rozhodly vyrazit hned po svačině. Všude bylo plno sněhu, sluníčko od něho odráželo paprsky do všech stran. Hned na kraji lesa nás zpozorovala straka, která svým křikem upozorňovala obyvatele lesa: „ Pozor, jde k nám vetřelec! “ A tak jsme se ztišili a vešli jsme do království lesní přírody. Sníh křupal pod nohama a bylo vidět, že les má opravdu své obyvatele. Stopy ve sněhu prozrazovaly pestrý život lesa. Tu jsme viděli otisky paciček zajíců, hned vedle kopýtka srnek a větší kopýtka divočáků. Nechyběly ani stopy ptáků, které vypadaly jako stopy od větviček stromů. Vzduch byl krásně čistý a my si zhluboka užívali krásy přírody, když tu najednou naše oči uviděly něco podivného. Červená barva na sněhu? To sem přeci nepatří! Vydali jsme se opatrně to místo prozkoumat. Ležela zde rozbitá skleněná lahev a ta červená barva nebyla barva, ale zřejmě krev některého ze zvířátek, které se poranilo o rozbité sklo. Cožpak les je nějaká skládka? Děti se hned s paní učitelkou rozhodly, že chyby dospělých se pokusí napravit. Příští den jsme si vzaly odpadkové pytle a šly jsme napravovat chyby lidí, kterým asi někde v srdíčku chybí láska k přírodě. Darujme naše srdce přírodě! Za to, co ona pro nás dělá si to určitě zaslouží.