Vážená paní učitelko Valová,

tato srdce jsme se my všichni rozhodli věnovat právě Vám, která jste nám všem ukázala krásu výtvarného umění. Naučila jste nás vnímat přírodu a krásy kolem nás trochu jinýma očima než jsme byli zvyklí. Seznamovala jste nás se světem kouzelných bytostí, a tím v nás rozvíjela fantazii, kterou má mít nejen každý umělec, ale i každý člověk.

 Díky Vašemu laskavému přístupu ke každému z nás jste nám pomáhala v naších prvních pokusech s keramickou hlínou, barvami, pastely, látkou a drátky ztvárnit naši představu. Nikdy jste nás nekritizovala za naše neúspěchy, naopak jste podporou dokázala v nás najít něco, co jsme ani netušili, že bychom mohli dokázat.

I když nás už neučíte a užíváte si zaslouženého důchodu, stále na Vás s láskou myslíme a často nám při zpracování daného úkolu proběhne hlavou představa, co by jste nám řekla, jakou představu byste měla. Vaše rady, náměty a připomínky se nám vždycky vybaví a my jsme za to všichni vděční.

Všichni jsme moc rádi, že jsme zrovna my mohli být Vašimi žáky. Na Vaše : „ Děťátka moje “ nikdy nezapomeneme.

Moc děkujeme.

Vaši bývalí žáci: Eliška, Iveta, Matěj, Lukáš, Adriana, Dominika,Hanka, Andrea