Když jsme se dozvěděli o soutěži se srdíčkama, tak jsme já a můj kamarád Honza neváhali a hned jsme začali plánovat. Bylo to těžké. Měli jsme tolik nápadů a nevěděli, jaký si vybrat. Najednou nás to napadlo!  Uděláme takové srdce, které se bude líbit všem, ale nikdo z našich kamarádů nebude mít odvahu se do takového pustit.

Bude to dvojité srdce ze dřeva a zavěsíme ho na provázek. Začaly příprav. Honza na chatě u dědečka a babičky vyřezal srdce celé ze dřeva. Pak byla řada na mně. Ve škole jsem si vypůjčil mořidla na dřevo, a vyřezané části srdce s nimi nastříkal. A pak začaly problémy. Jednou jsme srdce zapomněli tam potom zase tam, no strašné, skoro se zdálo, že nápad nikdy nedotáhneme do konce. Až se nám spolužáci smáli a paní učitelka se skoro zlobila.

Nakonec jsme se přece jen domluvili a všechno podle plánu dokončili. Ve třídě se při předvedení díla ozvalo obdivné Týjooo!

A zbylo poslední připravit překvapení pro paní učitelku Věru Luňáčkovou, naši třídní. A vyšlo to. Při výtvarce za námi přišla do učebny s žákovkami, nic netušila a chudák se docela lekla, když od paní učitelky na výtvarku slyšela – Jdeš nám akorát vhod. Myslela si, že jsme něco provedli. A pak byla docela hezky překvapená.

A proč jsme dali srdce zrovna jí? Protože neexistuje taková učitelka jako ona - strašně hodná, nejhodnější na celém světě.

Od žáků: Jana Hnojského a Jana Zíky

**Básnička pro paní učitelku**

**Je tolik slov a tolik vět,**

**které bychom vám chtěli povědět!**

**S vámi nejsou hodiny jen nudné psaní,**

**je to i prima povídání.**

**Jste přísná -**

**i anděl boží.**

**PROSTĚ - SVĚTOVÁ**