**Srdce s láskou darované - Srdce pro paní Bantovou**

 Jsme žáci školní družiny ve Vilémově. Srdce, které jsme společně vyrobili, jsme se rozhodli darovat jedné vzácné osobě. Tou vzácnou osobou je paní Jarmila Bantová a je to bývalá školnice naší školy. Loni se s námi rozloučila, odešla do starobního důchodu a nám se po ní moc stýská. Paní Bantová byla taková naše druhá maminka, která na nás byla vždycky moc hodná, každý den nás ve škole vítala s úsměvem, chválila nás, když nám bylo moc smutno, tak nás něčím potěšila a když bylo potřeba, tak i pohladila a objala. Sdělovali jsme jí svoje radosti, ale i starosti. Vždycky nás se zájmem vyslechla, poradila, vysvětlila, potěšila. Starala se o nás jako o vlastní děti a to nás bylo ve škole kolem čtyřiceti. A hlavně, měla nás ráda všechny bez rozdílu – hodné i ty zlobivé.

 Když nám upadl knoflík od kalhot, paní Bantová nám ho přišila. Když jsme měli někdy hlad a svačinka nám došla, vždycky měla pro nás hladovce schované nějaké to jablíčko, které nám dala. Pekla nám na různé školní akce perníčky, dávala bonbóny a dokonce nám za výhru v „Hanáckém talentu“upekla dort.

 Když se na nás někdy přijde paní Bantová podívat do školy, s velkou radostí ji vítáme. MÁME JI MOC RÁDI!

 Srdce, které jsme darovali paní Bantové, jsme vyráběli s radostí a nadšením. Paní učitelka nám vysvětlila, že by se na výrobě srdce měly podílet všechny děti ze školní družiny, velcí i malí. A tak prvňáčci a druháčci lepili a barvili puzzle, které bylo vyřazeno jako nekompletní, starší děti motaly seno na kartonové srdce a nejzručnější děvčata lepila kaštany a dekoraci z javorových listů tavnou pistolí. A když bylo srdce hotové, všem se moc líbilo a nejraději bychom si ho vzali každý domů. Ale mělo už svoji majitelku předem určenou.

 A co paní Bantová? Zrovna oslavila kulaté 60. narozeniny. A když jsme jí na jedné školní vycházce přišli srdce darovat, opět nás s radostí a úsměvem vítala a byla dojatá. A řekla, že nás má taky MOC RÁDA.