**Měj srdce doma, příteli…**

Nezapomeň na úsměv, protože ten prozradí, že srdce je doma. No, a je-li srdce doma, může být plné lásky a může být darované. Srdce plné lásky je veliké protože skrývá lásku. A jeho komory jsou vlastně šuplíčky plné tajemství. Může v nich být dobrosrdečnost stejně jako oddanost, touha, velkolepé myšlenky. Takové veliké srdce šuplíčkově tajemné je nejkrásnější. Každému se bude zdát jiné. Třeba tvrdé, tuhé, kamenné, ale jeho šuplíková tajemství jsou vzácnost. Každý na něj má jiný názor. Někomu se může zdát, že v každém šuplíčku skrývá člověka, na kterém mu záleží a nejraději by mu celé svoje srdce daroval. Druhý zase může v šuplíčku ukrývat životní vzpomínky, momenty, které ho chytly za srdce. Zkrátka je to taková velká zásobárna všeho k životu důležitého. Naše ruce mohou být srdci oporou a bezpečím. V každém srdci se ukrývá přání, štěstí, radost, ale i bolest a smutek. Srdce není jen tělesný orgán, ale část těla, která cítí vnitřní bolest a ta je mnohdy bolestnější než ta viditelná fyzická. Když naše city někdo urazí, zklame, nebo když ztratíme milovaného člověka, tak nás právě zabolí u srdce. Proto se smějme na druhé a předávejme radost ze všech šuplíků našeho velikého srdce. Mějme radost srdce na dlani. Darujme ji, a pak bude naše srdce s láskou darované.