**Srdce pro Masaryka**

Letos jsme se rozhodli věnovat naše srdce člověku, který se zasloužil o to, že jsme těmi, kým jsme. A moc doufáme, že náš příběh osloví a bude inspirovat i další mladé lidi.

Naše třídní učitelka nám často o angličtinu vypráví své zkušenosti ze svých pobytů v zahraničí, kde pracovala s dětmi jako jsme my. Vypráví nám, jak v jiných zemích slaví různé svátky a významné dny. Jak jsou děti od malička hrdé na svou vlajku a národnost, na příslušnost ke své zemi. Vždycky je pak smutná, že pro nás něco takového není důležité. A asi má pravdu, vždyť většina z nás je hrdá na to, že jsme ČEŠI, jen když vyhrajeme mistrovství světa v hokeji. To potom vyvěšujeme české vlajky o sto šest. Kde bychom ale byli, kdyby nebylo Tomáše Garrigua Masaryka. A kým bychom byli? Utlačovaný národ v područí jiného velkého? S omezenými právy a o to většími omezeními? Naštěstí nic takového nemusíme řešit, a to právě díky „tatíčkovi“. A tak jsme se rozhodli poděkovat našim srdcem právě tomuto muži, který se nejvíce zasloužil o samostatnost naší krásné země. Bez něj by nebylo slavného vítězství v Naganu!

Sbírání šišek se účastnili všichni a nejvíce kluky samozřejmě bavilo je po nás házet. Po vysušení šišek jsme si vyrobili lepenkové části srdcí, které jsme ve skupinkách polepovali šiškami. Pak jsme všechny části spojili do velkého srdcovitého věnce a ozdobili ho květinami v národních barvách. Pak se celá třída s věncem vyfotila u pomníku TGM v našem městě, abychom se ujistili, že jim to spolu bude slušet. Oficiální předání našeho srdce se však konalo později, při městské slavnosti ke 100. výročí republiky. To už byla skoro zima a účastnit se nemohli spolužáci z vesniček, kteří k nám do školy dojíždí. Ta atmosféra však byla neopakovatelná. I my puberťáci jsme se museli přestat na chvíli smát, protože jsme cítili něco zvláštního, dojemného.

A teď už si jen přejeme, abychom si my všichni lidé této krajiny, připomínali sounáležitost ke skvělému českému národu mnohem častěji než jen jednou za sto let!

BUĎME HRDÝMI ČECHY!!!