Srdce s láskou darované – průvodní dopis

*Jakož ve vodě tvář proti tváři se ukazuje, tak srdce člověka člověku.*

*Šalomoun*

Vcházíme do modré budovy kliniky dětského lékařství, vstříc nám přichází sestřička Míša a seznamuje nás s primářem kardiochirurgie. Jeho slova se dotýkají našich srdcí, až se tají dech. Ptá se: „Děti, víte, co je to kardiochirurgie?“ Sborové ano prolomil dívčí hlásek: „Jsou tu děti s nemocným srdcem.“ Pan primář odpovídá: „Správně, *a když budou od nás odcházet, budou mít srdce dvě!“*

Dětské ruce se natahují k panu doktorovi a s dojetím mu předávají ušitá srdce. Teprve nyní si všichni uvědomili hluboký smysl darování vyrobených srdcí.

Sestřičky uložily darovaná srdce v sesterně, protože přímo za dětskými pacienty jsme jít nemohli. Srdce potom předají dětem a jejich maminkám při odchodu z nemocnice.

Hned od začátku jsme chtěli obdarovat nemocné děti, a to pro jejich statečnost a odvahu. Obdivovali jsme je především za to, že zvládnou nebýt určitou dobu doma, ve škole, hrát si venku, nebýt mezi kamarády. Tak jsme se my na chvíli stali jejich kamarády a přinesli srdce, která jsme šili s láskou a s láskou jim je darovali.

Sestřička Míša nás vzala na oddělení dětské onkologie. Darovaná srdce si děti přitiskly k sobě a i přes obličejovou roušku byl vidět úsměv v jejich očích. Dále jsme darovali srdce třem dětem na anesteziologicko - resuscitačním oddělní.

Naše děti nazvaly sestřičku Míšu andělem. Přijala nás a s dětmi mluvila velmi laskavě a vstřícně. Moc nás potěšilo, když řekla, že takové dárky jsou pro nemocné děti důležité, udělají jim radost a pomohou překonat bolest i čas v nemocnici. Také vybízela děti k opatrnosti při přecházení silnice, aby je nesrazilo auto, tak jako chlapečka na Aru, kterého přivezli nedávno záchranáři.

A tak jsme se rozhodli, že pár srdcí darujeme také lékařům a záchranářům, kteří zachraňují lidem život, zachraňují jejich srdce. Avšak tím i srdce jejich blízkých, srdce, jež by jinak byla nešťastná.

Blízko naší školy se nachází Integrované záchranné centrum. Vybrali jsme několik srdcí a předali je záchranářům, hasičům a policejním příslušníkům. Název jejich povolání odpovídá na otázku - *proč jim…?* Zachraňují životy, léčí, pomáhají, radí… Díky jim může lidské životy provázet láska, přátelství a vzájemná úcta. Chrání lidské hodnoty, chrání lidský život.

A jaké byly reakce našich dětí?

 *„Když jsme byli v nemocnici, tak mi bylo těch dětí líto. Ale sestřička nám řekla, že za nimi chodí klauni a že se tam mají dobře. Chodili jsme za dětmi a dávali jim srdce, která jsme ušili. Měla jsem z toho radost.“ Markéta*

*…srdce jsem darovala chlapečkovi, který měl rakovinu. Byl moc šťastný a líbilo se mu to.“ Nely*

*„Sestřička se nás zeptala, jestli se chceme takových krásných srdcí vzdát a darovat je. Ale nám to vůbec nevadilo, protože nám bylo těch dětí líto. Dali jsme srdce panu doktorovi, který ošetřuje lidská srdce, a on řekl, že je to hezké, a že těm, co to srdce mají nemocné, dají další srdce… bylo to dojemné a hezké!“ Jolana*

*„Nejvíce mám radost z toho, že ty děti mají radost, že je to potěší. Sestřička Míša byla moc příjemná a hodná. Hodně mi bylo líto těch dětí, které byly na onkologii. Moc jim přeji, ať se uzdraví a ať vše dobře dopadne. Doufám, že se jim srdce líbí. Moc, moc jim přeji, ať se uzdraví!“ Veronika*

*„Myslím, že je to hodně dobrá věc. Mám dojem, že by se to mělo dělat každý rok. Kdybych byl já v nemocnici, byl bych ze srdcí tak šťastný a vážil bych si toho.“ Jan*

*„Srdce jsme darovali také záchranářům, hasičům a policii. Byl to dobrý pocit. Oni měli také dobrý pocit a říkali, že mají radost.“ Elen*

Darováním srdce se posílily nejen jejich hodnoty, ale také se ukázalo, *že mají Srdce*.

Ostrava Poruba, prosinec 2016

Třicet čtvrťáků a jejich třídní učitelky:

Mgr. Dana Vápeníčková

Mgr. Dagmar Blahová

Mgr. Zuzana Reichertová