**Srdce pro nemocnou holčičku**

Když jsme se měli rozhodnout, komu srdce darujeme, nebylo to jako dřív, kdy jsme měli dost nápadů
a museli jsme se nejprve mezi sebou dohodnout, než se začne s prací.

Tentokrát to bylo úplně jinak. Věděli jsme, že srdce s láskou darujeme nemocné holčičce, dceři dřívějšího zaměstnance školy, malé pětileté Aničce. Holčička se od narození potýká s nemocí a díky odborné péči lékařů a neúnavné a nekonečné pomoci, opatrování a lásce rodičů a příbuzenstva dnes chodí do mateřské školy.

Do soutěže se zapojily všechny třídy školy, tj. 9 tříd s počtem 171 žáků a navíc 19 dětí z výtvarného kroužku. Žáci každé třídy vytvořili různé předměty ve tvaru srdce – šitá závěsná srdíčka, voňavá levandulová, keramická, srdíčka z drátků a korálků, zápichy, paličkovaná a háčkovaná srdce, srdce z polystyrenu, papíru všemožně zdobená… I paní učitelky vytvořily dárky s motivem srdce. Když se ve škole 7. 12. 2018 konal vánoční jarmark, byl sestaven „stánek“ Srdce s láskou darované pro nemocnou holčičku, v němž naše Natálka a Jana s paní učitelkou zhotovená srdíčka prodávaly. Příští den v místním zámku zasedly ke stolu „prodavačky“ z kroužku Kamila a Monika. Celková suma z prodeje činila 4000 Kč a byla přichystaná
k darování.

Teď bylo třeba dokončit soutěžní srdce. Toho jsme se ujali my, žáci z výtvarného kroužku. Chtěli jsme, aby se děvčátko potěšilo obrázky, hrálo si a také se postupně něco naučilo. Na čtverce o rozměrech 5 x 5 cm jsme napsali malé a velké písmeno tiskací abecedy a jeho psanou podobu. Ke zvolenému písmenku jsme dokreslili obrázek, potom vymalovali pozadí. Bylo nutné obrázky zalaminovat, aby nějakou dobu vydržely
a mohly se omývat. Paní učitelka nakoupila magnetickou barvu a lepicí magnetické fólie s rozměry 10 x 15 cm. Ty rozstříhala na čtverce stejné velikosti, jako měly nakreslené obrázky. Pak stačilo odloupnout tenký papír a na lepicí plochu přiložit obrázek s písmenem. Tak jsme přichystali celkem 34 písmen. Samohlásek bylo víc, aby se dala skládat slova. Pan školník našel velkou dřevěnou desku, pan učitel z ní v dílně vyřezal podle šablony velké srdce o rozměrech asi 70 x60 cm, nahoře s dvěma otvory.

Honza, Jana a Eliška natřeli dvakrát plochu černou magnetickou barvou. Po zaschnutí byly okraje srdce dozdobeny bílými obloučky. Teď každý vzal svá písmena a skládal je při okraji pěkně vedle sebe, uprostřed jsme umístili věnování ANIČCE. Otvory jsme protáhli červenou šňůru a zauzlovali. Srdce bylo hotovo.
Z jarmarku zbyla nějaká srdíčka a výrobky, které se neprodaly, tak jsme je uložili do taštiček, že je holčičce rádi dáme. Do pěkné červené papírové krabičky se srdíčkem jsme vložili natržené peníze. Bylo dohodnuto, že Aničce zazpíváme, kdo dárky předá a co bude říkat.

V pondělí před vánočními prázdninami, kdy máme odpoledne kroužek, bylo domluveno, že Anička přijde
i s rodiči do školy do kreslírny a podívá se, co všechno vytváříme. Děvčátko ale dostalo strach, proto její tatínek zatelefonoval paní učitelce. Nakonec dovedli rodiče holčičku na ulici blízko školy, kde jsme jí darovali taštičky s dárečky, velké srdce a krabičku s penězi. Aničce se velké srdce líbilo. Prozradila, že by si přála jednorožce na vodítku.

Hřejivý pocit a naši radost, že jsme malé děvčátko potěšili, trošku narušilo, že rodiče peníze vrátili. Rodiče holčičky si totiž od začátku přáli, pokud budou děti vybírat peníze, aby ty byly darovány Klubu cystické fibrózy. Peníze jsme získali vlastním úsilím a přičiněním, prodejem výrobků, které vytvořily děti celé školy. Na přání rodičů malé Aničky byly peníze zaslány na konto Klubu cystické fibrózy, který jim velmi pomáhá. Paní učitelka nám pak v kroužku vysvětlila, že jsme vlastně srdce s láskou darovali hned dvakrát – Aničce a také dalším stejně nemocným dětem.