**Srdce s láskou darované pro Michalku a její maminku**

Tento příběh je vlastně o srdcích dvou. Ale pěkně popořádku…

Naše škola se nachází ve Strážku na Vysočině. Počtem dětí se řadí spíše mezi ty menší. A právě proto, že jsme školou nevelkou, máme k sobě blízko a všichni se tu navzájem dobře známe. Michalka s námi do školy chodila až do 4. třídy a, i když je handicapovaná, ve škole byla spokojená a ráda svůj čas trávila se spolužáky. Samozřejmě, že její školní den nebyl úplně stejný jako u ostatních dětí - potřebovala pomoc asistentky a pohybovala se na speciálně upraveném kočárku. Ale protože je to holčička mimořádně veselá a usměvavá, rozdávala po celé škole radost na všechny strany.

Pak se však Michalčin zdravotní stav zhoršil, strávila nějakou dobu v nemocnici. Stále jsme na ni všichni mysleli a přáli jí, aby se jí brzy udělalo lépe. Jenže, jak to někdy v životě bývá, vše se ještě víc zkomplikovalo, protože Michalka už nemohla dýchat bez pomoci přístroje. Aby nemusela zůstat v nemocnici, zajistila rodina Michalce přístroj podporující její dýchání, který má neustále u sebe. Jenže díky tomu už Michalka nemůže do školy docházet. A tak se od té chvíle vzdělává doma s maminkou a jednou za týden za nimi dochází naše paní ředitelka.

Když se naše třída dozvěděla o této soutěži, bylo pro nás velmi jednoduché se rozhodnout, komu své srdce věnujeme. Míša nám zkrátka ve škole chybí. A tak jsme se čile pustili do práce. Dlouho jsme diskutovali o tom, jak naše srdce bude vypadat, povídali jsme si o Michalce – co má ráda, co ji vždy nejvíc rozesmálo a potěšilo. Takto si o ní povídáme často, zvlášť když se vrátím z návštěvy od ní a její maminky. To pak dětem vyprávím o tom, jak se Míša vždy kouzelně usmívá, jak ráda si prohlíží jejich fotky, které jsme jí dali, aby na nás mohla vzpomínat.

Návštěva u Míši člověka nabije pokaždé obrovskou silou, protože si člověk uvědomí, že se lidé na sebe často mračí bez důvodu a tato malá křehká dívenka se i přes všechny svoje trable na člověka dokáže tak kouzelně usmívat. Nejen Míša, ale i její maminka. Nikdy si nestěžují, nikdy nereptají a pořád se radují z toho, že jsou spolu.

Jak jsme si tak s dětmi povídali, došlo nám, že srdíčko nemůže být jen jedno, že si srdce od nás zaslouží obě dvě – za statečnost, trpělivost, za úsměvy, lásku a radost, kterou kolem sebe rozdávají. Jsou nám všem příkladem.

Tak proto jsou naše srdce nakonec dvě.

No a na závěr připojujeme ještě básničku, kterou pro Michalku děti složily:

**Naše milá Myšičko,**

**ty jsi naše sluníčko.**

**Když tvůj kouzelný úsměv zazáří,**

**tváře všech se rozzáří.**

**Srdíčko ti dáme**

**s láskou darované.**

**Pro tebe a maminku,**

**ať máš na nás vzpomínku.**

**Máme tě moc rádi.**

**Tvoji kamarádi**

Třídní učitelka Lucie Christianová a žáci 4. a 5. ročníku