SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Na počátku byla diskuze a dohadování, o čem vlastně soutěž je. Koho může udělat šťastným „nějaké srdce“, byť darované s láskou. Někteří jedinci mají na svůj věk (11 let) hodně materiální myšlení. Proto opravdu dlouho trvalo, než všichni pochopili zadání. Nakonec se všichni žáci jak do literární, tak do výtvarné části pustili s elánem. Každý měl volnou ruku, jak téma uchopit. V první fázi si jednotlivci nebo dvojice připravili návrh z jakého materiálu a jak srdce zhotoví. Ve druhé fázi jsme si jednotlivé výtvory prohlédli a rozhodli se, jak bude vypadat soutěžní práce. Zároveň jsme vybrali jeden soutěžní text. Mezi obdarovanými byly významné postavy naší i světové historie (např. Karel IV. nebo Marie Terezie), ale také slavní současníci (např. fotbalový trenér Vrba), oběti nedávných teroristických útoků a samozřejmě rodinní příslušníci (sourozenci, tetičky, babičky, dědečkové, maminky a tatínkové.) Některé děti mě velmi překvapily, jak otevřeně a emotivně text zkoncipovaly. Nakonec jsme vybraly text Ondry Matyse „Srdce pro nemocné děti“ s podtextem „Srdce pro bráchu“. Ondřej je sportovec, divoch a takový ten „správný rošťák“. Když svou práci četl, chvěl se mu hlas a ani já se neubránila dojetí a vehnaly se mi slzy do očí. Netušila jsem, čím si jeho rodina prošla, a myslím, že většina dětí ze třídy byla také překvapena. Jsem proto ráda, že můžeme do vaší soutěže tento text zaslat.

„Minulý rok můj bratr vážně onemocněl. Musel jsem za něj nosit věci a starat se o něj. Nemohl jsem si s ním vůbec hrát, protože se nemohl příliš hýbat. Musel každý den trénovat nohy a ruce, aby ho už tak nebolely.

Teď dostává injekce každý pátek a neděli. Každý den je to lepší a lepší. Jsem za to vděčný, protože ho mám moc rád.

Proto chci dát srdce nemocným a postiženým lidem, především pak dětem. Já bych moc nerad dopadl jako oni. Nyní už moc dobře chápu, jaké to je být vážně nemocný, cítit tu ukrutnou bolest a chápat, že se nemohu ani pohnout. Takoví lidé nemohou chodit na kroužky, ani do školy, nebo do práce. Každý den musí sedět doma nebo v nemocnici, dostávají léky a bolestivé injekce. Přál bych všem, aby se uzdravili jako můj brácha.“

V Praze 5. 12. 2016 Ondřej Matys, žák 5.A