**SRDCE PRO ANIČKU**

Každý z nás má před sebou svůj osud, může být dobrý, špatný nebo i s překážkami. Jaké geny si v životě poneseme a jak nám byly sudičky nakloněny, to nevíme. Nemáme však všichni na růžích ustláno. Tak jako Anička, o které je tento příběh. Příběh od Aniččina narození sepisovala její maminka. Je to příběh plný lásky, pevných rodinných vztahů, ale především je o velké síle a odvaze samotné Aničky. Zapomeňme ne chvíli na naše drobné starosti a zaposlouchejte se do jejího příběhu.

**O ANIČCE – PŘÍBĚH NAŠÍ ANIČKY**

Na svět se Anička dostala akutním císařským řezem, zpět na tento svět ji oživovali dlouhé 3 minuty. Z toho strávila 9 dní na novorozenecké JIP v inkubátoru. Dva perné dny měla na přežití. Jedenáctý den pustili Aničku domů bez diagnózy pouze s tím, že má navštívit neurologii. Aničce byla diagnostikována dětská mozková obrna.

Začal kolotoč bolestivých rehabilitací. Anička cvičila Bobatha. Jenže s ním nebyly tak velké pokroky. V roce se změnily rehabilitace a začala se cvičit Vojtova metoda. A tam začala dělat pokroky. Anička byla s maminkou v lázních, kde prodělala množství procedur, ale hlavně kvalitní ILTV cvičeni Vojtovy metody. Do FN docházela dvakrát týdně, jednou na Vojtovu metodu a podruhé na Bobath koncept. Přišlo se na to, že Aničce pomáhalo kombinované cvičení. Při Vojtové metodě se nastimulovala a u Bobath konceptu se přidával pohyb do funkce. V roce a půl Anička dostala první epileptický záchvat, ležela v nemocnici asi tři týdny, než medikace začala fungovat.

Ve dvou a půl letech bylo Aničce doporučen denní stacionář. Anička tedy nastoupila do stacionáře na 4 hodiny, kde měla kompletní rehabilitaci, fyzioterapii, eroterapii, logopedii a canisterapii. Od tří let byla Anička zařazena přes SPC do školní docházky pro předškolní děti. Každý den si ji paní učitelka brala na individuální práci, kde procvičovala vše podle měsíčního plánu. Na jaře jela Anička opět do lázní. Na konci prvního školního roku začala Anička jezdit na hipoterapii. Dále absolvovala masáže celého těla pro postižené děti.

Na sklonku roku 2012 Anička začala mít záchvaty častěji. Ležela v nemocnici a byla jí změněná léčba. Bohužel na jaře 2013 se zase ozvala noční můra zvaná epilepsie. Anička dělala velké pokroky. Rozmluvila se, snažila se opakovat slova, i když jí nešla nějaká písmenka, ale nevzdávala se.

Od nového roku 2014 začala Anička dojíždět na rehabilitace do Fyzio Beskyd. Tam pravidelně docházela jednou týdně. Také docházela na hipoterapii ještě jednou týdně, jelikož to Aničce velmi svědčilo a byla pevnější v sedu, uvolněná v končetinách. Anička se zase zpevnila. Od září Anička navštěvovala jednou týdně Klokánek - kroužek při školce Exilu. Anička zde trávila příjemnou hodinku se zdravými vrstevníky, což ji dále motivovalo a brzy se začala zajímat o naučné hry a hračky.

Na podzim roku 2014 absolvovala Anička první intenzivní hipoterapii. Byl to nádherně strávený týden. Program byl velmi nabitý - 2x denně byla hipoterapie, dále canisterapie, arteterapie a muzikoterapie. Anička byla velmi spokojená, užívala si to. Po intenzivní hipoterapii se Anička velmi zlepšila v držení trupu a zlepšily se opory o ruce. V lednu čekal Aničku zápis do první třídy. Na SPC bylo doporučeno odložit školní docházku a pokusit se Aničku integrovat do běžné MŠ.

Anička byla bohužel neúspěšně integrována mezi zdravé děti. Šla na zápis do školy a nakonec si vybrala ZŠ Ukrajinskou, kde byla přijata. V létě toho roku absolvovala Anička pobyt v lázních, kde absolvovala Reha aktiv junior - intenzivní rehabilitační pobyt a také intenzivní logopedickou průpravu, po které byl zaznamenán velký posun kupředu v oblasti komunikace. Byla velmi šikovná a udělala pokrok.

V září 2016 Anička nastoupila do první třídy. Byla to velká změna v našem rodinném životě. Anička se velmi snažila i přes svůj těžký handicap a byla stále v dobré náladě. Hned první dny si musela zvyknout na nový kolektiv dětí i na paní učitelku.

17. září 2016 Anička podstoupila operaci uvolnění svalů – Ulzibat. Již po 4 hodinách byl viditelný skvělý výsledek, kdy Anička byla schopna povolit nohy a propnout je vleže. Byla velmi statečná. V současnosti je Anička schopná asistovaných kroků, kdy s pomocí dospělé osoby je schopná dojít na určené místo.

V listopadu 2017 čekaly Aničku opět pobyty v lázních, které ji velmi pomáhají, a dělá tam velké pokroky.

*Lenka Jurošková, maminka Aničky*

Aničku jsme znali jen z „nástěnky“, kde je letáček o informaci o podpoře jejího zdravotního stavu díky sběru víček. Ale byli jsme zvědaví, jaká Anička je a pro koho ty víčka vlastně všichni doma sbíráme a pak nosíme do školy? Chtěli jsme jí udělat radost, a proto jsme pro ni tvořili dárky od srdce.

Práce to byla zábavná a všichni byli rádi, že potěší a udělají radost někomu, kdo si to zaslouží. Podařilo se nám vykouzlit úsměv na tváři holčičce, která to v životě už od narození neměla lehké, a to je pro nás velkou odměnou. O radost, kterou měla Anička a její maminka po předání našeho srdce, se s námi podělily v následujících větách:

*Chtěla bych z celého srdce poděkovat za nádherné dopoledne. Anička i Já jsme si ho hodně užily. Anička měla pozornost všech dětí jen pro sebe a vychutnávala si to všemi doušky. Velmi děkujeme za krásné dárečky. Dali jste do toho kus srdíčka a toho si nesmírně vážím. Navždy si budu pamatovat, jak děti zavolaly „máme Aničku moc rády“. Děkujeme ze srdce.*

*Bc. Zuzana Tomášková, učitelka v třídě Berušky*

*Mgr. Andrea Mičíková, maminka Šimonka z Berušek*