ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

MgA. Bc. Lenka Soukupová

Soutěžící: Eliška Lusková, Kateřina Wolfová, Linda Sagerová z 8. D

**Pomáháme srdcem**

Káťa s Ondrou jsou osmiletá dvojčata. Káťa se narodila o chviličku dřív než její bráška Ondra. Pojistila si tak svou dominantní pozici ve vztahu dvojčat již při porodu. Jsou to velmi aktivní človíčkové od malička, vše si musí vyzkoušet. Od tří let žijí jenom s matkou, která se rozhodla ukončit vztah s alkoholikem. Na péči a starostlivost o ně zůstala sama, bez pomoci širší rodiny. Babička a dědeček dětí ze strany matky v době narození dětí již nežili. V době, kdy matka pracovala v dětském domově, si hlídání malých divochů platila, i v případě jejich nemoci, aby si práci udržela. Než nastoupila dvojčata do první třídy, změnila zaměstnání a snaží se udržet si práci s dobrou pracovní dobou dalším vzděláváním na PF UJEP. Otec a jeho rodina přestávají mít o děti s postupujícím časem zájem, už jim nepopřejí ani k narozeninám, které oslavují každoročně 18. ledna. Káťa s Ondrou oslavili letos své osmé narozeniny se svými spolužáky a matkou. Otce se nedočkali. Takový život není úplný, ve vztazích v neúplné rodině často chybí harmonie a tak potřebná pozornost, kterou takto malé děti potřebují. Veškerá zodpovědnost za chod rodiny leží na bedrech matky, která bývá mnohdy pracovně zaneprázdněná a často unavená, nebo tráví svůj volný čas studiem. Vše dělá s vědomím, že je to pro děti.

Každý den vídáme v televizi zprávy o lidech, kterým jejich osud zrovna nepřál, stále více si uvědomujeme, jaké máme v životě štěstí a měly bychom si ho vážit. Jsme si vědomy, že takové štěstí každý nemá, a tak, když se nám naskytla tato jedinečná příležitost vykouzlit někomu úsměv na tváři, neváhaly jsme a okamžitě se pustily do práce. Hned od první chvíle jsme věděly, jak má náš projekt vypadat a komu má být určen. Největší podporu totiž podle nás potřebují děti. I tak jsme si nejprve návrh nakreslily a při pohledu na něj se nám zdálo téměř nemožné naši vizi učinit. Byly jsme ale do projektu zapáleny natolik, že nás nic nemohlo odradit. Vidět, jak se náš návrh kousek po kousku stává skutečným, bylo naprosto nezapomenutelným zážitkem.

Pracovaly jsme pouze ve třech za podpory naší paní učitelky, a tak pro nás bylo největším hnacím motorem právě pomyšlení na rozzářené dětské tváře a radost z dobrého skutku.

Vybraly jsme si již zmíněná dvojčata Ondru a Káťu. Usoudily jsme, že největší radost udělá každému dítěti měkoučká hračka. Zároveň jsme ale chtěly, aby náš dárek byl vysoko funkční. A tak jsme naši hračku v podobě srdce udělaly otevírací, dovnitř přidaly například počítadlo, nebo tkaničku a pár korálků. Každá polovina srdíčka přitom znázorňuje jedno z dětí a malé srdíčko na straně, díky kterému polštářek drží pohromadě je jako jejich maminka. Teď už jsme si byly naším návrhem stoprocentně jisté. Nakoupily jsme materiál a do výroby jsme se ponořily natolik, že při přišívání posledních knoflíků nám bylo líto, že naše práce už pomalu končí. Nebyly bychom to ale my, kdybychom náš dárek předaly jen tak. A proto jsme ještě vyrobily "návod k použití" s přesným popisem všech částí srdíčka, křížovkami a prostorem pro vlastní tvoření na poslední straně. Samozřejmě jsme také vyzdobily i krabici, ve které jsme dárek předaly.