Prvňáčci základní školy v Dubicku se rozhodli vyrobit srdce pro Vojtíška, který s dětmi navštěvoval mateřskou školku a potom první třídu. Od poloviny října jej nelehká životní situace odvedla od těchto prvňáčků do dětského domova.

A jak to s tím srdíčkem probíhalo? Po rozmluvě v kruhu, kdy jsme s dětmi uvažovali, pro koho srdíčko vyrobit, byl několika hlasy navržen Vojtíšek a bylo rozhodnuto. Vytvořili jsme pro něj srdíčko, jehož zadní strana je světle modré barvy a polovina srdce připomíná slzu, která nám přišla pro jeho odchod symbolická. Ale protože chceme na jeho tváři vyloudit úsměv, tak na čelní straně srdíčka jsou fotky dětí, které mu jasně dávají najevo, že si jej stále drží ve svém srdíčku. Fotografie dětí lemují velké srdce a pod fotografiemi jsou vzkazy od dětí. Tvořili jsme je společně a potom se každé dítko snažilo napsat jeden vzkaz pro Vojtíška a že to pro ty prvňáčky byla práce nelehká. Uprostřed srdíčka jsou fotky ještě z doby, kdy byl Vojtíšek s námi v naší škole, když byl nedílnou součástí našeho kolektivu.

Po domluvě se zástupci dětského domova jsme se s prvňáčky vypravili směr Zábřeh. Vojta byl nadšený, že nás vidí a po vřelém uvítání nás usadil do společenské místnosti, kde si pro děti připravil i pohoštění. Krásné byly momenty předání. První Vojtova slova „No, to je bomba, to jsem vážně nečekal“ a „Vy jste mě tak krásně překvapili“, nás všechny moc dojala. Potom jsme se usadili a společně si všechny vzkazy přečetli. Vojtíšek dětem popovídal o své škole, o tom, jak se mu daří a ukázal jim, kde má svůj pokoj. My jsme mu zazpívali písničky o měsících a o vločce a společně i s Vojtíškem jsme si všichni zatančili mazurku.

Myslím, že to bylo krásné setkání, kde nechyběl úsměv, láska, porozumění, sounáležitost a hlavně ta radost v dětských očkách z daného okamžiku. Myslím, že pro děti to byla jedna z návštěv, kterou si ve svých srdcích ponesou celý život.

Až v den předávání jsme se s dětmi rozhodli, že Vojtíškovi věnujeme symbolicky jen polovinu vyrobeného srdce a druhá zůstane u nás ve třídě společně s fotkami a vzpomínkami na krásné setkání. Všichni věříme, že se třeba zase někdy podaří spojit obě části v jedno spokojené srdce v naší třídě.

Velké poděkování patří všem velice milým a vstřícným zaměstnancům dětského domova, kteří nám setkání s Vojtíškem umožnili.

Mgr. Jana Skácelová (třídní učitelka)+ Ivana Mikulová (asistent pedagoga) + 13 šikovných prvňáčků Petr Badžgoň, Jakub Fišner, Antonín Jedeslký, Petr Kutal, Karel Novotný, Jan Ošťádal, Adam Petr, Nikola Dvořáková, Sofie Kylarová, Anežka Lajdorfová, Dagmar Macháčková, Markéta Sovová a Viktorie Tichá