Srdíčka jsme chtěli Haničce vyrobit proto, že ji máme moc rádi. Je totiž milá a hodná. Známe ji už od mateřské školky. Strašně si přejeme, aby jednou chodila. Hanička se totiž nemůže jen tak zvednout jako my a jít hrát třeba na babu. Už má za sebou hodně operací a další ji ještě čekají. Ale i když má postižení, není vůbec zamračená, nestěžuje si, pořád myslí na ostatní a rozesmává nás. Hanička ve škole probírá jiné učivo, ale hrozně ji obdivujeme, že ostatní věci zvládá jako my. Společně jsme vyrazili do přírody, dokonce jsme s Haničkou na vozíčku závodili do kopce. Také s námi byla na školním výletu na Kašperku. (To pomohl tatínek.) Nacvičuje všechny besídky pro rodiče, hraje i divadlo. O Vánocích hrála krále Kašpara. A vždycky se dokáže všechno zpaměti naučit. Od začátku školního roku byla ale ve škole jen dva týdny. Pořád má nějaké problémy a my se o ni bojíme. Je škoda, že se tolik nevidíme. Teď je zase v nemocnici, ale je moc statečná. A my vidíme, jak je důležité zdraví. A že by si měl každý vážit toho, že nemá nějaké potíže. Ve třídě nám chybí a už se na ni těšíme. Díky Haničce víme, jak se chovat k lidem s nějakým postižením. Vůbec je nemusíme litovat, jen je hezké si navzájem pomáhat. Protože každý jsme jiný, a tak je to na světě zajímavé.

Kluci a holky 3.A