Příhraniční městečko Varnsdorf leží stranou od rušných měst ve vnitrozemí. Krčí se skoro bez povšimnutí v údolí mezi malebnými kopci Lužických hor a jeho obyvatele přepadá pocit, že na ně zbytek země zapomněl. Je nepochybné, že mezi ty, kteří nesou největší tíhu a frustraci z osamění, patří nejstarší občané. Pokud se mohou opřít o rodinu, podobné chmury jistě zaženou stálou přítomností svých nejbližších. Ale co zbývá ostatním, kteří takové zázemí nemají? Samota v zařízení pro seniory zpestřená procházkou, nákupem nebo posedáváním u okna?

Takové úvahy mi táhly hlavou, když jsme s dětmi procházely kolem pečovatelského domu v Lesní ulici. Sotva se ulicí rozezněly veselé hlásky, tváře seniorů ožily, nastalo všeobecné zdravení a ze strany velkých i malých obrovská chuť si povídat. Psal se rok 2017 a zrodil se nápad.

Jako první mezi školskými zařízeními ve Varnsdorfu a celém šluknovském výběžku naše mateřská škola navázala spolupráci s obecně prospěšnou společností Mezi námi, která nám pomohla zorganizovat šňůru vzájemných setkávání předškolních dětí a seniorů z pečovatelského domu. Vznikla tak krásná tradice, jež pokračuje dodnes.

Každý měsíc s našimi „babičkami“ a „dědečky“ tvoříme, povídáme si, hrajeme si a zpíváme. Za škaredého počasí se scházíme v klubovně v Lesní ulici, a když svítí sluníčko, trávíme čas venku. Seniory pravidelně zveme na akce školky jako je vánoční jarmark, pasování školáků atd. Absolvovali jsme i společné taneční dopoledne pod vedením mistra Velety a výtvarnými dílky vyzdobili strohé chodby přízemí pečovatelského domu.

Předminulé léto děti „vyvezly“ papírové králíky z klobouku s nadepsanými vzkazy seniorů na prázdninové výlety. Babičky a dědečkové se tak alespoň zprostředkovaně dostali k moři, na moravské vinice, do zoologické zahrady, na vrcholky skal Česko-saského Švýcarska, do dinoparku, projeli místní cyklostezky či zdolali Ještěd. Když život kolem nás zpomalila pandemie covidu, snažili jsme se být se seniory ve spojení prostřednictvím video pozdravů nebo předáváním výrobků a obrázků. Věděli jsme, že jim v tak těžké době musíme dát najevo, že na ně myslíme.

Uplynulo šest let. Z dětí prvních setkání se dávno stali školáci a někteří senioři nás navždy opustili. Myšlenka a cíl však zůstávají: přinášet radost a úsměv dětí do života babiček a dědečků z Domu s pečovatelskou službou v Lesní ulici.

Naše srdce patří jim.