**SVĚTÝLKA DO VAŠICH SRDCÍ**

 Srdce s láskou darované? Maminky svá srdce darují svým dětem. U maminek dětí, které chodí do naší speciální mateřské školy to platí dvojnásob. A pak tady máme skupinku maminek dětí obzvlášť výjimečných, dětí s poruchou autistického spektra. Ty musí mít ve svých srdcích nekonečno lásky. Ale taky občas potřebují pomoc, podporu, dodat sílu. A tak přišel nápad vnést trošku světla do jejich srdcí a s láskou jim srdíčka darovat.

 Každý rok připravujeme s dětmi vystoupení pro jejich rodiny, většinou u příležitosti Dne matek. Zpíváme, tančíme, vyrábíme. Zapojujeme všechny děti dle jejich možností. Když se podaří zapojit i děti s autismem, je to pro nás veliký úspěch a radost. Jenže pak přijde den „D“, ve třídě se objeví maminky a tyto děti to berou jako signál k odchodu domů tak, jako pravidelně v běžné dny, nebo nezvládnou větší počet lidí. Rodiče s nimi pak odchází ještě dříve, než samotné vystoupení začne. Tato situace nás vždycky moc mrzí. Proto jsme se rozhodli připravit pro rodiny našich kamarádů malé překvapení. A tak začalo vymýšlení.

 Naše děti přirozeně vedeme k toleranci odlišností, k pomoci druhým. Ví, že ne všichni vše zvládnou stejně, takže výběr písničky byl jasný. Naše oblíbená slovenská zpěvačka Fíha Tralala – paní Martina Jelenová, nám bez váhání a s přáním spousty radosti umožnila použití její písně „Super kamoši“, jejíž text naši školku přesně vystihuje. Skvělá hudebnice a učitelka MŠ, paní Marie Kružíková, text přeložila a upravila do českého jazyka a zapsala do not pro klavír. Vybrali jsme skupinu dětí, které samy chtěly tančit a zpívat a vrhli jsme se do práce. Hudba nám zněla v uších po večerech i o víkendech. Děti se dožadovaly tančení každý den, v každé volné chvíli. Pustili jsme se také do tvoření svítících srdíček. Děti je malovaly, zdobily, paní učitelka je ušila, do každého „polštářku“ jsme vložili světýlko. Pozvali jsme maminky našich malých autistů, samozřejmě i tatínkové byli vítáni, a překvapení mohlo začít.

Děti tančily a zpívaly s chutí a nadšením, vlastnoručně vyráběné dárky rozdaly s  radostí. Celkově celé předávání vyšlo přesně podle našich představ. Udělalo radost oběma stranám, rodičům i dětem.

 Z čeho máme opravdu velkou radost? Že děti vůbec neřešily, že toto překvapení nechystají pro své rodiny, ale rodiny svých kamarádů. Že to byla opravdu jen čirá radost a zábava. Že naše děti mají velkou devízu do života, a to je respekt k odlišnostem a správný přístup k těm, kteří potřebují naši pomoc.

 A především, že si rodiče na chvilku odpočinuli, vypustili své starosti a srdíčková světýlka spolu s vystoupením vnesla radost do jejich srdcí. A přesně o to nám šlo.

*„Když rozsvítíš lucernu pro někoho jiného, zároveň posvítíš na cestu i sobě.*

*Tak to prostě chodí.“*

(James Norbury)