**Srdce s láskou darované**

**Srdce pro Michalku**

 Dozvěděly jsme se o vyhlášení soutěže a napadlo nás, že bychom se mohli společně s našimi dětmi z družiny přihlásit. Jmenujeme se Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá, pracujeme ve školní družině Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizaci jako vychovatelky. Do našich dvou oddělení, umístěných společně v bývalém bytě školníka, chodí děti z třetích tříd. Jsou to děti, které k nám do družiny docházely už v loňském roce a tak se za tu dobu dobře známe a máme mezi sebou pěkné vztahy.

 Jedno říjnové odpoledne jsme dali „hlavy dohromady“. Řekly dětem o našem záměru – účastnit se soutěže,, Srdce z Lásky darované“ a zeptaly se jich, jestli mají nějaký nápad na výrobu srdce a komu bychom ho darovali.

 Náměty byly různé. Nejlepším nápadem na výrobek se nám všem zdálo vyrobit obrovské srdce z papíru, které ozdobíme „papírovými obtisky rukou“ našich dětí. Dětem se toto tvoření moc líbilo, daly se s chutí do práce, každý si pomaloval ruku temperami a obtisknul. Po zaschnutí jsme ruce vystřihovali, napsali na ně svá jména a nalepili na velké srdce.

 Za dva týdny bylo obrovské (cca 1metr velké) krásné srdce hotovo ke spokojenosti nás všech.

 Dohodli jsme se, že srdce darujeme seniorům v místním Domově důchodců Vítkov a to proto, že je navštěvujeme s připravenými tanečními a hudebními vystoupeními anebo i oni pro nás připravují hravá odpoledne – např. Turnaj v Člověče nezlob se.

 Jenomže… co se nestalo?

 Pracovali jsme horlivě na výrobě srdce a čím dál tím víc se nám zdálo, že bychom je měli darovat někomu jinému. Ale komu??? A tak jsme znovu zasedli k poradě, komu srdce dáme.

 Chvíle ticha… A pak nám přišla téměř všem jedna myšlenka - Michalce.

 Z naší družiny v polovině října odešla Michalka, velmi oblíbená holčička, milá, vstřícná, spíš jemnější povahy. ,, Miška“, jak jsme ji nejčastěji oslovovali, byla velmi tvořivá, ráda malovala a kreslila, ráda dělala druhým radost, nejvíce si rozuměla se spolužačkou Sabinkou.

 Naše Michalka žila s maminkou a svou mladší sestřičkou ve Vítkově, v malém bytě, velmi skromně. I přesto se však dostaly do těžké životní situace, maminka musela řešit finanční potíže stěhováním k příbuzným do městečka Medlov blízko Opavy. Musíme ještě dodat, že Míša byla skromná a vděčná za každou maličkost a ocenění, které se jí dostalo. A byla velmi smutná, když od nás ze školy odcházela, ukáplo i pár slz lítosti a musíme obě přiznat, že i nám.

 Na Michalku všichni vzpomínáme jako na milého a hodného človíčka. A proto jsme se rozhodli věnovat námi vyrobené srdce právě jí.

 S Michalčinou maminkou máme domluveno, že když pojedou navštívit příbuzné do Vítkova, staví se za námi do družiny a my Michalce srdce předáme.

 Jsme velmi rády, že se tato akce u nás v družině uskutečnila, protože díky ní jsme si všichni mohli uvědomit, jak nám jednomu na druhém záleží, jak se máme rádi a vzájemně nás to velmi stmelilo. Děkujeme za tak pěknou soutěž.

 S přáním hezkých dnů

Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá