**SRDCE PRO RODIČE**

Jsme úplně obyčejná třída základní školy, sedmá třída plná puberťáků. Každý z nás má svá tajná přání, radosti i trápení. Většinou jsme ve škole veselí, spokojení, dobrá parta a kamarádi. Mezi námi je i jedna spolužačka jménem Karolína, která není na první pohled ničím výjimečná, dokonce ani na druhý, či třetí. Jiné je u ní jen to, že je adoptovaná. Jednoho dne se stalo něco, co nás přivedlo k tomu, že jsme se nad adopcí Karolíny zamysleli trochu více.

Paní učitelka nás seznámila se soutěží „Srdce s láskou darované.“ Vše nám kolem organizace a pravidel podrobně vysvětlila a dala nám čas na přemýšlení o tom, komu bychom srdce chtěli darovat. Byli jsme nadšení a hned jsme uvažovali, komu srdce darujeme, jak ho vyrobíme, jak bude vypadat. Nakonec se sešlo několik skvělých návrhů, ale svorně jsme se shodli na jednom a padlo konečné rozhodnutí: „Naše srdce darujeme adoptivním rodičům naší spolužačky Karolíny.“ Inspirací nám byl návrh paní učitelky, a hlavně práce Karolínky, která v hodině výchovy k občanství, kdy nám paní učitelka řekla, ať napíšeme, jaká nejsilnější vzpomínka se nám vybaví z dětství, napsala toto:

„Moje nejhezčí vzpomínka je, když si pro mě přijela maminka s tatínkem do kojeňáčku. Přivezli mi krásné růžové oblečení, mnoho sladkostí a hraček. Ten den, kdy si pro mě rodiče přijeli, byl můj nejlepší den na světě. Když jsem tam tak stála a viděla je, jak jsou úžasní a už se na mě moc těší, v tu ránu se mi zastavil svět. Koukala jsem se jen na ně, svět kolem mě jsem nevnímala, jen jsem se dívala na moje nové rodiče. Skoro jsem plakala nadšením. A ten den jsem začala nový život.

Teď je mi 13 let a v této rodině jsem na 100 % spokojená. Moje rodiče mám strašně ráda, jsem ráda, že je mám, nevím, jak jim to mám dokázat, snad bude stačit moje láska k nim. Maminka říká, že jsem to nejlepší, co ji kdy v životě potkalo. Sourozenci byli a jsou úžasní. Mamka říká, že hned, jak mě viděli, řekli, že tuto holčičku musí mít, že tato holčička patří ke Kristům. Hráli si se mnou, hlídali mě atd.

Někdy si říkám, že jsem měla obrovské štěstí, když jsem se dostala do takové úžasné rodiny, jsem za to moc ráda. Na tuto chvíli vzpomínám ráda, protože jsem měla jistotu, že se do kojeňáčku už zpátky nevrátím. Vždy, když na tuto chvíli vzpomínám, cítím lásku k rodičům, pocit lásky, kterým mě naplňují. Mám je moc ráda.“

Možná, že se bude zdát, že nejde o nějaký mimořádný čin, ale pro nás jsou tito adoptivní rodiče hrdinové. Karolínku si adoptovali, když měla tři roky. Většinou se lidé rozhodnou pro adopci v případě, že nemohou mít vlastní děti. U Kristů tomu tak nebylo, už měli své dvě téměř dospělé děti. Chtěli prostě jen vytvořit hezký domov a dětství dítěti, ke kterému se jeho biologičtí rodiče moc hezky nezachovali.

Zároveň jsme si uvědomili, že není úplnou samozřejmostí narodit se do milující rodiny a prožívat šťastné dětství. Zažít se svou rodinou tak běžné věci, jako jsou nákupy, při nichž děti přemlouvají rodiče, aby jim koupili tu či onu věc, výběr oblečení v obchodě, kdy společně uvažují, zda bude svetr dostatečně teplý a boty nebudou tlačit, návštěvy kina či divadla, po nichž si společně probírají jednotlivé scény a kritizují výkony herců. Také nemusí být samozřejmostí, že rodiče učí své děti prvním dovednostem, jako je plácání báboviček na písku a stavění hradu z kostek, později třeba jízda na kole, plavání, kreslení nebo hra na nějaký hudební nástroj. Kdo z dětí v úplných a „normálních“ rodinách by si nevzpomněl, jak mu maminka foukala na rozbité koleno a utěšovala jej, že se rána brzy zahojí. Každý si také jistě pamatujeme, jak nás rodiče v čekárně u lékaře nebo u zubaře uklidňovali, že to určitě nebude bolet, jen to maličko píchne. Rodiče s námi prožívají i významné dny našeho života, ať už je to vstup do první třídy nebo třeba první jednička ve škole. Jaké by byly bez rodičů oslavy svátků a narozenin? A co teprve Vánoce?

Uvědomili jsme si, že to všechno by naše spolužačka prožívala úplně jinak, pokud by neměla to štěstí a nepotkala v životě tak skvělé lidičky, jako jsou její adoptivní rodiče a sourozenci – tedy všichni Kristovi. To oni ji naučili prvním srozumitelným slovům a větám, to oni si s ní každou volnou chvíli hráli, stavěli věž z kostek a malovali první sluníčka a sněhuláky. Její adoptivní rodiče se starali, aby si užívala klidného a bezstarostného dětství bez obav a beze strachu. Pomáhali jí překonávat potíže, foukali jí na rozbité koleno a uklidňovali u lékaře. Přihlásili ji rovněž do umělecké školy, aby mohla rozvíjet své schopnosti a svůj talent, ukazovali jí svět kolem ní a vyprávěli o něm. A také snášeli její občasné špatné nálady, které jako každý člověk občas mívá, a utěšovali ji, když jí bylo kvůli něčemu smutno, starali se o ni v době nemoci. A toto vše dělají dnes a denně. Nešlo u nich jen o krátkodobý skutek. Chceme jim za to, jak se starají, moc poděkovat. Díky nim má Kája rodinu, která ji miluje a ona miluje je, jak jste se mohli dočíst v její práci. Zjistili jsme, že se tedy v ničem od nás neliší. Navíc je moc hodná a skvělá kamarádka, která ráda a ochotně naslouchá a pomáhá.

Předání srdíčka bylo skvělé a emotivní. Maminka byla velmi překvapená, dojatá a některým z nás také ukápla slzička. Trochu nás mrzí, že se předání nemohl zúčastnit i tatínek, který jezdí po světě a byl mimo domov.

Paní Kristová nám všem poděkovala nejen za srdíčko, ale hlavně za to, že jsme Karolínku mezi sebe přijali, že ji máme rádi, že je ve škole spokojená. Také se nám svěřila s tím, že Karolínka obohatila celou jejich rodinu a mají ji všichni moc rádi. Popsala také to, jak si do kojeňáčku pro Káju přijeli.

Pokud byste náhodou Káju a její rodiče potkali, ani na okamžik Vás nenapadne, že se jedná o adoptivní rodiče, protože Kája je svým rodičům podobná a platí to, co řekli její sourozenci: **„Tato holčička patří ke Kristům.“**

 14 žáků 7. třídy

 Mgr. Dana Krejčí

 ZŠ a MŠ Dvorce