Srdce pro Úsměváčky

Znáte to: dvojtečka, pomlčka a závorka na konci – máme tu emotikon, chcete-li smajlík. Tři běžné znaky a přitom dohromady moderní vyjádření obličeje s úsměvem. Úplně si představím, jak něčím pošimrám pomyslnou bránici a místo závorky vyskočí velké tiskací písmeno dé. Je úžasné, když zmíněný úsměv přejde ve smích, blažený pocit. A to nejen ve virtualitě, ale především v našem skutečném světě. Smích, který tryská přímo ze srdce, nás pohladí a dokáže se vrýt hluboko pod kůži – i po čase si na něj dokážeme vzpomenout. Úsměv může zářit, smích však radostně cinká, zvoní a zvučí jako celý orchestr. Tento svit a stříbrný břinkot se výborně sleduje, za obdivuhodnější považujeme vystoupení z řady prostých pozorovatelů, a to na pomyslný stupínek, z něhož dokážeme dělat potěšení druhým a kouzlit jim ze rtů prohnutý půlměsíc. Tento krok – a možná skok podnikli žáci 9.A ze ZŠ T.G.Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem. Rozhodli se, že své velké Srdce vyrobí pro bystřické Úsměváčky, děti sice s nejrůznějšími zdravotními hendikepy, ale se srdcem na dlani a rty připravenými k radostnému zvlnění. Deváťáci namáhali mozek i tvořivé ruce, lepili, stříhali, ryli a patinovali, ale hlavně spřádali plány, co kreativního pro usměvavé děti vymyslí… A pak přišel onen dlouho očekávaný den společného setkání, povídání, vyrábění, ochutnávání jednohubek, štrúdlového svařáku a kočkování… vždyť jsme všichni děti a děti si rády hrají a baví se a příjemné zimní odpoledne jako by nemělo hranice… Finální podobu dílu nakonec dali všichni dohromady: darující i obdarovaní. Deváťáci vedli Úsměváčky, ukazovali jim cestu a Úsměváčci svými světýlky zase rozsvěcovali tu vzácnou chvilku střetu dvou vesmírů. Poznali jsme se, dlaň pomáhala baculaté ručce a všichni švitořili – i skoro dospělý deváťácký svět najednou zjihl a přijal pozvání do stále otevřeného světa Úsměváčků. Deváťáci také předali školní adventní sbírku, kterou odhlasoval žákovský parlament, finanční výtěžek podpoří Úsměváčky v další výtvarné tvorbě a umožní jim zkvalitnit jejich společně strávená odpoledne. Na památku zůstal obraz v klubovně, na něm zpod patiny vykukují srdce, poselství žáků ZŠ TGM, a naopak vesele pomrkávají měděná srdíčka, a to na památku našeho Poznávání a Poznání…

Úsměv je to nejkrásnější  
a nejradostnější,  
co můžeme dát.  
  
Nic nás nestojí,  
ale dokáže obejmout  
spoustu lidí kolem nás.  
  
Někteří lidé úsměvy velmi šetří,  
nakládají s nimi jako s pokladem,  
který by se mohl  
rychle vyčerpat.  
  
Bohatství neznamená  
mít plnou kapsu peněz:  
Bohatý člověk se pozná  
podle šířky svého úsměvu.  
  
Usmívejte se na každého,  
nezáleží na tom,  
kdo to je...  
  
Upřímný úsměv   
vzniká i z těch nejmenších zážitků:  
Máme vtisknuty chvíle s rodinou a přáteli.  
A ten nejupřímnější úsměv je prostě takový,   
který jde od srdce.

Každý může být št´astný,  
stačí jen,  
aby měl ty správné lidi okolo sebe.  
Správnými lidmi  
se myslí rodina  
a přátelé.  
  
Úsměv je jako brána  
do naší duše:  
Zastavím- li se na chvíli  
nad radostnými,  
ale i smutnými vzpomínkami,  
uvědomuji si,  
že zrovna  
úsměv je to,  
čím i člověku na ulici  
zpříjemníte ranní rozbřesk.  
  
Posadím se a přemýšlím  
nad všemi hřejivými okamžiky,  
které mám uloženy v mysli  
díky všem

rozzářeným tvářím.  
  
Jsou jako korálky,  
které se nám kutálejí  
do paměti a srdce...

Usmívejte se, Úsměváčci!

…………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
*Ráda bych se připojila pár větami k vašemu úžasnému projektu.*

*Jako maminka „usměvavé polámané andělky“ handicapované Nikolky, musím říct, že je pro mě velikým pohlazením po duši, když vidím zdravé mladé lidi, kteří věnují nápad, vytvoří krásné společné dílo, ale hlavně věnují odpoledne našim postiženým dětem. Je to dar nejen pro tyto děti, ale i pro nás rodiče.*

*A jako předsedkyně Úsměváčků se skláním před deváťáky ze ZŠ TGM...ukázali totiž, kolik v sobě mají empatie a chuti pomáhat. Spoustě dospělých dělá problém naše děti jenom potkat anonymně na ulici, ale holky a kluci se nejen nezalekli našich handicapovaných Úsměváčků, ale dokázali je zapojit do tvoření. A co bylo na tomto setkání nejhezčí? To, že jsme společně dokázali propojit svět zdravých a handicapovaných lidí. To, že už teď vím, že se někteří z nich za námi vrátí v roli asistentů. A to že jsme společně došli od Úsměvu k smíchu.*

*Soňa Dudková*