Srdce pro Míšu

Byl konec minulého školního roku, když jsme se s 1. třídou vydali na výlet na discgolf do Kobylí. Krásné, skoro letní slunečné dopoledne, daleké výhledy až k Pálavským vrchům, radost, soutěživost, nadšení, sportovní duch a odhodlání. A mezi námi tehdy ještě Míša Bílek, veselý, usměvavý a přátelský kluk. Spolu s ostatními běhal po hřišti, mrštně házel talíře do daleka a s vervou bojoval o nejlepší výkony. Parný den plný sportu nám tehdy dal opravdu zabrat.

Hned za několik dní jsme dostávali vysvědčení a překvapilo nás, že Míša chybí. Asi úpal nebo letní angína, pomysleli jsme si. Když však koncem hodiny vstoupil do třídy, posmutnělý a bledý, tušili jsme, že to nebude jen tak obyčejné onemocnění. Prozrazoval to i výraz v tatínkově tváři. Převzali si vysvědčení a až v průběhu prázdnin jsme se dozvěděli, že zrovna v ten den Míša zjistil, že má leukemii.

Na začátku druhé třídy do školy mezi nás nepřišel. Vzhledem k léčbě, častým chemoterapiím a slabé imunitě se letos učí individuálně s maminkou a tatínkem a do školy dochází jen občas na přezkoušení. Vždy, když to aspoň trošku jeho zdravotní stav dovoluje, zastaví se za námi do třídy pozdravit nás.

Je to zvláštní, ale všichni ho bereme, jako by pořád mezi námi ve škole byl. Pamatujeme na něj se vším, co si rozdělujeme, rozdáváme, i s úkoly, které máme vypracovat. Tu si na něj vzpomněla v den jeho svátku spolužačka Stellinka a díky ní jsme aspoň sms zprávou Míšovi popřáli. Nikolku zase napadlo mu napsat dopis a nakreslit obrázky. Pustili jsme se do toho, každý z nás něco vytvořil a tlustá obálka s našimi vzkazy putovala poštou na jeho adresu. Moc nás pak potěšilo, když nám Míša za naše vzkazy děkoval a my jsme viděli, jak moc byl šťastný. Budeme Ti psát pořád, volali někteří z nás. Určitě dobrá nálada a vědomí, že na něj myslíme, přispěje k jeho uzdravování! Moc bychom si to přáli!

Aby Míša věděl, že pořád zůstává jedním z nás, že nepřichází o kamarády, že jsme tu proto, abychom ho podporovali, povzbuzovali a mysleli na něj, vytvořili jsme srdce, kde nás má všechny pohromadě, celou naši třídu, a kde ho svými pozitivními vzkazy v jeho nemoci budeme těšit, kdykoli na něj pohlédne. Máme Tě rádi, Míšo a těšíme se, jak spolu zase budeme blbnout a smát se!