**Srdce s láskou darované paní učitelce ♥**

 Jsme čtvrťáci z malé vesnické školy. Když naše paní učitelka přišla s nápadem zapojit se do soutěže Srdce s láskou darované, neváhali jsme ani minutu. Moc rádi pracujeme všichni společně na čemkoliv, ale tohle bylo téma, které nás opravdu oslovilo. O tom, komu budeme srdce chtít darovat, jsme dlouho přemýšlet nemuseli.

 Vedle naší třídy je učebna českého jazyka, kde učí paní učitelka Staňková starší žáky. Denně ji potkáváme, je stále usměvavá a příjemná, miluje svoji práci a děti, to se hned pozná. Většina z nás netušila, jak to pro ni musí být těžké, denně se usmívat, učit a předstupovat před žáky, aniž by poznali, co ji trápí.

 Má dvě děti – Filipa (8. tř.) a Káťu, které v září bylo osmnáct let. Když Káťa chodila ještě na základní školu, začala mít velké zdravotní problémy, které během několika let způsobily, že musela letos na velmi závažnou operaci - transplantaci jater. Nikdo z nás si neumí představit, co prožívala Káťa, její maminka, tatínek, který je lékař, nebo bratr Filip. Káťa odjížděla do nemocnice IKEM v Praze v den vysvědčení a prožila ty nejtěžší prázdniny ve svém životě. Stejně tak její maminka a vlastně celá rodina.

 Rozhodli jsme se srdce darovat paní učitelce a tím celé její rodině. Zvolili jsme velké polštářové srdce a za každého z nás ještě malá srdíčka s našimi jmény, která jsou na velkém polštáři zavěšena. Chtěli jsme, aby náš dárek nejen potěšil, ale aby byl také praktický. Srdce je veliké, měkké, s obrázky celé rodiny, plněné relaxačními kuličkami – je právě takové, aby se dalo dobře objímat, když je člověku nejhůř.

 To nám pořád nestačilo! Vyrobili jsme ještě papírová srdce pro Káťu a napsali jsme na ně motivační citáty, abychom Káťu povzbudili a dodali jí sílu a naději.

 Samotné předávání jsme neponechali náhodě a pečlivě se na ně připravili. Bylo to krásné, dojemné, velmi emotivní, silné – pro nás i pro paní učitelku.

 Pracovali jsme na tomto našem tajném projektu, jak jsme si to pracovně nazvali, tři měsíce. Prožívali jsme krásné hodiny, někdy uplakané, jindy veselé, šili jsme, stříhali, o všem jsme se radili společně, vybírali jsme fotky, látky, barvy – zkrátka jsme perfektně spolupracovali a bylo nám při tom moc dobře.

 Život je pes….

 Paní učitelka je právě v nemocnici na operaci a potom ji čeká dlouhá léčba, neboť teď sama bojuje s vážnou nemocí. Do konce roku určitě nepřijde, to ještě při předávání srdce vůbec netušila.

 My jsme ale s naší podporou neskončili – budeme jí pořád dělat srdíčka, psát dopisy, myslet na ni, objímat ji a držet „nad vodou“, když to bude třeba. Moc na ni myslíme a věříme, že svůj velký boj zvládne na výbornou.

*Čtvrťáci a třídní učitelka V. Veselá*

*ZŠ a MŠ Radonice*