***VZHŮRU ZA SVÝM SRDCEM***

**Markéta Duffková, Denisa Hloušková, Veronika Dostálová, Emma Tmějová, Týna Javůrková**

My jsme se rozhodly dát naše srdce Klárce Rejmanové. Je to holčička, která se narodila s chromozomální vadou, u které je běžné mentální postižení s opožděným motorickým vývojem a vývojem řeči.

Udělali jsme pro Klárku srdce z víček, které symbolizuje létající balón, protože chceme, aby letěla za svými sny. Přáli bychom si, aby jí ta nemoc tolik neomezovala, aby si mohla hrát na hřišti, aby mohla fungovat jako normální lidi…

S Klárkou jsme se seznámili díky naší spolužačce. Ona se o ni začala zajímat, protože její mamka pro Klárku a její maminku pořádala charitativní akce. Spolužačku napadlo, že by její příběh řekla naší třídě. Chtěla, abychom jí pomohli se sbíráním víček. Sbíráním víček jsme měli možnost získat peníze na nákup rehabilitačních pomůcek, které Klárka potřebuje. Naší třídě se nápad zalíbil, a tak nás napadlo, že bychom to mohli rozhlásit po celé škole. Pomocí naší třídní učitelky a pana ředitele se nám to opravdu povedlo. Do sběru víček se zapojili jak prvňáčci, tak deváťáci. Za nějakou dobu jsme měli první pytel víček. A pytlů přibývalo a třída byla zcela plná, a tak jsme museli využít i prostory školního sklepa. Každou přestávku jsme tam nosili minimálně jednu tašku víček. Sklep je opravdu velký a v tmavých chodbách jsme se necítili ve své kůži. A cestou panoval strach, ale i přesto převažoval dobrý pocit pomoci Klárce.

Chtěli jsme se s Klárkou také setkat. Minulý rok se nám to povedlo. S Klárkou jsme se potkali v Klášterních zahradách poblíž naší školy. Celá naše třída viděla Klárku sedět v kočárku. Většina třídy jí přinesla malý dáreček. Donesli jsme plyšáky, hračky, bublifuky… Po chvíli váhání jsme jí začali dárky dávat. Všechny si rozbalila a jako první si šla hrát s bublifukem. Začali jsme Klárce foukat bubliny. Ona za nimi utíkala a chtěla je všechny pochytat. Celou dobu jsme si s Klárkou hráli. Nakonec vzala bublifuk a celý ho vylila do trávy. Moc jsme si to s ní užili a byli jsme rádi, že jsme jí mohli pomoct.

Po setkání s Klárkou následoval odvoz pytlů s víčky. Jelikož jsme nedosáhli minimálního počtu pytlů, nemohla si pro ně firma, která nám měla vyplatit peníze, přijet. Tak jsme jí je odvezli sami. Poslední vyučovací hodinu jsme začali nosit plné pytle víček do auta naší paní učitelky, která se postarala o to, aby se víčka dostaly tam, kam mají.

Velký vděk patří naší paní třídní učitelce Vanišové, která nám ve sběru víček pomáhala a podporovala nás. Děkujeme!!!