**Děti dětem 2016**

*Děti jsou dar. Zdravé, hezké, inteligentní a hodné děti jsou štěstí a budoucnost. Naše soutěžící v semifinále Dívka roku 2016 - Morava mají i srdce na pravém místě a úctu k těm dětem, které nemají tolik štěstí jako ony. Proto pomáhají s pořadatelem semifinále soutěže spolkem JANA nemocnicím pečujícím o hospitalizované děti. Začtěte se do příběhů nemocných dětí a pochopíte, proč musíme společně tyto nemocnice a jejich dětská oddělení podporovat. Budeme velmi vděčni, když se k našim snahám připojíte.*

***Příběh prvý:***

Bylo jedno čtvrteční březnové odpoledne. Venku zrovna mrholilo, bylo šedivo a pochmurno. Sluníčko se tento den neukázalo ani na chvíli. Mezi dětskými pacienty a jejich rodiči panovala skleslá nálada a moc se nám nedařilo na jejich tvářích vykouzlit úsměv. Na chodbě dětského oddělení byl klid, jen z pooperačního pokoje se občas ozval dětský pláč. Vrznutím chodbových dveří a vstupem paní výtvarnice Beatky se vše rázem změnilo. Je přece čtvrtek a bude výtvarná dílna! Děti si začaly šuškat: ,,Copak si na nás dneska paní Beatka připravila?"

Rychle jsem obešla všechny pokoje a shromáždila všechny děti, rodiče i jejich návštěvy na chodbě u stolečku.

Na pooperačním pokoji byl však jeden 8letý chlapeček, který byl dnes po operaci, nebylo mu dobře a paní doktorka nedala svolení, aby šel mezi nás do výtvarné dílny. Byl smutný. Vysvětlila jsem mu s maňáskem Rákosníčkem, že musí opravdu odpočívat, ale slíbila jsem, že mu s dětmi a paní Beatkou něco hezkého vyrobíme.

Vše bylo tedy připraveno, paní výtvarnice již měla nachystané pomůcky i materiál a mohlo se začít. Téma dnešní výtvarné dílny znělo: "Jak vykouzlit sluníčko a přivolat jaro, aby nám bylo veseleji." Bylo rozhodnuto: "Vyrobíme si sluníčko."

Paní Beatka měla připravené papírové talířky, žlutou vlnu, děrovačky, pastelky a fixy. Každé z dětí dostalo jeden talířek a děrovačkou, za pomoci rodičů udělalo po obvodu dírky. Zářivě žlutou vlnu pak děti nastříhaly na kratší kousky, provlékly ji dírkami a vytvořily sluníčku paprsky. Nakonec stačilo na talířek nakreslit očička, nos a pusinku a hřejivé, usmívající se sluníčko bylo na světě. Fantazií se meze nekladou, té dětské obzvlášť, některé děti na talířek nakreslily jarní květinky a ty starší tam třeba i napsaly vzkaz pro svou maminku. Práci měly trochu složitější některé děti, protože měly v ručce zavedenou infuzní kanylu a musely na ní dávat pozor. Kolem sebe však měly pomocníky z řad rodičů, návštěv, sestřiček a samozřejmě i paní Beatky, která všem celo dobu ochotně pomáhala. Sluníčka se všem dětem moc povedla. Výrobu jsme si zpříjemnili zpěvem písničky: "Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, stojíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco Tě zajede ..."

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na chlapečka, který musel odpočívat po operaci v postýlce. Sluníčko jsme mu vyrobili a všichni společně i předali. Měl velkou radost a poprvé se na nás i krásně usmál. Z pochmurného odpoledne se rázem stalo jarní prosluněné odpoledne plné úsměvů dětí, rodičů, návštěv a nás všech, kteří o děti pečujeme. Rázem všechny děti zapomněly na bolesti a stesky, měly radost ze svých vyrobených sluníček, které si odnesly do pokoje na noční společek, kde je hřály až do propuštění z nemocnice a zcela jistě i nadále doma.

Vyplnili jsme tak jedno odpoledne na našem oddělení a naladili jsme se do jarní pohody. Dětem se výtvarná dílna velmi líbila, vyrobily si sluníčko, vyplnily si volné odpoledne a také si vyzkoušely, jak se pracuje s různými materiály.

Výtvarné dílny mají na našem oddělení každý čtvrtek již několikaletou tradici a jsou velmi oblíbené.

***Příběh druhý:***

Před vánočními svátky byl u nás hospitalizován sedmiletý Michálek. Na nemocném chlapci jsme poznali, že dítě vyrůstá v těžkých životních podmínkách. Finanční situace rodiny byla velmi slabá, což nám potvrdila maminka Michálka. „*Blíží se Vánoce a my nemáme peníze ani na jídlo a už vůbec na dárek pro Michálka*“, maminka se rozplakala. Tvrdila, že zaměstnavatel tatínkovi dluží peníze za jeho práci. Sociální pracovnice jejich situaci neřeší. I přes tak těžkou životní situaci bylo zřetelně vidět, že rodiče svého Michálka milují. Přestože bydlí v přilehlé obci vzdálené 10km od nemocnice, každý den dítě navštěvovali. Otec přijížděl na kole, matka chodila pěšky. Láska, kterou synovi dávali se nedá penězi vyvážit.

Blížily se Vánoce a já si s Michálkem povídala. Věříš na Ježíška? Chvíli se zamyslel, a pak odpověděl: *“ Teto, já vím, že za mnou Ježíšek nepřijde, protože jsme chudí. K chudým dětem Ježíšek nechodí.*“ Tímto se spustila lavina, která zasáhla dětské oddělení. Celý tým se rozhodl, že Michálkovi připraví Vánoce, které si zaslouží. Sestřičky přinesly cukroví a různé hračky. Také jsme oslovili sportovní klub a nadaci pro opuštěná zvířata, kteří se přidali a zorganizovali sbírku. Přišel Štědrý den a Michálek mohl jít domů. Netušil, co ho čeká. Nestrávil sice Vánoce s námi na oddělení, ale za jeho láskyplný úsměv a vřelé objetí budeme dlouho vzpomínat. Když jsme zjistili, že rodiče povezou Michálka na kole domů, neváhala jsem a zařídila odvoz autem. Tolik dárků, které od nás všech dostal, by na kole těžko uvezli.

Nedávno jsem ho zahlédla, zdravého a šťastného. Uvědomila jsem si, že člověk může být šťastný jen tehdy, když má kolem sebe ty správné lidi.

***Příběh třetí:***

Bože, jak jsem se tu ocitla? Co se to děje? Nic si nepamatuju. Vím jenom, že jsem ztratila vědomí, byla tma, ticho. A teď? Kolem mě tolik tváří, jako by se schovávaly pod rouškami, v hlavě mi hučí, něco mi říkají - nerozumím, nevnímám, nemůžu se soustředit. Chce se mi spát, nechte mě! Ne, ne! Náhle jedna z nich sundává roušku a volá: "Prober se, dívej se na mě, buď se mnou!,, Zkouším to, otvírám s námahou oči. ''Výborně'', usmívá se. Je to doktorka nebo sestra, nevím. Ale usmívá se. ''Neboj, zkolabovala jsi, ale bude to dobré, neboj se,'' opakuje. Ale Já se bojím, a hodně, je mi zle, všude kolem jsou jakési hadičky, v ruce mám zapíchnutou kanylu, okolo přístroje co divně pípají. Co to všechno znamená?

"Měla jsi silný záchvat, ale my se o tebe postaráme, budeš v pořádku, neboj!" Dívám se do té tváře, která mě chce přesvědčit, že se vlastně nic hrozného neděje. Nevím, jestli ji můžu věřit, ale je mi tak zle, že mi na ničem nezáleží. Usínám ...

"Dobré ráno, princezno!" U lůžka sedí doktorka, která tu byla před chvíli. Ne, není to ona, jenom úsměv má stejný. "Pěkně ses prospala, jen co je pravda." Dozvídám se, že ta "chvíle" trvala celé tři dny. "Jak se cítíš?" Jo, jo, jsem trochu zmatená, mám spoustu otázek, ale už je mi líp. Mnohem líp. Prý jsem z nejhoršího venku a teď mě čeká ještě spousta podrobných vyšetření, která odhalí, co mi vlastně přesně je.

Ležím na JIPce dětského oddělení, kam mě převezla záchranka poté, co jsem znenadání zkolabovala uprostřed vyučování. Konečně za mnou můžou i rodiče. Mamka je ještě celá vyděšená, zkouší to skrýt, ale já vidím, že brečela. Bojí se. Prosklenými dveřmi sleduji její rozhovor s lékařkou. Ta je naštěstí trpělivá, máma jí pořád skáče do řeči, nenechá ji domluvit. Chce odpověď na spoustu otázek. Teď hned! No jo, máma.

Dny ubíhají, už mě přestěhovali z intenzívní péče na běžný pokoj. Má to své výhody - na pokoji nejsem sama, nemusím pořád ležet a s ostatními pacienty se scházíme v herně. Je nás tu celkem asi deset - od tříletého chlapečka po osmnáctiletou studentku. Bavíme se a přitom nejlépe zapomínáme na svoje problémy. Děti se střídají, jedni odcházejí, ale další zase přicházejí a brzy jsem tu "služebně nejstarší". Ale i já se dočkám.

Lékaři mi sdělují, že moje potíže se mohou opakovat a vybavují mě (a hlavně rodiče) všemi informacemi o mé diagnóze. Vím, že se sem můžu kdykoli vrátit a taky vím, že už nebudu tak vyděšená jako, když jsem se tu ocitla tak nečekaně poprvé. Chci udělat všechno proto, abych byla zdravá, ale kdyby přece jen ... Nebudu se bát. Vím, že tu zase pomůžou. Děkuji! Děkuji všem!

*@*

*Děkujeme všem, kteří se připojí k našemu projektu "Děti dětem" a přispějí s námi nemocnicím a hospitalizovaným dětem.*

JANA

Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání