Srdce s láskou darované pro Tátu

Někteří ho nazývají hasičem,
ale ti nejdůležitější mu říkají TÁTA.
On však toto nejkrásnější slovo na Světě neslyšel.
Jeho dcera má Autismus a je nemluvicí.

Pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba.
Ať, už to byl požár v národním parku Hřensko, nebo povodně v září 2024.

Nejtěžší jsou pro něj však zásahy, ve kterých figuruje dítě.
Vrací se domů z práce, nebo s jednotkou dobrovolných hasičů unavený po náročném dni a první po čem touží je obejmout svou dceru a partnerku a říct jim že je miluje.

On to však nikdy i přes únavu nevzdal.
I když je jeho dcera jiná, postavil se k hendikepu své dcery čelem jako správný chlap a táta a zabojoval.

Zjišťoval informace, jak své dceři může co nejvíce pomoci, vyhlásil na ní veřejnou sbírku, aby mohla podstoupit terapie, které pojišťovna nehradí.
Znovu čelil dalším výzvám, každičký den se pro něj stával malým bojem navzdory extremní únavě a byl svědkem malých vítězství, když se jeho dcera naučila něco nového.

Díky jeho odvaze a vytrvalosti se jednoho dne dočkal toho nejkrásnějšího slova na Světě

TÁTA.

Všem dětem by jsme přáli takového Tátu jakého má Adélka.