Studium na vysoké škole pro mě vždy bylo snem.

Po úspěšném absolvování prvního ročníku na státní univerzitě, která byla mimo Prahu jsem zjistila, že kombinace dojíždění, pracovního vytížení a dobrovolnické činnosti je nad moje síly.

Potřebovala jsem změnu - a našla jsem ji v soukromé škole, kde jsem se našla v oboru penitenciární pedagogika. Studium se mi kvůli vážnějším zdravotním obtížím prodloužilo o rok, ale věřím, že všechno má svůj čas. Cesta není snadná, ale cítím, že jdu správným směrem.

Díky podpoře z programu Dejme dětem šanci jsem mohla ve studiu pokračovat o ve chvílích, kdy bych to bez pomoci finančně nezvládla. A za to jsem upřímně vděčná.

Obor jsem si vybrala záměrně - nejvíc mě zajímá problematika mladých lidí, kteří se ocitají na ulici, mimo systém. Nemají zázemí, nebyli v pěstounské péči ani v dětském domově. Mají pak menší možnosti v domech na půl cesty a nadace a organizace, které se zaměřují spíše na konkrétní cílovou skupinu. Proplouvají systémem.

Mám k této skupině blízko a právě proto jsem si toto téma zvolila i pro svou bakalářskou práci. I když jsem sama nebyla v dětském domově dlouho, měla jsem to štěstí že jsem do podpory mohla spadat.

A díky tomu jsem získala nejen finanční pomoc, ale hlavně pocit, že na to nejsem sama.

Už během studia na střední škole jsem pracovala v sociálních službách, byla jsem také jako dobrovolnice v organizacích v ČR, ale byla jsem také jako dobrovolník v Africe.

Pomáhat druhým je pro mě životní postoj.

Jednou bych si ráda založila vlastní nadaci, která bude podporovat lidi v těžkých životních situacích/ tak, jak někdo podpořil mě.

Pokud vše půjde dobře, čekají mě příští rok státnice. A já věřím, že i po zdravotní stránce už bude lépe. Díky pomoci, kterou jsem dostala, jsem se nemusela vzdát svého snu o vysoké škole. A díky tomu mohu jednou pomoci druhým, kteří to budou potřebovat stejně, jako jsem to jednou potřebovala já.

Míša