*Ahoj! Díky, že jste souhlasili s tímhle rozhovorem. Mohli byste se na úvod představit a říct o sobě pár vět?*

P:Ahoj. Jmenuju se Petr Parolek, je mi 31 let. Protože jsem po dětské mozkové obrně, tak hůře chodím a mluvím. Baví mě být mezi lidmi a trávit s nimi čas. Ve volném čase chodím na procházky, výlety a zajímám se i o techniku. Mým největším koníčkem je však programování webových aplikací, díky čemuž si občas i přivydělávám. Mám svou vlastní stránku s názvem webnazakazku.cz, díky které si můžete objednat mé služby i Vy.

L: Ahoj, jmenuji se Leona Kolínková a je mi 26 let. Mám SMA II. typu. Chodila jsem na základní školu, kterou jsem dokončila, a pak na střední školu Kostka v oboru pedagogické lyceum se zaměřením na hudebku, kterou jsem ale nedokončila. Během mého studia nestudia jsem podstoupila velké množství operací. Přesto jsem vždy měla a mám aktivní život. Trávila jsem čas s přáteli, brali mě na procházky, diskotéky i stanovat. Podnikali jsme spolu různé šílenosti a dobrodružství. Několik let jsem chodila do různých sborů a s nimi podnikala víkendové pobyty. Prostě jsem se vždycky snažila o to, ať mám co nejvíc aktivní život a nejsem ustrašená a zavřená doma. Někdy mám ráda jen klid u knihy nebo filmů. V roce 2016 jsem dostala možnost pracovat v organizaci Naděje na Vsetíně, kde jsem dodnes. Jsem zde velmi spokojená a Naděje mě zaměstnává jako administrativní pracovnici. Tak jako každý člověk touží mít svůj osobní prostor, tak i já. Zažádala jsem si na Vsetíně o městský byt a od roku 2019 bydlím sama, což mě posunulo na další level mého života. Využívám osobní asistenci s organizací. Momentálně se věnuji vymalovávání Mandalek. Mám i výstavy a výtěžek z prodaných Mandalek putuje na Tábor SMA, který se koná každý rok v Hostětíně. Mandalky najdete na mé FB stránce Leona Kolínková a také na mém instagramu a blogspotu.

*Čemu Vás Váš hendikep naučil/co Vám dal?*

P: Díky mému hendikepu jsem si uvědomil spoustu důležitých a nepovrchních věcí a možná právě i díky tomu mám ve svém životě opravdové přátele, kteří nejsou falešní.

L: Mě toho má nemoc taky spoustu naučila. Zejména porozumění, klidu, pokory a taky umění vážit si lidí kolem sebe, rodiny i přátel. Dokážu bojovat se životem a užívat si každý den, jak kdyby měl být poslední.

*Co Vy a škola? Byli jste integrováni do běžné školy? A jaký byl Váš vztah s ostatními žáky? Jak na tuto dobu vzpomínáte?*

P: Na ZŠ jsem chodil v našem městě a vzpomínám na ni rád, až na dějepis, který mě nikdy moc nebavil. SŠ jsem studoval v Brně. Bohužel obor Obchodní akademie mě nenadchl a já byl nakonec rád, že jsem těch pět let ve škole přežil. Vztahy občas nebyli jednoduché, ale to je na dlouhé povídání…

L: Byla jsem vždy integrována do běžné školy. A vztahy se spolužáky? Na základce to bylo tak půl na půl. První stupeň byl v pohodě, ale s přechodem na stupeň druhý se to zhoršilo, možná i z hlediska dospívání a puberty. Doba na střední pak byla přímo skvělá. Měli jsme dokonalý kolektiv a na tyto roky vzpomínám strašně ráda.

*Co Vás přimělo ozvat se nám? Čím Vás projekt „To jsme my“ zaujal?*

P: Mě Váš projekt zaujal tím, že v něm jsou lidi, kteří nesedí na místě, aby mohli fňukat, ale snaží se i přes svůj hendikep něco dokázat.

L: Projekt mě zaujal z toho důvodu, že se snažíte pomáhat jiným lidem.

*Máte nějakou představu o tom, jak byste se chtěli zapojit do projektu To jsme my? Co byste chtěli dělat?*

P: Chtěl bych být užitečný okolo IT.

L: Ráda bych nějakým způsobem pomáhala druhým a předávala své zkušenosti ze života.

*Odkud jste se o projektu „To jsme my“ dozvěděli?*

P: Na facebookové skupině.

L: Přes lidi s SMA.

*Máte nějakou legrační příhodu, která se Vám díky Vašemu hendikepu přihodila?*

P: Určitě. Dokonce jsem se jednou z nich inspiroval při psaní mé maturitní slohové práce. Najdete ji na mém webu.

L: To asi nedokážu takhle narychlo říct, i když jich pár bude.

*Jaký je Váš tip na zahnání špatné nálady?*

P: Můj zaručený tip je pustit si hudbu. Třeba Radio 7.

L: Když mám špatnou náladu, snažím se být co nejvíce v kontaktu s mými přáteli. Taky mi pomáhá poslech hudby, tvorba čehokoli nebo relax v podobě procházky po přírodě.

*Co Vás dělá šťastné?*

P: Bůh.

L: Přátelé, prodej mandalek a to, když můžu dělat radost, být inspirací a předávat pozitivní náboj lidem okolo mě.

*Jaký je V oblíbený film?*

P: Můj oblíbený film je Forrest Gump.

L: Asi nemám jen jeden. Mám ráda Marvelovky, komedie, Korejská dramata, akčňáky, dokumenty na téma psychologie a celkově filmy ze života, které člověka přinutí k zamyšlení.

*Jmenujte své 2 dobré a 2 špatné vlastnosti.*

P: To nejlíp posoudí druhý.

L: To musí posoudit jiní, ne já.

*Místo, které jste vždy chtěli navštívit?*

P: Chtěl bych jet kamkoli k moři.

L: Vždycky jsem se chtěla a stále chci podívat do Texasu.

*Máte do blízké budoucnosti nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout?*

P: Nezbláznit se z paniky, kterou šíří svět a media okolo koronaviru. *(\*smích\*)*

A když to vezmu vážně, tak zlepšovat se v programování, více číst a taky to, abych více budoval svůj osobní vztah s Bohem, protože to je pro mě velmi důležité.

L: Teď se zaměřuji hlavně na ty mandaly a mým cílem jsou výstavy a co největší prodej, ke kterému třeba časem ještě něco přidám.

*Děkuju Vám oběma!*