**Můj životní úspěch**

Už tři roky chodím do tanečního kroužku Street dance Akropolis UH. V naší skupince je 6 holek ve věku 10-13 let a trénuje nás 14ti letá Denča s pomocí dospělé trenérky Míši. Trénujeme 2krát týdně hodinu a půl.

Na jednom tréninku nám trenérka řekla: ,, Holky, máme možnost se zúčastnit celosvětové soutěže Dance World Cup v Jihlavě, půjdete do toho?"

Nejprve jsem pocítila obavy z něčeho nového, ale potom převládlo nadšení a radost. Všechny holky nadšeně souhlasily a pustily jsme se hned do nacvičování nové sestavy. Trenérka nám zajistila na vystoupení nové kostýmy, které se mně moc líbily. Kostým se skládal z šedofialové kárované sukýnky, černého nátělníku, černých bikeshort a šedé crop top mikiny. Soutěž se měla konat už 6. března a nám tedy zbývaly na trénink jen 2 měsíce.

Já, Barča, Verča, Dája, Eliška a Klára jsme několikrát týdně poctivě trénovaly. Tréninky byly sice těžké, ale užily jsme si na nich i spoustu srandy. Nemohly jsme se dočkat, kdy nastane ten den D. Den před soutěží jsem nemohla ani usnout,jak jsem byla napnutá z toho, jak soutěž bude probíhat a na kolikátém místě se umístíme.

V neděli brzy ráno mě vyzvedla trenérka Denča a jeli jsme na vlakové nádraží do Uherského Hradiště. Tam jsme nastoupily na vlak do Jihlavy. Cesta trvala přibližně hodinu a já jsem si ji krátila povídáním s kamarádkami. Z vlakového nádraží v Jihlavě jsme přejely autobusem do kulturního domu, kde se soutěž konala. Přidělili nám malou šatnu, ve které jsme se převlékly do kostýmů. V zákulisí jsme čekaly až na nás přijde řada, a i když tam panovala dobrá nálada, cítila jsem napětí. Moderátor nám dál pokyn, vyběhly jsme na pódium a obecenstvo nás přivítalo potleskem. Začala hrát hudba, opadla ze mě nervozita a já jsem vnímala jen hudbu a tanec. Pódium bylo střední velikosti, svítily na nás ostré reflektory a my jsme tím pádem neviděly na obecenstvo.

Neudělaly jsme ani jednu chybičku a obecenstvo nás odměnilo velkým potleskem. Odešly jsme z pódia do zákulisí a oblékly jsme si týmové mikiny. Po několika minutách nás moderátor zavolal opět na pódium k vyhlášení výsledků. Začala hrát hudba a my jsme ještě jen tak chvíli tancovaly, než se ozval zvuk trumpety, který oznamoval ukončení rozhodování poroty. Moderátor na pódium postupně volal skupiny v jiných kategoriích a oznamoval jejich umístění. Přišla na řadu kategorie Street dance a já jsem nevěřila svým uším, když jsem uslyšela moderátora, jak vyhlásil, že na prvním místě se umístil Akropolis UH. Byl to pro mě šok. Začaly jsme pištět a brečet radostí, na ten okamžik nikdy nezapomenu.

Jak jsme se vracely domů,zavolala jsem svým rodičům, že jsme se umístily na prvním místě. Máma mi pogratulovala a řekla mi, že je na mě moc hrdá. Domů jsme se vrátily až pozdě večer a já jsem toužila jít se osprchovat a zalézt do postele. Nemohla jsem usnout, neustále jsem si promítala jeden z mých nejkrásnějších dnů. Umístěním na 1. místě jsme byly nominovány na účast Dance World Cup ve Španělsku, kterého jsme se už bohužel nezúčastnily. Třeba příště…

Barbora Bartoňová