**Zoubkové srdce**

Do projektu Srdce s láskou darované jsem se zamilovala a abych i svoji třetí třídu, kterou mám na češtinu, nepřipravila o možnost tohoto projektu se účastnit, vznikl další projekt.

Nápad na zoubkové srdce opět vychází z mé osobní zkušenosti a musím se přiznat, že nebyl úplně nezištný. O prázdninách odešla naše paní zubařka do důchodu a na nás čekal v dnešní době nelehký úkol. Sehnat si novou. Ať jsme se ptali, kde jsme se ptali, všude plno. Celá rodina trnula, aby zuby nebolely, neboť by nám nezbylo nic jiného, než vyhledat pohotovost. Koho jiného v naší rodině by to mohlo potkat než mě. Po několikadenních bolestech jsem se dostavila k místní nové paní zubařce Hejdukové. Věděla jsem, že má plno, věděla jsem, že jsem v pořadníku, věděla jsem, že nejsem objednaná, věděla jsem, že je plná čekárna,… I přesto všechno mě tenkrát vzala a od bolesti mi pomohla a za to jsem ji velice vděčná.

Paní zubařka Renata Hejduková je v našem městě poměrně chvíli, a tak jsem jí tímto chtěla nejen poděkovat, ale i zpříjemnit předvánoční čas. O hodinách slohu žáci napsali vypravování na téma U zubaře a nejpovedenější slohy jsme vytiskli a svázali. Ve výtvarných činnostech pod dozorem paní Mgr. Jitky Pazderkové tvořili žáci obrovské srdce, které jsme polepili zuby. Do nich žáci psali své zkušenosti se zubaři, kdy jim vyrostl první zub apod. Vše se nese v duchu růžové barvy, kterou má paní zubařka velice ráda a vládne i její ordinací. Předání srdce proběhlo 4. 12. 2018. Paní zubařka nic netušila a bylo velkým překvapením, když jsme se všichni objevili před ordinací. Bylo vidět, jak je dojatá a my byli rádi, že jsme mohli někomu udělat radost.

Jednu z nejpovedenějších slohových prací na téma **U zubaře** od Jakuba Růžičky přikládám.

Jednoho dne mě vzbudila mamka a řekla:„Kubo, jedeme k zubaři!“ Strachem jsem se oklepal a snažil jsem se působit, že mi je špatně a naznačoval jsem, že chci zůstat doma. Ale moje mamka se nenechala ošálit a řekla:“Kubo, nedělej problémy. Já tě znám, tak nesimuluj!“ Nezbylo mi nic jiného než poslechnout.

Mamka mě odvezla do zubní ordinace, kam celá naše rodina pravidelně dochází. Čekali jsme asi deset minut v čekárně a najednou jsem uslyšel nějakého pána, jak volá:“ Proooč? Já na to nemááám.“ Právě v tu chvíli jsem se začal doopravdy bát. Po pár minutách vylezl jeden pán celý smutný a rozzlobený. V zápětí za ním vychází sestřička. Usměje se na mě a řekne:“Tak pojď, Kubo“ A já strachy bez sebe jsem ani nevěděl, co mi udělají. Vlezl jsem do ordinace, pozdravil a lehl si na to zubařské lehátko. Slyším zvuk jako bzzzzzzzz. V tu chvíli kolem sebe začnu máchat rukama a bránit se. Ale zubař skoro nic neudělal a ten zvuk ztichnul. Takže kde je bolest? „Co se s tebou, Kubo, děje? Vždyť ti nic nedělám?“, odpoví zubař. „Já vím.“, řeknu. „Ale proč ten pán přede mnou tak hlasitě řval?“ A zubař na to:“Aha, už to chápu. To on jen viděl účet za nové zuby a úplně se vyděsil.“ Tak jsem se zklidnil, omluvil a jeli jsme s mojí maminkou zpět domů.

Musím se o své zuby pořádně starat, abych v budoucnu nemusel vydělávat také jenom na zuby.