**Srdečný kalendář**

1. **Vznik myšlenky**

Byl konec školního roku 2017/2018 a ve sborovně se nám objevil časopis Age. Pospíchala jsem na preventivní prohlídku k lékaři, tak jsem si jej vzala s sebou, abych si ukrátila čekání. O projektu Srdce s láskou darované jsem si zde přečetla poprvé a okamžitě se mi hlavou začaly honit myšlenky, komu všemu bych ho chtěla darovat. Primárně jsem chtěla do projektu zapojit třídu, kde jsem jako třídní a učím zde češtinu. Jsou na podobné projekty zvyklí, hrajeme na Velikonoce divadlo, letos dáváme dohromady Živý betlém a do všeho se vždy pustí s velkou vervou.

A jak vznikl nápad právě na kalendář ze srdce? Když jsem byla v čekárně, všimla jsem si na zdi jednoho moc hezkého kalendáře, kde byly různé životní citáty s obrázky. V osmém ročníku se žáci pokoušejí o psaní úvahy, a tak mě hned napadlo, že bychom mohli spojit právě citáty a úvahu. Naše slohové práce nikdy nekončí jen v mém šuplíku a známkou v žákovské knížce. Minulý rok jsme ze slohových prací (Popis Ladova obrázku) udělali sborník, doplnili jej o kresby žáků a opět darovali. Nejlepší slohové práce jsou někdy anonymně vystaveny ve škole na nástěnce a žáci mají možnost formou nálepky dát hlas svému favoritu. Vítězná slohová práce je pak otištěna ve školním časopise Vejrák nebo v místních novinách. Každý rok před Vánoci navštěvujeme s Vánočním pásmem místní Domov seniorů, a tak byl adresát okamžitě jasný.

1. **Tvorba**

Ale jak dostat slohové práce do srdce? Můj manžel je velice šikovný zedník a často využívám jeho zručnosti, aby mi něco vyrobil. Už si zvykl mít za manželku učitelku a ochotně mi pomáhá a podporuje mě, i když to se mnou někdy nemá opravdu jednoduché. Byl to právě on, který mě přivedl na myšlenku vyrobit srdce z polystyrenu. Já jsem pak už domyslela, že se do srdce udělají otvory, do kterých se slohové práce vloží.

Práce započaly již v září, kdy mi manžel vyřezal dle mých představ jedno polystyrenové srdce. Museli jsme ale udělat nakonec dvě, protože do jednoho by se 12 otvorů symbolizujících 12 měsíců v roce nevešlo, a proto má náš kalendář dvě části. Vyvstala ale další otázka. Co do udělaných otvorů vložit, aby se to dalo dobře vytahovat? Žáci vymysleli tubusy na tenisové míčky, které průměrově vyhovovali. Ale kde takové obaly sehnat? Rozhodila jsem sítě mezi kolegy ve sborovně, kteří jsou na moje projektové nápady zvyklí, a kolega učící tělesnou výchovu mi jich z místních tenisových kurtů přivezl plný kufr. Tyto obaly jsme jen zakrátili na požadovanou hloubku. Paní učitelka Pazderková s žáky o výtvarné výchově vyrobila keramické placky na jednotlivé měsíce v roce, které se na přední část obalu přitavili a zároveň slouží jako úchytka, za kterou lze tubus vyndat. Na kolečcích jsou symboly reprezentující jednotlivé měsíce.

**c) Referáty a slohové práce**

Každý žák si o hodině slohu vylosoval některou z kutnohorských památek, na kterou měl zpracovat referát. Názvy památek se záměrně opakovaly. Ti, co měli stejnou památku, pak utvořili skupinu, ve které společně referát přednesli před třídou. Žáci pracovali dle předenem stanovených formálních (okraje, písmo, odstavce, řádkování,…) a obsahových kritérií. Konečnou práci mi poslali na mail. Abych žáky ještě více motivovala, jeli jsme nakonec do Kutné Hory na výlet, podívat se na pamětihodnosti na vlastní oči. I když je od nás Kutná Hora vzdálená 23 kilometrů, mnoho žáků zná toto město pouze okrajově. K referátům jsme vytiskli a zalaminovali obrázky památek a rozstříhali je jako puzzle. V každém měsíci pak na seniory v kalendáři čeká jedno povídání o vybrané kutnohorské památce a skládanka.

S blížícím se čtvrtletím nás čekala slohová práce a pro žáky velice náročný slohový útvar-úvaha. Několik hodin jsme věnovali vzorovým úvahám, trénovali jsme, žáci vybírali citáty… Chvílemi jsem však propadala panice, že to nezvládneme. Ale hodinu od hodiny se náměty a připomínky vylepšovaly a většina žáků si vybrala téma o přátelství, které je jim vzhledem k věku velice blízké. Nakonec vznikly nádherné práce a někteří si tento slohový útvar i oblíbili. Nejpovedenější úvahy jsme také do srdce vložili. Přikládám jednu z nich od Tomáše Slavíka.

**ÚVAHA NAD CITÁTEM O PŘÁTELSTVÍ**

Dlouho jsem přemýšlel, jaký citát si vybrat, jestli o zdraví anebo o nemoci. O těch mi mamka řekla, že by mohla psát romány, protože pracuje jako zdravotní sestra. Tak jsem řekl, že mně stačí jen úvaha na stránku a ne romány a rychle ji zastavil, protože už chtěla spustit, jak je důležité zdravě se stravovat atd. Pak jsem si řekl, že si možná vyberu o životě a smrti. Ale zjistil jsem, že k tomuto tématu ještě nemám co napsat. A tak jsem se rozhodl, že se zamyslím nad citátem o přátelství. To je ten správný citát, o něm můžu psát a psát. Kamarády mám a zážitků také spoustu. Zaujal mě citát od české spisovatelky Boženy Němcové: „Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí, toho si važ.“ Než jsem začal psát o přátelství, tak jsem popřemýšlel, jaké by to bylo, kdybych přátele neměl, kdybych byl sám. A vím určitě, že to bych nechtěl. Každý den jen tak sedět doma a koukat do stropu a nemít si s kým povídat, rozebrat svoje starosti, nebo jen tak blbnout. To není nic pro mě. Přátele mám a jsem moc rád, že je mám okolo sebe. Trávím s nimi volný čas, jezdíme na výlety, podnikáme cesty na kolech, hrajeme fotbal nebo jen tak sedíme a povídáme si. Myslím, že když napíšu, že s kamarády je vše tak nějak lepší a snazší, tak mluvím za nás za všechny. Nejen, že se s námi radují, když se nám daří a slaví s námi naše úspěchy. Ale také pomůžou, když je smutno, když něco nejde, když se s něčím trápíme, povzbudí, poradí. A pak najednou není tak smutno, ten problém není tak veliký a máme pocit, že všechno zvládneme. A hlavně je k nám upřímný, umí nám říci, co se nám zase tak nepovedlo, jedná s námi na rovinu, umí nám říci pravdu do očí, i když se nám to zrovna nemusí líbit. Tohle umí jen opravdový kamarád. Ví o nás všechno a my víme, že naše tajemství nikomu neprozradí..

Mít dobrého kamaráda, kterému můžeme všechno říct, kdykoliv a s čímkoliv se na něj obrátit, tak tomu říkám štěstí. I já bych chtěl být tím nejlepším kamarádem, nikdy nezradit, nezklamat a být vždy připraven pomoct.

**d) Předání**

Stalo se již tradicí, že v době Vánoc a Velikonoc místní Domov seniorů navštěvujeme a vždy se snažíme seniory něčím potěšit a rozveselit je. Ale jak říká paní Eva Zinke, vedoucí aktivizace: „My jsme rádi už za to, že tu jste chvíli s námi, protože děti jsou pro nás nejvíc.“ A je to tak. Platí to však i obráceně, protože právě tady, aniž bych musela mnoho hovořit o důležitých životních hodnotách, tak nějak všechno klapne do sebe a mnoho žáků pochopí a oči některých dětí nezůstanou suchá.

K předání srdce došlo 13. 12. 2018. Letos jsme si připravili dárečky ze šišek, divadelní hru Živý betlém a moderní vánoční píseň. Třešničkou na dortu pak byl Srdečný kalendář. Všem nám bylo krásně na duši a odcházeli jsme spokojeni.