Dobrý den, ráno, odpoledne či večer!

Úvodem bych Vám chtěla moc poděkovat, že máme tu možnost přihlásit se do Vaší soutěže s tak krásným tématem. Kéž by takových projektů vznikalo více.

Ráda bych představila sebe a své žáky. Jmenuji se Kateřina a působím nyní na škole v malé vesničce nesoucí název Ostrožská Lhota (okres Uherské Hradiště). Jsem studentkou pedagogické fakulty a mým snem je stát se učitelkou. Momentálně pracuji jako asistentka pedagoga a snažím se škole pomáhat, kde je zrovna třeba. S dětmi 1. – 4. tříd se setkávám každou středu odpoledne v kroužku Mladého výtvarníka, kde malujeme, kreslíme, stříháme, skládáme a tvoříme krásné věci. Je to asi 14 dní, kdy jsem se dočetla o Vaší soutěži Srdce s láskou darované. Soutěž mě ihned zaujala a to tím, že bych díky ní dokázala velmi nenásilnou formou přimět děti zamyslet se nad lidmi, kteří strádají. Připomenout jim, co jsou to lidské hodnoty, a že darovat úsměv, porozumění, lásku nebo nabídnout někomu pomoc, není nic nevšedního, ba naopak. My všichni bychom se měli na chvilku zamyslet nad tím, že kdyby se tyto malé projevy lidskosti staly každodenností, žilo by se lidem na této planetě daleko líp. V dnešní „moderní a sebestředné době“ je často takové chování považované za „jiné“ a co je pro nás jiné, je divné a divný přece nikdo být nechce.

Když jsem dětem přednesla a nabídla svůj návrh zúčastnit se soutěže, byly nadšené.

Rozhodovaly se mezi nákladem srdcí na nákladním autě anebo na loďce, mezi darováním do dětského domova nebo do domova pro seniory. Hlasování bylo přesně nerozhodně. Co by v tento moment měl pedagog udělat? Zklamat jednu polovinu dětí? Ne. Rozhodla jsem se proto, že vytvoříme projekty dva. Jeden poputuje do domova pro seniory a druhý do dětského domova.

Do soutěže zasílám tedy jen projekt jeden a tím je velká, vodovkami namalovaná loďka, která veze spoustu velkých i malých papírových srdíček. V každém tom srdíčku je napsané přání, vzkaz nebo namalovaný milý obrázek. Loďka pomyslně popluje do dětského domova. Výrobou jsme se zabývali dohromady asi 3 hodiny. Často mi děti říkaly, jak jsou šťastné a vděčné za své rodiče. Že musí být hrozné, žádné rodiče nemít. Že bez zdraví, lásky a taky trochu štěstí je život smutný. Pevně věřím, že jsem je alespoň po dobu přípravy, výroby a možná ještě doma při vyprávění rodičům přiměla jménem Vašeho projektu myslet na druhé lidi, především na ty, kterým se děti rozhodly loďku/nákladní auto darovat.

Bohužel nepřikládám fotodokumentaci předání, protože ještě neproběhlo. Loďku jsme dokončili dnes, a proto se budu snažit nechat ji „doplout“ k adresátům co nejdříve.

Jménem dětí přeji krásný zbytek dne!

S úctou

Kateřina Pěnčíková