SRDCOVNÍK jako poděkování za skřítka Pohádkovníčka

 Když ti někdo projeví lásku, měl bys mu oplatit stejným dílem. Tímto heslem se řídím já sama a snažím se jej vštěpovat také další generaci, dětem doma i ve škole.
 Celý náš příběh začal v září roku 2020, kdy do první třídy Základní školy v Hlohovci usedlo 14 nových prvňáčků a já je měla učit. Chtěla jsem využívat celoroční motivační hru, kdy děti za splnění různých úkolů získávají perličky, ze kterých navlékají náhrdelník. Po navlečení 14 korálků je náhrdelník kompletní a oni dostávají jeden dílek z pohádkového puzzle, které skládají. Úkoly i jednotlivé dílky pohádkového puzzle jim nosí skřítek Pohádkovníček, který jim po složení celého puzzle přinese taky pohádku.
Má vize byla jasná, ale mělo to jeden háček. Potřebovala jsem sehnat samotného skřítka Pohádkovníčka. Se svým plánem jsem se svěřila mojí babičce, vyslala přání do éteru a jeho realizaci se rozhodla řešit až po návratu z letní dovolené. K mému obrovskému překvapení mě po návratu v cest čekal skřítek Pohádkovníček v celé své parádě.
 Říká se, že když si umíte správně přát, přání k vám pak sama přicházejí. Nevím, jestli zrovna toto byl můj případ, nicméně moje babička znala osobu, která se při své nemoci rozhodla směřovat svoje myšlenky a energii pozitivním směrem a začala tvořit. Tou osobou byla paní Maruška Kašníková. Ta pro budoucí prvňáčky vytvořila skřítka a přála si, aby byl přijat jako dar pro ně, zcela nezištně.
Pohádkovníček byl tudíž na světě a mně už nic nebránilo v tom, rozjet svůj projekt naplno. Paní Marušce jsem sice osobně poděkovala, rozhodla jsem se však, že se jí pokusíme její ochotu a lásku vynahradit také společně s prvňáčky.
 Když jsem svým žákům celý příběh vyprávěla, sami uznali, že by bylo třeba se paní Marušce nějak odvděčit a vymysleli, že by mohli něco vyrobit. Jelikož byl skřítek s láskou darovaný, chtěli jsme i my lásku oplatit a energii tak vrátit. Tak se zrodila myšlenka vyrobit SRDCOVNÍK. Poděkování jsem chtěla směřovat do času adventu, který mi přijde jako vhodné období pro obdarovávání. A tak jsme začali tvořit. Vypravili jsme se do lesa pro větev, kterou jsme museli nabílit a usadit ji do květináče. Tak vzniklo torzo našeho dárku. Správný srdcovník musí rodit plody, které rozdávají lásku, radost a štěstí. Proto jsme se dále v hodinách pracovních činností věnovali přípravě těchto plodů.
Zadělali těsto, vykrájeli, upekli a ozdobili perníková srdce, která jsme následně navěšeli na náš pomyslný strom.
Jelikož jsou srdce perníková a předpokládá se, že se někdy sní, přišly děti s nápadem vyrobit ještě srdíčka papírová, která by zůstala paní Marušce na památku.
 Jakmile bylo vše vyrobeno, vypravili jsme se 16.12. 2020 k paní Marušce a dárek osobně předali. Paní Maruška byla dojatá a mile překvapená. Byť venku, protože jsme nechtěli riskovat a vystavovat ji možnému přenosu nemoci COVID – 19, nás vroucně uvítala a s prvňáčky si pěkně popovídala. Po našem odchodu mi pak napsala tuto SMS. Cituji. *,,Milá Eliško, ještě jednou chci moc a moc poděkovat za váš krásný dáreček, který už má u nás svoje místo, úžasná přáníčka a vaši velmi milou návštěvu. Jsem z vás celý den nadšená a mám skvělou náladu. Díky za tu skvělou energii, kterou jste mi předali. Užijte si všichni požehnané vánoční svátky plné klidu, pohody a odpočinku. Maruška Kašníková.“* Akce se, doufám, zdařila a přinesla to, proč jsme do ní šli. Jsem si jistá, že když člověk ze sebe vydá lásku a pozitivní naladění, tak se mu to potom i vrací. Bylo tak zapotřebí kruh uzavřít a energii vrátit.
Kéž by náš Srdcovník byl opravdu zdrojem lásky, zdraví, radosti a všeho dobrého!

Mgr. Eliška Jungmannová, třídní učitelka 1. třídy