**Potěšili jsme osamělé seniory**

Školní družina 4 a 5 se rozhodla potěšit babičky a dědečky z lovosického domova důchodců. Dětem se velmi nápad zalíbil. A nadšeně se pustily do práce. Proč? No, protože je to pro ně velmi blízké téma. Skoro každý z nich má ve své blízkosti babičku a dědečka. Hrají si spolu, chodí spolu na procházky a mají se moc rádi. Někteří naopak už babičku nebo dědečka nemají, o to víc chtěli seniory potěšit svými výrobky.

Někteří žáci vyráběli srdíčka jako zápich a někteří ubrouskovou technikou ozdobovali květináček. Ostatní k dárečku připravili krásná přání, plná srdíček a láskyplných dětských kreseb. A víte, co na tom bylo to nejlepší? I ti kluci, kteří v družině neposedí, vzali do ruky pastelky a s vyplazenou špičkou jazyka začali nadšené tvořit babičkám a dědečkům přání. A jak starostlivě všichni dohlíželi na závěrečné balení dárečků.

Dárečky jsme z důvodu hygienických opatření předali panu řediteli lovosických Sociálních služeb města Lovosice, který je spolu se sociálními pracovnicemi předal seniorům. Z předání nám poslal fotografie se slovy: Byl všichni moc potěšení a zahřálo je to u srdce.

Při společném prohlížení fotografií jsme my, dospělí, a děti dostali nápad. Pojďme v tom pokračovat! Protože mezigenerační setkávání má smysl. Pro obě strany je to velmi obohacující. Takže teď už pilně trénujeme hlasité čtení pohádek. Pohádky mají rádi všichni, děti i senioři.