Maminka

Když jsme se dozvěděli o soutěži Srdce z lásky darované, hned jsme se rozhodli, že bychom ho chtěli věnovat naším maminkám. V hodinách českého jazyka jsme četli sbírku Maminka od Josefa Seiferta. Nejdříve jsme se zamýšleli, jaká je naše maminka. Jak se oblíká, jaké má vlasy, jaké má ráda kytičky, jaké má ráda zvířátka, kterého předmětu si nejvíce váží, kterou kytičku má nejraději. Potom jsme četli Seifertovy básně a hledali jsme, jaká byla jeho maminka. Srovnali jsme jeho maminku s naší-co mají společného a v čem se liší. I každá naše maminka je úplně jiná. Něco mají naše maminky ale společného-umí vařit, jsou pracovité, hodné, přísné, šetřivé, mají rády zvířata, jsou statečné a odvážné, zpívají, mají dobré srdce a starají se o nás-mají prostě rády svoje děti. V další hodině každý napsal krátkou básničku, kterou by chtěl věnovat svojí mamince, nakonec jsme je společně seřadili a spojili do jedné dlouhé básně

Nejlepší člověk je maminka,
vychovala mě od miminka.
S úsměvem se na mě dívá ,
tak to u nás bývá.

Maminko jsi nejlepší,
díky tobě jsem se narodil.
Po tobě jsem ten nejchytřejší,
jsi u proto, abych žil.

Když ráno vstanu,
mám nachystanou svačinu.
Když večer jdu spát,
ona jde ještě pracovat.

Ráda jídlo vaří,
a přitom se pěkně tváří.
Ráda na zahrádce pracuje,
ať nám něco vypěstuje.

Moje hodná máma,
co mě má tak ráda.
Kontroluje mě když spím,
to já dobře vím.

Je i hodná i zlá,
a taky někdy naštvaná.
V létě je pořád na zahrádce,
a v zimě se má jako v pohádce.

Mamince tak sluší modrá,
proto je velmi dobrá.
Má tak krásně modré oči,
vlasy si někdy stočí.
Vždycky o s pečuje,
a u toho se raduje.

Moje máma to je poklad,
ale nemám od ní doklad.
Vždycky mě hezky potěší,
když ráno vejde do dveří.

Moje maminka je moc hodná,
a je ráda, že mě má.
Koupí mi to co chci,
a já dám zase něco jí.
Chodí spolu na výlety,
které nás moc baví,
a máme se moc rády.

Moje zlatá maminka,
nemá srdce z kamínka.
Má ě velmi ráda,
i když se semnou občas hádá.

Nikdy nemyslí to zle,
a pak to semnou udobřit chce.
Ona přesně ví jak na mě,
co mám ráda a co ne.

Maminko, zlatá maminko,
děkuji moc a moc,
že jsi mi dala život.
Mám tě rád, ale proč?
Vždy mi nouzi pomůžeš.
Zlatá maminko mám tě moc rád.

Maminka je má opora.
vždy při mě bude stát,
i když bude v nebi spát.
naše srdce jsou jako jablíčko,
děkuji ti za život, oh drahá matičko.

Maminko má,
jsi moc hodná,
statečná a lásky plná.
Máš dobré srdíčko,
a proto ti chci dát tohle psaníčko.

 V hodinách výtvarné výchovy jsme společnými silami vytvořili jedno velké srdce, které jsme ozdobili novinami a nápisy spojené s láskou. V další hodině jsi každý z nás vytvořil malé srdíčko pro svou maminku. Srdíčka byla vyrobena z různých materiálů a později nalepená na velké srdce.