Dobrý den. Již 25 let učím. Mé povolání vnímám z velké části spíše jako poslání. Posledních několik let je mou aprobací matematika a výtvarná výchova na 2. stupni Základní školy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky v Teplicích. Naše škola se mimo jiné zabývá inkluzivním vzděláváním žáků. Má aprobace mi umožňuje nejenom vzdělávat žáky v oboru matematiky jako „královny věd“, ale často se prostřednictvím výtvarné výchovy položit do jejich nitra, vnímat jejich pocity, přání, zklamání, sny či naděje v cokoliv. Můj život tedy není spjat pouze s mým osobním životem (rodinou a přáteli), s pracovním kolektivem, ale i se střípky životů mé, chcete-li, druhé rodiny, rodiny mých žáků, jejich maminek, tatínků, sourozenců, přátel. Poté, co mi tito žáci odejdou, pozoruji je již jen z povzdálí. Někteří se mi ztratí z dohledu úplně a po čase se zase objeví. Mám radost z každého jejich, byť malého úspěchu, o kterém se dozvím nebo mi ho po čase (i několika letech)sami žáci sdělí.

 Být učitelem je nejenom nepředstavitelná dřina, ale i neuvěřitelná radost v takové podobě, kterou vám poskytne ne každé povolání.

 V tomto školním roce2014/2015 jsem třídní učitelkou9.A. Již několik let mám možnost pozorovat (v průběhu 2. stupně ZŠ), jak mi žáci mé třídy rostou pod rukama, jak mění svůj pohled na svět, svůj názor, jak jsou vnímaví díky novým zkušenostem, které postupně získávají. I když jejich studijní výsledky ne vždy splňují mé očekávání, jako lidé mi dělají radost.

 Mou rozlučkou s nimi (v tomto školním roce), je kromě jiného jejich zapojení do vaší soutěže. Poskytuji vám tímto příběh jednoho z nich, dívenky Jany, která si již sama v poměrně útlém věku zažila cosi, čeho se bojí každý dospělý, jež má rád své „ ratolesti“ a dítě milující své rodiče s touto absurditou nepočítá. Smrt maminky. Příběh sepsala dívenka sama.

 Zapojení se do této soutěže nám, celé 9. A bylo „odrazovým můstkem“ k naší další třídní akci Světového dne boje proti AIDS, kde budeme pomáhat prodávat červené stužky- symbol účasti s HIV pozitivními a boje proti AIDS. Ta odstartuje za pár dní. Až si trošku odpočineme, čeká nás v následujícím roce ještě akce „Květinový den“. Jsme odhodláni pomáhat nejen jako jednotlivci, ale i jako skupina. Už nejsme tak malí.

 **Životní příběh naší Jany.**

 Byl klidný březnový víkend. Já, osmiletá holčička si stavěla bunkry z malých matrací. Bratr si hrál vedle mne s vláčky na strojvedoucího. Maminka v kuchyni vařila. Odpoledne k nám, z ničeho nic, přijela teta ze Slovenska. Prý na návštěvu. Hrála si s námi, pomáhala mamince. Ten den si celý večer povídaly. Nic jsem neslyšela, protože si špitaly velmi potichu. Myslela jsem si, že rozebírají zdravotní stav maminky. Již dlouho jsme s bratrem pozorovali, že jí často nebývá dobře a tuto skutečnost se před námi snaží skrývat. Asi nás tím nechtěla zatěžovat.

 Druhého dne jsme našli maminku svírat se neuvěřitelnou bolestí na sedací soupravě obývacího pokoje. Teta na ni dohlížela, snažila se jí pomoci. Dívala jsem se okna. Uviděla jsem sanitku přijíždějící k našemu domu (Ještě dnes, když vidím žlutou dodávku první pomoci, chce se mi brečet.). Lékař maminku prohlédl, řekl tetě, ať se s ní všichni rozloučíme a odvezl nám ji. Žluté auto mi s houkáním unášelo můj poklad a už nikdy mi ho nevrátilo. Druhý den nám teta řekla, že maminka, naše maminka, zemřela. Nechápala jsem to, byla jsem zmatená. Dodnes mám s bratrem velkou bolest na srdíčku. A proč vám to píši? Protože bych chtěla obdarovat srdcem svoji tetu. Ne však tím mým bolavým, věčně toužícím po mamince. Před smrtí maminky od nás odešel tatínek. Nebýt tety, která se vzdala svého „života“(musela se odstěhovat ze Slovenska, přerušit své studium na vysoké škole, opustit přátele,…)a ujala se nás a dodnes se o nás se vší láskou stará, skončili bychom nejspíš s mým bratrem v dětském domově. Teto, jsme s bratrem velice rádi, že tě máme. Děkujeme tobě i tvému příteli (strejdovi), že díky vám máme rodinu.

 Část příběhu končí. Život jde dál. Celá naše třída 9. A Janu zná. Většina z nás zná i její tetu. I my se k Janičce připojujeme a dáváme její tetě pomyslné srdíčko. Ne však pouze jí. Vytvořili jsme jich dost. Darujeme srdce všem lidem, jež mají ve svém srdci alespoň trochu lásky, pochopení a porozumění. Někdy nám všem pomůže v obtížných situacích třeba jen úsměv, pohlazení či pochvala.

 9. A a Mgr. A. Štofčová