# Srdce za trpělivost

Jsme hrozná třída! Kdo by nás chtěl učit? U nikoho se nevystřídalo tolik učitelů jako u nás. Začalo to už na prvním stupni. Měli jsme paní učitelku Uhrovou, ale ta odešla na mateřskou a po ní přestoupila na jinou školu.

Na druhém stupni se nám vedlo podobně. Naší třídní byla paní učitelka Schallenbergerová, ale také odešla na mateřskou. Pak jsme měli paní učitelku Horákovou, která s námi vydržela celé dva roky, ale nakonec odešla na mateřskou i ona. Teď máme sedmdesátiletou paní učitelku, které se snad nic podobného nestane. Doufejme, že poslední tři čtvrtiny roku, které na základní škole ještě strávíme, zůstane naší třídní.

Naší nejoblíbenější učitelkou je ale paní Ciprysová, která to s námi vydržela nejdéle. Už pět let nás učí matematiku. A nejen ji, ale také informatiku a pracovní činnosti, ve kterých v současné době nacvičujeme polonézu. Paní učitelka je dokonce tak obětavá, že s námi polonézu nacvičuje ještě i další hodinu ve svém volném čase!

Na její hodiny máme za ta léta spoustu pěkných i veselých vzpomínek. Jednou jsme jí například vyrobili k Vánocům přáníčko, kde bylo napsáno: „Přejeme hodně dárků!“ Ale paní učitelka nám poděkovala s tím, že neví, co jsou to ty dúrky, protože jsme to á špatně napsali. Od té doby si každý rok přejeme k Vánocům hodně dúrků.

 Když se ohlédneme za těmi lety, které jsme společně strávili, uvědomujeme si, že jsme jí ale pěkně pili krev. Co pili! Pijeme jí krev. V předešlých ročnících většina z nás vnímala matiku asi následovně: „Nudááá!“ Teď ovšem chceme co nejlépe zvládnout přijímačky a mít co nejlepší známky. To souvisí i s chováním.

 Při nacvičování polonézy jsou asi dvě třetiny z nás v klidu, ale zbývající jedna třetina spolužáků ne. Pořád se tam musí bít, požďuchovat a to paní učitelku docela dost vytáčí. Po těch pátcích mívá určitě vyřvané hlasivky. Vlastně nejen po pátcích, ale po všech hodinách s námi. Pořád nás totiž musí okřikovat, napomínat, ukázňovat… I pro nás ostatní je už únavné poslouchat ty vzadu, co tam neustále vyrušují. A pro paní učitelku to musí být něco strašného. Navíc polonézu nacvičuje letos poprvé, místo tělocvikářky, která loni odešla. A my jsme ještě nebyli spokojeni s polonézou, která se tančila loni a chtěli jsme něco modernějšího. Máme tedy nádhernou hudbu, ale tancování je pekelně těžké a někteří z nás to pořád ne a ne zvládnout.

 Paní učitelka nám pomáhá i s výzdobou sálu, sehnala nám hudbu, radí nám ohledně oblečení. Obdivujeme její obětavost, úžasnou energii, smysl pro humor, ale hlavně trpělivost, kterou s námi má.

 Za to všechno bychom jí chtěli hrozně poděkovat a dát ji krásná slovácká srdce, která jsme (taky s trpělivostí) dělali.

 Trpělivost je totiž to, čeho má paní učitelka ze všech nejvíc. Netvrdíme, že jiné paní učitelky ji nemají a nechceme ani žádnou jinou paní učitelku tímto urazit nebo jinak znepokojit.

 Je to učitelka, která si nás prý oblíbila. Tomu se ale nechce ani věřit. Takovou třídu jako jsme my?! Ale dobře, my jsme si oblíbili ji a snažíme se dělat všechno pro to, abychom ji nezklamali.