**Babičko, prosím tě, vyprávěj!**

Pro koho bude naše tvořenía vyrábění plné lásky? Přece pro toho, kdo je nám po rodičích nejbližší. Vše bude o lásce k našim babičkám a o jejich vzpomínkách, pocitech a zkušenostech.

Kým je pro nás babička? Babička je člověk, který je pro nás velmi blízký,je to taková druhá maminka. Pomáhá nám s úkoly, bere nás na výlety a chalupu, uvaří a upeče nám dobroty a pomůže mamince třeba s úklidem. Je to osoba obětavá a laskavá, která je pro rodinu velmi důležitá, a bez ní bychom byli mnohdy všichni ztraceni.

Proto jsme se rozhodli vyprávění našich babiček a jejich hodnotné vzpomínkyuchovatpro nás i další generace v podobě knihy vzpomínek nebo tzv. vzpomínkovým albem. Každý z nás vyráběl desky na přebal této knihy. Nebyla to snadná práce. Nanosili jsme si plno lepenkových krabic, na které jsme nakreslili srdíčka a do kterých jsme vyřezali nožíkem tvar srdce.

Poté nastala práce lepení papírků na naše nalepená srdíčka. Využili jsme staré knihy, které byly zničeny a vyřazeny do sběru papíru. Využili jsme je také proto, že mají rovněž za sebou určitou historii a mnoho čtenářů se k nim rádo vracelo, stejně jako se naše babičky vracejí ke svým vzpomínkám, které jim zůstaly v paměti.

Poté nastala druhá část - barvení. Srdce jsme dobarvili barvou lásky - červenou- a dozdobili krajkou, klíčkem, mincí, prostě tím, co nám babička dala, a k čemu se jí vázaly vzpomínky. Začali jsme pracovat na vnitřních listech našeho alba. Vzpomínky našich babiček se pojily i k fotografiím, ve kterých babička prožívala určité chvíle svého života.

Potichu otevíráme stará alba, která jsou plná obrázků, vzpomínek a lásky. Při vyprávění dětí o svých babičkách jsme si mnohé fotky vyfotili nebo naskenovali. Byli jsme plni dojmů z vyprávění a z vybraných fotografií, které nám celé vyprávění dokreslily do nejmenších detailů. Mohli jsme konečně vidět, jaké to bylo v dobách našich babiček a také o tom i popřemýšlet.

**Jaká je moje babička?**

**Barunka:Moje babička je moc hodná. Nejraději si s ní povídám. Mám ji moc ráda, protože si semnou hraje hry a vždy nám připraví nějakou dobrotu od srdce.**

**Honza:Babičku mám moc rád, protože mi věnuje vždycky spoustu času. Nejraději spolu chodíme na houby a užijeme si spolu spoustu legrace.**

**Anička:Moje babička je hodná a hezká. Ráda si semnou hraje a společně vaříme dobroty.**

**Johanka:Moje babička je hodná, milá a laskavá. Máme ji všichni moc rádi. Strašně dobře vaří. Často si spolu povídáme a zasmějeme se od srdce.**

**Terka:Moje babička Maruška je moc milá a hezká. Mám ji moc rád proto, že je na mě hodná a má mě ráda. Nejraději jsme spolu na zahradě anebo v kuchyni, kde vaříme.**

Pro babičky jsme uspořádali v adventním čase předání našich vzpomínkových knih. Promítli jsme jim na tabuli naši přípravu i samotnou realizaci našich vzpomínkových alb. Babičky byly nadšené. Atmosféra byla ještě o něco emotivnější, protože přišly i maminky nebo tatínkové. Při předání mnohým babičkám dojetím ukápla slza. Knihy vzpomínek si babičky mezi sebou ukazovaly a navzájem si ještě povídaly. Byla to velmi příjemná předvánoční atmosféra.

Krásné pro nás na celém tomto projektu byla myšlenka, že naši knihu vzpomínek budeme s babičkou dále doplňovat o text a fotografie celé rodiny. Takže naše srdce vzpomínek bude žít dál a budeme je stále společně s láskou doplňovat o další historii rodiny.

Babičko, moje milá, vyprávěj! … A já poslouchám, ani nedutám, protože vím, že to, co mi moje babička bude vyprávět, mi zůstane určitě v paměti hodně hluboko. Často jsou totiž babičky jako strážní andělé. I když s nimi nejsme, ony nad námi bdí. Proto, psst, poslouchejte s námi, naše babičky vyprávějí dál…