Srdce pro kuchařky aneb hrdina nemusí být vidět na první pohled

První krůčky prvňáčků byly naplněny očekáváním, co přinese nového základní škola. Písmenka, čísla, stříhání, lepení, čtení, vybarvování, doplňování, stavění, zpívání… Ale taky spolupráci s kamarády ve skupinkách. Největší radost máme ze společně vytvořeného díla, které si pak vystavíme ve třídě. Co takhle potěšit někoho jiného?V hodinách Prvouky jsme s dětmi v první třídě probírali, jak se budeme chovat, aby se všem ve škole líbilo a aby tady vládla přátelská atmosféra. Seznamovali jsme se se školní budovou, a když se prvňáčci trochu rozkoukali, tak jsme se dali do zjišťování kdo všechno pracuje ve škole. Pan školník, paní ředitelka, paní učitelky a učitelé, paní vychovatelky, uklízečky, kuchařky – vykřikovaly děti. Ve výtvarné výchově jsme vymýšleli, komu uděláme radost, zda máme někoho ve svém okolí, kdo by zasloužil ocenění a nemusí to být nějaký neznámý veliký hrdina. Děti přemýšlely a spontánně přišly na nápad, že naše srdce si zaslouží paní kuchařky ze školní jídelny. Prvňáčci si všimli, jak jsou stále usměvavé, milé, ochotné a hlavně výborně vaří. A možná to bude i tím, jak se říká, že láska prochází žaludkem. Děti se shodly, že paní kuchařky si zaslouží srdíčko s láskou darované. Jsou to takové naše maminky a babičky. Vždyť nám připravují zdravá a krásně naservírovaná jídla. Utvářejí pěkné prostředí ve školní jídelně. Na talířích máme spoustu čerstvé zeleniny, ryby, ochucené luštěninové saláty i klasická česká jídla. Ovoce, šlehané tvarohy, moučníky, mléčné koktejly patří k oblíbeným doplňkům hlavního chodu. Prvňáčci milují těstoviny, krémové zeleninové polévky, nejoblíbenější je červená. A taky domácí sekaná s bramborovou kaší. No prostě pohádka… Na Mikuláše rády upečou krásné perníčky a Den dětí je ve školní jídelně vždy s nějakým překvapením.

Děti zjišťovaly, jak vypadá pracovní den paní kuchařky. Brzy ráno, když děti ještě spí v teplé posteli, musí paní kuchařky vstávat (v pět hodin ráno) a spěchají do práce, aby mohly začít vařit. A pak to dá spoustu námahy, než se jídlo dostane na talíř. A kolik to dá úsilí, než nakrmí tolik hladových krků u nás ve škole. Ještě musí umýt spoustu špinavého nádobí, i když jim pomáhají roboty, různé mlýnky i myčka. A při tom se na nás vždy mile usmívají. A za to je máme moc rádi. Tak jsme se společně pustili do tvorby našeho srdíčka, ale z čeho jej uděláme? Pro naše kuchařinky by bylo nejlepší udělat srdíčko třeba…. z těstovin. No to byl nápad. Všichni připojili ruku k dílu a během tvoření jsme si povídali.

Ptali jsme se prvňáčků ve třídě *„…jak se pozná hrdina?“* Naše děti hned měly na toto téma spoustu nápadů a odpovědí

* dělá dobré skutky
* je gentleman
* ničeho se nebojí
* zastává se ostatních
* je na všechny okolo hodný
* je na něho spoleh
* nehledí jen na sebe a ve svém volnu pomáhá druhým

*„ a existuje i takový hrdina ve skutečnosti nebo jen v televizi a ve filmech?“*

* ano, je i ve skutečnosti
* a může to být i žena, té se říká hrdinka

*„Jsou i paní kuchařky hrdinky?“*

* ano, protože neřeknou, že je to jen práce a vaří bez výmluv
* paní kuchařky se nikdy nevzdávají …

*„ A proč je důležité, aby paní kuchařky dobře vařily?*

* abychom byli zdraví a nechyběli ve škole, protože bychom museli dopisovat písanku
* mohlo by se nám pokazit něco v těle, kdyby vařily špatná jídla
* kdyby nás neměly paní kuchařky rády, tak by vařily bonbony, abychom měli zkažené zuby

Prvňáčci dobře vědí, že hrdinství nemusí být jen ve velkých činech, ale stačí, když někdo dělá svou práci rád s láskou a dobře.

A co na to vedení školy? Jak vidí práci kuchařek přímo paní ředitelka? Vydali jsme se tedy s prvňáčky do ředitelny, abychom se jí na to zeptali.

*Paní ředitelko, jak jste spokojená se školní jídelnou?*

Maximálně! Paní kuchařky vaří zdravě a chutně. Vaří klasická jídla, ale zkoušejí i nové recepty a netradiční úpravy potravin. Děti se seznamují s chutí nových a méně známých surovin. Naši malí strávníci umí kvalitní vaření ocenit. Zajímají se o to, co jim je podáváno. Někteří se ptají na způsob přípravy či význam pokrmu pro jejich zdraví. Nejvíce mi dělá radost, že jsou paní kuchařky součástí školního života, že se zapojují do školních akcí, zdobí jídelnu, povídají si s dětmi.

*Vaří se tak dobře i na okolních školách?*

Ve školství pracuji třicátým třetím rokem. Za tu dobu jsem navštívila během různých návštěv, školení, soutěží, následného studia apod. spoustu škol a jejich jídelen. Mohu porovnat a odpovědně říci: Kdyby byla soutěž mezi školními jídelnami, ta naše má zlatou medaili jistou.

*A proč je pro vás důležité, aby člověk dělal svou práci dobře?*

Z dobře odvedené práce máme radost a užitek jak my sami, tak i lidé kolem nás. Ovšem na položenou otázku odpověděli dávno přede mnou mnozí moudří lidé. Připomenu dvě odpovědi: „Kdo co dělá s chutí, míle, jest mu kratochvíle.“ Jan Amos Komenský

„Když není práce protkaná láskou, je zbytečná“ Matka Tereza

Jsme moc rádi, že i naši nejmladší žáci jsou tak všímaví a dokáží ocenit dobře odvedenou a poctivou práci. Ještě není svět tak zkažený, jak by se mohl zdát…a není k tomu zapotřebí velkých obdivuhodných skutků. Vždyť kousek toho hrdiny je v každém z nás.

Předání srdíčka proběhlo 14. listopadu 2017. A nebylo ledajaké, zazpívali jsme písničku Pekla vdolky a paní kuchařkám poděkovali za skvělá jídla i atmosféru v naší jídelně na Základní škole v Čeladné.

Se srdečným pozdravem žáci 1. třídy s třídní učitelkou Jaroslavou Traganovou