REPORTÁŽ ze 2.B

V poslední době se ve třídě 2.B na naší škole pořád něco děje... Děti tam cosi tvoří a tváří se děsně tajemně. Našim reportérům to nedalo a po několika marných pokusech se dostáváme k reportáži přímo ze třídy:

**R:** Dobrý den, jsme ze školního časopisu Hanča a moc nás zajímá, co se tu u Vás děje? To nevypadá na běžnou výuku...

**U:** Dobrý den, no máte pravdu, nemáme v poslední době úplně běžnou výuku, ale rozhodně to neznamená, že bychom se neučili. Tvoříme materiál do jednoho projektu.

**R:** To zní skoro tajemně, můžete našim čtenářům říci, o co se jedná?

**D:** My darujeme srdíčko!!!

**U:** Ano, zapojujeme se do projektu Srdce s láskou darované a snažíme se někoho potěšit. Letos se chceme vypravit do ulic a udělat radost co největšímu počtu kolemjdoucích.

**R**: A jak to chcete udělat?

**U**: Vytváříme Poukazy na radost. Je to malá kartička s milým vzkazem a srdíčkem, tu zalaminujeme, aby vydržela co nejdéle a lidé ji mohli nosit například v kapse nebo peněžence a přinášela jim radost dlouhodobě. Nebo ji mohou darovat někomu dalšímu.

**R:** To zní zajímavě, jak jste na to přišli?

**U:** Děti mají vždycky plno nápadů a vybrat jediný je moc těžké. Letos ale Jonáše napadlo, že si radost zasloužíme všichni a už to bylo. A mě se před Vánoci stalo několik nepříjemných situací, kdy se ke mě bezdůvodně nějací lidé chovali nepříjemně až neurvale. S dětmi v naší třídě jsme si o tom povídali a někoho také teď napadlo, že bychom to zlé chování mohli zkusit otočit... To mě moc potěšilo.

**R:** A kdy vyrazíte?

**U:** Chystáme se pozítří, tak se pak přijďte zeptat, jak jsme dopadli.

**R**: Určitě přijdeme, díky za pozvání.

**R:** Tak už jsme zase zpátky! Tak povídejte! Jak se to povedlo?

**D**: To bylo super! Dostali jsme i čokoládu! A pusu! A mě jedna paní pohladila (děti mluví jeden přes druhého) A taky tam byli cizinci a vůbec to nepochopili, ale vyfotili se s náma! Jen pán od policie se nechtěl s náma bavit. A jeden pán, co telefonoval...

**R**: No to je zážitků!

**D**: Jó a dali nám čaj! Jeden pán, co kousek pracuje.

**U**: To je pravda! Také nám číšník z kavárny donesl zdarma dvě termosky s čajem a kelímky! To se vážně moc hodilo v té zimě!

**R:** Vypadá to, že se povedlo to, co jste chtěli, je to tak?

**U**: Určitě! Všichni se usmívali radostí. A děti byly skvělé! Vše zvládly každému vysvětlit a hodně lidí přesvědčily, aby se nechali vyfotit a měli jsme vzpomínku. Jedna paní se dokonce vrátila a „půjčila“ si děti pro svojí kolegyni, která byla po nějakém smutném zážitku celá přešlá. Ale potom se na nás už usmívala. Pomohlo jí to.

**R:** To je vidět, že to bylo užitečné. Měli jste i nějaké negativní reakce?

**U:** Také nějaké byly, ale šlo spíše o lidi, kteří spěchali a neměli čas nechat si vysvětlit, o co jde, takže to tak negativně nevidíme :-)

**R**: Je něco, co Vás překvapilo?

**U:** Určitě! Ta vlna radosti, která kolem nás pulzovala a šířila se dál! To byla tedy energie!!! Také některé paní byly dojaté až k slzám.

**D**: Mě teda překvapilo, že se nás hodně ptali, co za to chceme, mysleli si, že to jako prodáváme!

**D**: Mě jedna pani dala pusu!!!

**D:** Jo a celé to bude do soutěže, tak prosíme všechny, kdo to budou číst, aby nám dali na internetu hlas! Ať vyhrajem!

**R**: Dobře, tak uvidíme, co na to čtenáři ;-) Díky za rozhovor.

Povídali jsme si s dětmi ze 2.B ZŠ Hanspaulka a jejich třídní učitelkou Markétou Platzovou.

 Honza Zvědálek, reportér Hanči