**Srdce s láskou darované**

Vyučovací hodina slohu v naší škole pro sociálně znevýhodněné děti není vůbec nic jednoduchého. Žákům chybí slovní zásoba v českém jazyce a nedokážou tak jednoznačně vyjádřit co cítí a literární zpracování je hodně těžký úkol.

Při výrobě srdcí jsme si hodně povídali, ale když měli žáci napsat alespoň pár slov či vět na dané téma, byli hodně rozpačití. Někteří to maskovali vtípky, někteří se styděli, někteří odmítali i přemýšlet, natož psát. Žáků v 8.B třídě je 14, z toho většina chlapců. A když si k tomu ještě přidáme skutečnost jejich nelehkého věku 12 – 14 let, vyjde nám závěr poněkud zmatený a divoký.

A jak tedy vyučování proběhlo? Asi po patnácti minutách chichotání a siláckých řečí nastalo hrobové ticho. Bylo vidět, že téma lásky jim není vůbec cizí. Pochopili, že láska není jen mezi mužem a ženou, ale že je to i láska k rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům. Některé práce obsahovaly jednu větu, některé více vět, některé nešly přečíst a jen jedna byla na celou stránku. Kdo chtěl, mohl výsledek svého snažení přečíst před celou třídou. Samozřejmě, že se našli siláci a vtipálkové! Ale, když zjistili, že jejich spolužáci napsali opravdu hezké, vážné a pravdivé věty, humor je přešel.

A závěr? Žádná z prací nešla použít jako samostatná. Ale tato vyučovací hodina měla velký smysl. V dětech probudila přemýšlení o vztazích v rodině i mimo ni a jednoznačně zvítězila láska k mamince, k tatínkovi, k prarodičům a dalším členům rodiny. Žáci psali stručně, že by věnovali srdce mamince za to, že je vychovala a že se o ně stará, tatínkovi, že je má rád a dává jim pocit jistoty. Babičkám za jejich lásku a starostlivost, dědečkům za jejich oporu a věnovaný čas.

Úryvky prací: Darovala bych jsem srdce Ďošinkový mam ho strašně rada Nigdy životě naněho nedopustim jeto moje druha Polovina kterou mam Strašně rada. Beruho jak vlastního Brachu mam ho moc rada Nigdy životě bysem mu neubližovala……Darovam srce Mamince pro tože ně vychovala slušně upřimně mam ji rad…..babička gdibi sem ji neměl rad tak gdibi sem ji neměl rad toto nepsal celi život dal!!.... Babička bila muj osud protože sem ji rad a daroval bisem srce moc…..

Tyto děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mají srdce na pravém místě a i když to neumí vyjádřit a zpracovat na papír, láska je pro ně nesmírně důležitá a s pomocí dobrých lidí dokážou svou lásku předávat dál….

Za třídu 8.B zpracovala Mgr. Ivana Kahánková

ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská