**S prarodiči na vycházce**

Jedním z hlavních cílů našeho školního vzdělávacího programu je spolupráce s rodinou. A rodinu netvoří jen máma a táta, ale jejich máma a táta atd. Ti všichni s dítětem souvisí. Ti všichni ovlivňují, jaké dítě je, co ví, umí, zná. Největší studnicí moudrosti jsou naši prarodiče. Jsou na světě déle než my, více toho zažili, více toho ví. Už jsme od nich čerpali zkušenosti s pěstováním na našem záhonku, zveme je na čtení před spaním do školky, před Vánoci se s námi dělí o své zážitky z dětství a tentokrát jsme je pozvali na procházku.

 Taky se vám zdála vaše babička a dědeček nebo dokonce prababička a pradědeček tak zvláštní, jiní, jakoby kouzelní? Trochu z jiného světa? Když je člověk starší, tak mu dojde, proč tomu tak je. Oni skutečně žili úplně v jiném světě než my. Na místech, která denně míjíme, stál jiný obchod nebo dům nebo tam dokonce byly stromy. Škola vypadala jinak, na náměstí nejezdilo tolik aut, za dob našich prababiček byla auta dokonce výjimkou, lidé se jinak oblékali, mluvili, chovali. Jenom za dobu, než jsme dospěli my, je vše jinak – televizní programy, hry, telefony, počítače, vztahy mezi lidmi,…

A tak jsme pozvali babičky a dědečky na vycházku. Babičky vyprávěly, jak to bylo, když ony chodily do školky, některá do školky nechodila, musela pracovat, na vesnicích to tak bylo, jiná nás v Boskovicích zavedla na místo, kam chodila jako malá, naučily děti hrát hry, které hrály v dětství, dědeček zavedl děti na svou zahrádku, vše jim tam ukázal.

Na chvíli se tak naše světy setkaly a tyto okamžiky se dál budou promítat v dětských hrách, které nezůstanou díky vzpomínkám zapomenuty. A věřím tomu, že i babičkám a dědečkovi ještě dlouho bude v uších znít dětské štěbetání… Moc děkujeme.

 *Zuzana Fajglová, třídní učitelka ze Včeliček*