

Výjezd do Bratislavy, Erasmus+ - mobilita žáků

1. den

Milí rodiče, zdravíme vás z Bratislavy. Cesta byla úžasná a hned po příjezdu jsme jeli do naší partnerské mateřské školy Tupolevova v městské části Petržalka.

Děti už nás z dálky ze zahrady vítaly a poté jsme společně odešli do školky, kde nás čekalo překvapení - dárky od našich kamarádů. Ani my jsme nezaháleli a přivezli jsme z Brna dárečky vyrobené doma a ve školce. Potom nám slovenští kamarádi ukázali své oblíbené hry a hračky a my jsme zjistili, že některé máme i v naší školce, jen jim říkáme jinak. Navzájem jsme si poslechli českou a slovenskou státní hymnu. Zahráli jsme si jazykový kvíz a zjistili jsme, že naše řeč je podobná a že si rozumíme.

Po příjemně stráveném dopoledni v mateřské škole nás autobus polepený obrázky Brna odvezl do našeho hotelu. Cesta Bratislavou se nám líbila, viděli jsme řeku Dunaj, velké lodní jeřáby, Bratislavský hrad, a „náš“ most SNP – „tak se přeci jmenuje naše školka!“.

Ubytovali jsme se v krásných pokojích s výhledem na Bratislavu.

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili za dalšími zážitky do bratislavské ZOO. Viděli jsme medvědy, pelikány, opice, bílého páva, který vypadal jako nevěsta, dikobrazy s pruhovanými bodlinami, papoušky, u žiraf jsme se nasvačili a pokračovali v objevování dalších zvířat. V hotelu jsme si pak povídali, co jsme dnes zažili a viděli a po pohádce hurá do svých pelíšků, kde jsme si nechali zdát o všech těch krásných zážitcích a těšili se na překvapení dalšího dne.

2. den

V rámci mobility žáků jsme se opět setkali s našimi slovenskými kamarády a společně jsme vydali na Bratislavský hrad. Neodradil nás ani jemný deštík. Nejvíce se nám líbilo keřové bludiště, kterým jsme všichni procházeli v zámecké zahradě. Nenechali jsme si ujít ani pohled na most SNP s kavárnou UFO a zblízka jsme si prohlédli nové sousoší věrozvěstů Cyrila, Metoděje a Gorazda vytvořené z bronzu.

Autobusem jsme popojeli už jen kousek k mezinárodnímu domu umění pro děti Bibiana, kde jsme nejen viděli, ale hlavně zažili dvě výstavy – "Nebojím sa strachu" a "Laboratórium farieb".

První z výstav je inspirována knihami z Bienále ilustrací Bratislava. Pod vedením lektorky jsme procházeli místností emocí, testovali svoji odvahu zkoumáním tajemných skříněk, šuplíčků a děr, na jejichž dno jsme nedohlédli. Vyzkoušeli jsme si stínové divadlo, poskládali příběh z obrázkových kostek, hledali správné místo pro karty emocí a mohli jsme si prolistovat některou ze 130 ilustrovaných knih zabývajících se tématem strachu.

Druhá z výstav nás okouzlila magickým světem barev, ale i světa viděného černobíle. Nechali jsme se překvapit zrakovými klamy, barevným zobrazením našich vlastních těl termokamerou, viděli jsme prostorové obrázky přes 3D brýle, složili jsme známý obraz vrstvením barevných fólií. Procházeli jsme žlutou a červenou místností, odpočívali jsme v místnosti zelené. Zkoumali jsme své ruce osvětlené červeným, modrým a zeleným světlem, viděli jsme duhu vzniklou lomem paprsků ve skleněném hranolu.

Po rozloučení v hotelu jsme se vydali na cestu domů se zastávkou na hradě Devín. V dálce jsme zahlédli větrné mlýny, rakouské alpy a nejkrásnější pohled byl z hradby, kde jsme stáli, a viděli soutok řek Dunaje a Moravy. V prostranství „středního hradu“ jsme si vyzkoušeli ozvěnu vody padající do 60 metrů hluboké studny – a to tak, že jsme si mohli sami vylít hrnek s vodou přímo do studny a čekat na ozvěnu z jejího dna.

A to již byl poslední zážitek naší cesty a my už jsme se těšili na příjezd ke školce, kde nás čekali rodiče.