**Škola v přírodě 2015**

V pondělí 27.4. ráno jsme zamávali plačícím rodičům a odjeli za dalším poznáváním naší krásné vlasti. V Praze jsme navštívili kino Imax na Flóře, kde jsme zhlédli přírodovědný film Madagaskar – království lemurů. Pokračovali jsme za zvířaty do pražské zoo. Sluníčko hřálo jako v létě a tak nás prohlídka celé zahrady značně zmohla. Viděli jsme dokonce i koupání slonů a vlka, který spal tak tvrdě, že by ho ani Karkulka neprobudila. Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme nastoupili do autobusu. Našim cílem byla Malá Skála v Českém ráji.

V příjemném prostředí penzionu jsme si rychle zvykli. Výhled z okna na osvětlený skalní hrad Vranov byl překrásný. Jídlo bylo také výborné a jahodová zmrzlina v cukrárně neměla chybu. Inu ráj!

Druhý den ráno jsme vyrazili na túru. Venku se rychle ochladilo, foukal vítr, ale my jsme se teple oblékli a vyšli ke skalním hradům. Prudce jsme stoupali do kopce k hradu Vranov, kde se ti odvážnější z nás podívali i na vyhlídky, které skalní hrádek umožňuje. Pokračovali jsme na Frýdštejn a to už se počasí trochu zhoršovalo a zvedl se ještě silnější vítr. Další cesta už vedla zpět k hotelu Kavka. Procházeli jsme stezkami v lese, loukou a stoupali do kopců. Děti prý bolely nožičky a ze všech stran se ozývala věta: „Kdy už tam budeme?“ Odpověď byla jasná: „Až tam dojdeme“. Počítačová generace malých turistů velmi těžce zvládala 8 km polními cestami. Velké štěstí se rozlilo kolem, když děti spatřily náš penzion. Někteří volali rodičům, že přežili, jiní, že leží v postýlkách a třesou se zimou. Ať žijí mobilní telefony! Jeden páťák si zapsal do deníčku: „Ztratili jsme se v lese a učitelka to zapírá.“

Odpoledne začalo pršet a žáci se rádi učili, neboť představa další vycházky byla nad jejich síly. Co vy na to, rodiče? Večer divadelní kroužek předvedl spolužákům připravované představení a po večerce byl ten den celkem klid.

Špatně spaly jen některé paní učitelky, neboť se jim v noci zdálo, že na raftu sjíždějí prudké horské řeky a některé ze spaní i pádlovaly. Začíná středa – den na vodě. Kolegyně odeslaly zprávy o tom, komu odkazují svůj majetek, děti se od rána těšily na sjíždění řeky Jizery. Po krátkém odpočinku po obědě jsme se shromáždili na louce u řeky, kde na nás čekal vodácký instruktor i obávané rafty. Všichni byli poučení, oblečeni do vest a zkusili si suchý výcvik. Posádky se rozdělily do lodí. Upozornila jsem děti, že pokud někdo schválně spadne do vody, že se sice neutopí, ale skákat pro něj nebudeme, neboť voda je velmi studená. Jakmile se z žáků stali vodáci, kázeň byla stoprocentní. Ono trochu strachu udělá své. Bez problémů se celá škola nalodila na rafty a vypluli jsme po řece Jizeře. Některé posádky si prodlužovaly cestu od jednoho břehu ke druhému, jiné se chvílemi točily dokola a naše posádka sjela kraťoučké peřeje dokonce pozadu. Tolik smíchu a radosti už dlouho Jizera asi nezažila. Všechny rafty v plném počtu vodáků dorazily do cíle k Zrcadlové koze. Byla jsem ráda, že mokro v botách mají jen učitelky, děti byly suché. Nadšení některých nebralo konce a moje duše jásala při slovech: „ Paní učitelko, to byl nejkrásnější den v mém životě.“ „ Doufám, že jich bude, Zdendo, ještě mnohem více. Jakmile jsme vytáhli rafty na louku, z disciplinovaných vodáků se mávnutím kouzelného proutku staly opět naše děti a s řevem jim vlastním běžely k objevené obří trampolíně. Únava z pádlování byla pryč a děti se střídaly na barevném skákadle, houpačkách či pobíhaly kolem stáda koz, které zde mělo svůj domov. Nejoblíbenějšími zvířaty se stal popásající se poník a černé prase Verunka. Všichni byli z Verunky nadšení, ale láska na první pohled to byla pro Kubu z páté třídy.

Slunečné odpoledne pomalu končilo a vodáci se vrátili do penzionu na večeři. Po večeři bylo krátké volno a příprava na Bobříka odvahy. Ti, kteří byli za jasného odpoledne stateční, se s přicházejícím šerem začali přece jenom trochu bát. Ti, kteří nejvíce vykřikovali, že se nebojí vůbec, se báli úplně nejvíc. Páťáci jako každý rok odjeli do kina a stezka odvahy mohla začít. Musím přiznat, že jsem ráda, že se děti bojí a jdou se mnou ve skupině. Nechtěla bych jít tím strašidelným lesem úplně sama. Mám statečné žáky, protože i někteří druháci se rozhodli jít sami: „Viď, Denisko?“ Jsou to hrdinové! V lese se pohybovaly podivné postavy a divoženky. Ale v Dublovicích máme nebojácné děti, všechny to zvládly a představte si, že většině se to i líbilo! Ten večer rychle usnuly děti i unavená strašidla.

Všechno, co je hezké, nějak rychleji utíká. Ve čtvrtek jsme sbalili své věci, uklidili si a zavazadla připravili do autobusu. Ještě jsme se prošli po okolí, abychom se rozloučili s Malou Skálou, řekou Jizerou a krásnou přírodou. Jako bonus navíc byla jahodová zmrzlina. Paní ředitelka se trochu bála, aby děti nezvracely. Jak jsem říkala, jsou to statečné děti, vydržely.

I když jsme občas někde něco zapomněli, i když jsme se třeba méně myli, i když jsme si nepřevlékli ponožky, byli jsme ty čtyři dny v ráji, v Českém ráji.

GabrielaFalcová