**Den učitelů**

Letošní 28. březen připadne na Velikonočním pondělí, ale je také výročím dne narození učitele národů, J. A. Komenského a v našich zemích dlouhá léta tradičně Dnem učitelů. Učitelské povolání je a zůstane povoláním společensky důležitým a úctyhodným. Měřítky současnosti možná není povoláním prestižním, přestože prestiž znamená dobrou pověst a vážnost a společenský vliv. Nějak jsme si nechali hloupě vnutit, že společensky vlivné jsou ti, které vidíme v televizi nebo o nich čteme v novinách. Ale o učitelích a jejich práci se dozvídáme z médií ve spojitosti se stávkou za vyšší platy, nebo když tisk spojí úmrtí utrápené učitelky s žákovskou šikanou. Příliš málo pro zvýšení prestiže a reputace. Mohou mne vzít všichni čerti, když čtu o úspěšnosti českých žáků nebo studentů třeba v mezinárodních soutěžích, ale o jejich pedagozích tam nepadne ani slovo. A není to podobné v našich malých chlumeckých poměrech při úspěších našich žáků? Žiji v Chlumci pomalu půl století a trochu nostalgicky vzpomínám, že když se v Chlumci něco šustlo, vždycky u toho byli místní učitelé. Prestiž chlumecké školy i v době, kdy sídlila v místní Radnici, a ve třídách se topilo v kamnech, se vždy odvíjela od lidí, kteří tam pracovali, ne od budovy, ve které sídlila. V těch dávných dobách to měli pan řídící Černý, paní učitelky Nosková, Heroutová, Černá nebo mladičká Marina Bezděčková-Bartáková, které děti říkaly „PÍŠŤALKA“, jinou společenskou vážnost. Vždyť Maryna udělala z flétniček normální vybavení školní tašky a její děti muzicírovaly všude, kde se k tomu naskytla příležitost. A později již v nové pavilonové škole naše děti vzdělávali a kulturní život v Chlumci rozvíjeli Hanka Oktábcová, Jana Rokytová, Jitka Šmicová, Lenka Suchá, Simona Fitzová, paní učitelky Farská a Berousková, Pavel Jursa, Jarka Böckerová, Jana Horáková, Hana Karešová, Eva Koupilová, Pepové Říha a Förster. Bez Koťat a sboru Pepy Říhy si nikdo neuměl představit žádnou obecní událost a to ostatně platí dodnes. Na některé jsem možná zapomněla. To už tak bývá, že někoho si pamatuje člověk víc, někoho míň.

Dnes je pro mne již Chlumecká škola spíše jakýmsi tichým zakletým zámkem a nebýt oveček ve školní zahradě a slovních přestřelek ředitele školy s radnicí, věděla bych jen to, že se ve škole dobře vaří. A ani to už nemusí být v budoucnu pravdou.

Dělej co dělej, každý z nás je se školou nějak spojen. Na některé učitele vzpomínáme rádi, na některé dokonce rádi zapomeneme. Ale ke Dni učitelů si s poděkováním vzpomeňme na své učitele, kteří nás kdysi do života připravovali. Úcta jim patří. Ing. Pavla Babická