Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 58

Запорізької міської ради

Запорізької області

**Есе**

***«Квіти нелюбимому вчителю»***

Виконала учениця 11 класу

Воскобойнікова Марія Іванівна

Учитель Біденко Т. І.

м. Запоріжжя

2013 рік

День Вчителя… Чи не єдине професійне свято в Україні, що стосується кожної родини. Більшість із нас проводить третину свого життя у стінах школи… Спочатку навчаючись сам, потім приводячи до школи дітей, онуків… І всіх вітають у школі і дають знання представники «вічної» професії – вчителі. Немає сумніву, доки існує людство, доти існуватиме професія «вчитель».

Вчителі… Важко уявити собі школу без них, старих і молодих, суворих і добрих, справедливих і непідкупних, веселих і заклопотаних, розумних і освічених, любимих і нелюбимих. Саме так, нелюбимих… І сьогодні, напередодні освітянського свята, я хочу поговорити про нелюбимих шкільних вчителів.

Скільки разів за десять років навчання я чула від своїх однокласників і не тільки, що вони не люблять того чи іншого вчителя! Буду відвертою, такі вчителі були і в мене. Хто тільки не потрапляв у цю категорію педагогів! Не дуже молодий вчитель – не люблять. Погано вдягається – не люблять. Занадто гарно вбраний – також не люблять. Дуже принциповий і вимогливий – не люблять. Добрий і лагідний – туди ж його!

Щодо мене, то ще рік тому я ненавиділа уроки географії і свою нелюбов до предмета переносила на вчительку, яка викладала цю дисципліну. Зараз навчаюся в одинадцятому класі, географії в мене більше немає. Я нарешті розгледіла свою нелюбиму вчительку і побачила, що вона чудова жінка, лагідна, чуйна, доброзичлива і водночас вимоглива. Мою нелюбов до неї як рукою зняло!

Але ж, подумала я, вчитель стовідсотково відчувала моє відношення до неї. І жодного докору, жодного зауваження, жодної образи… А скільки таких «ображених» мною вчителів зібралося за десять років? А скільки таких учнів проходить через двадцять-тридцять років педагогічного стажу кожного викладача?! Важко навіть уявити цю цифру.

Я пишу ці рядки, а мені дуже соромно. Соромно за мене, за моїх однокласників. Соромно вже за те, що ділила своїх педагогів на любимих та нелюбимих. Соромно аж до сліз. Адже якщо людина прийшла працювати в школу і не втекла звідти через рік або два, якщо дарує свої знання та енергію учням, якщо дивиться дітям в очі і запалює їхні серця – то це Вчитель! Так-так, Вчитель з великої букви. А серед таких просто не може бути поганих вчителів! А отже, якщо хтось із дітей не любить кого-небудь з педагогів, то це не тому, що той поганий.

Хочеться загладити свою провину. Хочеться виправити цю несправедливість щодо деяких вчителів. Хочеться, щоб замислилися над цією проблемою інші учні, читаючи ці рядки.

На День Вчителя я обов’язково приходжу з квітами, щоб висловити свою любов і повагу до педагогів. Вже декілька років я дарувала квіти одним і тим самим вчителям. Цього року, знаю точно, я попрошу маму купити ще два букети і подарую їх своїм «нелюбимим» вчителям.

Віднині я точно знаю: мої вчителі назавжди залишаться в моєму серці. Вони всі різні, з різними підходами до своєї роботи. Та є те спільне, що викликає в мене повагу, - справедливість, уважність, вміння цікаво пояснити, розуміння, почуття гумору, бажання пізнавати щось нове. Ми маємо бути вдячними нашим вчителям за все, що вони нам дають, та намагатися перейняти якомога більше знань від них. Якщо вогник бажання вчитися не згасне в наших серцях, це і буде найкращий подарунок Вчителю!