**Pondělí**

V 8h jsme přijeli do školy, kde jsme se trochu seznámili a zahráli si nějaké hry. Pak jsme se narvali do autobusu a jeli do **keramičky.** Při prohlídce výroby jsme se dozvěděli, že se **výrobky vypalují 24 hodin**, přibližně na **1260˚C**. Pak se dekorují, buď pomocí **razítek z houbiček**, nebo ručně štětcem. Následuje druhé vypálení. Zdobení pomocí „razítek“ jsme si mohli vyzkoušet na talířku nebo hrníčku. To bylo moc milé.

Po keramičce jsme se vrátili do školy. Provedli nás jejich velkou školou, kde se podle mě dá lehce ztratit – je to takové bludiště. Po prohlídce školy následoval řízek s kaší ve školní jídelně a přesun do Slovanského hradiště, kde jsme měli program až do večera. Dozvěděli jsme se jak se zde žilo v 9.-10. století a měli si možnost vyzkoušet

* střelbu z luku na slámový terč – různé techniky i nástroje
* rozdrtit tradičním způsobem (mezi kameny) obilné zrno na mouku a připravit z toho placku (mňam!)
* jak funguje tkalcovský stav
* psaní hlaholice brkem.

Trochu jsme tady vymrzli, takže špekáčky připravené na centrálním ohništi přišly vhod!

Lída

**Úterý**

Je krásně. Den začal návštěvou **Muzea keramiky** v Boleslavci, kde jsme viděli a slyšeli pár zajímavých věcí. Například to, že v regionu je 23 keramiček a pracuje v nich přibližně 2000 lidí. Viděli jsme největší keramický džbán na světě. Originál byl vyroben v r. 1753, váží 600kg a vleze se do něj 1970 litrů!

Z muzea jsme se vydali na radnici, kde nás přijal starosta a povídal něco o Boleslavci. Byl u toho i místní tisk a někteří učitelé a žáci poskytovali interview. Následovala **prohlídka centra** s průvodcem. Nejvíc se mi líbilo v parku u fontány, kde jsme si chvíli mohli posedět. Boleslavec je podle mě moc krásné město.

Ve městě nám vyhládlo a tak už jsme se těšili na oběd ve školní jídelně. Trochu jsme se přejedly a tak nám přišel celkem vhod **taneční workshop**, kde nám jeden soubor nejprve ukázal jejich lidové tance a pak nás učili tančit **hvězdicovou polku**. Bylo to krásné, povedené a všechny nás to moc bavilo.

Zbytek odpoledne a večer jsme strávili s našimi hostitelskými rodinami a měli šanci trochu se poznat.

Natálka

**Středa**

Ve středu jsme vyrazili do **Krkonoš**. Jedním z našich cílů byl dřevěný svatostánek **Wang**, který stojí v městečku Karpacz. Jedná se o původně vikingský **kostel** **z norského města Vang, postavený ve 12. století.** V roce 1841 se obyvatelé Vangu rozhodli, že postaví větší, zděný kostel. Díky jednání a sledu náhod se tento kostel dostal do polského Karpacze, kde stojí a slouží dodnes.

Dalším cílem toho dne byl výšlap, ten se však kvůli nepříznivému počasí nekonal. Následoval tedy pozdní oběd (rajská polévka, hranolky, řízek). Cestou k němu jsme viděli sochu Krakonoše, jak ho popsali v jedné polské legendě. Říkají mu tady **„Liczyrzepa“** a podle legendy není jen hodný, ale zlé lidi celkem krutě trestá. Na zpáteční cestě jsme projeli „zatáčkou smrti“ (podle toho jak je prudká a kolik je tam nehod), zastavili se v **lázních Swieradow Zdroj**, napili se z pramene na krásu, zdraví, lásku nebo bohatství (podle toho co kdo potřebuje) a v půl deváté jsme dorazili utahaní domů.

Eliška

**Čtvrtek**

Ve čtvrtek jsme se vydali do **Wroclawi**. Cestou jsme navštívili jeden z největších dřevěných kostelů v Polsku – **kostel Míru ve Swidnici**. Poté jsme jeli do „Afrykária“ – kde jsme mohli pozorovat žraloky, rejnoky, tučňáky, hrochy, lachtany a mnohé další nejen vodní tvory.

Po obědě v ZOO jsme se přesunuli do centra, kde nám průvodce řekl něco málo o městě a pak jsme měli na 2 hodiny rozchod! S holkama jsme šly do obchodního centra :-).

Adéla

**Pátek**

V pátek nás čekal **program ve škole**. V tělocvičně jsme hráli hry jako volejbal, házenou, basket a florbal, ale vůbec nám to nešlo. Zumba už byla veselejší. Předcvičovaly polské holky a byly dost dobré! Po sportu přišly na řadu „umělecké“ workshopy. Vyráběli jsme růži z krepáku a malovali na sádrový obličej.

K obědu byla typická polská polévka z červené řepy, která nás sice moc neoslovila, ale zkusily jsme a palačinky, které jsou pro Polsko také typické.

Následovala obávaná část – prezentace škol. Pak už jen dotazník o programu a pobytu –co se nám líbilo a co bychom změnili.

Odpoledne jsme strávili s rodinami. Šli jsme do obchůdků, na pizzu, pak už sbalit a ráno loučení a cesta domů.

Katka