**Speciální speciální pedagožka a paní učitelka z Jalubí, která sem tam musí ukazovat občanku, a dokonce ochutnala i psa (!) aneb Rozhovor s vášnivou čtenářkou a cestovatelkou Simonou Trefilíkovou**

**(Exkluzivní tip na knihu zahrnut!)**

*Narodila se 16. září 1993 v Uh. Hradišti a vyrůstala společně se svou starší sestrou v Jalubí, kde obě žijí dodnes. Základní školu navštěvovala nejdříve v Jalubí, později ve Starém Městě a poté nastoupila na obor „ekonomické lyceum“ na Obchodní akademii v Uh. Hradišti. Po maturitě její kroky směřovaly do Olomouce, kde v roce 2018 dokončila studium speciální pedagogiky a výchovy ke zdraví pro 2. stupeň. Od roku 2019 působí na Základní škole Polešovice jako speciální pedagog. Zlomovým rokem pro ni byl rok 2020, kdy dokončuje studium v oboru učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a zároveň se v létě vdává a mění své příjmení z Horákové na Trefilíkovou.*

*Má ráda své dva synovce, kterým věnuje každou volnou chvíli, dále knihy, příběhy, cvičení a celkově sportovní aktivity. Baví ji práce s dětmi, a proto je jasné, že je ve škole na správném místě.*

*Tento rozhovor vznikal zvláštním způsobem, jedná se o kombinaci otázek žáků „DéTéPéčka“ a Simčiných kolegů, kamarádů ze školního prostředí.*

**Nikdo nemůže popřít, že vypadáte velmi mladě. Jaký věk vám lidé odhadují? Musíte často ukazovat občanku?**

Lidé mi odhadují méně, většinou je to tak 25, 27. Občanku už po mně dlouhou dobu nikdo nechtěl, ale vzpomínám si na dobu covidu, kdy se nosily roušky. Kupovala jsem nějaký alkohol na rodinnou oslavu a paní po mně chtěla občanku, protože si nebyla díky zakryté tváři jistá mým věkem. Ale i potom se občas stalo, že po mně chtěli občanku. Vždycky mě velice potěší, jak řeknou: „Slečno, můžeme vidět občanku?“ *smích*

**Využila jste toho někdy k něčemu? Zneužila jste toho, že vypadáte mladší?**

Asi ne, já jsem totiž vždycky chtěla vypadat starší.

**Takže bylo období, kdy vám to vadilo?**

Ano, třeba v dospívajících letech, kdy byl omezen určitým věkem vstup na diskotéky, tak si pamatuju, že jsme různě čachrovali s občankami jiných, abychom se na ty diskotéky dostali.

**No vy se nezdáte... Už tehdy vás tedy rozhodně zajímaly různé zážitky a vjemy. Ostatně je o vás známo, že při výuce ráda zapojujete všechny lidské smysly. Dokázala byste pomocí smyslů charakterizovat třeba svoje dětství?**

Hmmm… pomocí smyslů… *chvíli přemýšlí*

Takže **cítím** lásku a vanilku. **Vidím** šťastný domov, **slyším** neutuchající smích a pomocí **hmatu** cítím koberec v pokojíčku. Co jsem ještě vynechala? **Chuť**, nudlová polévka.

**Jde vidět, že v této oblasti si na vás nikdo nepřijde. Kdybych se měla zeptat ještě trochu jinak, měla jste dobré dětství? Bylo tam něco špatně, nebo to bylo v pohodě?**

Měla jsem dobré dětství, vyrůstala jsem v úplné rodině. Na co ráda vzpomínám, je to, že jsme měli psa, jezevčíka. Když pakzemřela *(jezevčík)*, tak jsem řekla, že nechci žádného jiného psa, ale dalšího pořídím až svým dětem. Takže uvidíme, co bude do budoucna...

**Měla jste i jiné zvíře než toho psa?**

Měli jsme korely, těch jsme měli spoustu. Ještě křečka jsem měla a rybičky, které všechny pozdechaly, takže zbyl jenom čistič, který žil v zavařovačce. Tam žil dlouhou dobu, asi tři týdny. Kamarád měl taky akvárko, tak mu říkám: „Prosím tě, už tři týdny mně tam v zavařovačce žije čistič, nechceš ho do svého akvárka? On není nemocný, to už by dávno zdechl.“ Tak si ho vzal a do měsíce mu pozdechalo celé akvárko a zbyl jen ten čistič. *smích*

**Jejda, no ten vám musel pěkně poděkovat. Vidím, že jste se jako malá určitě nenudila. Váš tatínek je také koneckonců znám i svou živostí a veselostí. Umíte si představit život s nudným otcem?**

*smích* Ne, to opravdu neumím. Můj otec je velice veselý a akční na to, že letos oslavil své 62. narozeniny. Rád tančí a baví sebe i ostatní. Také rád vypráví vtipné historky, které zažil, a nikdy nezkazí žádnou srandu.

**Přesuňme se ale do školy. Jaká jste byla ve věku svých současných svěřenců. Jaké povolání jste chtěla dělat na druhém stupni základní školy?**

Já jsem už od první třídy věděla, že chci být učitelkou, a věděla jsem to díky časté hře na paní učitelku. *smích* Ale bylo také období, kdy jsem se chtěla stát zdravotní sestřičkou. To jsem zavrhla, jakmile se moje sestra řízla do prstu při krájení salámu. Když uviděla tekoucí krev, svalila se do špajzu. Já jsem ji chtěla ošetřit, ale udělalo se mi špatně, a tak to musela udělat mamka. Po téhle zkušenosti jsem najisto věděla, že chci být učitelkou, a ne sestřičkou.

**Každý na to nemá žaludek, hlavně, že jste si udělala jasno a jste teď na správném místě. A jak vás přesně napadlo povolání učitelky? Měla jste nějaký vzor?**

Mě vždy bavilo si na ni hrát – opravovat sešity a vymýšlet písemky. V rodině žádný učitelský vzor nemám. Napadlo mě to vnitřně, intuitivně a nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného. S tím souvisí i to, že si nedovedu představit, že bych dělala práci, která mě nebaví.

**V rámci učitelství vás ale zaujalo ještě něco „speciálního“. Co vás vedlo k tomu, že jste si zvolila studium speciální pedagogiky?**

Studovala jsem lyceum na obchodní akademii. To nebyl tak docela typický gympl, a protože jsme neměli úplně dobrou přípravu, nevěřila jsem si v tom, že bych se hlásila ke studiu českého jazyka. Zároveň jsem chtěla studovat obor, který bude zajímavý a prospěšný. Takže tak.

**Nelákaly vás i jiné předměty? Třeba matematika nebo přírodopis.**

Z matematiky jsem maturovala a to mi stačilo, takže ne. *smích*

**S prosbou o pomoc s úkolem z matematiky vás tedy trápit nebudeme, ale jak jste se vlastně dostala do naší školy, dostala jste sem pracovní nabídku?**

Pozice speciálního pedagoga se tehdy teprve do škol začala zavádět. Do Polešovic jsem poslala životopis, pan ředitel mě kontaktoval a já jsem přišla na pohovor. Vlastně jsem tady jako speciální pedagog začala pracovat úplně od nuly, protože nikdo nevěděl, co náplní této pozice je.

**A líbí se vám tu?**

Líbí, neměnila bych.

**Pokud by šel vrátit čas, vybrala byste si opět povolání učitelky, nebo zvolila jiné?**

Jak jsem říkala, určitě bych neměnila, ale asi bych si více věřila a šla přímo do té češtiny a zvolila si kombinaci čeština – speciální pedagogika a ušetřila si tím roky dalšího studia. Na druhou stranu, obor „výchova ke zdraví“, i když se mu aktivně nevěnuju, byl obor, který mi do života hodně dal, a určitě jsem se naučila hodně věcí, které v životě využívám nebo ještě použiju.

**A co rodina, nechtěla vás vést jinou cestou?**

Ne, naši vždycky nechávali rozhodnutí na mně a nic mi k tomu neříkali. Kdybych si zvolila něco pro sebe nevhodného, tak asi něco řeknou. Celkově toho dost nechávali na mě. Pamatuju si na jednu historku z první třídy, kdy se se mnou moje mamka učila poznávat písmena. Když jsme se dostali k písmenku H, nemohla jsem si na něj vzpomenout a mamka, jelikož není úplně moc trpělivá, říká: „Jaktože nevíš, co to je, ty nevíš, jak se jmenuješ?! Horáková jsi, takže H!“ Takže mně pak i v rámci přípravy do školy nechala samotnou.

**Zvládla jste to ovšem bez problémů. Dalo by se říct, že jste si tím, že jste se učitelkou stala, splnila svůj sen. Máte ještě nějaký sen, popřípadě životní cíl?**

Mým životním cílem je mít zdravou a šťastnou rodinu a vytvořit vlastně takový domov, ve kterém jsem sama vyrůstala. A kdyby se ještě poštěstilo, tak bych chtěla někdy zažít to, že se podívám téměř do všech zemí světa, protože ráda cestuju.

**To je moc pěkné. Co si myslíte, že můžete pro jeho splnění udělat?**

Já si myslím, že už máme základy pěkně postavené. *smích*

**Zmínila jste cestování. Jaký je váš největší cestovatelský sen? Kam byste se nejvíce chtěla podívat?**

Můj největší cestovatelský sen je přeletět oceán a podívat se do Ameriky, ale ne do té Severní, spíš do té Jižní.

**Proč Jižní Amerika, a ne Severní?**

Protože v Jižní byl můj taťka a má odtud krásné zážitky, které se týkají hlavně přírody a kultury. Neláká mě tolik chaos měst Severní Ameriky, i když do ní bych se asi nakonec taky chtěla podívat, protože je tam spousta pěkných míst.

**Už jste se zmiňovala o tom, že chcete procestovat svět, mít šťastnou, zdravou rodinu, domov.**

**Je ještě něco, co byste chtěla zkusit?**

Možná bych chtěla zkusit, jenom tedy po jeden den, protože si myslím, že bych víc nevydržela, číst myšlenky lidí.

**To zní zajímavě. Proč?**

Abych si udělal jiný pohled na věci, na které mám třeba já odlišný, a zjistila, jestli si lidé opravdu myslí to, co říkají. Nebo... co si myslí třeba žáci. *smích* Vždycky mě to zajímalo – být taková doslova empatická.

**Je naopak něco, co jste dřív chtěla zkusit, ale teď jste od toho už upustila?**

Dřív jsem chtěla vyzkoušet potápění a měla jsem i období bungee jumpingu, ale teď mi dělá špatně už jen to, když se podívám na kolotoč. Stačí mi na hodech absolvovat jízdu na autíčkách a mám odježděno.

**Člověk si s věkem uvědomí, že to asi vážně není moc bezpečný koníček, že? Zato třeba hudba, ta snad nikdy nikomu neuškodila. Co ráda posloucháte vy?**

Ráda poslouchám to, co se hraje v rádiu Evropa 2, protože tohle rádio poslouchám, když jedu do práce a z práce. Moje nejoblíbenější skupina je folkrocková hudební skupina The Lumineers.

**To by asi nikdo neuhádl, že zrovna vy budete poslouchat rock. Takové pečení by asi odhadlo lidí víc, a pokud se nemýlím, cukrářským pečením se zabýváte. Dostala jste se k němu nějakou zajímavou cestou?**

Vždycky když jsme byly se sestrou malé, volala nás babička na brigádu, abychom jí šly pomoci.

Někdy se zapojili i bratranci, ale ti to úplně nesnášeli.

**Co nejraději pečete?**

Nejčastěji peču dorty pro celou rodinu a před časem jsem poprvé dělala zrcadlovou polevu, ale moc se nepodařila. *smích*

**To se stává, určitě to nebylo tak hrozné, jak tvrdíte. Jestli mi dovolíte trochu změnit téma a položit možná lehce ožehavou otázku: Jaký máte názor na naši generaci?**

Myslím si, že jste generace, která je úplně jiná, než jsme my. Jste generace, která to nemá vůbec lehké, protože jste obklopeni spoustou informací, neustále s někým v kontaktu a neumíte vypnout. I proto vás učím filtrovat a získávat informace, které jsou pravdivé, protože v téhle době to není vůbec lehké.

**Je milé, že máte tolik pochopení. Co říkáte na oblékání naší generace?**

Vrací se móda zvonáčů, za nás to bylo také.

**Našla byste něco, co se vám nelíbí?**

Když děti nosí do školy tepláky.

**Nějaká serióznost by tu ještě měla být, to je pravda. A co crop topy a roztrhané rifle?**

Nic proti tomu nemám, ale nic se nemá přehánět.

**To zní rozumně. Přesuňme se ale k vaší vášni, ke knihám. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha a čím si tohle místo vydobyla?**

Je to kniha, kterou mi doporučila paní učitelka Andrýsková. Napsal ji Frederik Backman. Je to útlá kniha, jmenuje se „A každé ráno je cesta domů delší a delší“. Příběh vypráví o dědečkovi a vnukovi, kdy vlastně spolu sedí, povídají si a vnuk mu pomáhá vzpomínat na babičku, protože dědeček trpí Alzheimerovou chorobou. Myslím si, že je to tak útlá knížka, že ji zvládne přečíst i nečtenář, a že každého zasáhne.

**Podle toho, jak jste nám popsala děj knížky, můžeme usoudit, že máte raději vážné knížky? Nebo snad i humorné? Jaký je váš nejoblíbenější knižní žánr?**

Nebráním se ani humorné literatuře a můj nejoblíbenější žánr jsou asi detektivky.

**Našel by vás někdo i u televize, nebo knížka vždycky nad ovladačem vyhraje? Máte nějaký oblíbený film?**

*přemýšlí* Asi Pearl Harbor.

**Proč právě ten?**

Protože to je silný příběh. Je zasazený do doby druhé světové války, což je téma, co zasáhne všechny. Pokaždé se na tento film znovu ráda podívám.

**Je něco, co jste nám o sobě ještě neřekla?**

Mám vám něco jako prozradit? Vy už o mně víte všechno. Tak mi pomozte. *smích*

Bojím se pavouků, hadů a potřebuju mít věci seřazené a mít v nich určitý pořádek. Většinou když přijdu domů, poznám, že tam někdo byl, nebo je tam něco jinak, něco je jinak natočené, a tak mám tendenci to otočit.

**To je skoro jako superschopnost. A co třeba váš volný čas?**

Kromě toho, že čtu, tak hrozně ráda cvičím a věnuju se takovým věcem hodně designovým, protože dostavujeme dům a máme v plánu se co nejdřív stěhovat.

**Dům stavíte v Jalubí a v této obci jste bydlela už od dětství. Traduje se, že tam jí psy. Je to pravda? Měla jste někdy na jídlo psa?**

Ano, jednou jsem psa jedla. Bylo to v mých 18 letech na narozeniny, které jsem slavila ještě s mojí kamarádkou a mým kamarádem, který domluvil psa. Nebyla to dobrá zkušenost, protože nebyl dobře udělaný, pes musí být dlouho naložený a musí tam být spousta přísad.

**Jak chutná?**

Asi jako divočina, nepoznáš rozdíl. Dál to radši rozvádět nebudu, to by bylo na dlouho.

**Je pravda, že už jsme vás potrápili dost! Loučíme se a moc děkujeme za milý rozhovor.**