**Impresije nakon sajma knjiga u Frankfurtu; izjave dece i jednog roditelja**

**Ilija Rilak, 5. razred, Šorndorf**

„Svi punktovi srpskih škola su se nasli u Stutgartu.Iz Stuttgarta za Frankfurt smo krenuli vozom u 9h ujutru. Zajednicka voznja do Sajma je bila super. Na Sajmu su mi se svidele srpske knjige i pesnikinja Jasminka Petrovic sa kojom se vec drugi put ovde u Nemackoj susrecem i od koje sam dobio knjigu na poklon.Na Vesti štandu mi se posebno svidelo staro pismo i tamo sam kao poklon dobio moje ime ispisano tim slovima. Ovo je za mene bilo jedno prelep i nezaboravan doživljaj.“

**Jovana Radovanov, 6. razred, Šorndorf**

„Ja sam se lepo provela na sajmu knjiga u Frankfurtu. Ujutru smo se nasli u pola 9 u Stutgartu i od tada je krenula avantura. Putovali smo ICE-om i tamo smo zajedno doruckovali. Kada smo stigli, docekala nas je Jasminka Petrovic. Nakon toga smo obišli štand gde smo videli kako se piše ćirilica na stari način. Oko 18 casova smo se oprostili od Jasminke i otisli svi zajedno u Mc Donalds. U Stutgart smo stigli oko 21:15 casova, gde me je cekala mama. U vozu za Šorndorf smo prepricavali kako nam je bilo. Procitala nam je jedan deo iz svoje knjige "Hocu kuci" koju sam dobila na poklon.“

**Sasa Kočić, 5. razred, Štutgart**

„Mnogo mi se svidelo sto smo za Frankfurt putovali vozom.Prvi put sam se vozio brzim vozom . Sedeli smo svi zajedno u jednom vagonu, igrali razne igre i razgovarali. Kada smo stigli na sajam knjiga bio sam odusevljen. Nisam zamisljao da je sajam tako ogroman iako mi je mama objasnila da je sajam knjiga u Frankfurtu najveci i najstariji sajam knjiga na svetu. Sada sam mnogo ponosan sto sam i ja bio na njemu. Najvise mi se svidelo kada nam je Jasminka Petrovic citala iz njena nove knjige. Pre godinu dana sam prvi put procitao njenu knjigu "Skola " i od tada mi je ona omiljeni pisac. Narucili smo tu knjigu i na njemackom, pa sam je odneo u moj razred gde je uvek ispocetka citamo i svi se smejemo.“

**Iva Grahovac, 4. razred, Gibel**:

„U vozu nisam očekivala da će tako brzo voziti i tamo smo se puno zabavljali, a u onoj kabini voza je bilo super, jer smo mogli da zatvorimo vrata i igramo se! Na sajmu mi je bilo isto super jer smo upoznali puno pisaca i jer smo mogli da čitamo i kupujemo knjige.“

**Anja Grahovac, 2. razred, Gibel**

„Na početku sam se prvo bojala voza, jer sam mislila da je mnogo brz, ali unutra više nisam, jer unutra se osećaš kao da je spor. Mislila sam i da nema stolova u vozu, već samo sedišta, pa kad sam videla da mozemo nešto i da stavimo i da jedemo slatkiše, jako mi se dopalo! Na sajmu mi je bilo super zato što smo videli knjige i što smo još i dobili knjige i što ću sada moći lepo da naučim da čitam. Ja volim Jasminkine priče.

Kad smo izašli sa sajma slikali smo se sa princezom i onda smo otišli u Mek, pa smo posle, kad smo se vraćali, u vozu mogli da igramo one karte sa decom.“

**Tina i Nina Miletić, 10. razred, Šorndorf**

„Da ne ponavljamo ono što su svi već rekli- jedan od utisaka je svakako i ovaj: slikanje sa princezom i ostalim maskiranim junacima iz priča!“

**Saša Stevanović, roditelj iz Ludvigsburgа**

„Jasminkom i ponudom kljiga sam prezadovoljan.Organizacijom učiteljice Biljane i odzivom roditelja i dece, takođe. Razocaran sam, nažalost, što je jedino srpski štand bio loše ukrašen da se primetio tek kada se prodje pored njega. S razlogom kažem jedini, jer je stvarno bilo tako. Smatram da je događaj koji se odigrao od velikog kulturnog značaja ne samo za ovu našu srpsku decu već za sve Srbe u Nemačkoj, a i šire. Siguran sam da bi iduće godine štand Srbije roditelji i deca iz „Škole Vuk i Dositej“ ukrasili tako da bude brzo uočen, jer je to važno u ovom mnoštvu različitih nacija!“