**Erasmus + ,,O șansă pentru fiecare”**

**2020-1-RO01-KA101-078265**

**Jurnal de mobilitate**

**5-12 septembrie 2012**

**Soverato-Italia**

**MEDIA EDUCATION +MEDIA LITERACY/DIGITAL STORY TELLING+VIDEOMAKING@SCHOOL+**

**FIGHTING BULLYING AND FOSTER INCLUSION**

**Echipa :**

**Anca Lia-Svetlana-profesor Limba și literatura romană**

**Dobre Nicoleta-profesor pentru învatamant primar si prescolar**

**Ziua 0-duminică 5 septembrie 2021**

Ziua noastra a inceput foarte devreme, cand soarele nici macar nu se gandea sa se trezeasca: ora 2 dimineata-plecarea spre aeroport.Bagajele facute, emotiile la purtator, si... am plecat.

Aglomeratie in aeroport, nici nu am mai avut timp sa ne gandim, ca am si decolat, odată cu aparitia zorilor.

Am schimbat in Milano, unde, a cam trebuit sa alergam de la un terminal la altul, bineînteles nu fara peripetii din cauza unei... alifii- pe care domnul gardian italian o cauta de zor in bagajele Nicoletei, in timp ce bagajul tot era returnat.Intr-un final am ajuns in avion, bieintele fara ,,alifia” buclucasă, și după două ore, am aterizat în Lamezia Terme- Calabria-destinatia noastră.

Aici am fost asteptate de Erika-gazda noastră, care ne-a dus la cazare si ne-a lasat pe mana lui Pietro- Presedintele Asociatiei JUMP-organizatorul cursurilor accesate.

Cazarea s-a facut la Villa Gabriella care apartine fundatiei, si, foarte amabile , gazdele s-au oferit sa ne duca in oras pentru a ne cumpara ceva de mancare.Era deja trecut de ora pranzului.

Exact la intoarcerea la vila, a inceput furtuna, care ne-a obligat sa ramanem in camera pana a doua zi.

O priveliste minunata, chiar pe timp de ploaie, avand vederea spre mare.

Pe la 8 seara, am avut bucuria sa constatam ca a mai sosit un grup de 3 romani da la o scoala din Iasi, iar peste noapte, o colega din Spania, ne-a trezit , incercand sa intre din greseala in camera noastra.

Una peste alta, o zi incarcata din toate punctele de vedere.

**Ziua 1-luni 6 septembrie 2021**

Programul zilei a inceput cu micul dejun, organizat in vila, unde am facut cunostinta cu inca două colege din Spania: Lidia din Alicante si Carmen din Almeria, Andrei, Iulia si Fana pe care ii intalnisem putin in seara precedenta -din Iasi.

La ora 9 :30 ne-am intalnit cu persoanele din echipa Jump: Pietro-asa cum deja am spus-presedintele si gazda noastra, Erika, Francesco, Tiziana si Ylenia-formatorii si Cesare-soferul care urma sa ne duca in diferite puncte, dar si cu Agnes-din Budapesta, alta membra a cursului nostru,care insa este cazata in alta parte, fiind venita cu familia.

Spargerea ghetii s-a facut outdoor, prin rezolvarea unor ,, misiuni”, in care trebuia sa utilizam doar limba engleza. Am adunat imagini pentru un videoclip, si in acelasi timp informatii de la localnici privind : originea numelui Soverato. Numele are legatura cu pluta- in vechime dealurile din jur fiind plantate cu arborele de pluta, care insa a fost inlocuit cu maslinii .Am aflat apoi care este simbolul orasului (calutul de mare),ce este bergamotto si de ce este important pentru localnici (un fruct -aurul verde) , si cateva lucruri despre traditiile marinaresti, si depre o sarbatoare dedicata fecioarei Maria, care are loc in a doua duminica a lunii august, si care porneste de la o bisericuta ridicată de un marinar scapat dintr-o furtună.

Ne-am distrat, am socializat, am fimat si am facut poze ,nici nu stim cand a trecut timpul.

După pauza de pranz ne-am adunat in sala de curs pentru a discuta aspecte legate de toleranta, violenta,etc.

Seara, am fost invitati de gazdele noastre intr-un orasel din munti-Cardinale-la o tavernă, unde am facut cunostinta cu mancaruri locale .Sincere sa fim, nu prea stim ce am mancat, dar totul a fost foarte bun. De retinut : snitele din flori de bostan si niste rosii uscate si marinate-un deliciu!! HA!HA!

O zi minunata, alaturi de oameni deosebiti!

Romani, italieni, spanioli si unguri, laolalta ca niste vechi prieteni!

**Ziua 2-marti 7 septembrie 2021**

Astazi am avut activitati indoor,la care am participat doar eu, Nicoleta și Carmen, deoarece ceilalti aveau alte tipuri de activitati selectate, la inceput legate de comunicare si despre nevoile de comunicare, mergand pana la comunicarea media, cea mai importanta din zilele noastre..Am discutat despre capcanele media si depre metodele de a le evita, mai ales ca in randul elevilor sunt foarte des intalnite.

Bullyingul cibernetic este de altfel un fenomen intalnit in randul copiilor din ce in ce mai des, devenuind o problema la nivel international.

Interesanta si placută a fot ideea de a spune o poveste in imagini.

După pauza am continuat cu partea teoretica a realizarii unui videoclip folosind instrumente digitale.Tipuri de imagini,modalitati de folosire a imaginilor , lungimea videocipurilor, etc.

Activitatile au fost antrenante, am facut schimb de pareri, iar timpul a trecut foarte repede , Ylenia si Francesco fiind niste profesionisti.

Seara am petrecut-o pe terasa, alaturi de ceilalti colegi jucand un joc propus de Fana, joc pe care îl disemina in urma unui alt curs Erasmus din Norvegia de unde se intorsese recent. Jocul se baza pe recunoasterea unor carti pe baza unor indicii.

„The monsters”, un alt joc de destindere si socializare mi s-a parut din nou interesant de aplicat in activitatile cu elevii.

Cand a trecut timpul? Habar nu avem... Experiente unice!

**Ziua 3-miercuri 8 septembrie 2021**

Astazi ne-am trezit vesele, soarele stralucind de dimineata deasupra mării.După micul dejun , ne-am reunit pentru a face din nou o plimbare prin oras. Principala misiune a fost de a filma si de a capta imagini pe care să le folosim în ,, videopovestea” pe care o aveam de realizat.Si ca totul să fie mai interesant, și sa ne putem dezvolta pregatirile lingvistică și culturală , ne-am folosit competentele de comunicare pentru a afla de la localnici două retete traditionale : o mâncare de bază si o prăjitură.. Am fost împărtiti in două echipe, eu fiind alături de Francesco, Fana, Andrei și Carmen.

Pentru ca ieri mancasem la o tavernă-Oaia neagră- parmigiana-o mancare bazată pe vinete, foarte gustoasă, iar personalul fusese foarte amabil, ne-am gandit sa mergem tor intr-acolo. Presupunerile noastre au fost corecte, bucutarul de acolo dandu-ne toate relatiile necesare.

Am mers apoi la o cofetarie, pe terasa careia, o doamnă a fost de acord sa ne dea reteta unor gogosele.

Ne-am reîntalnit la o terasa , unde am pus laolată tot ce aflasem si am mai discutat, după care am plecat la masă. Bineînteles, la Pecora Nera- localul care a devenit preferatul nostru.La final, am primit de la proprietar un card pe care notase că cei din echipa Erasmus+ vor avea reducere de 15%.

După amiază ne-am adunat în camera de studiu, si am inceput sa lucram la proiectul nostru.

Seara, pe terasa-karaoke.

O altă zi, alte experiențe, ne-am simtit ca in vacantă!

**Ziua 4-joi, 9 septembrie 2021**

Ziua de astăzi, a debutat ca si celelalte cu un soare cald deasupra mării ce se intindea in fata ferestrei de la etajul 1 al vilei in care eram cazati.

Cum toata lumea avea program în incinta vilei, ne-am intalnit de dimineata pe terasă pentru a ne împartași impresiile din ziua precedenta si pentru a afla programul zilei, care aveam sa aflam era impartit in doua: dimineata era rezervata lucrarilor si discutiilor pe marginea a ceea ce aveam de realizat, iar după-amiaza Erika, coordonatoarea noastră avea sa ne plimbe prin vechiul Soverato și prin Grădina Botanică.

Și,așa a și fost. Dimineata am prtercut-o impreună cu Francesco, alegând imaginile și videourile ce urmau a fi montate, tăinn, lipind, modificând.Nici nu stiu când a trecut timpul și ne-am trezit la pauza de masă. Fiind o vreme superbă, am căzut de acord să mergem la plajă în timpul ce ne rămânea până la întâlnirea de după amiază cu Erika.Microbuzul ne-a transportat până îin centru și am plecat la plajă. Din păcate, după vreo 10 minute s-a înnorat brusc, și a început să plouă, iar noi ne-am retras pe terasă la Oaia neagră, localul despre care v-am mai povestit.Am încercat să ne mai plimbăm prin oraș, însă la acea oră toate magazinele erau închise, și, colac peste pupăză, ploaia a continuat destul de puternic, stricându-ne putin planurile și fortându-ne să ne oprim în alte locuri, detinația finală-Soverato Dolce, unde, colegul nostru Andrei din Iași a incalzit atmosfera cântându-ne . Carmen din Spania l-a acompaniat , și așa a trecut și timpul, și toamna.

 La ora 16:30, Erika a venit după noi, și am făcut o plimbare prin vechiul Soverato, o localitate aflată pe versantul muntelui, de unde am avut ocazia să admirăm plantatiile de măslini, singura ocupație din păcate a localnicilor. Am aflat despre situația economică a zonei, destul de precară și de problema migrării tinerilor spre nord.

Undeva , în apropere se putea vedea și un castru roman,și am avut ocazia să vedem și centrul Soverato-ului-prima casă în jurul căreia a fost construit orașul.Interesant, nu?

Localitatea și-a păstrat acel aer arhaic și căsuțele mici, cu flori la ferestre mă purtau parcă într-un film.

La coborâre, am trecut și prin ceea ce ei numesc Grădina Botanică , care este de fapt un parc în care autoritățile au adus toate cele 200 de specii de arbori existente pe teritoriul Italiei.

Am continuat seara pe terasă, alături de noii noștri prieteni , cântând și dansând. Le-am învățat pe fetele din Spania să danseze Brașoveanca (eu am făcut pereche cu Carmen, Fana cu Lidia, Andrei cu Nicoleta), Pinguinul, iar Nicoleta și Andrei au cântat cântece pentru copii, pe care eu le traduceam fetelor.

Ne-am apropiat așa de miezul nopții.

Deși a fost o zi plină, oboseala nu s-a făcut simțită, doar ceasul fiind cel care ne-a oprit distracția.

Mobilitatea noastră se apropie de sfârșit, mai avem două zile de curs. Sunt sigură că asta nu a fost tot, mai ales că Erika ne-a anunțat că mâine seară vom merge la un alt restaurant din zonă împreună cu cei din staff.

Minunat, abia aștept ziua de mâine!

**Ziua 5 -vineri, 10 septembrie 2021**

Dimineața senină, ca de obicei, activități indoor, în care am atașat titluri imaginilor , am utilizat diferite animații, tranziții, am tăiat, corectat, am adăugat. Francesco a fost alături de noi, Ylenia a imortalizat din momentele activității, iar aproape de sfârșit, Erica a venit să verifice și să supervizeze videoclipul-produsul final al activității noastre, și care urmează să fie prezentat mâine în fața tuturor, dar și acasă.

La pauza am plecat în oraș, și din nou ne-a apucat ploaia în timp ce luam prânzul, ploaie ce a durat foarte mult. Am stat prin camere, așteptând și să se oprească, pentru a nu ne ruina seara.

Pe la ora 17, s-a oprit , și la 17: 30, iată-ne urcati în van-ul condus de Cesare, un tânăr șofer care ne-a transportat pe toată perioada mobilității cu o destinație necunoscută.

Prima oprire, după vreo 20 de km prin curbe-o mănăstire-Convento degli ANGELI.Aflată pe coasta muntelui, mănăstirea are ca semn distinctiv un cocoș. Cocoșul, simbolul al trecerii de la întuneric la lumină, este de fapt o metaforă, deoarece mănăstirea, adăpostește persoane care doresc să se reabiliteze. Aici vin în general oameni cu greutăți, cu necazuri, aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului, care doresc să renunțe cu ajutorul călugărilor și al credinței. După cum am aflat de la ghidul nostru, un astfel de program durează cam trei ani, timp în care cei găzduiți nu își pot vedea familiile.Interesant este că, unii dintre ei, la finalul penitenței se întotrceau pentru a ii ajuta și pe ceilalti.

Ca orice locaș de cult, mănăstirea ne-a facut să reflectăm asupra vietii și am admirat lucrarile de artă expuse.

 Si... bomboana de pe tort: din curtea mănăstirii se putea admira în toată splendoarea lui, orașul Badolato, un oraș cum numai în filme am putut vedea, construit în stânca muntelui de un nobil normand. Toate casele au fost construite săpându-se temeliile în munte.În căteva minute, am ajuns și acolo.Nu ne puteam crede ochilor . Străduțe foarte înguste, în pantă ,pe care puteau trece maxim doi oameni în același timp, nici vorbă de mașini, si biserici. Multe biserici. Pe o singură stradă- dacă se poate numi asa , si care era centrul (ha-ha) am dat peste 4 biserici. Oameni prietenoși care stăteau pe scaune în fața casei întreținându-se cu vecinii sau cu turiștii, flori și multe pisici. Constat că italienii iubesc pisicile mai mult decât alte natii.

 Oricum, senzatiile trăite în acel loc nu pot fi descrise în prea multe cuvinte: plăcere, admirație, curiozitate față de alte culturi.

Seara a continuat la o tavernă, aflată în cea mai de sus parte a orașului unde se află o platformă.

Gazdele, foarte prietenoase ne-au servit cu mâncaruri tradiționale, platouri reci și calde, din care am mâncat cu plăcere.Pe lângă grupul nostru, a mai participat și ghidul-un localnic de vreo treizeci și ceva de ani foate mucalit, dar și o familie de prieteni ai Erikăi , soția fiind columbiana. O masa internatională așadar, dar la care ne-am simtit de parcă am fi fost acasă, alaături de familia și prietenii noștri.

Râsul și voia bună ne-au însoțit pe tot parcursul serii!

Mâine deja este ultima zi, și o parte din colegi vor pleca!

**Ziua 6 -sâmbătă, 11 septembrie 2021**

Ultima oră și ultima oară... o zi înnorată de dimineață, nu s-a anuntat deloc plăcută.

După o ultimă sesiune de lucru cu Erika, videoclipul a fost gata de prezentare. Ne-am întâlnit cu toții în sala de lucru unde ne-am prezentat producțiile si s-au tras concluziile.

Ne-au fost înmânate diplomele , documentele de mobilitate și ne-am luat la revedere.

Colegii din Iași au plecat.

Pe o ploaie rece de toamnă am mers și noi pe la magazine, deoarece plimabrea pe c are ne-o plănuisem în Cantanzaro alături de fetele din Spania nu mai era posibilă. Pe coastă fusese anuntață furtună de dimineată si Pietro ne-a avertizat să nu ne aventurăm prea departe.

Ziua a trecut, iar pe seară am coborât în salon unde ne-am întreținut cu fetele din Italia.

Le-am arătat cu ajutorul câteva locuri din România pe care le cuprinsesem și în prezentarea școlii: Săpînța, Castelul Bran, Transalpina Focul viu, Vulcanii noroiosi, si elevii scolii noastre. Apoi și ele si-au prezentat scolile. E... a fost bună si ploaia la ceva... Am facut schimb de adrese de mail, ppromitandu-ne sa colaborăm, si ne-am luat la revedere..

Mâine plecăm. Vom avea o zi grea, va trebui să stăm prin aeroporturi, dar nu contează!

Ducem cu noi acasă noi experiente, plăcute!

Într-adevăr, Erasmus +KA 1 este o oportunitate !