Учитель… Яке звичайне і яке неосяжно велике це слово! Бути вчителем – це божественне покликання. Саме від вчителя залежить духовне здоров’я людства. Іван Франко говорив: «Учителем школа стоїть». Я впевнилась, що відбулась як учитель тоді, коли зрозуміла, що в учнях слід бачити власних дітей. Тоді краще їх розумієш, доступніше пояснюєш, доброзичливіше ставишся.

 В педагогічній діяльності керуюся рядками з Талмуду : «Багато чого я навчився у своїх наставників, ще більше – у своїх друзів, а найбільше – у своїх учнів». Намагаюся іти в ногу з часом, бути взірцем для учнів: щирою і безпосередньою, справедливою і вимогливою, доброзичливою і чесною. Намагаюся встигати за польотом їхньої фантазії, умінням переключатися з одного виду діяльності на інший, безбоязно крокувати в ногу з часом.

 Мої учні… Щирі, відкриті, доброзичливі… Вони довіряють мені, окриляють мене, надихають… Саме заради них я, як вічний учень, шукаю цікаві форми роботи, використовую інтернет-ресурси, стаю актором.

 «Потрібно багато вчитися, щоб усвідомити, що знаєш мало» М. Монтень. Намагаюся постійно вчитись. У колег. У друзів. У дітей. У книг. Намагаюся кожен день прожити так, щоб не було соромно за попередній. Звичайно, бувають помилки, але не помиляється тільки той хто нічого не робить.

 Вважаю, що навчання і виховання – це два крила, які дозволяють народові пишатися минулим, впевнено зустрічати сьогодення, без остраху дивитися в майбутнє.

 Маю безліч захоплень: люблю влаштовувати родинні свята, мандрувати, писати вірші, плавати, спілкуватися з цікавими людьми. Кажуть, що найкращий відпочинок – це зміна виду діяльності. Тож навесні я висаджую квіти на клумбі, прополюю грядки; влітку – гріюся на місцевому пляжі й зависаю у бібліотеці; восени – збираю в лісі гриби та золотисте листя; а взимку, коли в повітрі пахне Новим роком і Різдвом Христовим, в обіймах своєї родини, будую плани на майбутнє.