Hasičské auto s hořícím srdcem

Málokdo pořádně ocení jejich práci a přitom pro nás dělají tak moc; někteří z nich dokonce riskují své životy, aby zachránili životy ostatních. Denně jsou nasazováni do akcí, které slýcháme ve zprávách – naši hasiči. Samotné hašení požárů prý dokonce tvoří asi jen 5% jejich celkové práce. Zbytek zabírá zachraňování zvířat ze stromů, vyprošťování lidí z aut, odstraňování včelích, vosích a sršních hnízd, pomáhají při živelních pohromách a spoustu dalších věcí, které si jen těžko představíme.

Proč jejich práci bereme jako samozřejmost? Je pravý čas na to, abychom si jich prostřednictvím této soutěže všimli a ocenili je. Proto bychom vás chtěli seznámit s příběhem našeho „srdce‘‘.

Celý příběh odstartoval v hlavě naší paní učitelky výtvarné výchovy – Andrey Mezihorákové. Paní učitelce se tato soutěž velmi líbila, nejen proto, že spojuje kolektiv a zapojuje celou třídu, ale také, že je pro dobrou věc. Když nám o ní řekla, hned jsme věděli, jaká je to skvělá příležitost jak někomu poděkovat. Zprvu jsme přemýšleli, komu srdce darujeme. Padlo zde spoustu návrhů, jak by mělo srdce vypadat a komu by mělo být darováno. Návrhy jako například darování srdce Ostravě, lidem, kteří jsou postiženi Alzheimerem nebo zdravotním sestrám, jsme podrobily hlasování. Nakonec jsme si tedy, po demokratickém zvolení, vybrali hasiče.

Den po zvolení se nám stala zvláštní věc. V první hodině jsme dopisovali učivo, když v tom se ozval školní rozhlas, a paní ředitelka v něm řekla dvě slova: „ Požární poplach“. Hned jsme věděli, že to nemůže být cvičení, protože je vždy na konci školního roku. Když jsme stáli venku a čekali, až zase budeme moct jít dovnitř, někoho z naší třídy napadlo, že je to možná znamení, že jsme se si vybrali správně. A jako bonus jsme přišli i o první hodinu.

Nejprve jsme se snažili a úpěnlivě uvažovali, jak bude to srdce vypadat. V další fázi výroby jsme se konečně do tvorby pustili. Dohodli jsme se, že vytvoříme hasičské auto. Sehnali jsme 2 krabice a nabarvili je tmavě červenou a světle červenou temperou. Problém byl ten, že originální potisk prosvítal a vypadalo to tak, že by to nevyhrálo ani cenu útěchy. Proto kluci sehnali červený sprej a další hodinu krabice přestříkali. Museli jsme dokonce otevřít okna, protože to zrovna nevonělo…

V tu dobu se taky začal vymýšlet tento text. Vůbec jsme nevěděli jak začít, sepisovali jsme různé nápady, co by tam mělo být, různé úvody, úvahy apod. Po nějaké době jsme došli až k této verzi. Ale přesuňme se zpátky k autu.

Obě dvě krabice se slepily k sobě. K první krabici (k přední části auta) se přilepili oči a pusa z kartonu, nakreslené naší výtvarnicí Klárkou. Nahoře se potom připevnila houkačka, vyrobená Martinem, elektrikářem. Zabralo mu to asi 3 hodiny. A vyrobil i funkční světla!

Druhá část je „tělo‘‘ auta, kde se převážejí všechny důležité věci pro hasiče (hadice, ochranné přilby atd.). Nahoře je upevněn žebřík, který je sestaven ze dvou větších dřevěných tyčí a na šprušle nám posloužilo několik menších tyček. Samotné srdce je vyřezáno z polystyrenu a polepeno tvrdým červeným papírem a je vklíněné mezi šprušlemi žebříku. A protože srdce dáváme hasičům, rozhodlo se, že srdce bude v plamenech. Samozřejmě, že jenom v papírových. Kola jsou vyrobena z kartonu a nabarvena, stejně jako celé auto, červeně.

Pak stačilo pár drobných úprav a srdce, no tedy hasičské auto bylo připraveno k „odjezdu“. Auto jsme se rozhodli věnovat na hasičskou stanici, na které pracuje tatínek jedné z našich spolužaček, Elišky.

Ale vyskytl se problém. Stanici, kam jsme chtěli darovat naše srdce, už darovala srdce jiná třída z naší školy. Byli jsme docela zklamaní, ale paní učitelka vyhledala ještě jiné stanice v Ostravě, kontaktovala je a domluvila nám návštěvu u Hasičského záchranného sboru v Ostravě - Fifejdách.

Den před předáním nám paní učitelka řekla, ať přineseme trochu cukroví, když jsou ty svátky a pánům hasičům to určitě udělá radost. Cukroví nakonec přinesli jen někteří, včetně paní učitelky, ale i tak to stačilo na 3 krabice.

Předání jsme naplánovali na čtvrtek 15. 12. odpoledne místo vyučování. Všichni přišli včas a užuž jsme si mysleli, že bezproblému všechno zvládneme, a že všechno bude v pořádku. Ale naše třída snad přitahuje problémy jako magnet. Kousek od školy žebřík i se srdcem spadl. Kluci rychle zaběhli pro vteřinové lepidlo do obchodu, protože už nebyl čas se vracet a lepit to ve škole.

Nastoupili jsme do tramvaje. Terka, naše řečnice, napsala úvodní řeč, kterou spolu s další spolužačkou Eliškou v tramvaji zkoušely a dělaly finální úpravy. Taky ještě Kuba přilepil žebřík a srdce k autu a bylo všechno hotovo.

Vystoupili jsme na Náměstí Republiky a pěšky došli až ke stanici. Před stanicí jsme měli trochu obavy. Bude se jim to vůbec líbit? Ale už jsme byli tak daleko a dali jsme si s tím takovou práci, že jsme nemohli couvnout.

Vstoupili jsme tedy dovnitř, kde nás zavedli do místnosti plné hasičů. Stoupli jsme si všichni před ně a Terka s Eliškou začali přednášet svou řeč. Muselo to být určitě nepříjemné, když se na ně dívalo asi 30 párů očí. A k tomu se všechno natáčelo. Ale nakonec to holky skvěle zvládly.

Potom jsme si udělali společnou fotku s plně vyzbrojenými hasiči před velkým hasičským autem s naším malým červeným hasičským autem.

Jako odměnu jsme dostali malou exkurzi. Zahrnovala ukázku všech hasičských aut včetně vybavení a taky stručný popis života hasiče, a co všechno se musí zvládnout, aby se stal člověk hasičem.

Tento projekt nám trval několik týdnů a bylo hezké sledovat, jak všichni spolupracovali a dřeli na tom. Samozřejmě to nebylo vždy bez hádek, ale nakonec jsme se vždy domluvili a moc nás to bavilo.

Už nám zbývá jen jedno - poděkovat tvůrcům tohoto projektu z celého srdce. Děkujeme a v příštím ročníku určitě na viděnou!

Třída 8.A ze ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě