Jsme žáci 9. ročníku Základní školy Česká Ves a pod vedením naší paní třídní učitelky Ivany Chocholové se zapojujeme již druhým rokem do soutěže **Srdce s láskou darované**.

Letos jsme chtěli naši účast v soutěži posunout až "za hranice". A to doslova. Vybrali jsme si za cíl organizaci **Pomůžu jak můžu**, která pomáhá jemenským dětem. Válka v Jemenu trvá již několik let. Přesněji od března 2015 a situace se stále nezlepšila. Nedostatek jídla, vody, léků, sutiny domovů, nemocnic nebo i škol je denní chleba místních obyvatel. Zakladatelé organizace Pomůžu jak můžu před několika měsíci vybudovali v Jemenském hlavním městě San'á jídelnu, ve které se snaží matkám a dětem bez přístupu k potravě pomoct.

V říjnu minulého roku jsme se s touto organizací spojili prostřednictvím e-mailu a zaslali jim nabídku pomoci, díky které jsme se poté mohli zapojit do této soutěže. Jim se náš nápad líbil a dokonale nám pomohli se záštitou následného prodeje. My jsme jim naopak přinesli nové dárce, kteří začali měsíčně přispívat alespoň malou částkou.

Vyráběli jsme srdíčka všech druhů i velikostí. Holky "švadleny" usedli za šicí stroje a šily polštářky, nebo malá srdíčka na pověšení. Kluci se zavřeli do jedné dílny a tvořili srdíčka ze dřeva. Někteří zase v kuchyni napekli linecké i perníčky a všechno se to následně prodávalo na vánočních trzích, jarmarcích nebo i u nás ve škole.

Celý tento dvouměsíční kolotoč vyrábění a prodávání jsme s radostí prošli jen proto, abychom nasbírali co nejvíce peněz pro lidi, které jsme nikdy neviděli, neznáme jejich jazyk ani kulturu, ale záleží nám na jejich osudu. Život ve válce není procházka růžovým sadem. Je to cesta plná bolesti, hladu, utrpení a my jsme jen chtěli pomoct alespoň tak, jak dokážeme.

A jak vše dopadlo? Povedlo se nám za srdíčka vybrat částku 7423,- korun. Není to příliš, ale není to ani málo. Naplnili jsme asi 225 mističek, které navrhl student z VŠB z Ostravy (mističky z plastových víček). Jedna plná miska 333,- korun - znamená jídlo na jeden měsíc pro jednu jemenskou rodinu.

Jsme pyšní, máme radost. Nikdy se s těmito lidmi nesetkáme, ale víme, že jsme alespoň trošičku pomohli. A navíc jsme se ve třídě domluvili, že účastí v soutěži Srdce s láskou darované, naše pomoc rozhodně nekončí. Vnímáme, jak jsme se i my posunuli dál. A za to děkujeme i Vám, pořadatelům.

Tadeáš Vidlák, žák IX.B