**Obec Kocbeře**

 Píšeme Vám z málotřídní Základní školy Kocbeře. Jsme žáci II.třídy, tedy 3., 4. a 5.ročníku.

 Do I. třídy chodí prvňáci a druhách a víc už nás ve škole není .

 Naše obec Kocbeře leží severovýchodně od Dvora Králové nad Labem. Je tvořena ze tří částí,

 a to z původní obce Kocbeř, Nové Kocbeře a nedaleko ležící osady Nové Vsi.

 Budova naší Základní školy leží v té původní Kocbeři, my ale dnes říkáme V dolence. Je to proto, že

obec leží na stráni a pak už jdeme jenom do kopce. Budova jídelny a školní družiny je ale v Nové

Kocbeři, které se říká horní, takže každý den máme před obědem postaráno o zdravou procházku.

 Naše vesnice leží na hlavní silnice mezi Hradcem Králové a Trutnovem, je to tedy i přístupová

komunikace do Krkonoš, proto tudy projíždí stále spousty osobních automobilů i nákladních vozidel,

dříve dokonce i kamiony naložené novými Škodovkami z Vrchlabí. Proto nás každé ráno, když

přijedeme do školy, převádí od autobusu paní školnice nebo paní učitelky. Někteří neukáznění

řidiči tu jezdí hrozně rychle a nepomáhají ani velké výstražné tabule, které jsme sami namalovali.

 Problém je, že na některých místech podél silnice vůbec nebyly chodníky ani osvětlení

 a přechody. Ještě v loňském školním roce jsme proto do jídelny a školní družiny chodili

oklikou po místních cestách docela dlouhou, ale trochu bezpečnější cestou. Někdy to byla docela

pěkná procházka, ale když prší nebo mrzne, měli jsme toho docela dost – hlavně ti menší – prvňáci i

druháci. I začátkem léta, kdy jsme chodili právě za poledního horka, nám ta dlouhá cesta nebyla

vůbec příjemná.

 Proto jsme se opravdu zaradovali, když jsme se dozvěděli, že se u nás bude opravovat silnice

 a díky vedení naší obce přibudou také osvětlené přechody, bezpečné autobusové zastávky

 a hlavně bezpečný chodník podél celé silnice.

 Přes prázdniny se stavělo a v září byla naše vesnice úplně uzavřená a bez aut a my jsem trochu

komplikovaně obcházeli staveniště nové silnice a chodníků. Bylo to ale i hodně zajímavé, dívali jsme

 se na obrovské stroje a sledovali, jak stavba krůček po krůčku pokračuje.

 Od října už chodíme po novém chodníku a cesta se nám zkrátila na polovinu.

 Díky naší paní starostce, která to všechno musela zařídit a o všechno se starala, máme novou

silnici, chodníky,osvětlení, přechody, patníky a radary na měření rychlosti. Život v naší obci se stal

bezpečnější. A nejen my, ale i spousta dalších lidí má zkrácenou a ulehčenou cestu po vesnici.

 Proto jsem srdce darovali naší paní starostce, která se o nás i naší vesnici opravdu dobře stará.

**Paní starostko,za chodníky – silnice,děkujeme velice !!!**