**Srdce s láskou darované**

Do tohoto projektu se naše třída zapojila s velkým nadšením. Ovšem každý chtěl pomoci někomu jinému. Víme, že je mnoho osob, které by potřebovaly pomoc. Bohužel není v našich silách pomoci všem, a proto jsme se alespoň zapojili do této soutěže. Rozhodli jsme se vyrobit hned několik srdcí. Aby nám práce šla rychleji, rozdělili jsme se do čtyř libovolných skupin. Naše nápady směřovaly různými směry. Nemoc, zahraniční problémy, aktuální zprávy nebo sport. Všechna tato témata jsme využili. Naše nápady rozvíjela a zmírňovala naše třídní paní učitelka Iveta Vohralíková.

**Michalka**

První skupina v podání Simči, Týny, Anežky a Lucky vyrobila srdce pro Michalku Zahradníkovou. Sedmiletá Michalka je zdravotně znevýhodněná. Narodila se s neznámou nemocí podobnou DMO (DMO = dětská mozková obrna). Znemožňuje jí pohyb, způsobuje třes v ručičkách, zhoršenou koordinaci těla a žádnou rovnováhu. Léčba její nemoci je až příliš drahá na to, aby ji její rodiče mohli financovat. Mnoho organizací se snaží Míše pomoci. Byl uskutečněn koncert „Melodie pro Michalku“ a probíhá akce „Víčko k víčku pro Myšičku“. Naše škola již také Míšu podporuje. Všichni žáci sbírají plastová víčka. Výdělek je použit na kompenzační pomůcky, které nehradí pojišťovna a na specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY. Toto děvčátko jistě nemá lehký život, a tak jsme se jí rozhodli věnovat naše srdce. „Michalko, doufáme, že by ti toto srdíčko vykouzlilo úsměv na tváři. Snad se brzy uzdravíš.“ Toto srdce je růžové. Na fotce je uprostřed.

**Afrika**

Druhá část naší třídy byla tvořena Michalem, Davidem, Pavlem, Alešem, Jakubem, Filipem, Ondrou a Nikolou. Jejich nápad byl věnovat srdce chudým dětem z Afriky. Jsou spousty chudých zemí ve střední Africe. Mezi ty úplně nejchudší patří Kongo, Etiopie, Súdán, Niger, Keňa a Středoafrická republika. Většina lidí zde trpí hladem. Důsledkem chudoby je i to, že několik tisíců lidí nemá kde bydlet. Děti nejí častěji než jedenkrát denně. Nejstrašlivější hladomor proběhl v Etiopii v 80. letech. Tehdy zemřelo až milión lidí. Hodně významných osobností, zpěváků, herců či politiků podporuje rozvoj chudých oblastí. Například Bob Geldof před dvaceti lety zorganizoval koncert na podporu Etiopie. V Africe nejde pouze o nedostatek potravy. Pitná voda. Pro nás je samozřejmé, že otočíme vodovodním kohoutkem a voda teče. O tom lidé v této oblasti pouze sní. Každé ráno chodí malé děti několik kilometrů pro vodu. Ovšem voda bývá i přesto často infikovaná a vede k častým průjmům, infekcím, či dokonce k úmrtí. Mnoho organizací zachraňuje lidské životy, tím, že vybírá finanční částky od lidí zde v České republice i v zahraničí. Také se sbírá staré oblečení nebo hračky. Mnoho doktorů cestuje do Afriky, aby zajistili preventivní prohlídky dětí a jejich rodičů. Většina vyspělých zemí se podílí na humanitární pomoci. Dospěli jsme k názoru, že tyto problémy jsou velmi rozsáhlé, tudíž jsme chtěli jedno srdce věnovat těmto chudým dětem z Afriky.Víme, že tento samostatný výrobek nepomůže, ale chtěli jsme být jedni z mnoha lidí a organizací, kteří určitým způsobem zviditelnili tento problém. Tento výrobek je na fotografii dole v první řadě.

**Petr Vejvoda**

Třetí skupina byla hodně malá. Pouze Klárka a Lucka. Avšak vyrobily srdce pro Petra Vejvodu. Chlapec, který tragicky zemřel dne 14.10.2014 ve Žďáru nad Sázavou. Tato událost otřásla nedávno celým Českem. Byl to hrdina! Říká každý z jeho okolí, ale i ti, co ho neznali. Doopravdy to hrdina byl! Zachránil život svým dvěma spolužačkám, ale přitom přišel sám o život. Do školy ve Žďáru přišla o půl osmé ráno žena (26 let) trpící schizofrenií a napadla dvě studentky. Petr se je snažil pouze ochránit. Žena ho bodla do hrudníku nožem. Šestnáctiletý Petr zemřel. Vše se odehrálo během deseti minut před očima několika dalších žáků. Studenti zůstali ve školních třídách pod dohledem psychologů. Petr byl podle jeho kamarádů a rodiny hodný, starostlivý, pilný a hlavně obětavý. Byl veselý a všem pomáhal. Pohřeb proběhl 20.10.2014 na Zelené hoře. Je nám všem líto Petra a toho co se stalo. Nemělo by docházet k takovýmto „nedopatřením“. Chtěli bychom popřát jeho rodině, kamarádům a známým upřímnou soustrast. Všichni s nimi soucítíme. Můžeme jen doufat, že se taková situace už nikdy nezopakuje. Vlastně, ona se ani nikdy stát neměla. „Byl jsi hrdina, Petře!“

Tento výrobek je na fotografii v druhé řadě vpravo. Toto srdce je ozdobeno peříčky.

**Rachůnek, Vašíček, Marek**

Poslední skupinu tvoří Káťa, Nikča a Áďa. Jejich srdce věnovaly zesnulým hokejistům Karlu Rachůnkovi, Josefu Vašíčkovi a Janu Markovi. Tito čeští hokejisté zemřeli dne 7.9.2011. Letadlo, v němž letěli, se zřítilo u ruské Jaroslavli. Letadlo dopadlo na zem zhruba 250-ti kilometrovou rychlostí. Po dopadu se přelomilo a začalo hořet. Část trupu spadla i do blízké řeky Volhy. Na palubě letadla bylo několik dalších hokejistů, jako třeba slovenský kapitán Pavol Demitra, nebo kanadský hlavní trenér Brad MCCrimmon. Nehodu přežily pouze dvě osoby, z toho jedna již zemřela. Prezident Mezinárodní hokejové federace označil tento den za „nejtemnější den v dějinách našeho sportu“. Pro náš národ je to největší hokejová tragédie v historii. Česko přišlo o tři vynikající hráče, manžele, otce a kamarády. Tryzna za naše hokejisty se konala dne 7. září 2011 v Praze na Staroměstském náměstí. Akci moderoval Robert Záruba, k uctění památky byla držena minuta ticha a promítaly se památné momenty z kariéry těchto hráčů. Na počest se konalo několik utkání, věnovaných Rachůnkovi, Vašíčkovi a Markovi. Mnozí z naší třídy sledují důležitá hokejová utkání, a tak tato tragédie mírným způsobem zasáhla i náš kolektiv. Zemřeli mladí. Karlu Rachůnkovi bylo pouze 32 let. Mezi jeho nejbližší pozůstalé patří jeho manželka, syn a dcera. Josef Vašíček byl ještě o dva roky mladší než Karel Rachůnek, bylo mu 30 let. Mezi jeho nejbližší pozůstalé patří jeho přítelkyně. Jan Marek byl středem mezi Rachůnkem a Vašíčkem. Bylo mu 31 let. Jeho nejbližšími pozůstalými jsou jeho manželka a syn. Každý rok celé Česko uctívá památku těchto výjimečných hokejistů, kteří měli velmi slibnou kariéru. Toto srdce věnujeme právě těmto hokejistům. Byly to jedni z našich nejlepších hokejistů. Upřímnou soustrast rodině a blízkým. Tento výrobek je na fotografii nahoře ve středu. Uprostřed tohoto srdce je fotka hokejistů.

Naše díla jsme vypracovávali několik hodin. Také literární část jsme psali dlouho. Avšak celou práci jsme si velice užili a velmi nás bavila. Příště se jistě opět zapojíme do další soutěže.

ZŠ Bystřice, 8.A