Můj táta dobrovolný hasič

Jednou večer zazvonil u nás doma telefon. Všichni jsme zpozorněli. Telefon takhle večer – to věstí nějakou „akci“. Táta zdvihl telefon a zaposlouchal se do hlasu ve sluchátku. Volal pan starosta z Červeného Hrádku, že je potřeba vyjet k požáru. Taťkovi dál cosi vykládal. Všichni jsme byli zvědaví, co se děje. „Hoří kravín v Horních Chvátlinách,“ oznámil nám táta. On je velitel hasičů SDH Červený Hrádek, proto okamžitě obvolal svou jednotku hasičů a oblékl zásahový oblek, který se skládá z tmavě modré bundy a kalhot se žlutými reflexními pruhy. Pruhy jsou tam proto, aby byl lépe vidět. Na hlavě hasič nosí ochrannou helmu se štítem a na nohách má černé vysoké boty.

Před tatínkovým odchodem jsme mu popřáli hodně štěstí a požádali ho, aby byl na sebe opatrný. Odpověděl nám stejně jako pokaždé: „ Jinak to ani neumím.“

Zásahová jednotka se shromáždila u hasičské zbrojnice na Červeném Hrádku, co nejrychleji nasedli do velkého červeného hasičského vozu a pospíchali k požáru. Ve voze vezli vše potřebné, tedy přenosnou motorovou stříkačku, 300 metrů hadic pro dopravu vody, nářadí, lopaty, krumpáče, elektrocentrálu a spousta dalšího vybavení. Do Avie se kromě všeho vybavení vejde 9 lidí.

Po příjezdu na místo táta nahlásil SDH veliteli kolínských hasičů a požádal ho, aby určil činnost, kterou má jeho družstvo vykonávat. Kravín byla dlouhá budova s vysokou střechou, která měla asi 10 oken a troje vrata. Ve stáních bylo ustájeno 30 krav. Ty museli hasiči vyvést ven do venkovní ohrady. Krávy se bály a bučely, ale všechny se povedlo hasičům vyvést ven a žádná nebyla zraněná. Jiní hasiči hasili požár sena a boční strany kravína. Všude byla spousta kouře a hasiči měli plno práce, aby dostali požár pod kontrolu. Přišly i komplikace – voda v cisternách nestačila, proto se všechna přítomná vozidla starala o dopravu vody k požáru, aby mohla jednotka hasit. Ale nebylo to jednoduché – hasiči jezdili pro vodu k rybníku. Jelikož byla moc velká tma a u rybníka nebylo vidět, muselo se použít světlo z elektrocentrály. Hasičské vozy se nemohly u rybníka otáčet, proto se musela voda dopravovat pomocí stříkaček 100 metrů k silnici, kde se naplnily cisterny.

Když se podařilo uhasit rozsáhlý požár, dohodl se taťka s velitelem kolínských hasičů, že budou dobrovolní hasiči držet službu u kravína. Kdyby se náhodou požár opět vznítil, aby ho zvládli znovu uhasit. Kravín hlídali až do ranních hodin. Taťka se vrátil v 8:00 hod ráno, byl cítit kouřem a celý špinavý. I tak jsme byli šťastní, že ho máme zpátky doma.

Jsem ráda, že táta pomáhá lidem při požárech nebo jiných pohromách, vím, že je to důležité a pomůže tím mnoha lidem, ale někdy se bojím, aby se mu nic nestalo, protože ho mám moc ráda. Taťka je můj hrdina.

Požární ochrana očima dětí 2016

*kategorie :* **L 2**

*jméno a příjmení autora:* **ZUZANA VESELÁ**

*adresa bydliště:* Libodřice 109  *okres:* Kolín

*název školy:* **Základní škola Kolín III., Lipanská 420**

*třída:* **6.B**

*adresa školy: Základní škola Kolín III., Lipanská 420*

*telefonní číslo:* 321722789

*kontaktní osoba:* Mgr. Iva Kronusová