V letošním školním roce jsem si v literární soutěži Požární ochrana očima dětí položil otázku, jaké je to být hasičem, člověkem, který leckdy zachraňuje životy či majetek druhých a nasazuje při tom život svůj.

Kdybyste se zeptali dětí v mateřské nebo základní škole, čím chtějí v budoucnosti být, určitě by vám řada chlapců odpověděla, že hasičem. Mnozí z nich umí krásně nakreslit hasičské auto, přístroje a další vybavení požárníků. Napadlo vás ale někdy přemýšlet o tom, proč právě toto povolání patří k těm nejoblíbenějším? Zkusme se nyní zamyslet společně.

U mnoha dětí dnešní doby existuje představa, že budou vydělávat hodně peněz a stanou se hrdiny, které budou ostatní obdivovat. Lákavá je i vidina uniformy a akčnost v podobě zápasu s nebezpečím, ať již v podobě přírodního živlu nebo lidské kriminality.

Nejsem si jist, zda si děti při představě povolání požárníka uvědomují, jak je tato práce závažná, vyčerpávající, zodpovědná a nebezpečná. Požárníci ve dne i v noci nasazují své životy, aby chránili životy spoluobčanů, zvířat, a též majetek. Hasičem se nemůže stát každý, kdo umí řídit požární vůz. Naopak, je to povolání pro muže, kteří jsou fyzicky i psychicky zdatní, dokáží předvídat situace, rychle a správně se rozhodovat ve velmi krátkém časovém úseku. Tito lidé musí bát trpěliví, obětaví, zodpovědní, musí umět jednat s lidmi v klidu a bez emocí, musí být schopni podat pomocnou ruku, uklidnit a přesvědčit.

Podle mého názoru je správné, že existují oddíly dobrovolných hasičů pro různé věkové kategorie, kam se mohou přihlásit chlapci i dívky. Zde mají možnost pomalu a zábavným způsobem pronikat do tajemství práce požárníka. Je to velmi dobrá věc, protože děti, které do těchto oddílů chodí, tráví volný čas aktivně, pohybují se pravidelně na čerstvém vzduchu, učí se chování ve skupině a týmové práci. Pro mnohé je to pouze zájmový kroužek podobný jiným sportovním oddílům, ale pro některé děti se tento oddíl stává odrazovým můstkem k celoživotní profesi.

Myslím, že je správné vést děti odmala k tomu, aby znaly nebezpečí ohně. Bez ohledu na to, zda se stanou hasiči, by měli všichni chlapci i dívky znát telefonní číslo na požárníky a další složky záchranného systému. Hra s ohněm by se nikdy neměla vyskytovat v žádných filmech ani počítačových hrách proto, aby lidi pobavila nebo zvýšila hladinu jejich adrenalinu. Požár je pouze neštěstí a nic jiného. V dnešní době, bohužel, neštěstí, zabíjení, utrpení lidí je senzací, kterou lidé vyhledávají pro své pobavení. Není to správné ani vtipné a je to otázka k zamyšlení pro dospělé, kteří mají zodpovědnost za výchovu svých dětí.

Také bychom si měli uvědomit, že životy lidí jsou tím nejcennějším, co máme. Proto je nutné, aby všichni dodržovali bezpečnostní pravidla na svých pracovištích. I ve škole může hrozit nebezpečí požárů v chemických laboratořích při provádění pokusů, pokud žáci nerespektují pokyny učitelů. Známe i případy požárů v mateřské školce, kdy k němu došlo při čarodějnickém dni. Takové požáry zanechávají stopy nejen na těle, ale i na duši. Kolikrát stačí malá nepozornost ze strany dospělých nebo děti a následky pak nezmizí nikdy.

Hasičem asi nikdy nebudu, raději bych následoval svého otce a byl lékařem – ten taky zachraňuje životy, jen ne v takovém stresu. I když ani na operačním sále či na urgentním příjmu není asi nikdy klid. Hasiči jsou proto pro mě hrdinové a obdivuji je za to.

Požární ochrana očima dětí 2016

*jméno a příjmení autora:* **JAN GROH**

*adresa bydliště:* Na patnácti kopách 718 *okres:* Kolín

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

*třída:* **9.B**

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

*telefonní číslo:* 321722789

*kontaktní osoba:* Mgr. Iva Kronusová