**Hrdinové všedních dnů**

Hodně lidí bude dávat svoje srdce lidem jako jsou jejich rodiče, jejich učitelé, či jiní lidé, které berou jako hrdiny. My jsme si vybrali obyčejné lidi, kteří neudělali nic obzvlášť hrdinského. Jsou to hrdinové už jen tím, že se dokáží poprat se svým osudem a i přes to, že jim život klade mnoho překážek, oni jdou dál. Nevzdávají se, i kdyby měli dojít až na konec svých sil.

Jsou to lidé sužovaní nemocemi tropických druhů, samotou v divočině a lidé, které pohání láska k životu a síla dosáhnout svého cíle. Tito lidé nemusejí mít žádné Super Hrdinské schopnosti jako umět létat, mít svaly nebo jiné věci, které si většina naší populace představí pod pojmem ,,Hero". Lidé, které jsme si vybrali, musejí každý den bojovat s pocity hladu.. Ačkoliv dnes máme jakkoliv chytré přístroje, tablety, telefony, nebo počítače, tak i ve 21. století se najdou země, které nemají dostatek jídla! Toto je šílený fakt a to ještě musíme vzít v potaz, že pro tyto lidi je voda jako zlato.. je jí nedostatek a je cenná.. Přežití v prostředí, kde žijí, není pro lidi, kteří jsou ochotni pracovat jen hlavou a nikoliv rukama.. Existují i oblasti, kde se stále loví jídlo jako v pravěku, a kdo neuloví, tak prostě nemá.. Stavění domů bez jakékoliv techniky dnes bereme jako dávnou historii, ale oni staví domy vlastnoručně. Bláto, dřevo a to je vše.. Nemluvě o školách, které jsou v katastrofálním stavu a potřebují naší pomoc!

To, co bereme jako samozřejmost, nebo dokonce povinnost, oni nemají ani zdaleka.. Ano, můžete namítat, že některé oblasti jsou vyspělejší a disponují motorovými vozidly nebo jinou již dnes moderní vychytávkou, ale stejně se najde nemálo oblastí, kde nic z toho, co každý den vidím kolem sebe, nemají. 

Proč jsme si vybrali zrovna toto téma?

V dnešní době je většina lidí zaměřena jen sama na sebe. Jak vydělat, prospět jen sám sobě, neochota pomáhat ostatním. Hodně lidí o tomto tématu nechce mluvit a nebo se jim hnusí představa o tom, že by měli posílat někomu na druhém konci planety jídlo, pití nebo oblečení či jiné. Tito lidé by měli zažít to, co zažívají ,,naši hrdinové" a měli by poznat, jaký je osud dětí od narození až do úmrtí. Obdivuji nadace, které přispívají dětem v Africe, a nadace, které podporují jejich šanci splnit si sen.   
Ať už mám na mysli posílání oblečení, nebo drobné finanční příspěvky, tak toto vše je podpora a důvěra v to, v co věříme my. Zamysleme se. Jak příspíváme těmto hrdinům my?

**Autoři projektu:**

Alexandr Bejsta, David Vinárek, Filip Řáha

**Dodatek:**

*Hledali jsme prostředníka mezi dvěma světy. Světem naším (evropským) a světem afrických dětí, kterým je dílo určeno především. Našli jsem nadační fond Andělé Afriky. Oslovila jsem Martinu Novákovou, zakladatelku fondu. Dostalo se mi velmi kladné odpovědi s pozitivní energií.*

*Martina připravila pro 8. a 9. ročníky při příležitosti předání srdce čtyři přednášky   
téma JAR, tamnější děti a vzdělání. Při přednáškách čerpala ze svých zkušeností, protože velmi často JAR navštěvuje a aktivně se zapojuje do tamnějších aktivit.*

*Vzhledem k tomu, že se Martina v brzké době chystá do JAR, do chudé oblasti Eastern Cape, rozhodli jsme se s celou třídou namalovat dětem „dopisy“, ve kterých každý žák zobrazil alespoň tři věci, které symbolizují Českou republiku. Pevně věříme, že je malí afričtí andělé dostanou společně se srdcem.*

*Martino, děkujeme!*

*Mgr. Michaela kokošková*