Příloha č. 1: Texty rolí – pro každého žáka jedna role

DCERA

Celina, 13 let

Do školy nechodíš, protože musíš svojí početné rodině obstarávat vodu. Matka pro vodu chodit nemůže, protože se stará o tvoji malou sestřičku. Otec celé dny pracuje na bavlníkové plantáži a bratr chodí do školy. Každý svůj den začínáš cestou k nejbližší řece a vracíš se zpět s 17 litry vody. Vodu nosíš v nádobě na hlavě, a tak ti cesta zpět zabere více než hodinu. Denně ujdeš tuto vzdálenost i vícekrát, a proto ti nezbývá moc času na nic jiného.

Stojíš před rozhodnutím: Ráda bys chodila do školy, protože bez ní nemáš téměř žádnou šanci na získání zaměstnání. Bez vzdělání na tom budou tvé děti podobně jako ty. Zároveň ale víš, že voda, kterou nanosíš, je určena nejen pro tebe, ale i pro tvoje rodiče, bratra i malou sestřičku a nikdo jiný ji nosit nemůže. Navíc je tvoje matka těhotná, takže brzy bude potřeba vody ještě více.

MATKA

Fatima, 29 let

Jsi bez zaměstnání a tvou každodenní činností je starat se o rodinu. Máš muže, dvě větší děti, jedno miminko a navíc jsi těhotná. Je ti jasné, že tvoje děti by měly chodit do školy, protože bez vzdělání nemají šanci sehnat žádnou práci, a až vyrostou, zbude jim leda možnost žebrat. Jenomže ve vaší vesnici je nouze o vodu. Jediným zdrojem je řeka, která je hodinu chůze od vsi. Voda tam sice není moc čistá, ale je to jediná možnost. Tvoje třináctiletá dcera Celina proto místo školy každý den chodí pro vodu. Někdy zvládne i 70 litrů. Když vodou hodně šetříte, dohromady vám na pití, vaření a umývání stačí 50 litrů, a zbytek tak můžete prodat o něco bohatším sousedům. Celá rodina má pak večeři. Do školy tedy posíláš jenom syna, abys alespoň jemu dopřála vzdělání, a tím šanci na lepší život.

Stojíš před rozhodnutím: Celina za tebou přišla s tím, že uvažuje, že by nastoupila do školy, protože chce mít vzdělání. Pro tvoji rodinu by to ale znamenalo téměř katastrofu. Voda, kterou Celina donese, je nejen nezbytná na mytí a pro dospělé i na pití, ale za prodej přebytku můžeš pořídit láhev vody z obchodu, kterou pak pije tvoje tříměsíční dcera. Zároveň si však uvědomuješ, že tím Celině připravuješ neveselou budoucnost. Je nějaký způsob, jak to vyřešit?

OTEC

Orazbaj, 30 let

Máš manželku, dvě starší děti, jedno miminko a manželka je těhotná. Svou rodinu musíš uživit. Pracuješ na bavlníkové plantáži sedm kilometrů od vaší vesnice. Plantáž je zavlažována z řeky napájející jezero. Bavlna není přirozenou plodinou vašeho kraje, a tak kromě mohutného zavlažování potřebuje i spoustu hnojiv a pesticidů. Tvoje práce je postřikovat rostliny pesticidy. Zaměstnavatel ti nedává žádné ochranné pomůcky, jako jsou například rukavice či rouška, a ty sám si je nemůžeš dovolit. Z práce bez nich máš ekzémy a poleptané plíce, někdy kašleš krev. Bojíš se, že tu dlouho nebudeš a pak nebude kdo mít živit tvoji rodinu. Nechceš ale opustit svou práci, protože tam dokážeš vydělat nejen na jídlo, ale i na pitnou vodu pro nejmenší dceru. Jinak by musela pít vodu z řeky jako ostatní.

Stojíš před rozhodnutím: Když opustíš práci na bavlníkových plantážích, určitě se tvé zdraví hodně zlepší a budeš moci být se svojí rodinou. Přijdeš tak ale o svůj příjem a pravděpodobnost, že najdeš jiné zaměstnání, je v podstatě nulová; možná nějaké příležitostné, nepříliš dobře placené brigády. Mohl bys ale místo dcery Celiny chodit pro vodu, protože ona by ráda chodila do školy. Určitě bys unesl více než ona, a tak by se z větších přebytků prodaných bohatším sousedům daly vydělat nějaké peníze. Ty by mohly stačit alespoň na čistou balenou vodu pro nejmenší dceru a zatím nenarozené dítě.

Peněz bys však tak či tak vydělal o dost méně než na plantáži, navíc nošení vody je ve tvé komunitě výhradně ženská záležitost a klesl bys v očích ostatních obyvatel vesnice.

SYN

Arjuara, 10 let

Pocházíš z velmi chudé rodiny. Máš štěstí – můžeš chodit do školy, protože vodu pro rodinu obstarává tvoje sestra Celina a tvůj otec má práci. Chodíš do školy a od rodičů často slýcháš, jak je důležité se hodně učit, aby sis mohl jednou najít nějaké lepší zaměstnání, než mají oni.

Stojíš před rozhodnutím: Pomýšlíš na to, že bys ze školy odešel. Dostal jsi totiž nabídku na zaměstnání na stavbě obrovské přehrady, která se chystá ve vaší zemi, ale velmi daleko od místa, kde žiješ. Láká tě to, protože by sis tam vydělal nějaké peníze a měl dost jídla a pití.

V rodině se totiž dělíte o několik litrů ne zrovna čisté vody, ve které se musíte všichni mýt a také ji pít. Rodiče tě velmi přesvědčují, že škola je pro život to nejdůležitější, ale tobě budoucnost připadá velmi vzdálená. Navíc si myslíš, že by bylo fajn, kdybys ulehčil rodině starost o jednoho člena domácnosti. Věříš, že až se vrátíš po dostavbě přehrady (asi tak za deset let), mohl bys rodičům nějaké peníze dát, a tím jim pomoci.