Rozhovor k absolventské práci *Zdraví a migrace*

15. 12. 2016

**Tazatel (T): Nejdřív ti chci poděkovat za rozhovor a zeptat se na tvůj věk, studium či zaměstnání a místo bydliště?**

Dotazovaný (D): Já taky děkuju za rozhovor (smích) a je mi 22let, studuji na katedře antropologie při ZČU a jsem z Plzně.

**T: Díky. Co tě vedlo k tomu vyjet na pomoc uprchlíkům a jak ses k tomu dostala?**

D: Jo, no, tak nevím jak ostatní, ale moje vnitřní důvody byly vlastně dva. Můj nevlastní otec je Syřan a já sama strávila nějakou dobu v Sýrii a to místo a lidi jsem si zamilovala, proto se mě celá situace dotýkala i osobně. Součastně mi není jedno, že někdo někde trpí… což zní pateticky, ale myslím si, že tenhle důvod sdílí většina dobrovolníků. A v neposlední řadě určitě snaha nebýt pokrytec a udělat si na věci názor z vlastní zkušenosti.

**T: A kde a v jakým období probíhala tvoje dobrovolnická činnost, prosím tě?**

M: Tak, já jsem byla na dvou výjezdech. Ten první výjezd byl na podzim roku 2015, byl to přelom říjen/listopad, a to asi na 6 dnů. Abych byla konkrétnější, tak to bylo na Srbsko/chorvatské hranici v Bapské. No, a druhý výjezd byl na začátku února 2016, na týden a opět Srbsko/chorvatské hranice ve městě Šid, na takovym dálničním odpočívadle.

**T: Jo, děkuju. Dál by mě zajímalo, jaká konkrétní činnost nebo činnosti v rámci dobrovolnictví byla na místě vykonávána – od tebe i obecně tam?**

D: (Přemýšlí) Takhle, moje zkušenosti ze zmíněných dvou výjezdů se liší. Při prvním jsme dělali vše od třízení oblečení z charitativních sbírek po organizaci davu, protože tam chyběly potřebné organizace, který by se o to postaraly. Rozdával se teplý a velmi sladký černý čaj na zahřátí a dodání energie, nějaký balený sušenky a oblečení s botama, a to lidem, kteří to potřebovali. Přičemž teda hranice toho, kdo to potřebuje a kdo ne, se musela hrozně posunout, jinak bychom vše rozdali prvních pár hodin. Dál se na místě snažili udržovat lidi v cca 50ti členných skupinách, kde byl prostor i pro povídání a rozveselení (zpěv a tanec) nebo tak. Podruhý, na tom odpočívadle, už bylo vše mnohem líp zvládnutý… Rozdávalo se i nadále oblečení z charitativních sbírek a více se začalo soustředit na hygienické potřeby pro ženský a miminka. Déle se třeba držely hlídky v noclehárnách.

**T: Dobře. Dál se zaměřím hlavně na ženy, to mě zajímá. Takže… jaké ženy byly na místě, tvým pohledem obecně? Myslím tím věkove složení, náboženství, stav – teda jestli s rodinou, svobodný atak., nebo mě napadá poměr počtu s muži atp.**

D: Jo… no, podle mého názoru a soudě z toho, co vím o jejich víře, si myslim, že byla většina žen vdaná či vdova. Věk se dá těžko odhadnout, neb to jsou dost udržovaný ženy, který stárnou tím vším, co zažívají, že. Nicméně si myslím, že přes nás prošly ženy snad všeho věku od puberťaček přes velmi mladé ženy (20-30), až po paní, které bylo 105 let, a byla na vozíku. Ale nejvíce asi od 20 do 50. Ale možná kecám. (smích)

**T: Díky. A V jakém zdravotním stavu ženy převážně byly? Nějaký obecný příklady třeba nebo jen obecný popis.**

D: No, celkově vzato byly nesmírně unavený, což je ale logický po té cestě, kterou musely absolvovat. Spousta z nich měla kašel a rýmu, to bylo očividný. Nejspíš i horečky, ale to je spíš jen můj odhad. S konkrétním problémem za mnou žádná z nich nepřišla.

**T: A setkala ses osobně s nějakou situací, která ženu nebo ženy ohrožovala na zdraví?**

D: Tak nic takového si nevybavuju.

**T: Například nějaký incident v rámci zdravotního stavu ženy, žen? Jakej a jak to dopadlo?**

D: Co vím, tak tam žena začala na cestě rodit. Nicméně já osobně u toho nebyla, takže mi asi moc nepřísluší o tom mluvit, ale dopadlo to dobře, to vim. (usmívá se)

**T: A co například násilí na ženách? Ať už nějaký davový šílenství, či tak.**

D: Jo, no, davové šílenství vypuklo pokaždý, když přijel autobus, protože se lidi báli, že se na ně nedostane a zaseknou se na místě a budou tam dlouhou dobu čekat, že jo. To ale tedy ohrožovalo všechny, nezávisle na věku či pohlaví.

**T: Děkuju. Dál mě zajímá, jaká zdravotní péče a humanitární pomoc byla poskytována ženám na místě? Organizace, dobrovolníci atp.**

D: No … Při prvním výjezdu tam byli lékaři bez hranic, ale ti fungovali jenom přes den. Dál Waha, ale ta zas fungovala jen ve svym karavanu, který byl nahoře, takže když se nám tam něco přihodilo, museli jsme pacienta, pacientku dopravit nahoru, protože k nám odmítli přijít. Já osobně jsem tam byla s českým dobrovolníkem, který byl doktor, takže dá se říct vše, co se nám na místě přihodilo, vyřešil ten Jiří. Po příjezdu se dal k Lékařům bez hranic a teď je v Ghaně (Úsměv). Při druhým výjezdu to už bylo lepší a lékařský organizace tam fungovaly, takže já jsem se do kontaktu s nemocnýma vůbec nedostala skoro a ani o žádným nemocným nebo zranění nevím. Pamatuju si, že tam fungoval Mezinárodní červený kříž a Unicef.

**T: Děkuju. A můžeš mi říct, jestli využívaly pomoci a péče ty ženy dostatečně? Hrála nějakou roli kultura, náboženství, jazyk nebo jiný?**

D: Já si osobně myslím, že nevyužívaly. Většina těch žen se o svých problémech mluvit ostejchala. Obzvlášť když se jednalo o intimní záležitosti (i vložky si braly potají). Způsobený to bylo zřejmě kulturou, ovšem nevylučuji i vrozený stud před cizími lidmi, že jo, to je těžký. Možná že u lékařů mluvily otevřeněji. Dobrovolník mohl přispět k zlepšení jejich zdravotního stavu tím, že je na ty lékaře odkazoval, nebo je za nima dovedl.

**T: A bylo zaregistrováno, že se ženy nějak individuálně zajímali o svou péči? Zda jsi třeba byla svědkem toho, jak o sebe žena nějak „speciálně“ dbala, či tak? (hygiena, reproduktivní zdraví – menstruace, těhotenství …)**

D: Jo no, samozřejmě se snažily získat nějaký potřeby, který by tuto péči ulehčily. Jako vlhčený kapesníky, vložky atd. A ve frontách na „toitoiky“ stály převážně ženy - nicméně to může být i tím, že muži to mají v tomto ohledu o poznání lehčí, že. Ale jestli si vevnitř četly nebo o sebe „speciálně“ dbaly, to nevim. Ženy byly ovšem téměř všechny, i přes podmínky, ve kterých žily, krásně upravený, namalovaný a voňavý, což znamená, že o sebe musely velmi dbát. Co bylo naším očím umožněný vidět, byla očista u vodní cisterny, kde si praly oblečení a omývaly nohy a tak.

**T: Dobře, moc díky. Když to máš shrnout, jaký vlivy nejvíc ovlivňovaly zdraví těch žen a proč podle tebe? (Podmínky na místě, na cestě atp.)**

D: No… Ja si myslim, že celkově ta cesta, kterou musely projít, jejich zdraví ovlivnila nejvíc. Šly v zimě, mnohdy ve sněhu a to v děravých či letních botách, stovky kilometrů a často ani neměly kdy nebo kde spát. Já osobně si takový podmínky nedokážu představit ani tejden.

A přes všechnu tu snahu udělat v táborech co nejpříznivější podmínky, pro nás by stejně byly nejspíš nepřijatelný, si myslim. Nicméně ty podmínky se lišily místo od místa.