Olga Chocová, rozhovor se studentkami 4. ročníku

*Členka zastupitelstva, radní, několikanásobná komisařka, aktivní občanka i babička. Především je však učitelka srdcem i duší. Snad právě proto je tento rozhovor stejně lidský a otevřený jako její životní cesta.*

Zastupitelkou jsem již čtyři roky, předtím jsem pracovala v kulturní komisi, v letopisecké komisi a v komisi prevence kriminality. Taktéž jsem v redakční radě Berounského radničního listu. Vždycky jsem se zajímala o politiku stejně jako moji rodiče. Můj tatínek chtěl učit na vysoké škole dějepis, byl však právníkem a kvůli politickému přesvědčení se tomuto zaměstnání nemohl věnovat. Byl obětí vykonstruovaných procesů a strávil nějaký čas ve vězení stejně jako Václav Havel. Posléze byl rehabilitován. Z tohoto důvodu se v naší rodině politická situace řešila pořád. Dodnes mám od něj unikátní knihy. Když mě tatínek o něčem přesvědčoval v letech mého dospívání, vždycky jsem byla v opozici a přeli jsme se o to, jaké knihy bych měla číst. On četl politické a právní knížky, v té době jsme měli rozdílné názory, ale dnes to již vidím trochu jinak.  
Vzhledem k tomu, že jsem vystudovala češtinu, četla jsem jak českou, tak světovou beletrii, například E. Zolu. Měla jsem ráda realismus a životopisné romány. Později už jsem si vybírala jiné autory, čtu vlastně pořád.

Myslím si, že literatura nás může ve všech směrech velmi ovlivnit, měli bychom si pečlivě vybírat, co čteme. Vím, jaká je historie a také, že se opakuje. Vidím to i v komunální politice, jsou tam věci, které mi lidsky nesednou a těžce se mi s nimi sžívá. Vždy mě rozhodí, když se někdo chová nečestně či nemorálně.

Pro mě je komunální politika hlavně o lidech. Podle Masarykova vzoru dělím osobnosti na dva druhy - slušné a neslušné. Slušnost je pro mě základním pravidlem, znamená to dodržet slovo, když něco slíbím, když řeknu, že někam přijdu, tak tam přijít a nevymlouvat se, že nemůžu. V tomto směru mě lidé někdy zklamou. Ne vždy je vše tak, jak bych si to představovala.

Nedokážu si představit, jaká musí být politika na státní úrovni, když i v té komunální se můžeme setkat s nepříjemným jednáním.

Jinak se mi však práce v radě a v zastupitelstvu města líbí, je tvůrčí a nedělám ji z politických důvodů, chci podporovat místní rozvoj, obzvlášť školství a pořádek ve městě. Být zastupitelkou zahruje proces, který probíhá zhruba takto.

Zastupitel dostane materiály, aby měl šanci si je prostudovat. Já si k nim třeba dělám poznámky nebo o nich diskutuji s příslušnými odborníky. Na radě o nich potom hlasujeme. Ti, kteří nejsou v radě - tedy zastupitelé, dostanou daný materiál až poté, co ho schválí rada.

Zastupitelstvo zasedá na Plzeňce, jeho schůze je veřejná a řídí ji starosta. Jednou z povinností je, že zde musí sedět zástupci odborů na městském úřadě, kteří se vyjadřují k tématům, která se jich týkají.

Do budoucna bych chtěla sledovat demografický vývoj, aby bylo známo, jak moc se bude muset změnit kapacita škol a školek, neboť si pamatuji časy, kdy se tyto instituce rušily. Zřízení školy trvá nějaký čas. Když jsem se nedávno byla podívat ve školce, tamější třídy byly výrazně přeplněné, ale školka neměla prostor pro jejich rozdělení. Zároveň se v Berouně staví nové byty, takže přijdou další lidé s dětmi, proto je potřeba posouvat se novým směrem.

Z berounských projektů z posledních let jsem byla osobně nejvíce zainteresovaná v tvorbě keramického muzea, považuji ho za úžasnou věc. Žila zde moje bývalá kolegyně, již stará paní, původně se věnovala učitelství. Byla velmi vzdělaná a přátelila se s mými rodiči, s mou matkou jsme ji navštěvovaly. Jelikož neměla ani děti ani dědice, její dům připadl městu, a tak vznikla vize, že by zde mohlo být muzeum keramiky. Vždy když tam jdu, tak v duchu řeknu „ahoj, Miládko“.

Také spolupráce mezi městy Goslar a Beroun je skvělá. Doufám, že snaha goslarského gymnázia o spolupráci s berounským jednou vyjde.

Být v zastupitelstvu mě také baví, protože pracuji s lidmi. Vždycky se najde někdo, kdo vám nesedí, ale já mám lidi ráda a jsem šťastná, když jsem v týmu. S kolegy v zastupitelstvu si zajdeme někdy sednout na kávu, je to moc přátelské prostředí. Každý se na tuto práci však nehodí, musí ji vykonávat někdo, kdo se o dění ve městě trochu zajímá a mě politika vždycky zajímala, obzvlášť proto, že učím občanskou výchovu.

Myslím si, že má učitelská profese souvisí s tím, že jsem se stala součástí zastupitelska. Lidé mě nevolí kvůli mým politickým názorům, ale hlavně protože mě znají. Učím jejich děti nebo vnoučata i moje maminka byla učitelka a mého tatínka znali všichni. Jsem moc ráda, že si s některými studenty dnes mohu tykat, často mi někdo z mých bývalých žáků zavolá a pozve mě na kávu, za to jsem moc ráda. Už jako malá jsem si přála učit a dodnes mě to nepustilo. Kdyby nějaký učitel na škole nemohl nebo kvůli nemoci vypadl, určitě bych znovu pomohla.

Jsem zkrátka velmi činorodý člověk. Nedovedu si představit sedět doma a jen koukat na televizi. V úterý hlídám, jsem babička pěti vnoučat. Zrovna dnes půjdu s vnučkou do cukrárny, a až si ji vyzvedne zeť, vyrazím domů, kde na mě čeká žehlení. Poté mám na seznamu rozečtenou knihu od Allendové. Předtím máme ještě krátkou radu, musíme odsouhlasit jeden projekt na Městském úřadě v Berouně.