**Příběhy našich sousedů**

**Františka Černá – Konec války očima malého děvčete**

**Scénář k rozhlasové reportáži**

1. **Vstup – úvod:**

Rádi bychom Vám představili paní Františku Černou, která se narodila Janovi a Marii v roce 1937 v Kunovicích. Její dětství narušila druhá světová válka. Jako žákyně obecné školy si vybavuje například nálety nebezpečných letadel. Do sklepení se musela schovávat celá škola.

Pamětník*0:01:36–0:01:51 0:01:59–0:02:10*0:02:12–0:02:25 ***(celkem 39s)***  
0:01:36–0:01:51***„V 1. a 2. třídě ve škole to nebylo nic moc, když zahoukala siréna, že se blíží nepřátelské letouny, tak my jsme měli nad schodištěm taký veliký zvon.“***

0:01:59–0:02:10 ***„A pan školník zaslal hlášení, že je hlášený poplach, tak začal zvonit tím zvonem. My jsme věděli, že se musíme utěkat do sklepa, schovat se.10***

0:02:12–0:02:25 ***On zvonil tak dlúho, než se všechny třídy se tam schovaly. A tam jsme museli vydržet, až byl ohlášen konec poplachu, až letadla přeletěly. Naštěstí tady nebombardovali.***

1. **vstup**

Z válečného období si vzpomíná na několik dalších příhod dokreslující těžkou dobu. Například, když musela celá rodina opustit rodný dům a uvolnit ho německým velitelům.

Pamětník: 0:04:49–0:04:56 0:05:06–0:05:13 0:05:17–0:05:28 0:05:30–0:05:46 (celkem 41s)

0:04:49–0:04:56 ***„Ti Němci, takoví velitelé, naráz k nám přišli do domu   
a prohlíželi si celý dům.“***

0:05:06–0:05:13 „***Měli nějakého tlumočníka, a ten mamce tlumočil: „že musíme odejít z domu.“***

0:05:17–0:05:28 ***„že oni tu budou bydlet.“ Tak Maminka musela to nejnutnější sbalit na záda do laktuše a šli jsme, měla bratra na Červené cestě.***

0:05:30–0:05:46 ***ale víte, že to bylo velice smutné, a ta byla, tak do plaču jí bylo, protože nevěděli jsme, jestli se vrátíme dom, co nám udělají, jestli nám nevyhodí dům nebo jak to bude, naštěstí se to nestalo.“***

1. **vstup**

Další události, které utkvěly paní Černé ve vzpomínkách, byly z konce války. Když přijížděly ruské jednotky do Kunovic. Němci, ještě před definitivním odchodem, vybombardovali most přes řeku Olšavu, který spojoval cestu do Uherského Hradiště.

Pamětník 0:07:08–0:07:28 0:07:40–0:07:48 0:07:55–0:08:02 0:08:06 – 0:08:13 0:08:22 – 0:08:26 (celkem 46)

0:07:08–0:07:28 **„*To víte, že lidé byli strašně rádi, že jsme je vítali s nadšením, že Němci už jsou pryč a oni nás osvobodili. To si pamatuju, ruky jim všichni podávali, jenže oni byli tak chudáci zaprášení a unavení, oni ani nevěděli, kde jsou.“***

0:07:40–0:07:48 **„*Němci, než odešli, tak věděli, že máme tady přes Olšavu most.“***

0:07:55–0:08:02 ***„A oni ho podminovali. A než ty vojska sem došly, tak oni ho vyhodili do povětří.“***

0:08:06–0:08:13 ***„Eště hlásil rozhlas, aby lidé pootevírali okna, aby ten vzduch to sklo nevyrazil.“***

0:08:22 – 0:08:26 **„*Tím pádem se tady ta ruská fronta zastavila.“***

**4. vstup**

Když u Obecního úřadu v Kunovicích probíhaly oslavy osvobození, v rodině Černých se málem stala tragická událost, a vše jenom kvůli tomu, že si ubytovaný Rus přál kapustu.

Pamětník: 0:11:30–0:11:49 0:12:01–0:12:20 0:12:23–0:12:31 0:12:46–12:50 (celkem 42s)

0:11:30–0:11:49 **„*Jenomže maminka, kde kapustu v květnu, zelenina žádná a on myslel, že maminka mu nechce dát tu kapustu, tak tatínka jako rukojmí postavil na dvoře ke zdi a namířil na něj pušku, že ho zastřelí.“***

0:12:01–0:12:20 ***„Já jsem seděla na schodku a naříkala, seděla na schodku, že tatínka chcú zabit. Veliké štěstí bylo, zrovna šel okolo, asi to byl velitel nějaký on viděl na ten dvůr a jedním skokem byl na tom dvoře, vytrhl mu pušku.“***

0:12:23–0:12:31 ***„Na něho namířil pušku na něj, ten si to asi pořádně schytal, protože asi udělal něco, co neměl.“***

0:12:46–12:50 **„*Stačilo trošku, aby ten kohutek stiskl, moc nechybělo.“***

1. **vstup**

Na konci války byla atmosféra ve společnosti pořád napjatá, ale všichni byli rádi, že skončila.

Pamětník: 0:13:21–0:13:27 0:14:05–0:14:08 0:14:11–14:20 (celkem 18s)

0:13:21–0:13:27 ***„Tak to víte, všichni byli rádi, že jsme od nich osvobozeni, tak už to bylo takové uvolněné.“***0:14:05–0:14:08 ***„I když se jinde ještě válčilo.“***

0:14:11–14:20 ***„Ti Němci někteří byli schování v kunovickém lese a z tama ještě odstřelovali aj z toho Rochuzu, tam to ještě trvalo to víc dnů.“***

**6. vstup**

Po válce se změnila společnost k lepšímu a paní Černá doufá, že válku už nikdy nezažije.

Pamětník: 0:15:04–0:15:15 0:24:00–0:24:04 (celkem 15s)

0:15:04–0:15:15 ***„Mysleli, že když ta komunistická strana se zvolila, že bude už lépe, lidem se bude lépe žít, protože za války tady nebylo ničeho, byl hlad.***

0:24:00–0:24:04 ***„Ale těžko se žilo, těžko.“***

**7. vstup**

Nakonec jsme se chtěli zeptat naší pamětnice na její životní poselství, které by ráda předala dalším generacím.

Pamětník: 0:30:25–0:30:37 (celkem 12s)

0:30:25–0:30:37 ***„Já…enom bych přála všem, aby byl mír, nebyla válka, co jsme prožili, nikom bych to nepřála, a aby si toho všeci lidé vážili.“***