Ing. Ctibor Fojtíček se narodil 6. března 1938 v Poštorné u Břeclavi. Ta byla za války součástí Říše, nikoliv protektorátu Čechy a Morava. Po jeho vzniku rodiče se synem zůstali v Poštorné a tatínek, který byl budovatelem rakouské muniční továrny v Bořím lese, se později vydal kvůli zakázce, kterou obdržela firma, na stavbu letiště do Athén, ze které už se nevrátil a stal se pohřešovaným vojákem Wehrmachtu. O pana Fojtíčka se poté starala maminka Růžena, která pracovala v cukrovaru a pomáhala v zemědělství. Mamince pomáhali s výchovou Ctibora Fojtíčka její rodiče. Maminka se nakonec vypracovala na administrativní pozici na dráze. Ke konci války chodil malý Ctibor do německé základní školy. Po válce už začal chodit do základní školy české. Zajímal se o techniku, a proto nastoupil na střední průmyslovou školu. Po maturitě se hlásil na fakultu technické a jaderné fyziky. Ovšem tam přijat nebyl a neví přesně, z jakého důvodu. Když tam pak přijel na přijímací zkoušky, vrátili mu jeho přihlášku a na ní bylo červenou tužkou vyryto: Není v ČSM. A jestliže nebyl v ČSM, neměl právo chodit na vysokou školu. To ho ale nezastavilo. Pan Fojtíček měl hodně úspěchů na různých lidových univerzitách. Tři spolužáci z průmyslovky šli do Plzně do tehdy začínajícího jaderného strojírenství. A ti mu jednoho dne napsali, ať přijede za nimi. Samozřejmě přijel a byl přijat. Věnoval se studiu odborné literatury. Poté nastoupil na základní vojenskou službu u leteckého útvaru v Žatci. Někdo poté musel jít do poddůstojnické školy. Byl vybrán kolega, ale ten tam moc dlouho nevydržel a po tom, co Ctibor Fojtíček slyšel, že se škola nachází v Havlíčkově Brodě, tak to tam šel zkusit. Tam vstoupil do armádního uměleckého souboru Rudá zástava. S jeho výběrem pak vyrazil na dvacetidenní cestu do Ruska, o které vypráví, že nezažil hezčí časy, než právě pobyt zde. Bydleli v Moskvě v hotelu sovětské armády, kde podle něho nebyl ubytovaný nikdo jiný než generálové a oni. Druhou část pobytu strávili v Leningradu. Po vojně se v roce 1959 vrátil do Škodovky, kde získal místo výpočtáře. Ctibor Fojtíček si velmi pochvaloval šéfa, který se ho jednoho dne zeptal, jestli nechce jít studovat. Odpověděl, že chce, ale nevzali ho. Druhý den přišel šéf s přihláškou. A tak vystudoval večerní kovárenství na plzeňské vysoké škole. V srpnu 1968 se zúčastnil demonstrací proti okupaci u plzeňského rozhlasu. Ctibor Fojtíček žije životem plným oddanosti své práci a rodině. Své profesní dovednosti a zápal věnoval také práci v odborech. Od roku 1990 se pan Fojtíček začal věnovat také komunální politice, pracoval jako náměstek primátora na plzeňském magistrátu. Politika a veřejné dění ho zajímají dosud. I přes svůj věk vede stále aktivní život. Své názory a postřehy pravidelně publikuje na vlastním webu nebo Facebooku.