**Úryvky vzpomínek pamětníků**

**Věra Rusnoková, roz. Pernicová (\*1940) vzpomíná …**

*„Na dům pantáty Františka Sázela, co stál kousek od kostela, si pamatuju moc dobře. Tatínek byl švec. Toto řemeslo bylo odjakživa symbolem bídy. Náš skromný, ale útulný domek v Kulířově obsadili Němci, a tak se pro nás Vrchoslavice staly novým domovem S sebou jsme si vzali jen to nejnutnější. U Sázelů jsme měli kuchyň, kde tatínek ševcoval, a jednu seknici, kde se spalo. Vedle u Kovaříků měli tři děvčata. Byla sice starší než já, ale moc jsem toužila být jejich kamarádkou. A tak kdykoli se naskytla příležitost, utíkala jsem dírou v zídce k nim.*

*Frontu jsme prožili ve sklepě na faře spolu s rodinou Tihelkovou z Krásenska. Když přišli Rusové, vařili si u Sázelů na dvoře koňský guláš. Chodívala jsem si k nim vždycky s miskou pro porci pro tatínka. Tatínkovi by asi nedali, ale mně, malé roztomilé holčice, nalili vždycky pořádnou porci. Když pak narazili bečku piva, zase mě tatínek poslal s půllitrem. Jenom se zasmáli, mrkli na přihlížejícího tatínka a pivo už se točilo. Mně navíc do nastavené zástěrky nasypali plno bonbonů.*

*Návrat do Kulířova byl smutný. Dům sice zůstal stát, ale v ubohém stavu. Okna rozbitá a rámy vytrhané. Kde jsme měli dřevěnou podlahu, byla vytrhaná a dřevo spálené… Všude nepořádek, prach, neútulno, ale byli jsme zpátky doma. Dali jsme se do práce. Ttrvalo to sice dlouho, ale podařilo se nám domek zase obydlet. Bydlím v něm dodnes…*

*Ještě hodně let po skončení války jsem jezdívala do Vrchoslavic na prázdniny. Pantáta mě nechával i kočírovat vůz a já jsem byla šťastná, že můžu svážet seno….“*

**Pan Stanislav Kroupa, tehdy jedenáctiletý hoch, vzpomíná …**

*„Když do Vrchoslavic přišel v únoru 1945 oddíl Maďarů, udělali si u nás doma strážnici. Hlídali vstup do dědiny, tak jim pozice našeho domu pro strážnici vyhovovala. Byli to chudáci chlapi. Hladoví, hubení a vysílení. Oblečení na nich jenom viselo. Ve srovnání s německými vojáky vypadali uboze a bídně. Stejně tak ubohé měli koně. Kosti z nich jen trčely, zuby měly zažloutlé a měli prašivinu. Přestože byli s Němci, do jejich pověstné dokonalosti měli daleko. Kradli jsem jim s Rudou Mazánkem patrony. Neměli je ani spočítané, ani nijak evidované. Jenom granáty, o těch přehled měli. Ale patrony jim byly jedno. Do dneška si pamatuju jejich tvar. Byly víc konické a na konci měly místo rýhy výstupek. Rozbíjeli jsme je objevovali jejich obsah. Maďarským vojákům to bylo jedno. Ten nejmenší z nich si nás oblíbil. Měl přezdívku „Kici“, to je maďarsky něco jako malinký. Kolikrát viděl, jak s Rudou zápasíme s patronem, ale nikdy to na nás neřekl. Kici uměl dobře německy. I naše němčina už byla po letech učení ve škole obstojná. Takže jsme si dobře rozuměli. Aspoň po té chlapské stránce.“*

**Pan František Coufalík, tehdy dvacetiletý mladík vzpomíná…**

*„Za válku byly na příděl nejen potraviny, obuv, oblečení, ale taky cigarety. V poli nám pomáhal jistý Emil Čecháček. Za první republiky dělal v Praze bankovního úředníka. A ten Emil Čecháček byl vášnivý kuřák. Tak jak v každé době, i v době války si lidi najdou cestičky, jak se dostat k tomu, co je zakázané nebo čeho je nedostatek, tak i tomu Emilovi Čecháčkovi nedalo moc práce domluvit se v okolí s pár lidmi, kteří s ním rádi směnili nebo mu odprodali lístky na cigarety. Kolikrát dorazil pozdě do práce na pole, ale už měl na kole objeté Mořice, Pavlovice a Srbce a kapsu plnou lístků na cigarety. Když se ho někdo zeptal, kdeže to byl, pak odpověděl svojí oblíbenou větou:“Jsem otrokem své vášně!“.“*

**Vzpomínky Františka Sázela…**

*„Táta byl členem pětičlenné odbojové skupiny. Hlavní činností byla distribuce letáků. Došlo však k vyzrazení. A tak si pro tátu v lednu 1944 přišlo gestapo. Byl zatčen doma ve skleníku, bez rozloučení. V ten den zatkli všechny. Po zatčení byli odvezeni do Přerova, do vily v Michalově, kde sídlilo gestapo. Z Přerova následoval transport do Brna. Tam byl soud. My děti jsme nic nechápaly. Zbytek rodiny nechali na pokoji, jen nám sebrali rádio. Máma a celá rodina čekala na rozsudek. Verdikt soudu zněl: doživotí. Trest krutý, ale táta zůstal naživu. V  našich dětských hlavách to bylo něco nepředstavitelného. Co je to doživotí? Neznamená to, že ho do konce života neuvidíme, že ne! Nebylo nikoho, kdo by nám to vysvětlil. Z Brna tátu převezli do polské Vratislavi. To bylo město, které leželo na polském území zabraném Německem, podobně jako naše Sudety. Proto tomu městu nikdo neřekl jinak, než německy Breslau. Jako odsouzenec musel pracovat. Dělali různé práce ve věznici, na stavbách a nakonec i v zahradnictví. Když v zimě na řece Odře zamrzly lodě, tak je vězni vysekávali. Pracovali dlouho do noci, někdy na lodi i přespali. Další etapa jeho vězeňského života se odehrála v pobočce  německého koncentračního tábora Flossenbürg v Bayreuthu, asi 60 km od českých hranic.“*

**Jeho o tři roky mladší sestra Zdeňka doplňuje:**

*„Rok 1944 se chýlil ke konci a přišly smutné Vánoce bez tatínka. Útěchou nám bylo, že je naživu. Často jsme na něj vzpomínali. Když se mě, čtyřleté holčičky, ptali, jestli bych tatínka skoro po roce ještě poznala, odpovídala jsem přesvědčivě: ´Určitě. Měl takový hnědý kabát, podle něho bych ho rozhodně poznala,.´“*

**Pan František Nádběla vzpomíná…**

*„Už od ledna všichni cítili, že se blíží fronta. Poslouchání rozhlasu bylo stále trestné. Pokud by byla na radiopřijímači zjištěna naladěná zakázaná stanice, znamenalo to okamžité zatčení a záminku k hloubkové kontrole celého domu.*

*Stále častěji byly vyhlašované letecké poplachy, většinou okolo desáté hodiny dopoledne, končívaly po druhé odpoledne. Na zakázaném rádiu Londýn hlásili, že se Rudá armáda blíží a německá vojska jsou na ústupu.*

*Proto mě zaskočilo, když někdy začátkem března 1945 došel na obec přípis, že ročník 1928 musí povinně nastoupit na práce při budování zákopů pro německé vojáky. Zavolali si mě a asi ještě pět dalších vrstevníků na radnici. Dověděli jsme se, kdy se máme dostavit do Přerova. Nechtělo se nám, ale rozkaz byl rozkaz.*

*Z Přerova nás rozeslali na různá místa. Já jsem měl kopat zákopy v okolí Vrbátek. Když jsme dojeli na místo, řekli nám, ať naházíme všechny věci na vůz, seřadili nás a zaveleli: „Marschieren marsch!“ (pochodem, vchod!) Dali jsme se do pochodu vedle vozu, na kterém byly naložené ty naše věci. Pochodoval jsem v krajní řadě. Neušli jsme ani deset kroků a v tom najednou „BUM!“, kůň mě kopnul do kolena. Bolestí jsem se skácel k zemi. Koleno se mi okamžitě nafouklo jak kopačák. Řvali na mě: „Steh auf, SIMULANT.“ (vstávej, simulante) Když ale viděli, jak koleno mění barvy, hodili mě na vůz a dovezli až na místo. Na místě mě prohlédl lékař a jeho verdikt zněl: ´Doba léčby minimálně měsíc´.“*

**Paní Květoslava Hřibová vzpomíná…**

*„Do Vrchoslavic k rodičům jsem se dostala až po osvobození. Naši měli přímo před domem v křoví německý kulomet. Rusové šli od Mořic. Němci jim bránili v postupu a stříleli do nich. Rusové, když viděli, odkud vychází střelba, zacílili do těch míst. No a čelní zeď našeho domu to nevydržela a celá se zhroutila. Cihly, omítka, okenní rám – všechno to popadalo dovnitř do ložnice. Postele byly rozbité, všude prach, dům byl plný nepořádku. Naši dobu ostřelování přečkali na zahradě v krytu a všechno přežili bez zranění.“*

**Pan Josef Šrámek z Dlouhé Vsi vzpomíná…**

*„Toho 2. 5. 1945 se okolo desáté hodiny přesunula střelba do Dlouhé Vsi. Tatínek měl na půdě pozorovatelnu. Měl strach, že si Němci všimnou, že je pod střechou schovaný. Odtud ale viděl, jak se do Němčic sjíždí ze všech stran ruské tanky, no a jak Rusové postupují od Vrchoslavic. Masaříkův dům stál osamocený a přímo v palbě mezi Vrchoslavicemi a Dlouhou* *Vsí. Byli uprostřed palby z obou stran. Když utichla střelba, objevil se u nich nad střechou bílý prapor z prostěradla. Jejich dům byl hodně poškozemý. Naštěstí se nikomu nic nestalo.*

*Když odtáhli Němci a Rusové se blížili k Měrovicím, objevila se na silnici vrchoslavická mládež. Byl jsem tehdy malý kluk. Když jsem viděl Laďu Hanáka, Frantu Vystrčila a takové starší kluky mašírovat směrem k Měrovicím, přidal jsme se odvážně k nim.“*

**Paní Oldřiška Svozílková vzpomíná…**

*„Pamatuju si, že když přecházela přes Vrchoslavice fronta, zrovna umřel Antonín Poledník. Byl to mladý kluk, na pohřeb mu přišlo hodně lidí.. Když jeho rakev spustili do hrobu, začala přelétat nad Vrchoslavicemi letadla a začal poplach. Pan farář rychle obřad ukončil a smuteční hosté museli do sklepů.“*

Pamětníci vylovili ze svých pamětí i drobné perličky vzpomínek: *Po odchodu ruských vojáků zůstal v naší obci kůň Bubin. Byl to vysloužilý kůň, který ještě pár let pomáhal v hospodářství Františka Sázela. Poslední roky sloužil k potěšení dětí.*

Další perličková vzpomínka patří rumunské armádě. Ta ve Vrchoslavicích zanechala čtyřnohého kamaráda psa Pruta. Jméno dostal podle Rumunské řeky Prut (*přítok Dunaje pramenící na Ukrajině, délka toku 898 km. Tvoří krátký úsek hranice mezi Ukrajinou a Rumunskem a 711 km dlouhou moldavsko-rumunskou hranici*). Německého ovčáka se ujala rodina u Hrabalů u potoka Pavlůvky. Noví majitelé mu dopřáli i fešný sestřih. Vypadal prý jako lev.

Uveřejnění všech vzpomínek by vydalo na mimořádné číslo Zpravodaje. Vzpomínky jsou ale cenností, která si zaslouží víc, než pouhé uveřejnění ve Zpravodaji. A pokud Vás zajímá osud sepsaných vzpomínek, vydržte do Vánoc. Určitě se včas dovíte, jak se se sepsanými vzpomínkami naloží, aby zůstaly uchovány v důstojné podobě i pro příští generace.

Pro čtenáře sepsala AdPa