**JAN PŘIBIL**

Narodil se 1. července 1938 v Českých Budějovicích. Byl pokřtěný v kostele sv. Jana Nepomuckého.

V roce 1944 nastoupil do první třídy Obecné školy v Třeboni. Tento školní rok byl velmi komplikovaný, učení probíhalo na mnoha místech v Třeboni, neboť školní budovu obsadili tzv. „Národní hosté“, což byli němečtí utečenci z Ukrajiny a Polska. Po osvobození nastalo období krásných let v základní škole, až do roku 1953. Na celé období zůstaly Janu Přibilovi velmi příjemné vzpomínky díky milujícím rodičům, kvalitním učitelům a dobrým spolužákům.

Základní školu končil v období tvrdého komunistického režimu, takže si nemohl vybrat, kam půjde dále studovat. Přál si studovat na třeboňském Gymnáziu, ale byl „přidělen“ studovat na Průmyslové škole strojnické v Českých Budějovicích**.**

Po roce studií školu opustil a na přání otce se šel učit hodinářem do právě vzniklé Učňovské školy hodinářské v Polné u Jihlavy, kde byl 3 roky. Školu ukončil s výborným prospěchem, a to díky kvalitním mistrům a vynikajícímu řediteli školy, na kterého ještě dnes s láskou vzpomíná. Byť komunista, vytáhl jej z mnoha potíží, i politicky zaměřených (např. poslech Svobodné Evropy).

Díky výborným výsledkům mohl pokračovat ve studiu na střední průmyslové škole. Nastoupil na příbuzný obor Přesná mechanika a optika v Praze v Karlíně, přímo do druhého ročníku. Během celkem úspěšného studia mu však zavřeli tátu, a škola se tak pro něj stala „bojem o přežití“. Jak ekonomickým (bydlení a jídlo), tak po stránce studia – ve škole nemohl oficiálně oznámit, že táta je třídní nepřítel. Opět díky několika slušným učitelům, kteří jej kryli a pomáhali mu (zajistili mu například kondice), dostudoval složením maturity.

Nastoupil na umístěnku do firmy Elektročas n. p. v Praze Vysočanech. 1. listopadu 1960 narukoval na základní vojenskou službu do Seredi nad Váhom k ženijnímu pluku. Na vojně se vyučil bagristou (hodinář-bagrista). Tato vojenská služba s sebou přinesla jednu velmi zásadní událost – poznal zde svoji ženu Máriu Lukáčovou, původem ze Suché nad Parnou. Po návratu svého tatínka z kriminálu v roce 1964 se s Máriou oženil. Jsou spolu již 58 let. Společně vychovali tři dcery – Janu, Annu a Máriu, a to v těžkém období, kdy byl v souvislosti s otcovým uvězněním stále ještě pracovně, společensky i ekonomicky „postihován“.

Po revoluci se konečně podívali do světa. V současné době již tráví většinu času doma, hlavně ze zdravotních důvodů, a užívají si radosti z velké rodiny svých dcer. Pro Jana Přibila je to největší dar od Pána Boha.