SCÉNÁŘ K AUDIONAHRÁVCE:

**Pan Josef Hackenberg se narodil 6 let před vypuknutím druhé světové války ve Vrbně pod Pradědem, což byla sudetská oblast. Své dětství tedy prožil zá války. Nejsilnějším zážitkem pro něj bylo ke konci války bombardování Vrbna a také příjezd Rusů.**

 *„U mamky přišel, ten měl mísu vajec, chleba, špek …, já nevím, kde to nakradli a říkal mamce, ať jim to usmaží ty vajica. Oni sedli tam, tady měli ty samopaly, opřený a jedli to, ale nic nám nesebrali.“*

**Válka skončila a pro sudetské Němce to znamená jediné – vystěhování se z jejich domovů.**

 *„Pak přišli tady ti komunisti. Tak v pětačtyřicátém se to vysídlovalo, ti Němci. Se tam dali na nádraží vagony a pak se museli shromáždit tam, kde je dřevokombinát…“*

**On se svou nejbližší rodinou ale mohl zůstat, protože jeho otec byl sklář-specialista, ale ostatní členové rodiny a přátelé se museli rozloučit se svou vlastí a vystěhovat se.**

*„Spolužáky, teta, strýce, prababičku, babičku ti všichni museli ven. Jenom byla otázka zas taťku nechali si, oni si to mohli dovolit. Na národním výboru řekli: Toho nepustíme, toho nevysídlujeme, ten zůstane tu.“*

**Žít ale mezi Čechy nebylo pro jeho rodinu vždy jednoduché. Maminka musela nosit na oblečení označení velké N jako Němec, stejně jako za války Židé museli nosit žlutou hvězdu. Pan Hackenberg ale má i na toto období pozitivní vzpomínky a takto vzpomíná na své české kamarády.**

 „A my jsme hráli fotbal a na zábavy a chodili jsme, byli jsme 17, 18letý kluci, ale já jsem neměl žadný konflikty s tím, jestli on je Čech a já Němec, nikdo mě to nevyčítal. Nikdy."

**Možná za to mohla dobrosrdečná povaha našeho pamětníka, ale vždy dokázal i v dalších životních etapách na všem najít spíš to pozitivní a jak sám říká, nic by na svém životě neměnil.**