**J A N A N Ě M C O V Á - S C E N Á Ř**

ÚVOD – HOLKY  
(**Naše pamětnice paní Jana Němcová je moc fajn paní, plná energie, usměvavá. Povídání s ní bylo úžasné. Vzali jsme to od školy**.)

4.19-4.35  
Ve škole to bylo pro mě takové složité, protože jsem špatně viděla, měl jsem pět dioptrií a měla jsem furt špinavé brýle a byla jsem z toho nervózní.

VSTUP HOLKY  
(**A kromě toho byla paní Jana přeučený levák. I přes překážky se paní Jana se školou porvala a nakonec vystudovala i dřevařskou průmyslovku. Po celé dětství měla úzký vztah k babičce… Ta jí vyprávěla o válce**.)

18.44-18.55  
Moja babička si v té válce užila moc, to vám řeknu. Protože to je moja kamarádka, nejlepší v celém životě mojem.

VSTUP HOLKY  
(**Babička paní Janě, své vnučce, svěřila smutné věci, které se jí a její rodině ve válce staly. O jejich vesnici se přetahovaly armády na obou stranách. Bylo to tam nebezpečné. Babiččin dům zabrali vojáci němečtí či ruští každou chvíli. Babička byla opatrná.)**

20.46-20.54  
Dcery svoje ukryla u příbuzných uprostřed vesnice, protože se o ně bála.

VSTUP HOLKY  
**(Jenže tragedie přišla odjinud. A to z nebe.)**

21.23-21.44  
Všichni celá rodina byla na náměstí, na návsi. Nestihli se schovat do nějakého úkrytu, když letělo letadlo a bomby přiletěly, bouchly na náměstí a jí před očima to toho synka zabilo.

VSTUP HOLKY  
**(Jakoby nestačilo, že přišla o syna, byť nevlastního. Do konce války ji postihla ještě jedna, velmi osobní a hrozná věc. Viníkem byl mladičký ruský voják.**

23.40-24.06  
A on tu babičku vyhnal do zahrady a chtěl po ní to, co chtěl. A jinak že ju zabije, měl samopal, tlačil ju do zad samopalem. Tak se stalo, co se stalo.

VSTUP HOLKY  
**(Babička o svém strašné zkušenosti nikdy nemluvila. Možná by to paní Janě, naší pamětnici nikdy neřekla, ale ta zrovna když byla těhotná, nějak na to téma zavedla řeč.**

25.14-25.17  
A ona mě tehdy řekla, že to je něco hrozného.  
25.26-25.43  
Ale že jí se to stalo a ona mi řekla tehdy ten svůj příběh, že ju tam ten voják znásilnil. Ona to neřekla ani těm svým dcerám. Dcery dospělé, ale ona jim to neřekla.

**VSTUP HOLKY  
(Babička paní Jany byla silná žena. Zvládla to. Obešlo se to bez následků. Vedle babičky ve válce trpěl dědeček paní Jany, tedy babiččin manžel)**

28.03-28.14  
Manžel byl na nucených pracech v Německu odvedený a pak byl ještě zavřený v koncentráku. Takže on vůbec nebyl doma v tu dobu.

VSTUP HOLKY  
**(Nepředstavitelné útrapy v koncentračním táboře se na jeho zdraví velmi podepsaly.)**

30.28-30.27  
Měl teda podlomené zdraví dost. Byl v Treblince. A on tam byl z politických důvodů.

VSTUP HOLKY  
**(Když při osvobozování koncetráku dostali vězni jídlo, dědeček je varoval.)**

33.43-33.55  
A ten děda těm kamarádům nadával, že musí jenom trošku si vzít, že nesmí se najest. A oni ho neposlechli a ti, co se najdeli, oni umřeli.

VSTUP HOLKY  
**(Naštěstí aspoň po válce prožili babička a dědeček paní Jany pěkné roky. A jaký vzkaz má paní Jana současné společnosti?)**

36.16-36.26  
Měli by být skromní a naslouchat jeden druhému  
36.43-36.46  
Je v tom málo toho citu.   
37.06-37.13  
Ale jsou k sobě málo otevření. Myslím si. Tak to by se mohlo spravit.   
  
HOLKY VSTUP  
**(Děkujeme paní Janě Němcové a přejeme jí hodně zdaru a radosti!)**