ZŠ Zelená, Havířov – Životice

Mgr. Pavla Stachurová a Lic. Tomáš Chudý, DiS.

Žáci 3. a 5. třídy

 **Srdce pro Karin Lednickou**

Ačkoliv bychom měli všichni žít přítomností a myslet hlavně na budoucnost, rozhodně bychom neměli zapomínat na minulost. Ať už je veselá a radostná, nebo temná a bolestná. A každý by měl alespoň stručně znát historii obce, kde žije, vyrůstá nebo navštěvuje školu. Momentálně žijeme ve svobodném světě, ne vždy tomu ale bylo stejně. Druhá světová válka je už téměř osmdesát let minulostí, přesto s námi její následky žijí dodnes. Jednou z obcí postiženou nacistickými zvěrstvy jsou i „naše“ Životice. Malá obec na Těšínsku dnes patřící správně k Havířovu zažila v srpnu 1944 krvavou tragédii, o které velká část republiky nemá ani ponětí.

Proto jsme se rozhodli věnovat naše srdce paní spisovatele Karin Lednické. Kromě dvou příběhů z Karvinska pod názvem Šikmý kostel napsala především také knihu Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie. Ta se věnuje především fakticky masakru, který se zde udál 6. srpna 1944. Tato kniha nejen, že zvedla povědomí o této obci, ale také vytáhla na světlo světa tragédii, o které kromě historiků a místních ví málokdo. O tragickém osudu Lidic nebo Ležáků se učí v dějepise, na Životice se však zapomíná.

Paní Lednické chceme tímto poděkovat, že rozšířila povědomí o této události po celé republice. Oblast Těšínského Slezska totiž patřila Polsku, během války pak nacistickému Německu a panovaly zde jiné poměry než v Protektorátu. Obyvatelé se museli přihlásit k německému občanství, což stvrzovala takzvaná volkslista. Proti německé nadvládě se občas snažily bojovat partyzánské skupiny. Jejich akce z4. srpna 1944 však vyústila v krvavý masakr. Po přestřelce v místní hospodě zemřeli tři členové německého Gestapa, což mělo za následek krutou pomstu.

Ráno 6. srpna 1944 německá vojska vtrhla do všech obydlí a každého muže, který se neprokázal volkslistou, zastřelila. Před očima svých žen a dětí zde vyhasl život 36 nevinných mužů polské a české národnosti. Další desítky lidí byly odvedeny do koncentračních táborů, odkud se vrátili už jen 4 občané. Památku této tragédie připomínají pomníčky obětí rozeseté po území Životic, Bludovic, Horní Suché a Těrlicka. V Životicích je také oficiální památník a muzeum této tragédie.

Tragédie z minulosti našich předků by neměly zůstat zapomenuty. Proto tímto děkujeme Karin Lednické, že tyto bolestivé vzpomínky místních obyvatel dokázala dostat na povrch. Každý člověk žijící v této zemi by měl vědět, jaké nespravedlnosti se během válečných a okupačních let děly. A vzít si z nich příklad do budoucna, protože takové situace nechce zažít nikdo. Paní Lednická, děkujeme za všechno. Věříme, že psát o takovém neštěstí muselo být trýznivé, o to víc si Vaší práce ceníme. Srdce žáků životické školy Vám tak patří naprosto oprávněně.

„Děkujeme za Vaši knihu Životice, kterou jste připomněla Životickou tragédii.“
(Iva Kubeczková, 3. ročník)

„Děkuji za pozdvihnutí této tragédie. A za úctu prokázanou padlým lidem.“
(Martin Kempny, 5. ročník)

„Děkujeme, že jste lidem dala na vědomí, že se tady v Životicích stala velká tragédie.“
(Matěj Ciencala, 3. ročník)

„Děkujeme paní Karin Lednické, že nám dětem z životické školy, a samozřejmě i ostatním lidem vysvětlila Životickou tragédii a napsala o tom knihu. Většina lidí z okolí Havířova o této tragédii ani neví. Jsme Vám moc vděční.“

(Markéta Čtvrtlíková, 5. ročník)

Odkaz na článek v havířovském deníku.

[Karin Lednická psala také o tragédii v Životicích. Z tamních školáků je nadšená - Karvinský a havířovský deník (denik.cz)](https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/karin-lednicka-zivotice-obraz-po-zapomenute-tragedie-zivotice.html)