Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Ve Starém Městě dne 16. března 2016
Poděkování

ANOTACE

Práce se zabývá působením a vývojem československých jednotek na území Francie a Anglie za Druhé světové války. Historické události jsou spjaty s životními osudy vojáků za Druhé světové války ale především životním příběhem Jiřího Pavla jako účastníka československé obrnění brigády.


Klíčová slova: Jiří Pavel, Kineton, 2. světová válka, cizinecká legie

ANOTATION

This work deals with the existence and operation of the Czech military units in France and England during the World War 2. The historical events are closely interlinked with life stories of the WW2 soldiers, and in this case with a life story of one soldier – Mr George Pavel who was with the Czechoslovakian armour brigade.

It is a story of a young seventeen year old boy, who made a decision to go and fight for his country. From the very beginning to the end of the war he felt the support of his mother’s prayers a he himself had always relied upon God’s providence. George Pavel is still convinced that the faith he received from his parents was the most precious gift he could have received from them.

He underwent a long and demanding route to reach his set goal. He went through some exotic places, sailed the Mediterranean and reached the French foreign legions. After a long and exhausting training he was sent to England. He met his future wife in a small English town of Kineton. Thanks to his hard work and determination he was chosen for a special paratroopers training. He witnessed his fellow soldiers dying during the war while he himself was spared to live on.

Key words: George Pavel, Jiří Pavel, Kineton, 2. world war, cizinecká legie
Obsah

Úvod ................................................................................................................................. 6
1 Kdo je Jiří Pavel? ........................................................................................................ 7
  1.1 Jak jsem se rozhodl jít do boje ........................................................................ 8
  1.2 Vyjíždíme! ............................................................................................................ 9
  1.3 Z věznice do armády ....................................................................................... 10
  1.4 Z Bělehradu do Francie ................................................................................... 11
  1.5 Výcvik ve Francii ............................................................................................ 11
  1.6 Připravte se do boje! ....................................................................................... 13
2 Anglie .......................................................................................................................... 14
  2.1 Setkání s prezidentem dr. Edvardem Benešem ................................................. 14
  2.2 Kinteon ............................................................................................................. 16
  2.3 Zdravotní problémy ......................................................................................... 16
  2.4 Paravýcvik ....................................................................................................... 17
  2.5 Speciální parašutistický výcvik ..................................................................... 18
3 Znovu ve Francii ......................................................................................................... 21
  3.1 Před odjezdem do Francie ............................................................................... 21
  3.2 28. říjen 1944 ................................................................................................ 21
  3.3 Dunkerque ....................................................................................................... 22
  3.4 Svatba ............................................................................................................... 23
4 Konec války. Jede se domů! ..................................................................................... 24
  4.1 Nový začátek .................................................................................................... 24
  4.2 Po uší namočení .............................................................................................. 25
  4.3 Začínáme zase od začátku ............................................................................. 26
  4.4 Současnost ...................................................................................................... 26
Závěr .............................................................................................................................. 27
Seznam použité literatury a pramenů .......................................................................... 28
Seznam příloh: ............................................................................................................. 29
Úvod


1 Kdo je Jiří Pavel?


V letech 1937-1938 studoval na měšťanské škole v Broumově, kde bydlel u německé rodiny, aby si zlepšil své německé znalosti. Vůbec poprvé se v tèchto letech dostal do konfliktu s Němci. Němečtí agresoři měli obvykle ve zvyku si na Jiřího vyčkat po škole nebo po hodině ve třídě a poté ho brutálním způsobem mlátili. „Podruhé mě opět o školní přestávce v blízké aleji obklopio asi deset německých kluků, dva z nich mě chytli za ruce a ostatní si mě pěkně podali. Už tehdy jsem jim sliboval pomstu.“

Otec se rozhodl zapsat svého syna na jednoroční obchodní kurz na soukromé obchodní škole Ing. Kobylského v Praze. Výuka němčiny na škole byla povinná, ale Jiří se rozhodl ji zcela sabotovat, přestože mluvit němčinou uměl. Těžce se srovnával s mnichovskou zradou a vzpomínky z Broumovy v něm vyvolávaly ještě větší odpor k němčině. Jak vzpomíná sám Jiří, dostal z německého jazyka takzvaného „napínáka“. Uvědomil si však, že jeho otec za školu platil tučné školné, a proto si známku v dalším čtvrtletí opravil. Příjezd Němců do Prahy 15. března 1939 utvrdilo Jiřího, že bude proti Němům, ale nevěděl, jakým způsobem proti nim bude vystupovat.

---

1 Firma byla později ovlivněna světovou hospodářskou krizí (1931-1934). Provoz omezili na 16 pracovních hodin za týden. (Česká Skalice)
3 Tamtéž.
4 Napínák je dobový termín. Znamená napominání pro nedostatečný prospěch při klasifikační poradě.
1.1 Jak jsem se rozhodl jít do boje

17. září 1939 se o přestávce po hodině rozpoutala diskuze o politice. Všichni byli zastánci toho názoru, že proti Němčům je třeba bojovat. Proslýchalo se, že naše armáda odešla ze Slovenska na jih Francie, ba dokonce v Turecku tvoří armádu. 28. října 1939 měl ředitel školy proslov a kladl důraz, aby žáci neprovokovali Němce. Žáci však uvažovali o opaku. Přemýšleli o tom, že přijdou do školy v černých kravatách a čepicích zvaných „masaryčky“.


Do školního batochu si připravil browning7 s dvěma plnými zásobníky a pět volných nábojů, černý notes, do kterého si zaznamenal železniční stanicí, kterými bude projíždět, oblečení a dopis rodičům. V dopise se zmínil o odchodu k československé zahraniční legii, ale cíl cesty nesdílil. Prosil je o odpusťení a otce, aby jeho útěk oznámil četníkům, až bude za hranicemi. O jeho plánu věděla jen sestra Lenka, která se zavázala slibem, že o jeho cíli nikomu nic neřekne.

Jako každé pondělí ho matka vzbudila ve čtyři hodiny ráno na vlak, aby se mohl dopravit do školy. „Ráno jsme začínali společnou modlitbou a v tento den zněla slova ranní modlitby vroucněji než jindy. Prosil jsem horoucně Boha, aby mi na mé cestě pomáhal a chránil mě.“ Do brašny si přibalil jídlo na celý týden. „Oblékl jsem si pumpky, zimní kabát a tmavěmodrou pompelínovou košili“. Do kapsy od košile uložil pět nábojů a dopis pro rodiče strčil do kapsy od kabátu. Rozloučil se se sestrou. Matka mu udělala křížek na čelo a z domu ho vyprovázel jeho věrný pes Junák. „Ještě jednou jsem se naposledy spěšně ohlédl na rozloučenou za maminkou, která stála na zápraží a provázela mě očima. Pes zůstal tát u branek, smutně se na mě díval, srdece se mi chvělo, ale nemohl jsem jinak než vyrazit za svým cílem.“

---

5 Podobná ruským vojenským čapkám, které byly povinnou výbavou uniformy. Naši legionáři v Rusku je začali rovněž nosit, avšak na kšilt si připínali trikolóru. Čepice se zalíbila i prezidentu T. G. Masarykovi.
7 První model byl vyroben v roce 1920. Tuto zbraň zkonstruoval americký vynálezce A.M. Browning.
9 Tamtéž.
10 Tamtéž.
11 Tamtéž.
1.2 Vyjíždíme!


1.3 Z věznice do armády


V Budapešti navštívili francouzské velvyslanectví, kde oba dostali přihlášku k cizinecké legii. Po vyplnění dostali pokyn, aby se ubytovali v domě číslo popisné 3 v ulici Rumbach utca. Dům po dlouhém hledání skutečně našli. Dům byl útočištěm mnoha uprchlíků, které dominovala francouzská vláda. Zde se seznámili s dalšími deseti Čechy. „Novým spolubydlícím jsme vylíčili naší cestu a od nich jsme se dozvěděli, že oni zde čekají týden, než na ně přijde řada při přechodu hranice. Věděli, že je převede nějaký Žid u Szegedu a odtud se již bude pokračovat dál jistou cestou přes Jugoslávii a potom do Sýrie, kde si nás převezme cizinecká legie." 15


15 Tamtéž.
která nám byla dopředu dána. Byl to „Dom slavanských emigrantů“, spravovaný českými Sokoly, ve
kterém bylo přechodně shromažďováně českých uprchlíků. Tam jsme se ubytovali.” 16 Vypnul přihlášku do
cizinecké legie, podepsal pětiletý závazek ke službě. Tak se stalo, že 3. ledna 1940 Jiří Pavel vstoupil
do francouzské cizinecké legie.

1.4 Z Bělehradu do Francie

Cestovali vlakem a místa byla někdy tak málo, že se střídali v ležení na zemi a na sedadlech. První
zastávka byla Skopje. „Vlak na nádraží zastavil ve dvě hodiny v noci, na peróně se ozývalo: „Kde jsou
Češi?” Ženy do okének vlaku podávaly kávu a české buchty.“ 17

Pokračovali vlakem do Istanbulu, kde přespali v útulném hotelu Panteon. Po vyřízení formalit nasedli na
vlak a pokračovali do Istanbulu. Přeplul Bospor, zastávali se na pár hodin v Ankaře a zastavili se
v odpolebném čase až v Sýrii. Jídelna byla odporně znečištěná. K obědu mužstvo měli skopové
s brambory, čočkou nebo hrachem. Důstojníci obědvali v jiných místnostech. Zde dostal Jiří svůj první
žold dvacet francouzských franků. Na každý den dostával padesát centimů za den.(poznámka) Odtud
pokračovali do Bejrútu. V Bejrútu vypluli lodi Patria přes Středozemní moře do Alexandrie. „Po vyplutí
jsem na chvílku dostal mořskou nemoc, ale zde mi, na rozdíl od ostatních, bylo jenom chvíli. Konečně po
několika dnech plavby jsme spatřili cíl naší cesty, břehy Francie. 18

1.5 Výcvik ve Francii

„Hned v Marseille nás zprostili závazku ke vstupu do cizinecké legie a my tak definitivně věděli, že
vstoupíme do československé armády.“ 19 2. února 1940 přijeli do Adge. Rozkaz zněl jasně, seřadit se do
trojstupu a směřovat chůzi směrem do tábora. Všichni byli postupně ubytováni do dřevěných baráků.
Byl to přístřešek o rozměrech 24 x 8 metrů. Každý měl palandu a uprostřed místnosti byly lavice, židle,
dvoje kamna a dřevo na topení. Druhý den Jiří podstoupil lékařskou prohlídku a po prohlídce byl přijat

Byl přidělen k smíšenému předzvědnému oddílu. Oddíl se skládal ze čtyř eskadron 21. „První eskadrona
byla jezdecká, druhá pomocná, třetí kulometná a čtvrtá motoeskadrona.“ 22 Zařadili ho do 3. eskadrony,
 kterou vedl poručík Mišek. Kráce po zařazení byl oddíl převelen z Adge do La Palme.

17 Tamtéž.
18 Tamtéž.
19 Tamtéž.
20 Hodnost vojína.
21 Jednotka vojenského jezdeckého (na úrovni roty).


Přidělili mu koně jménem Zvon. S četou si jednou vyjeli na pláž, seřadili se do řad a velitel dával rozkazy. „Vpřed krokom, klus, krátký cval, cval, trysk! Můj kůň to ale vzal napříč pláží a na povely nereagoval. Seděl jsem mu až za krkem a zase si připadal jako v cirkuse.“

---

1.6 Připravte se do boje!

Když Německo zaútočilo na Holandsko a později i na Francii, byla vyslána jednotka smíšeného předzvěděného oddílu k doplnění 1. a 2. pěšího pluku. Na frontu byly poslány oba pluky. Do boje zasáhla pouze 4. četa ze smíšeného předzvěděného oddílu. Prohra Francie už byla v nedohlednu, byla to jen otázkou času. Po rozpadu fronty byl vydán příkaz, přesunout se do přístavu Sète. „Cestou, kterou jsme absolvovali v kamionech, jsme se dozvěděli, že se prezidentu Benešovi podařilo sehnat nějaké lodní transporty, které by nás měly svést pryč z Francie.“


27 Přístav leží na jihu Francie
29 Tamtéž.
2 Anglie


2.1 Setkání s prezidentem dr. Edvardem Benešem


![Obrázek 3: Jiří Pavel podává hlášení Edvardu Benešovi](image)


Obrázek 4: Odhalení pomníku


---


2.2 Kinteon


Obrázek 5: Rozbombardované Coventry nedaleko Kineton

2.3 Zdravotní problémy


oddělení mu zabodli nůžky přímo do postiženého místa bez umrtvení. Celou akci poté zopakovali několikrát.


2.4 Paravýcvik

2.5 Speciální parašutistický výcvik


Každý den začínal přespolním během, které byli někdy zařazovány do programu i přes den. Týden co týden trénovali přemístění z místa určeným terénem. Při jednom z přemístování si Jiří poranil kotník, který mu později natekl. On však nic nepřiznal. Programy byly na několik dní předem důkladně vypracovány. Velký důraz byl kladen na obratnost. Hoši lezli úzkými trubkami, kde se doslova plazili po centimetrech, šplhali po laně, které bylo uvázané vysoko v korunách stromů a mnohdy i nad vodou. Včetně výcviku byla i střelba pistoli. Při úvodní hodině vyzval instruktor Jiřího, aby se pokusil v běhu s pistoli dvakrát trefit do terče, který se odněkud objevil. On se rozběhl a utíkal směrem ke skupinice a...

---


Obrázek 8: Z podobného balónu skákal Jiří v roce 1942\(^{38}\)

---


3 Znovu ve Francii

3.1 Před odjezdem do Francie


Dne 31. srpna 1944 se tanky a všechna výzbroj naložila na čluny a vojáci byli ubytováni na lodi přímo v podpalubí jen Jiřího kamarád Mirek Novotný, spal na palubě. Vylodili se hned na druhý den. Celý tento proces byl velmi rychlý neboť v přístavu bylo všude spoustu materiálů a německých zajatců, kteří měli být urychleně odesláni do zajateckého tábora v Anglii. Všichni se rychle přesunuli na nedalekou louku, kde čekali na zbytek roty. Ostatním to trvalo o něco déle díky nepříznivému počasí. Na zbytek roty čekali 2 dny. 7 října dorazili a byli ubytováni ve městě Wormouth.

3.2 28. říjen 1944


3.3 Dunkerque


---

41 Voják, který je součástí pravidelné armády. Ženista se nezúčastňuje bojů, ale plní zvláštní úkoly za pomocí ženijní techniky. Zajišťuje například stavby nebo prostředky, které podporuji bojující vojáky.

3.4 Svatba

4 Konec války. Jede se domů!

8. května 1945 jim bylo oznámeno příměří. Němci začali na znamení střílet osvětlovací rakety. Oni se začali radovat spolu s nimi a stříleli se vším, co bylo k máni. 9. května 1945 podepsal Fridrich Frieseus velitel přístavu v Dunkerque kapitulaci.

4.1 Nový začátek


Obrázek 9: Na obrázku jsou rodiče Jiřího Pavla spolu se svými vnoučaty

---

42 Betty před příjezdem do Československa neuměla vůbec vařit.
43 Fotku mi poskytnul syn Slavomír.

4.2 Po uši námocení

4.3 Začínáme zase od začátku


4.4 Současnost

Závěr


---


Seznam použité literatury a pramenů


Seznam příloh:

Příloha 1: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (1. část)

Příloha 2: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (2. část)

Příloha 3: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (3. část)

Příloha 4: Dopis Jiřího Pavla z roku 2004 (1. část)

Příloha 5: Dopis Jiřího Pavla z roku 2004 (2. část)

Příloha 6: Audionahrávky rozhovorů Jiřího Pavla s autorkou práce (přiložené CD)
Příloha 1: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (1. část)
Příloha 2: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (2. část)
Příloha 3: Signované dokumenty z archivu Jiřího Pavla (3. část)
Příloha 4: Dopis Jiřího Pavla z roku 2004 (1. část)


Vázný pane doktoru, prosím přijměte můj pozdrav z Leamingtonu Spa.

Prve jsem dostal vásí napemávající dopis znějící "SUNRISE TO
DUSK" kterou vám wspomínám vratila do doby návratu společněho putování a prozitou anabázi ve francii a posléze v Anglii. Opravdu, prosím, to ne je věc známá ani do dlouhou dobou. Jste se občas vraťte ve své vzpomínkách do toho město putování, ale v te Vasi knize je vše uváděno s takovou přesností a citem jako nikdy jinde-nejde mezi jejím čtení si všech vznuců v Česku a znovu to prozivám.K mnohem tem kapité-
lem jsem se znovu vrátil, abych se v myšlenkách uchystal.Přijměte prosím této dobu za vásí pravdy.

Usílím se v transportu z belgradu-byl jen na 20 členu.

Vedoucí byl užen kpt.Tascević-Moček Jar.-Polgon Mir.-Kolesovský Jan.-
Gašler Jan.-Zorašek Oto-Haasasek Karol-Kurka Jan-Krivda Jan-Soutchman J.-
Prošavček-Jenč Jar.-Vojásnek Kud.-sokter Jan-Križler Jan.-Arvír M.-Jilek Joz.-Pavel D.-

Jak mi tito známí v Česku dopomohu.Větší vupřes rukou někdy došlo malé kúřík s propíšol a kus
speku /škoč on/ na ten ten skupu jsem položil kryšlu v n.i.m. kampu v Bejrutu. Přesto v jednom zastavení vlaku na nas krajanům cest, ale jsi na jmeno nevzpomenu.V lomu jsme spali v hotelu PanÁfa-ja, v pros.

Novým. Prosíme, jakou pobořit a já se také poprvé ocitnul u moře.

Někdo tam prošel zlovičkou, težka vina, lehle zeny vino bylo, země na
v Garíráde jsme se rozložili a vedoucí kpt.Tascević, uz při ceste
jste se u jeho věnováno a kurirovali jednadvac do kuzky.

Ujali se jej několik zastupitelů, kurdů: zrusené. O tom tvojemu oám
nasunouti co jsme se uz souvali-byla uzavřeného hodina. Alespo

něco snátlo v paměti, kterým nějaké čas vedli k občanu.

Ve vlaku procházel Arab pomerance a s tím listí byly vrací. Tom cestou
jsem byl utrmen a tak jsem se strídali ve upaní na sedadlach-lavidi
po své hodinám, vím, že jsem nemohl vproudit, nemohl jsem se vzpamatoval tak má sloučeně kdyžm bytětním společně ke zvùzení primální<br>Bejrút-Dam camp na tom kopci, kterému vedl minaret, na tu rvacku první den vzpomínám, i
Příloha 5: Dopis Jiřího Pavla z roku 2004 (2. část)

na ty krysy, unodil jsem jako nejmladší - nakupovali dolu banany, nekdy jich bylo tolik, že jsem to tezko pobral. Tu jsem obnovovali petly závazek oizinske lezii. Sedm tisíc tam v tom polodní sluny pronájal po silnici, ze jsem dobře respivali. Lod Patria - nase skupina se zvetšila o prichozi duostojniky, spali jsem na oneda a stala se ucili ale rozkazu hesla plukovniku - francouzskou hymnu, zpívala se nekolikrát demne - k omrzen Marseilles, a jede tam uzek na pole kap. Mat. 200 Lapalme - tresla seta por. v. Wisok. Poslal jsem do nogueirortucours treszy kulometu po...ruboc.

Pouduh skola - uditele por. strankieler, Korava - kotiara - siteana, ren kom ktemu jsem se vsoinnydal be urzen sv. biausovoi a jmenoval se ays. Take jednou jsem jej vedl na plas, ale po ceste jsem upravil zranu rnaizrea, aby mne zachranil od jizdy - nebyl jsem jistym ani dobrym jmenace unodil jsem po rozkazu na prací do vinic za 5 k. hod. a vina ci koda.

Tak jsem se vracel vecev perseny treba - stymy bydny a uz jsem byl ocekavan to na nasi skupinou, kde se po te - zpiva a pilo do dna.


V onemondali Pariku, jsem se stal vasi obeti. Zaruval mi na polci novy nenast a vy jeste me a jenou presvedcili o tom, ze by za provedeni zaku - roku bylo 14 dnu nezachopnosti - dal jsem se presvedciti - ale uz nikdy vice. Lesel jsem na polni lesatku, smotany drat na nose a vatou do které jste lili ater nebo a ja positak do 120 do puse me tekla ta smes a spat n ne a ne, tak jste se na me a jenou vrali, drzeli me a doktor Novak se do me dal-radeji nevzminat, uz nikdy vice. Tak jsem se spolu rozlozili jeste jednou, mimo diku za tu knizku - napsanii, preji vam i cele rouline vse nejlep - stale zdrazi a jest s pozdravem.

Leamington Spa. CV32 6OH.