**Výchozí text:**

Na velitelství olomouckého letiště je příšerná nálada. **Dva důstojníci, kteří zakouřili kancelář svými cigaretami, se postaví do pozoru**. Právě dorazil major Skokan, velitel. Spíš by se dalo říci, že ho přinesli. Je v tak bídném stavu, že ho řidič musí podpírat.

“Všechno se spiklo proti nám, chlapci. Anglie, Francie, počasí, ten můj hexenšús, všechno,” vzdychne Skokan. Mělo by se říct mužstvu, že Poláci budou potřebovat piloty teď … a vůbec personál. Poněvadž teď přijde na řadu Polsko,” dosedne Skokan na kavalec pod nástěnnou mapou okleštěné republiky. Na její původní hranici je zakreslen neprostupný věnec obranných pevností, černou tuší je vytažena hranice nového, zmenšeného státu. Skokan se vysmrká a řekne:

“Neformulovat to jako rozkaz, samosebou, je to dobrovolné a týká se to hlavně vás svobodných.”

Sláma přejde místností k oknu. Venku je stále mizerně. Temné mraky se plazí nízko nad letištěm. Skupinka vojáků tlačí zmoklou stíhačku zpátky do hangáru. A tu Sláma spatří, jak se kaluže na  příjezdové cestě rozstříknou pod koly dvou německých aut. Jedno je terénní, otevřené, obsazené vojáky v pláštěnkách, druhé je krytý osobní mercedes.

Sláma se obrátí k veliteli letiště, jako by od něho čekal radu, ale nedočká se. Major má zavřené oči.

“Jsou tady,” řekne suchým hlasem Sláma.

“Slámo, vemte to prosím vás za mě. Nemůžu se hnout,” řekne major.

Sláma zaváhá, ale než stačí něco namítnout, major otevře jedno oko a dodá:

“Berte to jako rozkaz.”

“Rozkaz, pane majore,” řekne tiše Sláma.

To už je slyšet kroky a kožené vrzání holínek několika mužů. Po rázném zaklepání vejde německý nadporučík se svojí suitou. Je činorodý a svěží, probdělá invazní noc na něm nezanechala stopy únavy, neboť byla nečekaně úspěšná. Dva vojáci v přilbách zůstanou u otevřených dveří.

“Guten Tag, Herren Offizieren!” řekne nadporučík a doprovodí to normálním vojenským zasalutováním. “Jsem nadporučík Hesse a mám rozkaz převzít letiště.”

“Velitel letiště major Skokan je tělesně indisponován, zastupuji ho já. Poručík Sláma,” řekne František německy a rovněž přiloží prsty ke štítku čepice. Nadporučík se usměje a neodpustí si pobavit svůj doprovod:

“Celá tato armáda je myslím tělesně indisponována.”

Hessovu pozornost upoutá mapa. “Krásná mapa. Včera jsme byli tady,” ukáže prstem v kožené rukavici do prostoru u Šumperku. “Prohlídli jsme si ty vaše pevnosti. Perfektní. Jak jste mohli takovou věc opustit bez výstřelu? Tomu jako voják nerozumím.”

Major Skokan ležící pod mapou vzdychne a zavře oči.

Sláma cítí, jak se mu žene krev do hlavy, ale ovládne se:

“Prosím, abyste konal svou povinnost a nedotýkal se cti vojáků, kteří jsou nuceni plnit rozkazy, pane,” řekne. To byl žert. Rád bych viděl letadla,” otočí se Hesse ke dveřím.

V hangáru jsou vyrovnány stíhací letouny. Nadporučík Hesse kráčí od jednoho ke druhému a vrzot jeho holínek se rozléhá prostorem jako jediný zvukl

Svěrák, Zděněk. Tmavomodrý svět, Primus 2001, s. 23-25

1.Napište graf tučně vyznačeného souvětí.

1. Nad souvětí určete slovní druhy.

Na velitelství olomouckého letiště je příšerná nálada.

1. Jakou vojenskou hodnost má Sláma?
2. Jak na vás působí ukázka? Je příjemná? Proč?
3. Slovo VRZOT - bylo utvořeno ze slova:
4. **Napište krátkou úvahu na téma: 2. sv. válka**

NEJPRVE SI PŘIPOMENEME, CO VLASTNĚ ÚVAHA JE:

(jen jsme ji začali)

* přemýšlení, uvažování nad problémem, autor vyjadřuje vl. názor, vysvětluje a hodnotí důvody pro zaujetí určitého stanoviska.
* zákl. princip úvahy - přemýšlení, zdůvodňování a argumentace.
* neodhaluje nové skutečnosti, ale jevy posuzuje z nového zorného úhlu.

dále viz uč. str. 125

1. Pokud byste měli zájem, pusťte si film!  TMAVOMODRÝ SVĚT. Lze stáhnout. Bude se vám líbit.