**PŘED ČTENÍM**

Když uslyšíš slovo wellington, co tě napadne? Možná víš, co znamená, nebo to zkus odhadnout. Můžeš si také tipnout, z jaké doby bude vyprávění. Pokud vůbec netušíš, přečti si název příběhu a pak se zkus znovu zamyslet…

**Kapitola třetí, v níž se objeví zlý vládce Adolf s malým černým knírkem**

Když teď znáš název příběhu, chcete říct ke slovu wellington ještě něco?

Letadla se spokojeně a pohodlně uvelebila na svých místech v očekávání dalšího dobrodružného příběhu.  
 Pan Wellington se na chvíli zamyslel a pak začal vyprávět. Mluvil pomalu a dával si záležet na své češtině, která byla trochu legrační. Přece jen byl letadlo, a tak neměl velký talent na jazyky. Jeho rodnou řečí byla angličtina. Češtinu pochytil za války od mužů ze svých osádek, kteří pocházeli z Čech, z Moravy a ze Slovenska.  
 „To bylo tak, milý Kolibřík. Mnoho a mnoho roků zpátky ve velké zemi, která jmenuje Německo, objevil zlý vůdce Adolf s černým knírkem. A vůdce Adolf měl velikášské plány, že on z Německo udělá velkoněmeckou říši, ta spolkne všechny země světa a on bude vládnout všem. Byl zlý, zákeřný a taky mocichtivý. On uměl tak šikovně lhát, že on dokázal získat i lidi velmi vzdělaný a přečtělý. I oni nakazili tím zlem, které vůdce Adolf černý knírek rozšířil. To zlo, ono nazývá nacismus.“

**PAUZA, otázka:** Co bys řekl o vůdci s malým černým knírkem? Vybavíš si něco dalšího? Nebo bys vyprávění chtěl/mohl doplnit? *Řekni si to s kamarádem (nebo s někým, s kým jsi doma).*

Letadla pozorně naslouchala a pan Wellington pokračoval: „Vůdce Adolf černý knírek nechal sobě postavit paláce a tam řečnil pro tisíce posluchačů. On přesvědčil lidi v jeho německá říše, že oni nejlepší, nejčistší, nejkrásnější, nejsilnější a nejchytřejší! Že oni budou vládnout nad celý svět. To tě lidem moc líbilo. Oni nadšeně svému vládci volali sláva a hurá. Ale zlý vůdce Adolf černý knírek postavil armádu svých strážců v černých uniformách. Oni vypadali hrozivě, měli černé čepice a na nich lebky a křížený hnáty. Ostatní lidé jich báli. A vůdce Adolf černý knírek hned taky nechal zavřít do šatlavy všechny dobré lidi, kteří mu postavili na odpor.

**PAUZA, otázka:** Jak si vysvětluješ, že té myšlence podlehli i vzdělaní lidé? *Řekni si to s kamarádem.*

Ale byly některé země a ty tak zlekly hrozivého křiku a vyhrožování od vůdce Adolf černý knírek, že mu vzdali bez boje. A všechna svoje lítadla připravená k boji mu od strachu odevzdaly...“  
 Vrtulník Kolibřík soustředěně naslouchal. Světla měl doširoka otevřená a vypadal vyděšeně. I ostatní letadla poslouchala, ani nedutala.  
 Pan Wellington pokračoval: „Ale i ty země měly svoje statečné pajlots. A ti nelekli přesily vojáků a rozhodli, že svoji zemi budou bránit. Ale Adolfovi vojáci už obsadili ty jejich země, a tak museli ti stateční pajlots utíkat do jiných zemí, kde ještě byla svoboda. Utíkali přes hustý les, plavali ve studené řeky, schovávali ve vagony s uhlí a v pytle s obilí nebo v podpalubí parníku. Šli přes poušť a šli přes zasněžené hory. A ptáš, Kolibřík, kam utkali?“

**PAUZA, otázky:** Dozvěděl ses zatím z vypravování něco neobvyklého nebo nového, o čem jsi dosud neslyšel? Víš, kam piloti utíkali?

„Pane Wellingtone, já to řeknu, já to řeknu! Můžu mu to říct?“ skočil mu do řeči Sirius.  
 „All right. Sirius, pověz to ty.“  
 „Měli namířeno do Francie, aby tam spolu s Francouzi bojovali proti Adolfově zloarmádě. Ale Francie se brzy vzdala a byla taky obsazena tou jeho armádou, a tak naši letci museli honem utéct do svobodného království pana Wellingtona. Tam na ně čekala letadla armády Jeho Výsosti anglického krále, připravená bojovat proti Adolfovi s černým knírkem.“  
 „Very well, Sirius. Tak tak. Já těšil, že budu moct vyletět do boje s tím zatraceně namyšlený a ohavný černokněžník s černý knírek,“ dodal pan Wellington. „A brzy jsem dočkal. Náš král půjčil svoje lítadla všem statečným pajlots, kteří oni do našeho království došli přes hory a doly. A vaši pajlots z Československa taky došli. Mnoho jich došlo. A tak se rozdělili do čtyř squadrons.“

**PAUZA, úkol:** Řekni někomu, co ses zatím od pana Wellingtona dozvěděl.

Kolibřík se zatvářil nechápavě.  
 „Kdo řekne , co je squadron?“ zeptal se pan Wellington ostatních letadel.  
 Vosa to věděla: „Squadron je anglicky peruť a peruť je oddíl vojenského letectva. Peruť má dvanáct až osmnáct letadel a dělí se na letky. Letka má letounů šest a tvoří ji roje o dvou nebo třech letadlech. Náš pan Wellington sloužil u 311. bombardovací perutě. Tam bylo letci od nás z Československa. A ještě byli u 310., 312. a 313. stíhací perutě. Tam létali na stíhačkách Spitfire a Hurricane,“ řekla pyšně Vosa.  
 „Taky jsem to věděl,“ zabručel tiše Čmelák.  
 Vrtulník Kolibřík byl celý rozrušený z napínavého příběhu. Cítil, že se dostal do velmi zvláštní společnosti. Tady se vyprávěly věci, o kterých neměl ani zdání. Skutečné a pravdivé příběhy dobra se zlem. Jako v pohádce, ale bylo to doopravdy.  
 Pan Wellington se na chvíli odmlčel a pak pokračoval: „Zlý vůdce Adolf černý knírek už obsadil mnoho zemí v Evropa. Ale stále on vyhrožoval a vykřikoval, že bude vládnout celá zeměkoule, vesmír, nebe i slunce! A to už lidi řekli: „A dost! Tohle nemůžeme už nechat líbit!“ A všichni ty lidi spojili a vyhlásili proti černý knírek válku. Nakonec proti němu bojovaly desítky zemí z každý kontinent. Byla tu válka veliká a strašlivá a byla to válka světová.  
 Vaši pajlots zatím učili létat u nás na wellingtons.

**PAUZA, otázka:** Co myslíš, že se museli piloti naučit? Viděl jsi nějaký příběh o českých pilotech bojujících u britského královského letectva? Pověz si o tom s kamarádem.

U naší squadron bylo mnoho takových wellingtons, jako jsem já. Teď ty dozvíš, Kolibřík, na co ty ptal na začátku. Já a ostatní wellingtons, my bombovníky.  
 „Bombardéry, pane Wellingtone,“ opravila Andula nesměle pana Wellingtona.  
 „Well, správně, Andulka. Ne bombovník, ale bombarďák.“  
 „Bombardér, ne bombarďák, pane Wellingtone,“ špitla Andula.  
 „Certainly! Samozřejmě! Dyť já říkám bomber. Protož má bomby neboli pumy. Má v břiše pumovnici. A v pumovnici naskládané pumy. A pak on leté nad území nepřítele, tam otevře pumovnici a pumy vypustí. Prááááásk! A jeho pumy rozboří továrnu na výrobu zbraně pro vůdce Adolf černý knírek. [Anebo](file:///C:\anebo) rozbombují koleje železnice. Aby vlak nemohl zásobovat zločinnou armádu od černý knírek.  
 A ty tyčky vzadu a vepředu ve střelecké věže, Kolibřík, to jsou kulomety. Brownings! Pif paf! S těmi mě bránili moji chrabrý střelci před nepřátelské stíhačky, které po mně střílely. Moje barva, to je maskovací barva. Tu mají i vojáci na svoje uniformy, aby nebyli vidět v příroda. No a ty barevné kroužky na mojích křídlách, Kolibřík, ty jmenujou výsostné znaky. Moje výsostné znaky říkají, že já patřím k Royal Air Force. RAF. Britské královské letectvo.“  
 Pan Wellington se zasnil a povzdechl si. Po chvíli mlčení řekl: „Dnes už stačí, přátelé. Zase budu povídat příště. Kolibřík má už moc plná hlava starostí z toho.“  
 Všechna letadla zhasla světla a uložila se k spánku. Hangár se ponořil do tmy a pan Wellington do svých vzpomínek.

**PO ČTENÍ:**Sdílej s kamarádem, co bylo pro tebe nové.   
Zkuste, jak by se dala řeč letadla Wellington povědět ve třech až pěti větách.   
Řekněte si, co by každého z vás teď zajímalo dozvědět se dál.  
  
Pokud by tě zajímalo číst opravdové příběhy, pak můžeš vybírat z několik knih o našich letcích u RAF. Např. Bombardér T-2990 se odmlčel, kterou napsal Vilém Bufka, nebo Osud byl mým přítelem od Miroslava Vilda. František Fajtl napsal víc než deset knih a čtenáři nejoceňovanější je kniha Sestřelen.

**Zdroj:** BERGMANNOVÁ KLÍMOVÁ, Hana. *Dobrodružství pana Wellingtona: o klucích, letadlech a letcích RAF*. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Katzberg, 2019. ISBN 978-80-907706-0-7.