Jiří Pitín a sestra Marie .

JIŘÍ PITÍN 23.4.1942

V 7 týdnech byl 2 nejmladším dítětem odvedeným z Lidic.

Osud byl velmi krutý: otec František zastřelen

                         Matka zemřela v Ravensbrüku

                         Sestra Marie 10 let zplynována v                                Chelmnu

Díky laskavé tetě po návratu do vlasti vyrostl jako milující syn.

Narodil se 23.4.1942 a do osudného  dne 10.6. zbývalo 48 dní.

Rodina žila v Lidicích v domě č. Popisné 92.

9 června byly Lidice neprodyšně obklíčeny.

Lidé mohli dovnitř ne však ven .

Ve středu 10.6.nad ránem začalo peklo. Němci vyzvedli obyvatele ven . Ženy a děti odvezli do Kladna -gymnázium .

Muže starší 15 let nahnali do sklepa Horákova statku. Ještě téhož dne byli muži povražděni mezi nimi zemřel i strýc Josef ( 15 až 84 let věk mužů ) na dvoře Horákova statku.Nakonec Němci zapálili domy ,faru , školu, hostinec kostel neušetřili ani hřbitov  , stromy a zasypán byl i rybník.Hospodářská zvířata odvedli  .Místo , kde stávaly Lidice mělo zmizet z mapy jako výstraha za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. (Následovaly Ležáky).

Další 3 dny byly děti a ženy držení ve škole.  Otec pana Pitína v té době ještě žil . Měl noční směnu v hutích Poldi Kladno , když se dozvěděl co se děje   v Lidicích ukryl se u příbuzných v Houstoni.  Ze strachu příbuzných z teroru , který rozpoutali Němci nemohl zůstat a nakonec byl udán lesním deníkem ČERNÝM , který mu poskytl jídlo a následně ho udal na gestapu.

František Pitín byl popraven na kobyliské střelnici spolu s rodinami , které byly zapojeny do odboje a několika muži  , kteří nebyli osudný den v Lidicích.  Dodatečně popraveni  byli i dva chlapci ,  u kterých se zjistilo , že jim bylo nedávno 15 let.

V gymnáziu Němci 3 dny zkoumali , které děti jsou vhodné k převýchově z "rasového hlediska" . Zvrácenými kritérii( měření lebky , délka nosu , barva očí atd)prošly pouze 3 děti!!

Jedno bylo později vyřazeno .

 (Následně v polské Lodži nepochopili,  že všechny tyto děti mají umřít a začali je znovu třídit.  Vybrali ještě 7 dalších dětí. )

Poté nastala noční můra odtrhávání dětí od matek.  Až výstřel do stropu a slib , že děti pojedou napřed autobusem měl ženy uklidnit.

Ženy putovaly do koncentračního tábora  Ravensbrük a děti do polské Lodži a poté do vyhlazovacího tábora Chelmno , kde byly usmrcených výfukovými plyny v nákladních autech.

Jiřího s maminkou odvezli do malé pevnosti Terezín. U kojenců do jednoho roku nedokázali vyhodnotit rasové předpoklady a proto dávali miminkům šanci čistokrevných arijců. Bylo naplánováno zalidnění třetí říše a proto začali krást vhodné děti z ovládnutých území.

4 týdny byl posledním společným časem. Maminka skončila v Ravensbrüku a 3 měsíční Jiří s dalšími 6 kojenci z Lidic v kojeneckém  ústavu.

Vraždění v Lidicích přežilo jen 17 děti ze 105.

Po návratu do vlasti se o Jiřího starala jediná příbuzná,  která žila.  Jako 13letý dostal dům v nových Lidicích a mnohokrát vyslechl povídání žen , které se vrátily z tábora o Lidicích a obyvatelích.

V 60 letech dům prodal a přestěhoval se do Prahy. Pracoval jako elektrikář a v  důchodu se angažuje v Českém svazu bojovníků za svobodu.

ŠRÁMY NA DUŠI ZAKRÝVÁ NAKAŽLIVÝM ÚSMĚVEM...

V současné době žije posledních pár Lidických dětí a poslední Lidická žena paní Skleničková