**Ludvík Očenášek a odposlechy během 1. světové války**

Na začátku 1. světové války je T. G. Masaryk nucen opustit rodnou zemi, která je v té době součástí Rakouska-Uherska a uchýlit se do exilu ve Švýcarsku. Tam za pomoci mnoha dalších vlastenců sjednocuje zahraniční odboj, který usiluje o vznik samostatného Československa, centralizuje armádu a vede politická jednání se státy bojujícími proti Vídni. Velkou oporou mu v jeho aktivitách je i český domácí odboj, který tajně sbírá informace a udržuje spojení se zahraniční sekcí, a tím pomáhá vzniku samostatného Československa zevnitř. Jedním z hlavních představitelů domácího odboje byl JUDr. Josef Scheiner. Ludvík Očenášek podporuje český odboj, v roce 1915 Scheinerovi předává plán svého vzdušného torpéda, který se dostává až k Masarykovi. Ten ho dává darem francouzské vládě, která jej okamžitě začíná vyrábět.

V roce 1918 český domácí odboj pověřuje Ludvíka Očenáška nalezením vládní telefonní linky Vídeň – Berlín, pomocí které se Rakousko-Uhersko domlouvá se svým největším spojencem, Německem. Ludvík Očenášek úkol přijímá a pouští se do těžkého hledání, kdy mezi 8214 linkami, ke kterým patří 16 428 kabelů, v té době vedených vzduchem, musí najít ten jeden správný. Své pátrání zahajuje v okolí Bílé hory. Má vytvořený jednoduchý postup, na provaz přiváže závaží hruškovitého tvaru, to pak přehodí přes telefonní drát, po úspěšném pokusu místo závaží naváže vodivý drát s očkem na jedné straně a provazem ho vytáhne nahoru, provlékne volný konec připraveným očkem a drát pevně zadrhne kolem telefonního drátu, poté na něj připojí svůj kapesní telefon a čeká, až dostane elektrický výboj, který ho upozorní, že někdo volá. Práci mu velice komplikují venkovani, pasáci a zemědělci, kteří si začínají všímat divného muže obcházejícího telefonní vedení. Musí proto využívat různé převleky a často se ukrývat v křoví a v úvozech.

Dlouho nemůže objevit správnou linku, až se jednoho dne večer vrací domů přes Břevnov a všímá si dvou smotaných drátů u telefonní linky, které zjevně stačí zapojit do svorek a tímto napojením se k lince připojí Pražský hrad. Po chvilce přemýšlení dochází k názoru, že našel linku, kterou hledá, a že dráty jsou přichystané pro případ pobytu císaře na Pražském hradě. Rozhoduje se proto co nejdříve linku odposlechnout, po dlouhém hledání nachází slušné místo v úvozu mezi Břevnovem a Košířemi. Štěstí ale není na jeho straně, chodí na místo denně téměř týden a nemůže se připojit, protože kolem neustále někdo chodí. Na konci týdne se rozhoduje k lince připojit stůj co stůj. Pro jistotu se vyzbrojuje revolverem a pouští se do práce, počasí mu přeje, je pošmourno a sychravo, lidí chodí málo, přibližně po hodině a půl a několika vyrušeních má napojení hotové. Lehá si do úvozu, do ruky bere drát a čeká. Po chvíli dostává výboj, přikládá naslouchátko k uchu a první věc, kterou slyší je: „Haló, tady ministerstvo války Vídeň. Na to odpověď: „Haló, tady velký generální štáb Berlín“. Ludvík Očenášek v radostném rozrušení rychle strhává odposlouchávací dráty, a ještě tentýž večer vše oznamuje Scheinerovi.

Společně se pak pouštějí do hledání nejvhodnějšího místa pro zřízení pevné telefonní stanice. Nakonec rozhodují, že nejlepším místem bude pozemek v usedlosti Demartinka, kde telefonní vedení vede místy v korunách stromů a dobře se zde schová napojení. Okamžitě po koupi pozemku zahajuje Ludvík Očenášek práce nezbytné ke zřízení stanice. Nejdřív se domlouvá se svým sousedem panem Zellerem o pronájmu místností pod záminkou, že potřebuje uzamykatelný prostor na nářadí a zázemí pro práci na zahradě. Pak se pouští do rekonstrukce těchto místností, opravuje okna a dveře, přivádí elektřinu, postupně tam nanosí zahradnické nářadí a začíná realizovat svůj plán na přivedení drátu ze 100 metrů vzdálené hrušně.

Nejprve potřebuje založit velikou zelinářskou zahradu, kope proto až do sedření záhony, poté namluví panu Zellerovi, že potřebuje postavit nový drátěný plot na ochranu své zahrady, který povede od hrušně až k obytnému stavení. Při stavbě plotu tajně umísťuje telefonní vedení, plán mu ale komplikuje pan Zeller, který ho při práci chodí kontrolovat. Když telefonní drát dotáhne až k obytnému stavení, potřebuje vyřešit, jak vést drát po Zellerově domě až ke své odposlouchávací stanici. Přesvědčuje tedy pana Zellera, že mu udělá elektrickou žárovku nade dveřmi, aby v noci lépe viděl na stáje a na záhony. Tím je telefonní vedení konečně přivedeno do stanice a odposlouchávání zahájeno.

Stanice byla tak dobře skryta, že do konce války nebyla objevena. Osamostatnění Československa se vydařilo. Jakou měrou k tomu přispěl Ludvík Očenášek a jeho odposlechy, dnes už s určitostí nikdo říct nedokáže.

 Podmínky a průběh soutěže o komiks

* soutěž je určena široké veřejnosti i školám a věková hranice soutěžících není omezena,
* účastnit se mohou jak jednotlivci, tak kolektivy,
* minimální rozsah komiksu jsou tři okénka (situace), maximální rozsah není omezen,
* účastníci mohou použít libovolnou výtvarnou techniku, nebo komiks vytvořit celý pomocí počítačových programů,
* styl komiksu není určen,
* elektronickou verzi / kopie / náhled / fotografie komiksu je třeba odeslat na e-mailovou adresu tiskove@praha5.cz nejpozději 22. 4. 2022,
* do předmětu e-mailu uveďte: komiks – Ludvík Očenášek, do těla emailu uveďte umělecké jméno a věk autora,
* vybrané práce budou v rámci propagace soutěže a osobnosti Ludvíka Očenáška publikovány a vystaveny,
* zaslání díla do soutěže je považováno za vyjádření souhlasu s jeho nekomerčním využitím Městskou částí Praha 5 a jí pověřenými třetími stranami, zveřejnění na webu, sociálních sítích, putovní výstavě o Ludvíku Očenáškovi atd.,
* všechna došlá díla bude hodnotit odborná komise a vybere jednoho či více vítězů,
* vítězný komiks bude otištěn v časopisu Pětka a se stane součástí putovní výstavy o Ludvíku Očenáškovi a případně dalších souvisejících materiálů,
* vyhlášení vítězů proběhne na webových stránkách radnice Prahy 5 a vítěz bude oceněn při vernisáži výstavy o Ludvíku Očenáškovi 16. května.