Už přišel den, který rozhodl o poslední minutě a vteřině mého života. Neželte smrti mé, i když Vím, že v té chvíli těžké bývá se loučit s člověkem. Jednou

musí doznít srdce mého zvon, který den co den sloužil mi, abych mohl pracovat mít rád svoji rodinu a přátelé Vás. Však dost smutku, můj život přece nebyl prázdný džbán, 'ani bez obrazu Své rodině, kterou jsem velmi miloval i své rodné zemi všecko jsem dal. Tak to V životě chodí. Tak odbijí to čas. Jeden umírá, druhý se rodí, aby začal tak jako já, ty, či on. Až opět dozni srdce jeho Zvon. Je třeba ještě říci mi dražší, přátele a mi kamarádi, Vám Všem co rádi jste mě měli a slovo láska znáte, Vám a pro Vás patří můj upřímný dík. Mějte se řádí lidé - Vy, kteří budete žít a pracovat dál. Mějte se rádi, je krásné žít. Já dostal jsem dovolení odejít. Nashledanou mi drazí a moji přátele.

Hluboce zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, spoluobčané.

Tak nějak by zněla slova rozloučení pana Josefa Filípka. V krásném Slunném letu po těžké nemoci opustil navždy všechny ty, které měl rád. Vzpomínáme se zavřenýma očima do kterých Se tlačí slzy. Před vnitřním zrakem se nám odvíjí celý jeho život. Šťastny„ někdy vzrušující a plný napětí, jindy klidný a plný pohody. Přicházíme mu vzdát poslední projev úcty a poděkování. Každý lidský život, je Cestou poznání. Každý Z nás jdeme Svým osobitým životem. Každý Z nás svou osobností provází tý, kteří jsou V naší blízkosti. Tak pan Josef Filípek byl pro Vás všechny tím, který se více 'či méně dotkl Vašich srdci. Pro; svoji rodinu byl milujícím manželem, laskavým a, starostlivým tatínkem, pozorným dědečkem. Pro své přátele kamarádem, který neodmítl jakoukoliv pomoc druhým.

A jaká byla jeho Životní cesta ? Čím vším bylo protkáno jeho prožitých 64 let. Kolik v nich bylo zrníček radosti, štěstí a láskou naplněných chvil ? V této smuteční Chvíli ticha mě dovolte zavzpomínat na jeho život, který se dá jen těžko shrnout do pár řádků a několika minut, jež nám zbývají do konce rozloučení. Možná není ani třeba vzpomínat dopodrobna, vždyť každý Z Vás, Vy všichni kteří jste se S ním dnes při-Šli rozloučit, nesete ve svém srdci spoustu krásných vzpomínek. Proto jen pár střípků Z jeho Života, tak jak mi jej popsali jeho nejbližší, kteří mu byli po Většinu jeho života nejblíže. V jejich charakteristice je kus velkého vyznání lásky, úcty a poděkování ze život, který spolu prožili.. Pan Josef Filípek se narodil V Bohatých Málkovicích na okrese Vyškov. Vyrůstal u rodičů ve společnosti svých 5 sourozenců. S nimi prožíval léta krásného a bezstarostného dětství. Po ukončeném vzdělání začal pracovat jako zedník. Seznámil se Svojí budoucí ženou Marií se kterou V roce l969 uzavřel sňatek. Jak úžasné a plné radosti byly ty chvíle, když v Bohatých Málkovicích, kde bydleli manželé přivítali na svět své děti, dcery Radku a Peťku

a syna Romana. Kolik to bylo radostí, ale i starostí, aby je postavili bezpečně do života. Pan Filípek nadále pilně pracoval V ÚP Bučovice a V tehdejším JZD v Bohatých Málkovicích. Po roce l992 začal podnikat V oboru studnařství. Ze zdravotních důvodů musel tuto činnost přerušit a odešel do invalidního

důchodu. Velmi těžce nesl úmrtí své manželky se kterou. prožil 29 let ve šťastném a spokojeném manželství. Toto těžké období překonal díky podpoře

přítelkyně Ireny se kterou se v roce 2007 oženil a s ní a jejíma syny bydlel v Košíkách, Měl pěkný vztah k její snaše Hance. Velkou oporu nacházel i u svých dětí a jejich rodin. Svými návštěvami ho vždy potěšili a povzbudili do dalších dnů. Měl radost ze Svých 7 vnoučat Jakuba, Tomáše, Verunky, Terezky, Gabriely, Martinky a Karolínky. S nimi trávil volné chvíle a jako pozorný dědeček se v nich doslova viděl. Žil pro rodinu, byl dobrosrdečný, obětavý a pro své děti měl vždy otevřenou náruč. Jeho kroky často vedly do ticha naších lesů, kde rád houbařil. Velmi ho bavila práce na zahrádce, kde každý strom a keř nesou stopy jeho usilovně práce. Do řad všedních dnů se tiše vkradla nemoc., která značně ztížila jeho život. l3.srpna jeho unavené srdce navždy utichlo. Odešel cestou jenž chodí každý Sám, jen dveře vzpomínek nám nechal dokořán. Pokud v tomto prostém a svědomitém naplnění všedních dnů vidíme moudře smysl a poslání života, tedy bezpečně víme, že život pana Josefa Filípka byl plný, bohatý na všechno, co tvoří lidský život. Dovedl jej žít statečně, dovedl překonávat obtíže a přitom se dovedl těšit Z drobných lidských radostí. Jeho nejbližší se slzami v očích se s ním tichounce., loučí a děkuji Inu za všechny ty Šťastné chvilky, které spolu prožili. Jeho popel ať se promění v korunách stromů, v kapkách deště, ve slunečním paprsku i ve vůni květů. Ať splyne s veškerou tou krásou, která se bude věčně klenout nad naší zemí..