**Výzkumný rozhovor č. 1**

Rozhovor s respondentem se uskutečnil v Brně-Kohoutovicích, kde respondent žije. Před rozhovorem jsme spolu hovořili pouze jednou telefonicky, když jsme se domluvili na termínu. Potkali jsme se ve tři hodiny odpoledne, když respondent končil v práci. Výběr místa jsem nechal na respondentovi, takže jsme šli do jeho oblíbeného podniku, který má po cestě z práce domů, jelikož bydlí blízko svému pracovišti a chodí pěšky. Restaurace byla relativně prázdná, takže jsme měli klid pro rozhovor. Respondent si během rozhovoru dal pivo, já kávu a dvakrát nás krátce přerušila servírka s dotazem, zda nám může něco přinést.

Na začátku rozhovoru jsem respondenta krátce seznámil s naším výzkumem a informoval jej o anonymitě poskytnutých informací. Následně jsem mu předal informovaný souhlas s výzkumem, který si v rychlosti přečetl a začal jsem nahrávat rozhovor. Celý rozhovor trval cca hodinu a čtvrt a byl jen párkrát narušen servírkou, která se dotazovala, zda si přejeme ještě něco objednat. Jinak ani jeden z nás v průběhu rozhovoru nikam neodcházel nebo jinak neinteragoval s okolím. Respondentovi během rozhovoru dvakrát krátce zazvonil mobil (zřejmě příchozí SMS), ale telefon ani jednou nekontroloval.

Během rozhovoru byl respondent v odpovědích spíše zdrženlivý, proto jsem otázky kladl velmi návodně a snažil se, aby respondent informace rozvinul a doplnil, ale nepodařilo se mi jej příliš rozmluvit. I po skončení nahrávání se respondent více nerozpovídal. Po skončení nahrávání jsme se bavili již jen krátce a následně se rozloučili. Ještě jsem se ptal na to, zda respondentovi nebyl rozhovor nepříjemný. Tak to však respondent nevnímal a říkal, že jsme se jen tak normálně pobavili.

Respondent je 49letý muž, pracuje jako programátor v menší IT firmě (momentálně 3 zaměstnanci), má manželku a 2 děti (syn – 20 let, dcera – 22 let). V Kohoutovicích žije již 18 let, celá rodina je věřící a pravidelně chodí do kostela. Respondent inklinuje ke straně KDU – ČSL, Unii Svobody či Zelenám, do politiky se aktivně nezapojuje, přestože mu to bylo v minulosti nabídnuto. V Kohoutovicích se aktivně podílí na činnosti cyklistického spolku, kde se setkává mj. i s některými radními této městské části. Spíše než celostátní politika jej zajímají místní témata, která řeší často přímo se zdejšími politiky. Z veřejných témat se zajímá např. o místní dopravu (chybějící dálnice v JM kraji i doprava v Kohoutovicích), cyklostezky, chybějící kulturní dům, apod. Politickým tématům jako jsou např. uprchlíci, se respondent při diskuzi se svými známými spíše vyhýbá kvůli případným názorovým neshodám. Toto téma probírá doma s dcerou (studentka politologie, BSS), jinak však ani v rodině téma není příliš důležité. Respondent nemá profil na sociálních sítích, z elektronických médií čte idnes.cz (na mobilu, ráno před cestou do práce, většinou spíše krátce) tištěná média (MF Dnes) přestal odebírat před cca 5 lety, někdy čte Respekt, který kupuje dcera. Z televizních kanálů preferuje ČT – Události sleduje 1-2x týdně, jiné zpravodajské relace nesleduje, pokud nestihne začátek zpráv na ČT, pak sleduje Televizní noviny na Nově. Ke komerčním televizím má spíše rezervovaný vztah kvůli všudypřítomné reklamě, ale jiný než zpravodajský obsah (sport, filmy) sleduje na různých televizních stanicích. Rádio poslouchá jen občas v autě, ale auto nevyužívá každý den (do práce chodí pěšky), takže méně často.

F: To tady bude tak položené, nemusíte si toho v podstatě vůbec všímat. Maximálně kdyby vám to nějak vadilo, tak to dám nějak bokem.

R: V pohodě…

F: Já si jenom nachystám nějaké papíry na poznámky, abych případně si něco poznačil.

F: Tak nejdříve bych se rád zeptal, jestli byste se mi mohl tak nějak krátce představit. Co děláte vlastně, jste odsud z Brna?

R: Pocházím tady odsud, napřed jsem vystudoval učňák, rok jsem pracoval. Pak jsem vystudoval vysokou školu, techniku. A pracuju celou dobu, teď už pětadvacet let jako ajťák.

F: To znamená, vyrůstal jste tady v Brně?

R: Ano, přímo v Kohoutovicích. Vlastně celý život jsem tady, kromě vojny. /smích/

F: A máte nějakou rodinu? Žijete tady s manželkou?

R: S manželkou dvě děti mám.

F: A ani v průběhu dospívání jste se ani nestěhoval po republice?

R: No asi dva a půl roku jsme bydleli ve Znojmě. Když se nám narodila dcera, tak dva a půl roku jsme bydleli ve Znojmě a pak jsme se přestěhovali zase sem.

F: A jak staré máte děti? Nebo kolik je vlastně i vám let?

R: Mě je 49 a děti mám 22 a 20 let, mají.

F: Takže obě jsou ve věku… studují na vysoké škole?

R: Ještě studují. Syn ten bude teďka maturovat a chce jít dál teda na vejšku a dcera teď asi během půl roku bude asi končit.

F: Následujou vás třeba v tom technickém vzdělání?

R: No, syn je spíš technicky zaměřenej, ale on studuje teďka na očního optika a chce jít na Univerzitu Obrany.

F: To se tam vyučuje, něco v oblasti medicíny?

R: No, tam je z oblasti medicíny, ale on chce jít… On totiž dělá sportovní střelbu, tak chce jít na zbraně a munice a tak. Sice jako na civilní studium, ne jako na vojenský, ale chce nějak v tomhle oboru.

F: A k tomu jste ho nějak dovedli nebo…?

R: Ne, sám si to tak vyhledal. Sice teďka už té střelbě se věnuje spíš tak okrajově, ale… Aspoň něco dělá, nějaký sport.

F: A vy máte nějakou zálibu nebo něco co děláte ve volném čase?

R: No jako já rád jezdím na kole a poslední roky triatlon.

F: Skutečně? I závodně nebo spíš tak jako rekreačně se účastníte nějakých menších…?

R: Menší závody, sice teďka už mám jet na větší, ale uvidím… /smích/

F: Vy jinak, předpokládám, že pracujete v IT, tak vaše práce je víceméně sedavá…

R: Právě že je sedavá, takže ten pohyb to je ideální. Právě jsem měl problémy už jako se zádama a s ramenem nějak, jak pořád držím myš. Tak na to mi pomáhá plavání, a tak jsem se začal zabývat těmi více sporty a…

F: Jestli se můžu zeptat, jak třeba probíhá váš běžný den?

R: Tak hned ráno jdu do práce a tam jsem buďto do večera, nebo když přijdu dřív, tak se můžu věnovat nějakému sportu, nebo… Ale teďka poslední dobou je to tak ten sport, tak třikrát týdně.

F: A ráno třeba když vstáváte, tak chodíte do práce pěšky?

R: Pěšky no, protože to mám do práce 300 metrů. /smích/

F: Případně ve městě využíváte nějakou dopravu, nebo jezdíte na kole, když se dá?

R: No po městě zřídka, protože tam je problém, kde to kolo nechat. A ještě taky, když se jede na kole, já nevím jak kdo, ale já jsem spocenej potom. A potom někam jít, to je …

F: Nepohodlné…

R: … nepohodlný no. Takže vlastně nemám ani tu měsíční jízdenku, tak buďto jezdím, když potřebuju teda do centra, tak jako městskou dopravou, anebo teda autem, ale to je teďka problém, kde zaparkovat zase. Ale moc často do města se nedostanu, maximálně tak jednou za měsíc.

F: Takže jestli počítám správně, tak už tady v Kohoutovicích žijete přes dvacet let?

R: No od té doby, co jsme se vrátili z toho Znojma, tak je to… tak je to… osmnáct let.

F: A jak jste tady spokojen v téhle městské části?

R: Jsem spokojenej, tady akorát je problém, že tady není konkurence v obchodech, protože tady jsou dva Alberty a teď mají stavět Lidl. Ale jinak je to tady pěkný okolí, do toho města se celkem taky dá rozumně dostat.

F: Tak zvlášť pokud tam nejezdíte, jak říkáte, až tak často, tak to člověk vyloženě nepotřebuje.

R: No, ideální.

F: Je něco, co třeba tady v tom místě vašeho bydliště vás vyloženě trápí, nebo co vám tady vyloženě chybí?

R: Teď mě nic nenapadá… Nevím no, teďka je tady celkem dost velkej dopravní ruch, ale to je asi všude, že to narostlo za poslední roky ta doprava.

F: A nějakým způsob se tady zapojujete do té… Já nevím, jestli jsou tady nějaké spolky nebo nějaké takové občanské aktivity?

R: Tady já jsem v Tatranu Kohoutovice, to byl jako fotbalovej klub, ale teďka se tam udělal oddíl cyklistiky, tak tam jsem,

F: A co to obnáší taková aktivita?

R: Tak to se jezdí na společný nějaký vyjížďky. A vlastně tady bydlel a zabil se tady náš přední cyklista Moravec, takže se dělají jako taková výroční, vždycky na jaře bývá, myslím, že to bude za čtrnáct dní, taková vyjížďka, zahájení sezóny s Vlastou Moravcem.

F: A nějaké vyloženě třeba občansky angažované… ne třeba politické spolky, ale nějaké jako sdružení, já nevím, aktivistické nebo něco takového?

R: Tak jako jestli já jsem…?

F: Jestli vy se zapojujete nebo nějak…

R: To nejsem, akorát mladí když tady mívají tady mladé hody, tak to jim tam třeba pomůžeme stavět máju nebo tak. Jinak moc těch spolků jako takových jako kulturních třeba, tady není. Sportovních je tu hodně poměrně, ale těch kulturních moc ne.

F: A co se týče třeba nějaké politické angažovanosti, měl jste někdy ambice zapojit do toho života tady?

R: Ne, to ne…

F: A máte nějakou preferovanou stranu, která tady v tomhle místě se snaží kultivovat život v té městské části zdejší?

R: No, to si myslím že… No, spíš konkrétní lidi, jako víc těch lidí je třeba z KDU – ČSL, ale vyloženě takto nemůžu říct.

/9:50/

F: A myslíte, že jako co se týče tady té aktivity veřejné, i v tom smyslu, že třeba se zapojují do politiky, takže zdejší obyvatelé, ne třeba přímo vy, ale zdejší obyvatelstvo je takové jako aktivní, že má snahu nějak nějakým způsobem se….

R: Myslím, že aji jo, protože znám spoustu lidí, kteří se do té politiky nějak angažují. Takže, že by to tady upadalo v tomto směru, to si myslím, že ne.

F: A ještě váš třeba neměli třeba snahu přesvědčit, abyste vy vstoupil do politiky?

R: Jako do nějaké strany, to jo. To už se párkrát stalo, ale se nějak politicky nechci angažovat.

F: Z jakého důvodu?

R: Protože se znám s pár těma lidma, co jsou v politice, a je tam celkem dost špinavosti.

F: Máte… Když jsme se bavili o tom, co děláte během dne… Vlastně jste říkal, že pracujete s počítačem, prakticky celý den…

R: Celý den…

F: Když přijdete do práce, máte třeba nějaký ranní rituál, že si nejdříve přečtete noviny, zprávy, než se vrhnete do práce?

R: To ještě než dojdu do práce, tak se podívám na mobil na idnes. Jenom tak to prolítnu, ale jinak nijak moc to nesleduju.

F: Nemáte třeba, když vstáváte, nedíváte se třeba na televizi, nějakou Snídani s Novou nebo tak něco?

R: /smích/ Ne, na to jsem se nikdy nedíval.

F: A potom tedy vy, jak to máte, během dne se soustředíte na práci a potom odpoledne, když přijdete domů, zapnete si tu televizi?

/Respondentovi během otázky krátce zazvonil mobil (pravděpodobně mu přišla SMS), ale nechal ho ležet na sedačce vedle sebe./

R: No, na večer to třeba na ty zprávy, myslím, že tak jednou dvakrát týdně se podívám. Ale pravidelně, že bych je sledoval, tak to ne.

F: Co třeba sledujete, nebo jaký kanál byste si zapnul takhle na večer, když byste se chtěl podívat na zpravodajství.

R: Zpravodajství… Tak to se dívám téměř výhradně na ČT, Českou televizi. Akorát když se teda chci dívat a protože ty zprávy jsou tam dřív a už to nestihnu, tak se dívám teda na Novu. /smích/

F: U nás třeba doma je to tak, že maminka se ráda dívá na seriál na Nově, takže není prakticky možnost sledovat tu Českou televizi od sedmi, protože ještě běží na Nově Ulice, to třeba není u vás ten případ? /smích/

R: Nenene, my seriály nesledujeme.

F: A kromě toho zpravodajství, je něco co rád sledujete v televizi?

R: No, dívávám se na sport. A potom ještě… no, na nějaké filmy. Nebo ze seriálů teda, jedinej seriál, na kterej jsem se díval na už celkem dost dílů, ne že bych to sledoval teda pravidelně, tak to je Big Bang Theory. /smích/ … Takovej oddychovej.

F: A třeba nějaký, který by se vázal k vaší práci? Neznáte IT Crowd, takový britský sitcom právě o ajťácích.

R: No, něco bylo o ajťácích, ale nesledoval jsem to.

F: A díváte se na českých kanálech, nebo si třeba seriály sledujete někde z internetu.

R: No, hlavně na českých kanálech. Na českých, no.

F: Ééh, dobře. Takže prakticky dá se říct, že ráno si přečtete nějaké…

R: Páru nějakých, kdyby bylo něco jako. Když je něco zajímavého, tak si to přečtu v práci pořádně třeba, ale nějak pravidelně to jenom tak sleduju, jestli se něco událo, něco zajímavýho…

F: A potom teda odpoledne máte nějaké, já nevím… Typicky, co tak děláte, když jdete z práce. Končíváte pravidelně ve tři hodiny, nebo to je spíš…

R: Právě že to je nepravidelný, tak mezi třetí až šestou hodinou končím, takže… /15:00/ Když tak nakoupit něco, doma něco udělat, anebo když nic nemám a je pěkně, tak jít se projet na kole.

F: Říkal jste teda, že z těch televizních kanálů upřednostňujete Českou televizi. Co třeba vám, co se týče zpravodajství… Je něco, co na těch ostatních kanálech najdete, co třeba na té České vám chybí?

R: Ani se nedívám na ostatní, ne…

F: A máte nějaký důvod, třeba filmy nebo…?

R: Jo jako na filmy, na filmový kanály tak to jo. To se dívám aji na jiný, ale že bych nějakej kanál sledoval nějak výrazněji. No ještě taky, to jsem zapomněl říct, že se dívám spíš ještě taky na takový ty technický pořady. O technice, o přírodě nebo přírodovědný nějaký takový… National Geographic nebo tak nějak…

F: Třeba to Discovery?

R: No, třeba Discovery, Spektrum.

F: A z jakého důvodu se nedíváte na tu Novu nebo Primu třeba?

R: No, tam mě vadí tady na těch televizích, hlavně teda na Nově, ale asi na té Primě taky, že tam je strašně moc reklam. Aji v tom zpravodajství mi vadí, že tam mají reklamy na ty seriály, vlastně do zpravodajství to dají /smích/. Ty reklamy mi strašně vadí. Úplně z tohoto hlediska je nejlepší ČT2.

F: Máte doma jednu nebo více televizí?

R: Jednu.

F: V obývacím pokoji?

R: Uhm /přikývnutí/.

F: A tištěné noviny nějaké odebíráte pravidelně?

R: Hmm, teď už né, teď už né. Když potřebuju něco, tak se podívám na internet.

F: Ale dříve jste teda odebíral něco…

R: Odebírali jsme Mladou Frontu DNES, ale to už je tak minimálně pět let. Před pěti lety jsme to brali ještě tak, mě se zdá nějaké to páteční nebo sobotní vydání, jako jednou za týden. Myslím, že páteční to bylo. A potom jsme to zrušili aji to.

/Respondentovi zazvonil mobil (opět asi SMS), ale nechal jej znovu ležet na sedačce vedle sebe./

F: A když večer sedíte u televize, tak vyloženě se díváte, nebo si vytáhnete nevím, notebook nebo tablet, nebo na mobilu si…?

R: Spíš se dívám na televizi.

F: A co se táče toho online zpravodajství, tak třeba odpoledne nebo navečer si na noťasu nebo na tabletu, nevím, co používáte, rozjedete nějaké… že byste si něco četl?

R: Ne, to ne. To dělám něco jinýho, takže...

F: A co třeba ostatní u vás doma. Předpokládám, že obě děti žijí s vámi?

R: Ano.

F: Jak to třeba mají oni, nebo jak využívají…?

R: Oni se na… Děti se na televizu téměř nedívají. A manželka zpravodajství, ta nesleduje, ta to nechává na mně. /smích/ Leda, že by bylo něco zajímavýho, tak se na to třeba taky podíváme, ale to zpravodajství ne…

F: A co se týče teda jiných těch médií, třeba tištěných novin nebo těch elektronických, tak využívají spíš to, nebo nevyužívají fakticky žádná?

R: No dcera ta právě studuje politologii, a co ještě... Bezpečnostní a strategická studia a politologii, tak ta jako na tom internetu jako je často. Všechno hledá si přes internet, ale jako na zpravodajství v televizi, to se nedívá. A myslím. Nooo, z tištěnýho vlastně čte a občas se do toho podíváme aji ostatní, Respekt.

F: Takže to odebírá ona?

R: Odebírala to a teďka si to příležitostně kupuje, ale myslím si, že si to kupuje celkem dost pravidelně.

F: A z nějakých jiných obsahů než to zpravodajství, je něco co u vás doma upřednostňují. Já nevím, nějaké magazíny zájmové, nebo třeba knížky.

R: Myslím, že ne. Řekl bych, že ne…

/20:27/

F: Dobře… Co si myslíte o tom, jak média dneska fungují, nebo jak informují. Přijde vám, že z těch kanálů, které jsme jmenovali, ta Česká televize je takový jako nejspolehlivější zdroj informací?

R: No z českých kanálů asi ano, Česká televize. Ale ani ta si myslím, že není v některých případech příliš objektivní.

F: Máte na mysli nějaký konkrétní?

R: No třeba co se týče uprchlické krize a války v té Sýrii a zapojení Ruska a Ameriky. Tak tam je vidět, že tam převažují ty zájmy vlastně prozápadní, bych řekl.

F: Jak se to podle vás projevuje, nebo jak je to z toho vysílání patrné?

R: No, z toho to není jako až tak patrný, ale co jsem probíral s dcerou, protože se o tom celkem dost často bavíme, tak… Protože ona to sleduje a má přes to celkem dost velkej přehled, tak jsme došli k názoru, že vlastně je to ovlivněný tím, že jsme v Evropské unii a jsme v NATO, takže je to ovlivněný tadytím. A moc těch informací třeba z těch zemí třetího světa a z té Asie jako nemáme takových jako spolehlivých. Takže určitě je to ovlivněný tím, že vlastně ty informace jdou z jedné strany jenom.

F: Zmínil jste teda, že to probíráte doma s dcerou, bavíte se o tom nějak celá rodina?

R: No celá rodina výjimečně, ale já s dcerou poměrně často.

F: Takže na to zpravodajství se společně nedíváte, ale…

R: Potom se o tom pobavíme.

F: Napadá vás třeba nějaký konkrétní případ, kdy jste se o něčem bavili? O nějaké konkrétní zprávě nebo reportáži?

R: No, konkrétního nemám nic. Ale teďka právě o té Sýrii, to má zase nějakýho kamaráda, kterej je původem z Kataru, tak o tom se s ním bavila, tak mně… Tak jsme se o tom bavili, že on měl absolutně opačnej názor, než je tady prezentovanej v médiích. Spíš takovej proruskej a … takže, co jiná jakoby… jinej původ respondenta, tak je jinej názor aji celkově.

F: Jak třeba v českých médiích, myslíte teda, že jsou nějaká lepší, která vytvářejí… informují, co se týče konkrétně teďka té uprchlické krize?

R: Nedokážu říct, nevím…

F: A třeba ty informace, co zaznívají v těch reportážích nebo v takových zprávách, myslíte, že jsou vyloženě nepravdivé?

R: To ne, ale že je to jeden pohled na tu věc. A je to ještě k tomu náš pohled, ale ti místní mají ten pohled si myslím dost jinej. Třeba co se týká Řeků, protože tam to teda asi…. Řecka a Turecka, protože tam to nejvíc jako dopadá na Evropany, ale aji těch, co utíkají před tou válkou.

F: A myslíte, že jako takhle mezi lidmi ve vašem okolí, nebo obecně mezi celou českou veřejností, že jaký si myslíte, že převažuje názor na tu uprchlickou krizi?

R: No já si myslím, že velká část lidí, je právě těmi médii zmanipulována. Že jim věří a věří jim jako… v podstatě dogmaticky. Že co se tam uvede, že je skutečně pravda. Ale právě, že já si myslím, že to je jenom jeden pohled na ten problém ty naše média.

/25:45/

F: Co se týče třeba původu těch informací, tak jste říkal, že vnímáte jako problém to, že se do těch českých médií dostávají informace jakoby jenom z jedné strany, tak u vás třeba doma vy, nebo třeba vaše dcera, se snažíte nějakým způsobem dohledávat nějaké další informace?

R: No, já už na to nemám, abych něco hledal. Ale dcera právě, že se tím zabývá, tak ta si to hledá. I jiný zdroje, ono je zase problém, že i v té angličtině zas toho moc třeba z té Asie jako není. Nebo těžko se to hledá.

F: A vy třeba přečtete si i přečtete nějaké zahraniční médium, třeba v angličtině?

R: Málokdy… V podstatě ne, skoro… velice výjimečně. /smích/

F: A co se týče třeba jiných než těch zpravodajských webů, co třeba na internetu si hledáte za informace? Když to není, no i pokud je to spojené s vaší prací, ale i mimo. Něco, co se týče vašich zálib, nějaké zájmové weby… o cyklistice?

R: Jako jak to vyhledávám, pomocí čeho?

F: No, to ne. Jako jaké informace vůbec vyhledáváte na internetu mimo zpravodajství…

R: Spíš nějaký takový ty internetový obchody, anebo vlastně co se týká toho triatlonu, tak třeba co jsou kde závody. Ale jinak jako to, co potřebuju k práci, tak to hlavně dělám. To vlastně hledám celej den. /smích/ Pořád googlím.

F: A využíváte nějaké sociální síte? Facebook nebo něco?

R: Ne, ne ne…

F: Co třeba… Nebo takhle, o těch tématech, o té uprchlické krizi se doma bavíte s dcerou. S lidmi ve vašem okolí, se spolupracovníky nebo s lidmi z toho vašeho spolku cyklistického, se bavíte třeba o těchhle věcech?

R: Nooo…. My se spíš o tom nebavíme, protože to je vždycky taková, takovej závdavek, aby došlo k nějakým konfliktům /smích/, protože dost často míváme na to i rozdílný názory. Takže spíš se o tom nebavíme, o politice.

F: A jaký třeba je, si myslíte, převládající názor tady mezi… v té stejné skupině, mezi vašimi spolupracovníky nebo mezi vašimi známými?

R: Jako na ty uprchlíky?

F: No…

R: No tak většinou je ovlivněnej těmi médii našemi. Ale není to úplně, že by všichni byli ovlivněni. Je to tak, jedna třetina má na to jakoby vlastní názor, dvě třetiny jsou teda hodně ovlivněný, si myslím.

F: Jak to vypadá, nebo jaký názor potom zastávají? Co si myslí, že by se mělo třeba dělat?

R: Jako co se týká těch uprchlíků, tak by nejraději zavřeli všechny hranice a všechny uprchlíky a všechny uprchlíky poslali zpátky, odkud přišli. A to stejný je na cikány…. Takže o tom se spíš nebavíme, pokud možno nebavíme.

/30:05/

F: A když to téma přijde na řeč, tak spíš to tak jako nějak…

R: Tak já se v tom… Když řeknu svůj názor, tak ho řeknu, ale nemám proti tomu nic. Zkrátka je to jejich názor, a abych je přesvědčoval, že je špatnej nebo nevím, vnucoval svůj názor, tak to ne.

F: A co třeba vy si myslíte teda? Co by bylo nej… nechci říkat nejvhodnější řešení, ale co z těch názorů, co se objevují na veřejnosti, tak z kterým tak nejvíce se dokážete ztotožnit?

R: Teďka jako…?

F: Co se týče těch uprchlíků…

R: No, že by mělo být. Že když k nám přicházijou, nebo do Evropské unie, ti uprchlíci, tak by teda měli být pod kontrolou, kdo sem přichází. Ale jako už pak to nějak… nějak…. Nějak je potom neperzekuovat nebo nějak jim nenařizovat, ale zkrátka aby bylo jasný, kdo tady je, a kdo má nárok tady být. Ty vnější hranice by měly být chráněny nějakým způsobem, ale potom ty vnitřní, aby každá země si to nějak určovala jinak, to se mně nelíbí. Spíš by ta Evropská unie by měla být tady v tomto taková jednotnější.

F: A je třeba v Česku na té politické scéně někdo, kdo tady ten názor zastává, s kým souhlasíte?

R: Hmm, takhle to nevím kdo…

F: Nebo já se nechci vyloženě ptát na vaše politické preference, jestli to nechcete říct, tak nemusíte...

R: Nenene…

F: … ale jestli třeba máte v tomto tématu k někomu blízko.

R: Teďka mě nikdo nenapadá.

F: Myslíte, že co se týče uprchlíků v českých médiích, tak zmínili jsme tu Českou televizi, že tam teda to není úplně vyvážené, co třeba ostatní média informují?

R: Jako ostatní televize?

F: Ostatní televize nebo i….

R: No ty naše, ty jsou ještě horší v tomto, bych řekl… /smích/ Že tam vyloženě jde o populismus.

F: Jakým způsobem populismus, co máte na mysli tím?

R: No tak každej má primárně strach z něčeho novýho nebo neznámýho a oni na tom vlastně mají ten svůj byznys, že uprchlíci jsou pro nás velký riziko, a že mezi nima je většina různých živlů, teroristů a tak.

F: A myslíte, že ta média nějaká komerční v podstatě říkají, co lidi slyšet?

R: V podstatě jo, no právě. Takhle jsem to myslel…

F: Jojojo….

R: /smích/… Jako ten populismus.

F: Může být populismus, že by ta média v podstatě říkala jenom to, co říkají politici a jakoby... Nebo přijde vám, že média vyloženě podporují nějaké jako politiky, že by se snažily někoho více propagovat?

R: To nevím…

F: Říkal jste, že se díváte na ty zprávy třeba třikrát týdně, dejme tomu, kolik času byste řekl, že strávíte čtením nějakých zpráv na internetu?

R: Denně tak pět, deset minut.

F: Taková jako rychlovka…

R: Noo, leda když je něco teda zajímavějšího, tak vo to dýl /smích/.

F: Co se týče těch online médií, tak jaká třeba využíváte? Zmínil jste ten idnes, ještě nějaká další?

/35:00/

R: No, moc ne. Leda když něco hledám, tak mě to třeba dá na nějaký jiný stránky, ale jinak… No ten idnes asi.

F: Je něco konkrétního co vyhledáváte, nějaká témata co vás zaujmou? Nebo spíš je to tak, že si něco přečtete třeba na tom idnesu a ještě vás to zajímá, tak si to hodíte do googlu a…

R: Tak zajímá mě co se děje tady v Brně a okolí, Jihomoravský kraj. Takže tady toto. A jinak víc… Z toho idnes ještě tam se dívám, tam mají tu rubriku technet, takže ty technický a tam jsou zase odkazy na nějaký další zdroje případně. A nebo ještě diit.cz, to je o trochu o digitálních technologiích.

F: Takže to nějakým způsobem koresponduje s vaším zaměstnáním?

R: To je trochu vzdálenější, to je obecná tak jako technika počítačová, digitální…

F: …Přemýšlím, co bych ještě se chtěl zeptat… Bavili jsme se trochu o té regionální politice, souvisí to nějak i s tím, že se zajímáte tady o to, co se děje v jihomoravském kraji jen tak jako běžně, nebo vás více zajímá i politika na národní úrovni?

R: Nemůžu říct, nějak výhradně. Jako tak obecně mě to zajímá.

F: A co třeba říkáte na současnou politickou situaci na té vládní, nebo na té úrovni Poslanecké Sněmovny nebo Parlamentu?

R: /smích/ No to je těžko to komentovat. Řekl bych, že to není zrovna nejlepší situace, ale nedovedu si moc představit, jaká by byla lepší teda, zase… /smích/

F: Takže jste v zásadě spokojený?

R: No nejsem, ale zatím mě teda nepřipadá nějaký lepší řešení.

/Servírka: Máte všechno?/

F: Jo, já ano, děkuju.

R: Nic co by se nějak vážněji mohlo změnit. To až leda po volbách by se změnilo. /smích/

F: Teďka třeba po těch krajských volbách, doufáte, že se něco změní tady v Jihomoravském kraji?

R: Nemyslím, že by se něco významněji změnilo. Já myslím, že ať tam bude kdokoliv, tak vždycky to bude zhruba stejný.

F: Je něco tady v tom širším okolí, ne třeba v Brně, ale v jihomoravském kraji, co vám přijde jako důležité téma, kterým se politici nezabývají?

R: Důležitý je vlastně, že se tady nestaví pořád ty dálnice. To znamená na Svitavy a na Mikulov. To je jako… Hitler to měl naprojektovaný a komunisti ani současný politický systém s tím nedokáže nic dělat.

F: A na té úrovni celostátní, nějaká témata, která by vás více zajímala?

R: No teďka v poslední době je to problém sucha. Že je tady dost a asi to bude problém s vodou. Vůbec s vodními zdroji. Tak toto si myslím, že by se mělo nějakým způsobem řešit, ale jinak jako asi. No ta doprava… To stejný železnice, ty železniční koridory…

/39:51/

F: Ééh, říkal jste teda, že třeba co se týče těch uprchlíků, tak to nerozebíráte s kolegy nebo s kamarády, je třeba nějaké téma politické, které byste rozebírali, nějaké jiné?

R: Hmmm, v podstatě ne. Ještě tak s těma cyklistama, protože jsme všichni z Kohoutovic, tak se tady bavíme spíš o obecní politice. Co by se kde mohlo udělat nebo jak to funguje, protože vlastně v tom cyklistickým oddílu je bývalej starosta a teďka je tam místostarosta taky, jsou členové /smích/.

F: Takže vyloženě s nima probíráte třeba otázky nebo problémy zdejší?

R: Taky no. Komunikace, obchody… Teďka se tady má stavět kruhový objezd a obchodní dům s parkovacím domem, tak to jsme probírali. A cyklostezky taky… A ještě jsme… Ještě jsem chtěl něco říct, co jsme probírali. Joo, ještě taky jako cyklistickej oddíl organizujeme závody pro děcka, tady pro místní školy. Takže vždycky tady nějakým způsobem dostat nějaký, nějaký dotace z obce.

F: Z magistrátu?

R: Z městské části…

F: Takže si s těmi politiky, nebo bývalými některými politiky, víceméně rozumíte?

R: Jo, no jo. To většinu z nich znám, se zdravíme: Ahoj /smích/. Ale jinak se politicky nějak neangažuju, jako beru je jako lidi, se kterými tady žijeme a…

F: Žijete v domě nebo…?

R: V rodinném domě.

F: A znáte sousedy a tak?

R: No…

F: A s nimi se nějak stýkáte, nebo se jen tak od vidění znáte?

R: Jenom tak od vidění spíš.

F: A co… Nebo říkal jste teda, že na těch místních tématech se nějak shodujete, a když přijde na nějaká ta větší témata, tak spíš se o tom nebavíte?

R: Spíš se o tom nebavíme.

F: A myslíte, že všechny strany jsou tak srozuměny s tím, že jim to vyhovuje?

R: Myslím, že jo…

F: Jestli je to lepší, když nevznikají žádné konflikty.

R: No jo, protože stejně na tom nic nezměníme. Na tom obecním, tak jako se dá říct… řeknu třeba starostovi nebo místostarostovi a něco můžeme v tom udělat, ale ve velké politice, to ovlivníme částečně jenom volbama… Nebo teda nějaký petice by se daly psát nebo tak, ale zatím není nic takovýho fatálního, co bysme tak řešili.

F: Přijde vám třeba, že lidé takhle jsou, že se dostatečně angažují v tom politickém životě, nebo že by mohli více aktivněji se zapojovat i mimo ty volby jednou za čtyři roky na té národní úrovni? Protože všichni v podstatě na to tak nějak hodně rezignují, protože v podstatě mají pocit, že nic neovlivní, tak seraději nezapojují?

R: To je těžko říct, jak kdo. Někdo je schopen se angažovat celkem dost, ale někdo teda ne…

F: Někdo z vašeho okolí se tak zapojuje, že by třeba si řekl, mě prostě ta politika štve a nebaví, nebo nejsou schopní…

R: Tak právě přes dceru, protože ona je v nějaké té kulturní komisi na obci, tak vím, že celkem dost lidí se jako tak angažuje tady v těch komisích nějakejch a… tak jako kdo chce, se nějakým způsobem může angažovat.

F: A myslíte, že by měl, nebo co by měl podle vás třeba někde dělat?

R: No, kdo má schopnosti, tak by určitě mel…

/45:15/

F: A myslíte, že lidi to spíše nevyužívají, nebo nevidí v tom…

R: Já myslím, že to využívají, nebo do těch komisí je celkem jako dost zájemců, co vím že prostě…

F: Čím třeba se zabývají nebo jakou má ta komise agendu?

R: Já pořádně taky nevím, ale ta kulturní komise se stará o kulturní akce, co se tady dějí. A potom ještě má na starosti Kohoutovický kurýr, to je vlastně zpravodaj obecní, takže na tom nějak pracují, a ještě teda webový stránky Kohoutovic… Ty hody nějakým způsobem.

F: A to si teda přečtete, tady zdejší nějaký ten zpravodaj?

R: Jo, no to jsem taky neřekl. Ten je jednou za měsíc, já nevím šest, šest listů, dvanáct stran. Tak to si čtu, to si celý přečtu, protože /smích/ to mě zase zajímá, co se děje a co kde.

F: A jinak tady není rozhlas nebo nějaké médium menší zdejší?

R: Ne, ne. Tady ani není, dřív jako než se tady začalo stavět sídliště, tak tady byl kulturní dům. V něm vlastně byly plesy, koncerty, kino. Ten zbourali a tady postavili ty paneláky, co jsou v prostředku. A od té doby tady nic není, žádná společenská místnost tady není.

F: A je nějaká vize do budoucnosti něco takového zase postavit?

R: No to jsou právě vize už hodně dlouho, ale zatím nic.

F: A snaží se nějaké ty spolky tohle téma zase pozvednout?

R: To pořád, kdo se dostane na radnici, vždycky to chce nějak řešit, ale pak, pak se to ani nijak neřeší. Já nevím, asi jsou tam nějaké problémy s pozemkama nebo s financema, takže takhle asi no…

F: Říkal jste, že vaše dcera teď končí studium na bakaláři?

R: Teďka má dělat na jaře teď nějaký jedny státnice a pak další státnice má dělat na podzim, ještě nějakou zkoušku.

F: To znamená, studuje nějakých dva, dva a půl roku zhruba zatím?

R: Já nevím /smích/. Dva a půl nebo tři a půl.

F: A říkal jste, že s ní se teda bavíte hodně o politice, přijde vám třeba, že i váš zájem předtím nebyl až takový o některé témata, že se to nějak změnilo?

R: To si myslím, že ne. Já jsem se o to, já se o to pořád zajímám zhruba stejně, akorát vona se teda o politiku téměř vůbec nezajímala. /smích/ Až studium jí k tomu dostalo.

F: A myslíte, že změnil se nějak váš postoj, když se s ní o tom častěji bavíte, o některých těch věcech?

R: No možná jo, z toho hlediska, že je objektivnější, protože ona má právě přes ty svý známý ve světě a podobně, tak má si myslím trochu lepší pohled na to. Neovlivněnej těma jedněma médiema.

F: To znamená, že dobrou cestou, jak se objektivněji informovat, je snažit se získat co nejvíce…

R: Informací z různých zdrojů.

F: A myslíte, že v Česku teďka lidé jsou motivováni k tomu získávat ty informace, nebo jsou tak jako spokojení s tím, že mají ten jeden svůj nějaký informační zdroj?

/50:08/

R: Já si myslím, že ta mladší generace, která je schopná používat vlastně internet, tak se… A ještě umí navíc víc jazyků, tak si ten obrázek dokáže udělat takovej objektivnější.

F: A myslíte, že k tomu nějak pomáhají i sociální sítě?

R: No určitě.

F: A proč vy třeba nemáte nějaký profil někde.

R: /smích/ No, z důvodu ochrany soukromí, bych to tak řekl.

F: Jako profesně máte k tomu rezervovaný vztah?

R: No protože to vím. Vím, jak to funguje a jak se všechno dá zneužít, tak… /smích/ Zrovna včera mně zablokovali platební kartu, poslala mě banka mail, že byla zablokovaná a že tam mám volat. Tak jsem tam dneska volal, takže z nějakýho internetovýho obchodu došlo k úniku informací o kartách, takže ju dočasně zablokovali, tak mě ju zablokovali teďka úplně a dostanu novou kartu. /smích/ A to je ze zabezpečených serverů /smích/. Takže se nedá ničemu věřit.

F: Tak jste k tomu skeptický, bavíte se o tom třeba s dětma o bezpečnosti na internetu?

R: Ano, protože já vím, jak to funguje. A velice jednoduše se to dá všechno obejít a získat takový informace o lidech, že… /smích/

F: Když trávíte většinu své práce na internetu, je to tak že vyloženě se vyhýbáte některým… informačním nebo zpravodajským webům…?

R: To zase ne…

F: Spíše jako na co natrefíte, to si přečtete, nebo je to takové, že fakt se držíte toho idnesu, a jste jako skeptický k ostatním?

R: U toho zpravodajství nevím. Abych něco hledal, tak na to nemám prostor a nechce se mně zkrátka, ale pokud zase něco… spíš to jsou ty pracovní věci, tak to hledám kdekoliv je to, ty informace.

F: Co se týče té nějaké celostátní politiky, tak máte nějaké preference, nějaké volební? Nemusíte, jestli nechcete odpovídat…

R: No… /smích/ Určitě ne komunisty, spíš tak ta Unie Svobody, KDU. Asi tady ty dvě strany, možná Zelení.

F: A podobný postoj mají i lidé u vás doma?

R: To si myslím, že jo, že máme velice podobný názor.

F: A jste věřící?

R: Ano.

F: Chodíte pravidelně do kostela tady v Kohoutovicích.

R: No, tady v Kohoutovicích.

F: Celá rodina?

R: V podstatě jo.

F: Co si třeba… když se přesuneme mimo tu vaši rodinu. Nebo tak ještě, třeba v širším nějakém rodinném okruhu, máte nějaké příbuzné tady v Brně nebo někde jinde v Česku?

/54:45/

R: No vyloženě… Moji rodiče i rodiče manželky bydlí v Kohoutovicích a část příbuzenstva máme teda v Brně a část ve Znojmě. A kořeny teda vod manželčiny strany, z manželčiny strany její dědeček a babička, tak ti byli ze Slovenska.

F: A myslíte, že v té širší rodině je to podobné?

R: Spíš jižní Morava všechno.

F: Jo, teď jsem myslel spíš ty politické preference, že jsou jakoby tak podobné i v tom širším rodinném kruhu?

R: No, to zase ne, to si myslím, že ne už…

F: Na základě čeho je to třeba jiné?

R: To nevím, na základě čeho, ale zkrátka mají jiný názor, tak taky se o politice s některými lidmi nebavím. Jako víme, že bysme měli jiný názory a…

F: Je to třeba s vašimi rodiči, nebo s rodiči vaší manželky byste se neshodli?

R: Třeba. S tchánem no.

F: Takže těm třeba konfliktním tématům, se spíše vyhýbáte?

R: Se vyhýbáme, jako nemáme s tím problém. Jako vyhneme se tomu…

F: A co se týče vašich spolupracovníků, tak tam byste třeba našel nějakou jako shodu? Takhle v těch politických názorech na ty politické strany, které jste zmínil…

R: Myslím, že jo. Tak na padesát procent.

F: A jak je to velký podnik, nebo kolik vás tam pracuje?

R: /smích/ Teďka, no teďka jsme tam jenom tři, ale byli jsme… bylo nás víc. Ale teďka se to mění.

/Chvíli odmlka, hledám ve struktuře rozhovoru další body./

F: Co si myslíte, že v Česku, jaký způsob… nebo co v Česku převládá, jako co se týče toho, jakým způsobem čtou nebo sledujou ta média? Vy jste říkal teda, že vaše zkušenost, zkrátka vaše praxe je taková, že se podíváte třikrát, čtyřikrát do týdne na nějaké večerní zpravodajství. Co si myslíte, že tak je mezi běžnou populací…

R: Starší ta generace si myslím, že celkem dost často sleduje ty zprávy v televizi a ti mladší si myslím, že zase všechno si hledají na internetu, že ani ty zprávy, zpravodajství televizní nesledují.

F: Třeba ten váš tchán nebo tchýně, že častěji sledují televizi nebo čtou noviny.

R: Tchán ten sleduje televizi a tchýně ta zase internet, bych řekl. Internet nebo noviny bych řekl.

F: A vaši rodiče?

R: Ti asi televizi spíš. Internet, no… spíš to zpravodajství tam nesledují na internetu, to ne.

F: A co třeba ten výběr kanálů je takový jako podobný?

R: To je podobný, si myslím.

F: A myslíte, že takový podobný trend je zhruba u většiny populace, že ti starší sledují televizi a ti mladší…

R: Ano, tak bych to řekl.

F: A u těch vašich, spolupracovníků, nebo že se k tomu pořád vracím, těm vašim známým z toho cyklospolku zdejšího, tak tam si myslíte, že jak to vypadá? Že více lidí spíš…

R: No v tom cyklistickým spolku, tam jsou spíš starší cyklisti. Myslím, že tak nad pětapadesát let, ale já si myslím, že celkem aji jsou schopni i na ten internet se dívat. Ale těžko říct, televizi určitě sledují, ale aji ten internet.

/59:58/

F: Protože, jak jste říkal, třeba ti mladí dneska už se stává, že nemají televizi, protože nemají potřeba v podstatě nic tam sledovat. Filmy, všechno si najdou na internetu a nakonec i to zpravodajství se dá sledovat online…

R: A kdykoliv…

F: Takže vaše děti jste říkal, že nesledují televizi, ale na internetu že by si pustili třeba živé přenosy, Českou televizi?

R: Né, to si myslím, že ne. Spíš jenom ty filmy jako si pustí.

F: A vy to třeba využíváte, online nějaké jiné služby, třeba ty filmy nebo něco takového?

R: Minimálně, jako občas jo, ale ne… Jednou za měsíc třeba, nebo za dva /smích/.

F: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte teda ten přechod od těch tištěných k elektronickým médiím? Myslíte, že ty informace, co byste si dřív přečetl v novinách, že jsou stejné jako to, co se dneska dozvíte v tom onlinu, nebo že se to nějakým způsobem proměňuje?

R: No je to jiný, je to úplně jiný. Protože ty online informace nebo na internetu se vlastně, vlastně online doplňují. S tím jak se nějaká situace vyvíjí, tak se mění i ten článek, nebo tam přibývají další informace k tomu. Ale to tištěný zase, to tištěný si ten člověk mohl vzít kamkoliv, ty noviny dal do kapsy a mohl si to číst kdekoliv taky. Když to měl teda…

F: Vy teda jste říkal, že třeba ten idnes si přečtete na mobilu, používáte mobilní internet nebo někde na wifi?

R: Mám mobilní internet no…

F: Přečtete si kromě toho článku i nějaké komentáře k tomu, diskuze pod těmi články si čtete někdy?

R: Spíš to nečtu, výjimečně. Protože co člověk, to jinej názor. A pak to většinou jsou takový konfrontační diskuze, že nemám potřebu se zapojovat do něčeho takovýho. /smích/

F: To měla být další otázka, jestli se teda zapojujete… /smích/ Napadá vás ještě nějaké médium v Česku, o kterém byste byl schopen říci, že je relativně spolehlivý zdroj informací? Kromě těch, které sledujete, nebo pokládáte třeba ten idnes za spolehlivý informační zdroj?

R: To nevím. Nic jinýho mě nenapadá. Ještě taky v rozhlase bývají taky zpravodajství, to taky občas si poslechnu, ale spíš když to mám puštěný v autě nebo tak, ale zas že bych poslouchal jenom rádio, to taky ne, ale nevím, jestli je to objektivnější, to nedokážu říct…. Spolehlivější…

F: Tak jako pocitově, jestli vám přijde, že…

R: Tak dopravní zpravodajství na rádiu /smích/. To bývá celkem spolehlivý.

F: Jezdíte často nebo spíš ani ne, když nemusíte dojíždět do práce? Třeba na služební cesty?

R: Néne, výjimečně…

F: To znamená i to rádio posloucháte spíš tak výjimečně?

R: Výjimečně, no…

F: Myslíte, že i u těch elektronických médií se projevuje něco takového, jako u těch televizních stanic, že se snaží nějakým způsobem na tom tématu profitovat?

R: Profitovat? To nevím, jestli…

F: Nebo jak jste říkal ten populismus mediální, že se snaží zkrátka říkat to, co si lidi myslí…

/65:15/

R: No nevidím v tom příliš velkej rozdíl mezi zpravodajstvím na internetu a v té České televizi. Myslím si, že to je hodně podobný, takže asi … asi jo. /smích/

F: Napadá vás nějaká konkrétní zpráva, o které jste měl pocit, že tomu nemůžete věřit, nebo že by vám vyloženě přišla nedůvěryhodná? Nebo je to spíš tak obecně, jak to médium…

R: Spíš tak obecně, jako že by tam uvedli nějakou nepravdivou informaci, to si nemyslím zase, že by… Je to možný, že se to stane, ale nevšiml jsem si toho.

F: Narazil jste třeba na nějaké takové weby, které se snaží vyvracet omyly nebo nepravdy uvedené v médiích?

R: No /smích/, protože dcera mě na to navedla. Protože existuje web Houpací osel a tam jsou, ona tam taky něco psala. Takže to jsem se taky na to párkrát podíval.

F: Myslíte, že dneska hodně politici zneužívají toho tématu, že se snaží…

R: To si myslím, že jo.

F: Že se snaží jako na tom přiživit?

R: Říkají to, co se lidem, jaká je nálada, to co se jim líbí. Ale je to v podstatě nerealizovatelný, nebo nejsou schopni to prosadit no.

F: Co třeba u vás doma, jaké jsou vůči té uprchlické krizi názory?

R: Já si myslím, že tak jak jsem to říkal, že máme zhruba takovej stejnej názor.

F: A nějaká třeba z takových těch radikálních řešení jste zaznamenal v okruhu svých známých?

R: No to jo, to jo. Právě proto se radši s nima o tom nebavím. /smích/

F: Co třeba konkrétně vás demotivuje, abyste s někým o tom bavil?

R: No někteří lidi mají tak vyhraněný ty názory, že těžko je nějak přesvědčovat, že jsou ty názory špatný. Jsou to vyloženě třeba nehumánní.

F: Liší se to třeba nějak, když se o tom bavíte s někým známým nebo tak normálně, nebo s někým, kdo se angažuje v té politice? Že třeba někdo z těch městských zastupitelů se snaží vystupovat opatrněji…

R: Ti místní politici, ti se o tom nějak… To vlastně tady v obci se to nějak neprojevuje ta uprchlická krize, vůbec ani v České republice /smích/, takže zatím ani není potřeba to nějak řešit nebo komentovat.

F: Jak říkáte, v Česku se to projevuje, ale politici se k tomu stejně vyjadřují…

R: A lidi se o tom hodně baví…

F: Přijde vám, že je to i zveličené téma, že zbytečně moc toho…

R: V případě Česka určitě…

F: A to třeba u té České televize vám vadí?

/70:01/

/Servírka: Ještě něco dalšího? Kafíčko? Vodičku?/

R: Děkujeme… /kroutí hlavou/

F: Třeba u té České televize vám to vadí, že tomu věnují příliš velký prostor?

R: No, jako že by mě… No, aji jó vlastně, vadí mně to. Protože proč z ničeho dělat takovou jako aféru, z hlediska Česka. Z hlediska Evropské unie tak to určitě je téma, který by se mělo nějakým způsobem prezentovat, ale z hlediska Česka je to úplně nepodstatná věc.

F: Když jste zmínil, že díváte se na to večerní zpravodajství, sledujete i nějaké ty názorové pořady? Události, komentáře nebo něco takového…

R: Velice výjimečně, spíš teďka poslední… rok… ten si nepamatuju.

F: A na tom idnesu spíš nějaké jako zpravodajské, nebo nějaké i komentáře, případně nějaké názorové, sloupky…?

R: Ty taky ne, ne…

F: Dobře… Tak… já se ještě podívám na tu osnovu /prohlížím strukturu rozhovoru/. Ještě se zeptám, tady v Kohoutovicích, když se třeba potkáváte s nějakými známými, nebo chodíte s těmi spolupracovníky třeba do hospody sem nebo někam? Máte nějaké místo, kde se rádi scházíte?

R: No máme no…

F: Tady třeba nebo někde?

R: Tady ne, ale třeba s těma… Tady taky občas s kolegy nebo se známými, ale jinak na Tatranu je taky posezení na hřišti, tak tam.

F: A co tak je jako nejčastějším tématem diskute, když ta politika až tak ne?

R: No s těma sportovcema tak ty sportovní věci, nebo aji osobní. A s kolegy, tak vo všem možným… Ale ne vo politice. /smích/

/Prohlížím ještě strukturu rozhovoru./

F: To je asi tak víceméně vše, co jsem tak nějak měl… podle té základní struktury… Tak to můžu vypnout.

/Konec nahrávky - 73:14/