***DANIEL KROUPA***

Daniel Kroupa se narodil 6. ledna 1949 v Plzni. Vychováván byl dvěma milujícími rodiči a dělal vše proto, aby jim tu výchovu jako správné dítě trošku ztížil.

 Do první třídy nastoupil v padesátých letech do staré školy ve Vokovicích. Seděli v otlučených dřevěných lavicích a ve třídě byla pouze kamna na uhlí. Holky a kluci byli spojení a zhruba ve stejném počtu. Učili se psaní, čtení, počítaní a tělocvik. Až do dnes si dokonce pamatuje svou vysokou, štíhlou učitelku oblečenou vždy v dlouhé sukni až na zem, která však nikdy nekřičela, ale i tak budila velký respekt. Tak jako v dnešní době začínali psát do linkovaných sešitů, nejprve tužkou, potom perem s násadkou, které dělalo inkoustové skvrny. Velkou zábavou bylo tímto pere házet do tabule, jelikož připomínalo oštěp. Po dopoledním učení děti přecházely na oběd nebo do školní družiny. Jednou se na této cestě tak loudal, že mu trvala skoro hodinu, přitom byla dlouhá asi jen sto metrů. Pochopitelně z toho byl potom doma velký problém.

V době jeho dospívaní nebylo mnoho kroužků a mimoškolních aktivit jako dnes. Bylo jich popravdě velmi málo. Pro něj největší zábavou byla příprava na přijetí do Pionýrské organizace, což byl takový komunistický Skaut. Nakonec nastalo slavnostní šátkování, kde všechny děti přijali až na Daniela Kroupu i přesto, že byl vzorně připraven. Jeho dědeček byl továrník, komunisty považován za třídního nepřítele, a tak se mu pomstili na vnukovi.

Bylo samozřejmostí, že děti musely doma pomáhat. Nejčastějšími pracemi, které dělal bylo luxování a utíráni prachu. Jeho dům měl velkou zahradu, a tak muset zalévat květiny, pečovat o záhonky a také střílet špačky na třešních. Jednou se však nečekaně skutečně trefil a trochu ptáčka přizabil a měl z toho lehké trauma.

Tehdejší školství velmi dbalo na zpestření studia, proto školu často navštěvovali různí umělci. Pokaždé se tato představení konala ve velké tělocvičně, kde se děti mačkaly a přetlačovaly, aby dobře viděly. Jednoho dne školu navštívil muž, který dokázal psát oběma rukama pozpátku i vzhůru nohama, v několika jazycích. A Daniel Kroupa tehdy určitě nebyl sám, který nechápal, proč se na to má koukat.

Jako střední školu navštěvoval Střední průmyslovou školu spojové techniky v Praze. V těchto letech se plně věnoval stejnému studiu jako většina chlapců v jeho věku - dívkám. Školy jako takové zdaleka neměly tolik vybavení jako máme my dnes. Podle všeho byli studenti velmi nadšení, když měli jeden počítač.

Na této škole odmaturoval v roce 1968 a ve stejném roce začal studovat na Fakultě elektroniky ČVUT v Praze. O rok později studium ale předčasně ukončil.

V 70. letech nesouhlasil s tehdejším režimem, protestoval proti němu a byl několikrát zadržen, měl velký problém najít nějakou práci odpovídající jeho inteligenci. Se svou ženou Marií měli už děti, a tak to bylo pro něj velmi náročné období. Velice častým jídlem u nich byla polenta, kterou dnes už nevezme do úst, jelikož si jí prý užil dost. Proti režimu bojovalo více lidí, kteří tvořili tak zvanou Chartu 77. Oba manželé ji chtěli podepsat, ale nakonec se rozhodli, že ji Daniel Kroupa podepíše sám. Toto rozhodnutí bylo postaveno na faktu, že kdyby je náhodou zadrželi oba, mohly by děti skončit roztroušené v náhradní péči. Tímto podpisem se však možnost najít si slušnou práci jen zhoršila. Proto byl nucen pracovat jako čistič oken a výloh, později jako technik, strojník a nakonec i topič. Z práce topiče má mnoho historek a vzpomínek na lidi, které zde potkal. Jako topiče totiž vzali skoro každého, takže zde potkával vzdělané odborníky na vše možné vědy, umělce, ale také zloděje, podvodníky a vrahy. Tato práce je však všechny sjednotila a oni sebou nepohrdali.

V Chartě 77 se spřátelil s Václavem Havlem a po sametové revoluci mu byl oporou. Poté ve volbách byl zvolen za Občanské fórum do Sněmovny lidu. Daniel Kroupa se začal velmi zajímat o politiku a filozofii.

Filozofii studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde filozofii naprosto podlehl a propadl jejímu kouzlu. Hltal jednu učebnici za druhou a nakonec získal magisterský titul. Po sametové revoluci začal přednášet na několika fakultách Univerzity Karlovy a stal se vysokoškolským profesorem.

Kromě toho, že stal váženým politikem, který byl zvolen do horní komody českého parlamentu a byl pověřen vedením Občanské demokratické aliance, když procházela vážnou krizí. Počátkem roku 2003 z ODA vystoupil a tuto stranu už nezastupoval. V roce 2004 byl poslancem Evropského parlamentu.

Dnes stále přednáší na univerzitách, poskytuje rozhovory médiím, ale také stále je a bude velmi inspirativním člověkem nejen pro svoji rodinu, ale také pro své studenty a mnoho jiných lidí.