# Rozšiřující pramen: Václav Černý hodnotí nekomunistické politiky

Prezident Beneš byl československým politicko-demokratickým táborem špatně podporován. Nikoliv pro nedostatek oddanosti, nýbrž pro slabou kvalitu vůdců naší politické demokracie. Ten tábor, to byla zalklá stojatá prostřednost, jejíž mechanismy, jak tak fungovaly v pohodlí předválečného parlamentarismu, jež však naprosto nebyla rostlá čelit děsivému tlaku, který se na československou demokracii valil. Naše demokracie přestala produkovat mravní patos životní oběti a především ve svých vůdčích představitelích na sebe nemínila brát rizika.

To věru nebyli však vůdcové v čelo barikád a pouličních bojů. Takovým se podobali dva odhodlaní a přesvědčení vůdcové z přesvědčení, Krajina a Majer, kteří by byli asi neváhali rozdat davům pušky a vést je do ulic, jejich jména se poprvé objevují na jevišti boje o demokracii reálné politické strany. Ale Majer byl zatížen odporem ve vlastní straně, Krajina i omylem ve svém stranickém východisku, přijal funkci generálního tajemníka ve straně národně socialistické, jež lichotila jeho reálným schopnostem rozmáchle organizovat a tvárnit, jenomže ho handicapovala samotná povaha strany, bláto nelze tvárnit. A toť vše.

Potom jen, o poschodí níž, několik personalit nevyrostlých bojem a k boji, ale poctivou pracovitostí, pilných a spolehlivých, úhelných opor demokracie zabezpečené a neohrožované: oba vůdci strany lidové P. Šrámek a P. Hála, u národních socialistů Benešův sekretář dr. Prokop Drtina. A pak už jen, tentokrát o zvlášť vysoké poschodí níž, matný zástup těch Zenklů a Šrobárů, Ripků a Laušmanů, Stránských a Procházků… samá vlivná jména ve své chvíli, a drobné formáty vždy, ochotné k jakékoliv vysoké funkci a odhodlané podporovat Beneše v každém boji, jež by vyhrál…

Citace

Václav ČERNÝ. *Paměti 1945–1972.* Atlantis, Praha 1992, s. 181–183 /kráceno, upraveno/

Kontext vzniku zdroje:

První vydání Černého pamětí vyšlo v nakladatelství Sixty-eight Publishers v Torontu. Jako první vyšel svazek *Pláč Koruny české* (Toronto 1977), věnovaný období 1938–1945. Titul *Paměti* (Totorno 1982) tematizuje léta dvacátá a třicátá. Jak naznačuje název *Paměti IV* (Toronto 1983), které shrnují autorovy osudy po roce 1945, plánoval Černý ještě svazek o svém dětství a mládí, který však již nebyl napsán. V brněnském nakladatelství Atlantis vyšly tři svazky jako *Paměti I. 1921–1938* (1994), *Paměti II. 1938–1945* (1992) a *Paměti III. 1945–1972* (1992). Jan Vladislav v předmluvě k těmto pamětem napsal že „jsou především pokusem o rozsáhlou intelektuální autobiografii moderního českého vzdělance, kreslenou na pozadí neméně rozsáhlé ideové, kulturní a politické biografie jeho století“.

Popis zdroje:

Úryvek pochází z pamětí Václava Černého (1905–1987), literárního vědce a levicově orientovaného intelektuála. Černý se za druhé světové války angažoval v protinacistickém odboji a přednášel na univerzitě. Patřil ke kritikům marxismu, takže po únoru 1948 musel z univerzity odejít, v roce 1952 byl dokonce zatčen a několik měsíců vězněn. V roce 1968 se krátce vrátil na univerzitu (působil tam do r. 1971), patřil mezi první signatáře Charty 77. V období nastupující „normalizace“ se *Paměti* zaměřují především na politický, kulturní a společenský život, přičemž Černý proslul mimořádným kriticismem vůči významným politickým i kutlurním aktérům a nekompromisními postoji.

Interpretace zdroje:

Černý je mimořádně kritický vůči nekomunistickým politikům, kteří čelili v poválečném období mocenskému vzestupu KSČ. Spíše než k jejich politickému talentu se vyjadřuje k jejich osobnostním rysům a až na dvě výjimky (Krajina, Majer) je pokládá za nepříliš statečné a odhodlané. V úryvku hodnotí (velmi negativně) i nejsilnější nekomunistickou stranu – národní socialisty – jako „bláto“. Černého soudy je třeba vnímat v kontextu jeho polemické osobnosti, často jsou vyhrocené a někdy nepřesné či nespravedlivé. Přesto je zajímavé sledovat pohled intelektuála, který neomlouvá selhání demokratických elit vnějšími (geopolitickými) okolnostmi, ale hledá příčinu u nich samých. Za pozornost stojí i ochota „jít na barikády“, kterou proklamuje, pravda, v relativním bezpečí časového odstupu (*Paměti* psal v 70. letech), a která kontrastuje s většinovou apatií nekomunistických politiků v únorové krizi. Ochota ke konfrontaci, i za cenu násilí, vyrůstala zřejmě z Černého zážitku protinacistické rezistence a ilustruje vůli k odporu vůči komunistickému režimu, kterému ovšem chyběli schopní vůdci.

Možné úkoly:

1. Vyhledejte informace o všech politicích, o nichž Černý píše, a určete jejich stranickou příslušnost.
2. Jak Černý hodnotí nekomunistické politiky?
3. Zamyslete se, jak by asi Černý řešil únorovou krizi, kdyby k tomu měl mocenské prostředky.