mu

•

·I...

. .

BOONIK **li. V PRAZE 25. ZÁ l 1947 OEN A Kčs 3.50**

.Co jim vytýkáme? . FRANTIŠEK LouaAL Naše tři socialistické strany JOSEF HuDEc Jak to bylo v Benátkách EDY.ARD cENEK

Proč propaganda zabíjí Dr vLADIMtR KREJčf

Stí11y americké finanční pomoci JosEF BENEš

### Komunistův doslov k jedné debatě *r* MIL.

("

Ze Zlína **DRINK**

A co Národní fronta? - Odbojové Jmutí a svědomí národa- Konfiskace přes mrtvoly **Bi** hrnce 1>0JJniiků, čili zastírá-ní nemá smyslu ani d,nes - úroveň Politika - co \_je a co nuí l>ýt - M-0rzakultura ve Zlině - čo sa nám na čechoch nepáčH - Ohrožená ma- tematika - Proč plakat?

DESERTY COKOLA DA BONBONY

®)

*\_leh\_*

**Koupíme PŘÍTOMNOST**

roč. 1927, 1928, 1935, 1936, 1937. Nabldky na

administraci časopisu **D N** ES **E K. PRAHA** I,

N á r o d n í t ř. 9.

•· Nl "Jtc:1 l'-"° 11,

První podzimní novinky nakladatelství Fr. Borový

*Joaef Palh,ec:* **SÍTA**

Druhé vydání knilhy lyriky, nadamé očistnou silou, jejíž mtensiita. pramení z hlwbo­ kého prožívání věcí světa. Broi. 45 Kěs.

*Jaroslav Seifert:* **SV ATEBNÍ** OEST A

Kouzelná lyrická sbírka básníkova mládí, obsahuďící též Slbírlm ,,Poštovní holub".

Broi.40Kčs.

*Karel Oapelc:* **OBRÁZKY Z HOLANDSKA**

Jeden ze slavných cestopisů velikého autora, vyzdobený jeho vlast:aúmi iilustraeemi

Broo. 22 .Kčs, váz. 38 Kčs.

*Národni um ec Františelc Lang e* r *:* **B. B. O. LON D Ý N**

čtyři básrneká poselství, proslovená za vállky do britského rozb:l:asu. Brož. 48 Kčs.

*Augusta Sebestová:* **LIDSKÉ DOK UMENTY**

Upraveno a nově US[)ořádáno prof. Pavlou AntoŠO'Vou.. Důivěrný obraz moravského Slovácka, jeho řeči, zvyků, obyčejů, lidové moudrosti a národopisného bohatstvi

Brož. 120 K.čs, váz. 148 Kčs.

*Františelc Trá vn* i *t e 1c :* **L ID S K Á TVÁ :R PE TRA BEZ R** U OE

*Jan W ehs:*

Brožurka, vydaná k uctění 80. narozenin velikého krátkými články s jeho zálibami a vlastnostmi.

**VOLÁNÍ O POMOO**

básnílaa a sermamujici někoilika

Brož. 15 Kčs.

Dokumentární a zároveň velmi poutavý romám. z IJ.et okuJpace

B .100 Kl:s, váz. 130 Kes.

*John Gunther:* **ASIE JAKÁ JE**

Zajímavý a poučný průvodce po kultux ních, politických a hospodářských problé­ mech Asie. Brož. 120 Kčs, váz. 150 Kčs.

1. *v ech 1cnihlcupc4.*

**OBSAH DNESKA -0. 25: MYJAVUS: Co sa nlim na Ce.:hoch nepliěí?-Inž. KAREL DOLEZEL: Svobóda spotřeby** a plánování. - Jiltl NEIINiVAJSA: Dvě tváře indické nezávislosti. - r Jiltl ALTER: Němci a váleěný atom. Dr JAR. NOň: Stíny americké finanění pomoci. - JAN HRDLICKA: Plní odbojové hnutí své poslání? - Výchova **k** nenávisti. - Ohrožena matel.\lliatika. - Extrémy se dotýkají. - Festivaloví hosté v pražských školách. - Právo a povinnost pracovat. - Může mít zemědllcc také dovolenou? - Ze Zlína. - Propaganda, která zabíjí. - Po festi­ valu. - **Proií** plakat? - 'úroveň. - Listárna redakce.

# Dnese1c..,

**V·YDÁVÁ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH ORGANISACI**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VE ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNí TŘ. 9

Telefon ělelo 390-51 af 54. - Očet pol!tovnf spořitelny ěfslo 35,6211. - Nevyll\dané rukoplay se nevracej{. -Předplatné na rok Kčs 168.-, na pťll roku Kčs **84.-,** na ětvrt roku Kčs u.-, jednotlivá ěfsla Kčs 3.50. - Dohlédacl pošt. úřad Praha ll5. - Odpovědný zástupce **Uakl** redaktor Ed. Valenta. - Tiskne .Melantrich, Praha IZ, Václavské nám. 38,

**Dnesetv**

**Co jim vytýkáme?**

Snad se i zúčastněná veřejnost natolik uklidnila, že můžeme řici na okraj všeho toho . nehezkého několik slov. Budou to slova namířená do komunistického tábo­ ra. Komunisté jsou dnes vedoucí stranou. Mají minis­ terského předsedu a nejvlivnější ministerstva. Proto se domníváme všichni, kdož demokraticky myslíme i jedná• me, že•by měli předcházet ostatní aspoň trochu příkla­ dem. Prominou mi, řeknu·li, že tak nečiní, **ba** že se vůbec nesnaži, aby tak činili.

Po osvobození měli jsme mnoho starosti. Jistě více než dnes. Byly to i starosti vyživovací, byla to starost, jak vyřídíme pohrantčí s německou otázkou, dávali jsme dohromady organisaci správní i právní. A přece se mi zdá, že soudržnost mezi politickými stranami byla ten­ kráte mnohem lepší než dnes. Na Moravě jsme dokonce svolali zemský sjezd socialistického bloku, a také v Ná• rodní frontě byla spolupráce vcelku dobrá. A přece všechny strany si byly vědomy, že po volbách parita nezůstane zachována, ale že některé strany dostanou více, než měly podle parity, jiné méně. Nikdo v zemích českých však neočekával takový úspěch komunistické strany ve volbách. Zdá se, že se to stalo této straně spíše přítěží než požehnáním. Má dnes určitý strach o své dosavadní posice, nerada by ze svého mocenského postavení něco slevovala, ba spíše by chtěla ještě získat. Je to ostatně u každé politické strany pochopitelné, že touží po větší moci než má, nebof jinak by dávala najevo již předem slabost a ztratila by hodně na přitažlivosti. To všechno my, kteří politicky pracujeme, chápeme a také to nemůžeme žádné politické straně zazlívat. Ale co zazlíváme a musíme zazlívat, jsou prostředky, který· mi chce své posice udržet anebo snad i rozšířit.

A právě po této stránce máme nejvíce výtek právě

straně komunistické při volbě prostředků. Je to strana útočná, jak jí konec konců káže její revoluění program. Ale i útok musí mit svou formu. \_

Své agitační prostředky musí strana volit tak, aby **to** ostatní nepobuřovalo, aby to veřejnost a Národní frontu nerozrušovalo. Vedoucí strana tomuto svému po· staveni musí přinést vždy určité oběti, jinak na své ve· doucí postavení nedorostla. To si naše komunistická stra­ na vůbec neuvědomuje, naopak všechny boufo, k nimž dosud v Národní frontě a ve veřejnosti vůbec došlo, **vyšly z** jejího lůna. Neváhá použít i nátlaku, dokonce I, **na** pracovištích, a zase nevybírá tu v prostředcích, ale sleduje cíl od agitace a méně béře zřetef na to, zda to státu anebo národu prospívá anebo škodí. Af se pak nediví, že velmi mnozí o jejím vlastenectví a státo· tvornosti pochybuji. Vždyf i někteří ministři mluví da· leko vice jako agitátoři než jako ministři, a nic nedbají nni ani jejich strana, že v oč{ch veřejnosti vysokou mi• nisterskou funkci znevažují a tím i autoritu vlády pod· rývaji. Af mi prominou, tvrdím-li že se ještě nenaučili pořádně vládnout.

Dalším nezdravým zjevem u nich je, že jsou nevy­ bíraví ve svém členstvu. Je to velké minus pro važnost této strany, když musi přiznat, že se svými lidmi měla ve veřejných funkcích ze všech stran nej.více ostud. Tento fakt svědči o dvojím: buď dobře své lidi neznají anebo neumějí je do funkci ve veřejném životě a zvláště v nár. výborech vybírat. Nechci jim připisovat při tom zlý úmysl. Já chci považovat komunistickou stranu za stra· nu, která chce rozumně vládnout a podilet se o vládu s ostatními. Jsou u nich někteří rozumní, ale právě těm vedeni vytýká, !e jsou málo prů,bojní; zkrátka dosud u

nich plati vice agitátoři než komunální anebo veřejní pra­ covníci. To oyšem vtiskuje některým komunistickým veřejným pracovníkům, s nimiž by nak byla rozumná řeč, určitý postoj nejistoty: že často dělají leccos; co je proti jejich vlastnímu svědomí i nátuře. Mnohý se tím často ani netají. To je také příčinou toho, proč mnozi nemohou zamezit leckteré počínání svých druhů, poně­ vadž se obávají o svou vlastní posici. Ona ta leckterá veřejná funkce je přece jen lákavá a nerado se z ní odchází.

Ale toto všechno jsou zjevy, které by se daly překo· nat, kdyby ti jejich slušní lidé měli jistotu, že veden( bude brát více zřetel na skutečnou dobrou práci **bet** ohledu na to, zda je agitačně více anebo méně líbivá. Bedlivějši pozornosti neujde, že ten anebo onen komu­ nistický člen podává takový anebo onaký návrh anebo dotaz jenom proto, aby ho mohl jeho tisk zaznamenat, aby tak si stoupenci mohli přečíst, že nesedí v té radě nadarmo, ale že v ní také něco dělá a jak rázně to chce dělat. Je přirozené, že z takových věcí vzniká na· pěti a to podle důležitosti věci buď větší anebo menši. Ale jsou-li při národních výborech aspoň trochu rozum­ ně složeny Národní fronty, tož se to u nich dá vždy dohromady. Hůře je, převládá-li někde i v těchto slož­ kách politický justament. Pak s nimi vyšší složky Ná· rodní fronty mají stále 'dost práce i starosti.

•

Nevím, jak se tyto momenty projevuji v parlamen­ tě, nebof odtud nemám vlastních zkušeností. Ale z toho, co čtu v tisku anebo slyším od svých, nebude to ani tam o mnoho lepši. I tam to musí často zákulisní režie urovnávat, poněvadž z parlamentu se často mluví mno· hem vice z oken než v národních výborech. Mohou mi snad namítnout, že to u jiných není o mnoho lep [. Ale nejsilnější vedoucí vládní strana m\ předcházet příkla­ dem v konání povinností a nikoliv v demagogii. Když člověk někdy vidí, jak argumentuje v té aneb oné věci jejich tisk a nak dostanete přípis anebo poučení z mí· nisterstva. které oni spravují, a čtete v tom podáni tutéž argumentaci, kterou jste před tím četli v jejich tisku, tak je z toho člověku - promiňte - při nejmen· ším velmi úzko. Mohl bych posloužit doklady, ale nechcl některá ta ministerstva uvádět do rozpaků.

•

A nyní několik slov **o** komunistickém členstvu. **Ne-** váhám přiznat, že mají s ním největší starosti ze všech politi kých stran. Bohužel převažuje u nich· počet. Ne­ zapomínejme. že oposičníky těžko cy.chle předěláme ve státotvorné. Mají dvoji členstvo. Předválečné a pováleč­ né. K předváleěnému členstvu patří jednak přesvědčeni komunisté a pak bouřliváci. Jsou to staří stoupenci, které jsme jako koqmnisty znali a nikterak se nad tím nepozastavujeme, že jsou i dnes komunisty. Spíše by­ chom se divili opaku. Zajímavé, že k rozhodujícím funk­ cím dostali se vice ti bouřlivější než ti ideově hloubaví.

Daleko horší je to s poválečným členstvem. Domni• vám se, že právě ti jsou příčinou různých těch zvratů a vnitřních·krisí a napětí, které se projevují pak v na­ pětí všeobecném. Nechci házet všechny, kdož se po vál­ ce stali komunisty, do jednoho pytle. Někteří sem přešli vskutku z přesvědčení. Byli snad radikálními socialisty před válkou, za okupace přišli mnozí do styku s ko· munistickým podzemím a tak není divu, že tam zůstali. Ostatně za okupace \_-pojeni sociálních demokratů s ko· munisty v jedné straně (strana práce) k tomu také hodně

***391***

Dnesek\_,

přispělo. I z koncentráků **a** vězení se někteH vrátili ja­ ko kornuoisiP, ačkoliv znám případy. kdy i v koncen­ tráku by.li někteří s komunisty krajně na Jtfru a přece dnes jsou k velkému údivu těch, kdož to znali, komu­ nisty - **z** konjunktury. Aj tak sa maže - Iikají Slo­ váci. Mimo tyto však vstoupili do komunistické strany lidé ěistě z touhy po kariéře anebo lidé, kteří z okupace

.neměli všechno v pořádku. Narazi1 na to velmi mužně

V. Lacina v »Kult. pol.«, kde volal po aůkladné očistě **v** komunistické straně právě od těchto lidí, kteří nej. vice radikalisuji. aby dokázali, že jsou dnes horlivými komunisty. A když tak vidíte s hvězdou na kabátě člověka, který před válkou nemohl přijít socialistům na jméno, tak musf komunistická strana prominout, že má mezi mnohými poctivým.i intelektuály a slušnými lidmi neval,9.0u pověst. Víme přece, že na příklad mnozi dnešní generálové byli před válkou v Nezávislé legionář" ské jednotě, zásadně prntisocialistické, a dnes jsou ko­ munisty a činí si dokonce nárok, že jsou dnes lepšími ocialisty nezna pf. hlava legionáfú Jožka David, kte­ rý zůstal stejným. socialistou, jak byl před touto válkou. Prominete - že o takovýchto zjevech se vůbec nebudu dá1e šířit. Ukáže se, jakým pfinosem jsou takovíto no­

vokomunisté pro tuto stranu.

poznámky

A. co **Ná.rodni fronta!**

Cekal Jsem v těchto dnech iitvanlc, kdy se otKsala republika přímo v základech, zda najde předseda Nál'odni fronty v sobě tolik odhodlanosti. abF Ji svolal. Nesvolal Ji. Skoda! A tu se člověk táie, nač tedy ta NArodní fronta Je, kdyi se neosvědčí právě v takové chvílí, Jakoa bJ'la &a, kdJ' to po té mJOÍliter­ ské l'adě qusWo na celé kolo, ie ě1ovlk obracel listy časo­ pisů, zda tam není již oznámen termía voleb? To se staré koallění pětky v takových připadech nesponaě osvědčily lépe než tentokrát Národnl fl'OD.la, i kcbš jsme mm proti lěm pětkám dost námitek i odporu. - Ci Národní fronta se

sejde Jen tehdy, když toho aneb onoho napadne, e byten

aneb onen majetek se mohl zkonfiskevat a proti všemu prá­ vu hodí se to parimím koupsím, a ·.na li.ouec ai Národnf frontě? Nepodkopává si takov.jm.to spiisobem Nú.rodni fronta N širokých vrst-vách lidu svou autorita samá!'• ' •

Národnf fronta měla by poctivě vefe.P.losti říci, proč se hned nesešla, koma áldelo na tom, atiF neb,ta svolána. Jinak bude autorita Národnf fronty ve \_pal: DIY v těch l'UZDých Nároilních frontách ilole bů.deme se opravdu roz­ pakovat zasj!dnout k řeJ\eni mnich těeh našich·' problémů také \_proJo, ie těch surový s,,.. . o tolik, le to hranicilo J)řhno s hysteriL iijlci *L*o11, *b a l*

. • Otlbojové hnu1i **a svMomí národa**

A nyní několik .slov k methodám. Cas od času ko­ munisté začnou bouřit a při tom se Aíří mezi lidem - opravdu nevím z čího popudu - divoké pověsti, že *se* komumstum musl vyhovět. nebo jinak že bude to aneb ono.iPři čemž označeni »puče bývá někdy i dost nevin­ nou hrozbou vůěi těm horším pohrůžkám. **A** slyšíme-ti

Slovenska, jak si tam partyzám počínají, jak jsou ve vleku iedné strany, jak namnoze *se* pokoušejí dělat pořádek po svém, stranicky, dávají dokonce ultimata,

tož to svědčí o všem možném -jen neo vnitfní naprosté spořádanosti. A přicházejí•i ze Slovenska dokonce ve­ řejné zprávy, že tam illegální letáky, které vyzývaly ke spojení s banderovci, rozhazoval komunistický ta­ jemník a byl zat . vidíme, že na Slovensku popou­ štějí si komunisté více uzdu než u nás.

A u nás také i vážni lidé říkají: »Ani nevfte, co

jsme zachránili, když jsme se k nim přiklonili.« Domnf,­ vám se, že jestli by to byla pravda, nezachránili nic,

Byli Jsme sl Tjdy **rittomi toho, ie** v praktickém životě je leckdy potřebí se smiřovat se **devovinim z** ideí, které nis vedly a podněcovaly k činnosti revolui!DL Záleií ovšem na tom, v iíem může být viděno vúbeo moiaé slevováni.

N'akdy nesmí být přípustno **slevorizú s hlavních** linii, kte­ ré jsme sledovali tehdy, když mim b,to de. V tom si u nás musí zůsta, v&Dy -všechay sloiky bo;ovébo úsilí, měl-li náš

,em

odboj vůbec mít smy!d, by měl platnost pro dějiny a Pl'O soud ostataiho sveta. 2e právě tu to neaí v pořádku, v tom má pravda článek na toto Ulema v minulém iíisle

•Dneskac.

Je potřebí zjistit přiěiny. Mravní dno odboje bylo nejvíce ohroženo dračím semenem, jel ·mezf'Ďás' 'róz'liodilo stra­ nictvf. A tu si zopakujme zase Je4nou iiistorickou pravdu, kterou potvrdí kaidý opravilÓvÝ odbo,io# 'iJr,lcovm"k: v od· lbojl nebylo stranictví, ale také stranictví nebylo odbojem pro budouenost předpokládáno. Vspomínám 1111 dotazy eelé tady odbojových buněk, sapojovaných do A k Z!emu cílíme po válce?« - •Sam ě k obnovení f:SR. ale v lepficb formách.« - •;Nikdy vialt,ae k !IIJIY .a akcio­ vému dělení moci politlckfc,h stnm - **za &o** c eriskuje­

**me.«** Takové byly **spoJJf.ámú odpovfdi &&m.,IW9.** by;ll vě­

zhola nic, snad jen tu pomýlenou r-ozvernost oddáil.ili. **\_domi,** že i na jejich **.r.ozhodauti k poik,enuúmu** , ji závisí

Ale chceme·li, aby se s tím strašením konečně pře­ stalo, ted-y nesm{me takovým, al! planým anebo nepla­ ným, hrozbám ustupovat. 111.aopak, třeba mužně se ·Jim postavit. Zásadně nutno .s těmi hrozbami přestat.

•

Máme právě \_prčité starosti. s banderovci. Odhadli jsme je u :nás na 1000 a vidít , musí je řešit **armáda. A** jak dlouho to s nimi již trvá! A ted' .si pomyslete, že

,y u nás chtěl někdo vyvofat občanskou válku, kde by nešlo ani na jedné ani na druhé straně jenom o jeden tisíc lidí. Táži se, kdo by se u nás odvážil vzit si toto **na** svčdomí?

Jsem si vědom, *ire* jsem se mnohých těch problémů Jenom dotkl, jiné jen naznačil. Nevím, jak budou po­ choprny nk psnl jsem je v dobré a upřimné víře. abych **pt-Jdr** •I trochu zrcadlo; snad bude někde poněkud za· kfolvtnt alo vcclk11 se možno do něho podívat. Chtěl Jl<'m n111r,t !c.-ttl' nčco o mtelektuálech v této straně, iltťtf v t,, J>011lrdnf boufce mlčeli jako za.řezaní a jen prof dr Arn Kolman Id och:útil odsoudit aspoň aten. titnlctvt. Jinak zlůanu,UI Pr9č? *František* Lo u *ba Z*

*..S98*

**osud níiro4a.** .,, ,,

**Co je** více? **Programy politických stran. mlmící** se **iloboa a poměry** - **nebo posli.ni odboje. jimi promluvila** iluše ná­ roda tak, jak nirod vidy mluvil: řeči svobocly, smyslu pro s\_pravedlnest, věcnost a rovnoprávnost? Jak VYSOko stoji boj

a nArodní čest nad bojem pariajnickýmt A,-pieee pariaJ­ Dieké manyry přehlašuji tak iíasCo svědomí-mnohých bo­ jovníků. Jimi utrpení i sliva miuulfcb dnů ustupují do

mlhy nenávra.ma.

Neodpovídá jistě povahovým vlastnostem; jaké se oěeká· vaJi od odbojovébo pracovmlm, aby se vJ'Dále1 swými any. Máme však dnes dobu a licli takové. že sknmmest. 11 ustu­ pování zaameni dělat volnost cestu ilirekim loktům, Jimž často Udná cesta nenf dost líiroki a které právě znamení-

. tě!ii se dovedou uplatuit v boji b•keryta, než·v boji čestném. Nekonsolidovanost pracovník6 odboje amoiiíuje a ulehčuje jen takovéto nekalé **llemiení, jei** je nejen ftdileno, ale vů­ bec protichůdné všem budovMelSkim snahám, nebof je sta­ rou pravdou, práv odbojáři do hloubky•poananou. že kdo

·natahuje krk za korytem. nebude· ho ocbo&en nastavit sa svobodu lidství.

Proto Je mi J autorJta bolo'91lik.6 jši 'než tieba

1 autorita úfadů', nebof nemolaa vidy dobře viděl. kdo je zastává, kilo v nich rozhoduje. A právě v tomto směru jsme až po revoluci wt'ělall tadu zkušenosti. Jsba'•&-olio dokladem 1kandálni připady nevraživosti k voJikům zahrantčnfcb

armád, se snahami -11Pižování part,zánakého **'a** vibec doma\•

#### Dneseló·

eiho odboje, kdy úředni iliml iíasto nevf, Jaký Je Jeho do• skok.·Ti, kdo jsou v úřadech nebo v politických sekretariá­ tech **a** mají zároveň právo poukázat na svou odbojovou mi• nulost, majf tu dostatek přiležitosti k zasáhnutf. Těch skan­ dálních případů nebylo málo: invalidy, s vdovami a d­ rotky, 1 bojovníky domáciho odboje, a posledně třeba se SNR - odboiíkou »Cerný lev«, v jejími přfpa(!ě se »vyzna- menal« pražský bytový úřad. •

Ríkává se posměšně: »Komu bůh dal úřad ... « Abychom byli důsledni I v ironii, dodejme ještě: •· .. tomu dal i mrav­ ní odpovědnost.« Takto nejen promluvit, ale i vynasna!it se působi& ve svém úřednfm prostředí k vítězstvi solidarity mravních hodnot nad solldarUou koryt, mají povinnost vši­ chni tvůrcové našeho odboje - a byl jfm každý, kdo uvě­ do\nněle pfikl4dal ruku k dilu - chtt!ji-li zachovat plat­ nost svého dila, jež v zaměřeni k budoucnosti národa je ne- pomíjivě. *Bohumil č e r n 'JÍ*

Konfiskace přes mrtvoly

Bylo JJi **mnohokrát poukázáno na** křivdy, jejichž pm:voJ.. né odstraňovAni a nápravy znamenají upevňování demokra­ cie, nebo ieprve jeji uskut ňováni,

V. S. **hospodaii redJna** Valá.ků na statku, který by

není vše **v pofádku,** Chci ukázat, fe u nás stále existuji lidé, teři se neititi iádné lpa.f.nosti, Odvahy se jim dostává pro­ to, ie se eiti býti **ZMSleněni do** silné orpaisace, kteni jako by &lira.la jejic,h individualitu a lim i 0&0bni odpovědnost.

S. **·1-poc1afí rodi111&** Vailáků na sla.tku, který by

se málem &la.I nynějilímu majiteli osudným. Je statkář, má půdu, ale ačkoliv se to zdá mnohým divné, nemusí být kaidý stat.káf kolaborantem. Alespoň ten, o němž mluvím, jim určitě ňeby1, nebol legitimace MNO č. 21191 nebyla mu vydána jako kolaborantovi, nýbrž Jako účastníku boje náro­ da za **oavobozaú. A** tato legitimace nebyla mu vydána za zásluhy pokvětnové, nýbri za pomoc parailutiatům ji! od rokn 1941. Za okupaee visel nad Vašákem Damoklův meč, a jako kaidý fádnj Ceeh, očekával i Vailák s dychtivostí den naJle­ ho osvobozeni. Bylo pro něho jistě překvapenim, když zjistil, ie nestam být dobrým Cechem, máme-li dobře obdělávaný statek. Kdyby vláda rozhodla, ie se o tento statek musf roz­ dělit s jinýmJ, **nemohl** by nic namítat, a v!íe by bylo v po. řádku. Aledtf **se zaraien,** kdyi se mudostává do ruky žádollt

sekretariá&u silné politické strany, adresovaná Národní stráil bezpečnestJ, aby byl zaJiiltěn jako kolaborant. To ji! neni po­ ctivá hra. I v době porevolui!ní bylo někdy obtížné vydati za.tykaě na odbojového pracovníka befdúvodně. Byli telly hledáni **a "ll&lezmJ** svědci, kteří měli dosvědčit a dosvěděill, ře VaJák je kolaborant a pracoval s NěmeL Slo o nÍ!l'ra­ motného rmfnského i!eledfna, kterému Vašák poskytoval úto­ ěiště po celoa válku, o individuum. proti kterému bylo po osvoboaení vedeno treslni ffzeni pro vyhro!ová.ni gestapem. Tento čeledín vypověděl, oo se po něm žádalo, takfe jeho vý­

pověd' vyzněla mimo jln"ě takto: »Vailák je v podezření, že byl tajemníkem ve Svazu nělneekjch t\,elkoatatkářů, poněvadi neměl **nueenou** spnivu,« Najatý udavaě při řádném !íetřeni svou výpovftf odvolal a prohlásil výslovně: »Cílem udáni bylo, Jak podle navaděč6 a K. mně bylo ř,eieno, ie Valíá­ kovi bude Jake kelaborantovi rozparcelován statek a z něho dostaneme nijakou část jako zaměstnanci •bývalého statku.« Netřeba podotýkat, že proti Vašákovi bylo zastaveno řize-

z.

111 před mimetádnjm lidovým aoudem, a také tresuii naléza­ cJ komise ONV shledala, ie skutková podstata proviněni po­ dle t. zv. malého retr. dekretu neni dána. Proti falešným svědkům je ovlem vedeno trestní řízeni.

Ale to vle nestačilo lidem. kteří bažili po dobře obdl'­ llivané půdf doma, a kterým *&ff* nechce tam, kde je sice p6dy dost, ale je třeba urěitého nepohodli. Je třeba konfiskovat Vailákův statek za kaldou cenu. Svolala se veřejná schůze, jezdilo **se na ministersva.** sekretariát strany, který kryje toto taženi, byl stále v perma.nencL V čele celéúce stojí neJvět­ lli sedlák v dědině. který vf, že je třeba jednatpchle, ještě v době platnosU retrlbaěnfch zákonů. Je třeba dosáhnout toho, aby Vůák dostal alespoň důtku, aby to byl důvod ke konfiskaci. NezaUeži na tom, ie Již jednou bylo řízeni zasta­ veno, je třeba naJft něco nového. A tu přikročili strůjci ta­ ženi k poslednimu prostředku: Celedín vedoucího akce proii Vašákovi byl náhodou ve Vlajce, a vzpomněl si na vedoucí­ ho Vlajky, který je odsoUZt'/11 doživotně pro udavačstvi a od­ pykává si trest 8'I Mirově, Pomoci manielky odsouzeného, která dostala za lnfonnaee mléko a máslo, zjednali si přf­

* tup k od110u11enému udavai!i. Podařená deputace dostala se dokonce dvaknit na Mfrov, **a** odsouzený udavač za ZO **ame-.**

rlckýeh cigaret, sýr a slil vydal svědectvf, ie Vailák byl ve-. jloucím Vlajky a pořádal řečnické kursy, Usvědčujfof mate-' riál vezla si deputace slavnostně domů, Vašák byl uavědčea **a** mohlo se parcelovat.

Avia.k cesty spravedlnosti ,j;ou nevyzpytatelné, Odsou­

zený zloěinec rozdělil *Ste* se svými spoluvězni kamarádskJi **o** cigarety a pochlubil se jim, že byl podplacen. Dokonce se v rněm hnulo svědomí na.tolik, že se při i bezpeěnostním orgánům, že Vašáka obvinil křivě a **ie ho** vůbec nezná, Bylo mu prý ř eno, že Vašák byl stejně odsouzen, f,e jde jen o dalli důkaz, aby se mohlo snáze konfiskovat, a ie strana. která **má na** konfiskaci zájem, je tak silná, ie má možnost vymoci vězni čislo 564 amnestii.

1i'lohy se tedy obrátily a strůjci celé akce jsou nyní stf­ báni státním zastupitelstvim pro zloěin naváděni ke křivému svědectvl a pro křivé obviněni, Je zajímavé, že přesto zůst vávedoucí celého taleni nadále na odpovědném mistě v lido­ vé samospnivě, nebof Jeho strana chce ho udrž6' stůj co stůj,

Ale přece jen je to nepříjemná situace, hnní-li trestni řízeni. Jak by to bylo krásné, kdyby nepříjemné spisy, v nichž **Je** všechno černé na bílém, Dá.hle zmizely!

A tu pficházíme k pikantnímu závěru. Z čista jasna sl trestní spis T. v. 65/4'7 vyiádalo - ministerstvo zemědělstvf. Tak zbýVá snad ještě naděje, že přece spis v záplavě papírů zmizí a c.elá věc nakonec usne. Vše bude v pořádku a Vailáka přece jen budemě parcelovat. *Dr Miloslav K o* u *t e c "k ý*

Bilance podnikt\, ěili zastírání nemá smyslu ani dnes

Je dosud v dobré paměti diskuse o tom, zda se mají či nemaji zveřejňovat bilance znárodněných podniků, tak jako se kdysi zveřejňovaly bilance podnikl\\_ soukromých, bank atd. Kdo vlak trochu viděl do dřivějšiho hospodařeni sou­ kromých podniků, vf dobře, nakolik jejich bilance odpoví­ daly skuteěnostl. O tom, zda veřejnost (t. zv. široká veřej­ nost) se kdy vá!ně zajímala o studium bilancí, jest opravdu pochybovati. Také dnes se o to zajímá nepatrný kruh zá­ jemců. Cislice v novinách uveřejňované toti! velmi málo znamenají pro ty, kdo do nich a za ně nevidí. Všimněte si, kolik lidi sleduje výsledky dvouletky v novinách. Jak se kde který závod sám chválí, na kolik splnil předepsaný plán! Cteme-li však na př., že jeden závod mislo JOO% dosáhl 201%, co soudit o předepsaném plánu, resp. o odbornikovl (byl-li to odborník), který tak dobře znal provoz onoho zá­ vodu, ie mu pro dvouletku tak málo předepsal? Kdo si vli­ má těchto nesrovnalostí? Jen ti, kdo každodenně se o tyto věci zajimají.

Bilance podniků! Jak málo lidí se zajímá o tyto věci, Je vidět na poměrném &lehu po uveřejnění Jedné bilance. Pod­ nik vykazuje čistý zisk 24 milionů, odpisy jsou 85 milionů. Kdyby však byl podnik správně odepsal, Ja.k měl (a jak ve­ řejně pfiznal jeho ředitel) 250--300 milionů, byl by měl misto zisku ztrátu 226-276 milionů . . . Veřejně, pokud zná­ **mo,** vyšly jen poznámky prof. Macka v »Naši době« v záři

t. r. Jak to však, le není obecně známo, ie to není případ ojedinělý, ale spíše všeobecný? Cim vět!íi **podniky a** čím větlf závody, tím by měly být ovšem odpisy větlf. Má-li óa př. velký závod hodnotu 30 miliard Kčs, Jeho strojnf zařízeni z toho dejme tomu 15 miliard a odepsal-li rok - čísla Jsou vymyllena, vzata jen jako příklad - 50 milionů, co řici jeho ročnf bilanci, kdyi by měl odepsat 1,5 miliardy?, Jak to, že div nevykilže zisk? AC se snáží jak se snaží při­ krášlit svou bilanci, musel by vykázat ztrátu aspoň mi• liardovou.

Je pravda, ie ani Jeden národnf podnik nedostal z ústřed• nich úřadů směrnice, jaká Je jeho východiskovli bilance. Také žádný konečný statut národních podniků neni znám. podle něhož by měly být podniky řizeny a II něhol by jasn6 bylo vidět, kdo v podnicích skutečně vládne a kdo je od­ pověden. NeboC Hci, že je odpodden Jeden l!lověk a nedati

mu k tomu sankčni prostředky jako v.sssR, je neříci nic.,

Jaký vlak smysl má přikrašlováni skuteěnoati? Kdyb,: bylo otevřeně veřejně feěeno, le odpisy nejsou takřka žád­ né, **nikdo** by se nad tím snad - snad .- nepo tavil. e dělati bilance a dávati do nich odpisy směšně nepatrné **a**

chlubit se výsledky, jaký to má pr a k t I c ký smysl? Má to ten smysl, le osazenstvo podniku, které se o výborné bl· Ianci dozvi, s jásotem volá: »My ul vydělávamel« A poně­ vadž, jak mu známo, »hospodaří na svém«, iádli okamžitě. aby se vydaly peníze na to a ono, col jest Jeho svatým prá­ veht, A vy■Iovi-li jeho vedoucí pochybnost, zda skute ně je situace jeho sávodu skvěli a zfla nenf naopak tfeba dále

*399,*

'

Dneseiv

* více pracovat. vydává se v nebezpečí polJezření, že »je &o

jako před Mnichovem« ... Má to dále ten smysl, že znárod­

.Jaěné podniky nevykazují ztráty a nebudí dojem podniků pa­ sivních. Závody znárodněné vsku,tku totii, jak je vidět i z ne­ dávných článků v »Průmyslovém věstmlm« a v »HoSPodá­ **fi«,** vyrábějí dobře, některé v ý b o r n ě. Ale proč pak tedy sakrývati ony odpisové skutečnosti, jei jsou odborníkům

,mámy (nebo maji jím být známy)? Není přece nic lpatného JI:& tom, říci, jak se věci mají.

Ale ti!. všechno asi proto, že budou volby. Nebude proto

* zájmu těchto voleb klid v závodech ani mimo závody.

*M.S.*

'úroveň

8éfredaktor VýVoje Pavel Tigrid Je nespokojen, ie

,r »Dnešku« v nepříjemné blízkosti s týdeníkem VýVoj obje­ irilo se slovo »střibrňáctvi«. Je to slovo velmi nepříjemné. Ale stříbrňáctvi nebylo jen politické; bylo I stříbrňáctvl kulturní, lze-U v této souvislosti psát o kultuře. Tempo ne­ TYdávalo jen »Poledni list« a »Express«; vydávalo také aSejdrem«. A nemohu za to: ětu-U ve VýVo.ii ělánky pode­ **psané**

Stračena Bulíčková,

dojnice s básnickou vlohou. (Podepsána vlastni nohou.)

,npominám - třebaže nerad - na »Sejdrem«.

Namátkou, opravdu namátkou cituji několik vět, které ve VýVoji napsal někdo, kdo užívá pseudonymu Stračena Bulíčková:

»Teprve po odchování několika telat jsem zjistila. že můj milý Je nenapravitelný don Juan; na mé výčitky odpovídal rozsáhlými přednáškami o dialektickém materialismu a vol­ né lásce. Pomalu mne získal pro sv světový názor. Roz­ **hodla** jsem se. že mu nasadím rovněi parohy. Dlouho Jsme mlvali světa kaidý na vlastní pěst a vedlo se nám jako ()unyklovi v žitě.«

»Rudí žurnalisté jsou skálopevně přesvědčeni, ie všechen skot je soustředěn výlučně v jejich listech a eo ipso nemůže existovat kravka, která by byla Jiného světového názoru.«

»Mrvínek, jsa rozeným dialektickým bmo&istou, zahájil ne­ prodlenE třídní boj proti lidským »kapitalistům«. (Bráno

* jeho psího hlediska.) Theoretickou průpravu načerpal
* Marxova »Kapitálu«. povalujícího se toho času **eod**

kamny«. .

lJplně souhlaslm s **P.** Tigridem, že jsme po válce ztratili hodně ze smyslu pro humor a ze smyslu pro poměrnost, že od dob Jaroslava Haška a Karla Poláčka trpí česlcy humor úbytěmi, zhoršovanými velmi malým smyslem pro humor, zejména mezi těmi, kdož ve svých funkcích by byli rádi ne­ dotknutelnými.

Jako soli bychom potřebovali vice lidi, kteří by dovedli věci nazývat jejich jménem. Jako soli bychom potřebovali **Udi,** kteřl by zesměšňovali, bičovali to, co 2:esměšnit a bičo­ 'Vat zasluhuje, kteří by odhalqvali v plné smě&nosti prázd­ nou důležitost lidí, kteří mají radikální legitimaci v kapse, brojí proti měšCáctvf a přitom jsou v llpatnem měl!Cáctvi až po krk. Jako soli bychom potřebovali lidí, kteří by i·so­ cialistům dovedli nastavit zrcadlo, i když ·by v něm sebe viděli Jinak, než sebe vidí. Levice Jistě potřebuje kritiku a autokritiku a hledají se lidé, kteří by to dovedli udělat tak, aby lidé se smáli a aby tento smich pomáhal a napra­ voval. Jistě má pravice právo, aby nastavovaia takovéto srcadlo levici. Ale takové zrcadlo potřebuje také pravice pro sebe. I tam je nejen mnoho prá2dného, ale i zlého a za­

:Vilého.

. Na doklad, fe se Stračena Buličková neh"bi ani čtenářům

I i\TýVoje, je možno uvést jeden dopis z VýVoje (č. 34):

»Nelíb( se mi výrazy a vúbec reportáž »Stračeny Bulíčko- 1vé« a »Cunykla«. I když Jim neupfrlim vtipnost. zdá se ml. **le** celý ten styl zapadá přilili do vulg4rnosti tisku »světo­

vého formátu«. Slušnost byla vždy chloubou našich časo­

pisů.«

Nevolám po tom, aby Strai!ena Bulíčková byla postavena

pu, dobré karikatuře. i kdyi v m poznáme některého ze SvÝCh známých, kteři kladou důraz na svoji důležitost? - Nechte - Pavle Tigride - v pokoji uhynout Stračenu Bu­ ličkovou. A postarejte se o to, aby záhonek vtipu, humoru **a** satiry ve Vývoji byl veden trochu lépe. *V. Gut w i r t h*

Politika - co je a co má být

* Před let'y byla iivá debata o tom. je-U politika vědou či uměním. Nebyl to jen spor o slova. Bylo by zajímavé dnes zjišfovat, kolik z toho, co kolém nás žije pod jménem politi­ ka. Je vědou či uměním.

Okruh t.oho, čemu se říká politika, se neustále zvltšuje.

Ale úroveň politické činnosti se vcelku nezvyšuje. - Slyiime velmi nµioho o v ě de c k é m soclalismu, ale nevypadá to • tak. že by věda byla **u náa** slyšena ve věcech stranických a politických. Nezdá se. že by strany proti sobě bojovaly zbra­

němi, které dodává věda. Nelze také říci. že naše stranictví by se učilo od vědy t.ouze po novém poznávání, snaze do­ spět •k objektivnímu pozná.ní, že by chlipalo politickou čin­ nost Jako umění léčit bolesti lidské společnDstL Naše politic- ká činnost je stále jakoby ve stínu moci. Každý politický proud musí usilovat o moc, chce-U prosadit, uplatnit své myš­ lenky. Ale naše stranictví je pfilii za.ja.tcem touhy po mocL To je jedna z hlavních nesnází straniotvi: choe získat co nej­ vioe lidi. aby mělo počet. moc. Proto se chce 11bit. Málokdy se llbi ten, kdo mluvi pravdu tak. Jak Je. Větší má úspěch

ten, kdos lidmi hovoři tak, Jak to chtějí vidět oni. jak by

si t.o představovali. Proto sotva kdo se odváti chápat poli­ tiku Jako vHu a umění.

Leckdy kritisujemt, první republiku, až to nenf hezké; ale to. co jsme z ní nemusili stěhovat do DOvÝob poměrů, přepjaté a nerozumné stranidvi, jsme nejen přestěhovali, ale ještě zmnohonásobW. TI, kdo před lety debatovali o tom. Je-li politika vědou či uměním, nevidí v dnešním' stylu naší

politické práce a agitace a.ni nadbytek vědy. a.ni při"líš umění. Politická agitace se mti.lo obliií na pravdu, skutečnost; a co Je nejhoršího: politická agitace - **a na** tu politické strany kladou největší důraz - si VYtvořila svůj styl mluvy, svůj způsob jedná.ní a svoje představy o tom, co je dovoleno (do­ voleno je to, co je v prospěch strany), že nakonec se nedove­ de dohovořit s lidmi, že v nich nezvylluje zá.fem **o** věci veřej­

né. Je nezdrávý stav, když **mnoho** lidí říká, že politika je nezajimá. Nezájem **lidu** o to, co dělá politika v době, kdy sl\_yšíme, že lid si vládne sám, je nezdmvá věc. Příčina je v tom, že t. zv. politika nedovede velmi četné lidí přesvědčit• o své nutnosti, účelnosti a prospěšnosti; projevuje se to tím, že příliš mnozí spatřuji v t. zv. politice činnost,,.které se z osolmího zájmu či prospěchu věnují jen někteří, kteří mají k tomu sklony, důvody, založeni a kterým je dobře tuto čin· nost přenechat. Lze říci, že politická agitace svou dravostí zájem mnohých lidí o politickou činnost neiwylluje, ale tento zájem úplně utlouká.

Mnoho by získalo naše stranlotvi, kdyby se snažilo s lidmi hovořit lidsky, kdyby dovedlo pfesvědčU lidi, jak úzce jejich osobní život a budoucnost závisí na tom. čemu se říká politika. Je Jeden **ministr,** který v rozhlase, **no** schůzích a jinde mluvi k lidem lidsky; neJiorli a nebouří: mluvi tak, jak myslí. Mluvi tak, jak by mluvil v nejužším kroužku, není potřebí horlit a , bouřit. lwltisovat a svalovat odpovědnost na druhé. Hovoří prostě a Jednoduše. Srozumitelně. Jeho projevy jsou velmi poslouchány. Col svědiií o tom. že úspěch může míti '4;n druh politlckého přesvědčování a získávání, který k lidem bude mluvit lidsky. Byla ra.ie.na slova o socia­ listickém humanismu. Stačí **na program,** jen o nich poradně přemýšlet! Ale, bohužel, dosud v našem stranictvi, v politio· ké agitaci je vebni má.lo kdy slyšet něco, co by připomí- nalo tento socialistický Jmmanfsmll!IJ. V. G.

#### p\_olitika

*Josef Hudec*

f

před soud a pro svou podvratnou činnost odsouzena pro vt- 11trahu budoucím generacím. - Prosím Jen o uváženi. zda to, co pod tímto pseudonymem bylo napsáno. Je vkusné.

**Naše tři socialistické strany**

Zdá se mi, že je to psáno nenávistnou. rozlitou ilučí; hodně to připomíná »SeJdrem«. - Ostatně: verba movent,\_exempla trahunt. Proě naříkat, že *to* s tím českým **humorem** je tak 11lé! Nač nepřijít s dobl'Ý)h humorem a dobrou satíron? Jsou Jelitě v Cechách lidé, kteři. ae dovedou zasm4t dobrému-vti-

*JOO* ,.

Naše revoluce uskutečnila krátkými tahy - tedy re­ volučně - řadu opatřeni, jež sloužila jako základ k no­ vému řádu věci. Mezi tato opatřeni náleželo též - na pravém mistě zjednodušeni **našich** poměrů politic-

•

·Dneselv

kých, Několik politických stran bylo ze staré struktury vyloučeno **a** nové politické ústroji sestaveno ze čtyř stran, z nichž tři se nazývají socialistickými. K nim pak byl nově utvořen čtvrtý útvar socialistický - úRO - který - jak dosud se ukázal - je také útvarem poli­ tickým, vedle své vlastni odborAřské činnosti.

V souboji o milionáře se veřejnost dověděla, že roku 1945 bylo jednáno o jedné společné straně socialistické. Jednání nevedlo k cill. Komunisté odmitli utvořeni Je­ diné strany socialistické - jak bylo aspoň tvrzeno v sou­ časných polemikách. Proč? Důvody zatím sděleny **ne­** byly **a** zvědavým zůstávají tedy jen kombinace. **Avšak** i kombinace mohou uvažovati správně.

Pouze jediná strana socialistickA, utvořená **z dosa­** vadních stran tři, musila by být s t r a n o u z c e l a n o­ v o u také i svou vnitřní obsahovou náplni. Každá do­ savadní strana by musila **k** této nové, programové ná­ plni přinésti svůj podíl **a** ze svého vlastního dila dosa­ vadního něco vynechat. Ta méně, ta vice. Neméně ob· tížným úkolem je utvořit ze tři generálních štábů gene­ rální štáb jeden. To není jen věc osobních prestiží. **Ta** otázka zni tak: K d o - která s po 1 e č n á a u t o r i t **11** povede tu jednotnou stranu, která autorita, těšící se trojčlenné důvěře? Kdo zná strany a stranictví, pro toho nebylo překvapením, že při jednání o utvořeni strany jedné nebyly překonány obtiže, jež jsou spojepy s tako­ vým politickým převodem.

Zůstalo tedy při stranách třech, avšak přece byl uči­ něn krok kupředu. Ze tři socialistických stran byla vy­ tvořena jedna N á r o d n i f r o n t a, s přibráním ještě strany čtvrté, nesocialistické, která však přijala stěžejní programové postuláty socialistické **a** až dosud ukázala se býti partnerem loyálním.

••

Pominulých volbách jsem napsal **a** napsal jsem to **s** radosti - že »komunistická strana je dnes j i n á s tra n a, než jakou byla před čtvrt stoletím, anebo éd *ao* druhé světové války« (»Dnešek«, I. ročník, čís. 11).

Uplynulo však teprve něco více nei rok a události vnucuji zase otázku: nebyl to omyl, posuzovati komu· nistickou stranu jako stranu jinou, novou? Komunistická strana ještě neosvědčila tuto změnu nějakou programo­ vou deklaraci. Ta změna se jeví jen v ústním podáni, když se ozývají - někdy až nápadně - slova »národ, vlast, slovanství, lidová demokracie« atd., atd. Avšal< setkáváme **se s** takovouto politikou: návrhy pro parla· ment podávají **se k** prvému hlasování po hospodách, jsou vysílány hromadné **a k** tomu ještě falešné deputace do parlamentu; hrozí se, že to to budou rozhodovat masy - na př. záležitost sokolských biografů; vychva­ luje se Gottwaldova vláda, ale současně podnikne se da­ vový útok na 11 ministrů téže Gottwaldovy vlády (pro odchylné hlasováni v přípravném teprve jednání o zále­ žitosti, jež má býti předmětem jednání parlamentu) 1 ve vládě Národní fronty menšina vystoupí útočně na ve­ řejnost proti hlasování většiny; jsou prováděny volby do závodních rad - tedy na úseku čistě dělnickém - takovým způsobem, že to rozrušuje práci a pracovní morálku v závodech; anebo dokonce je dělník vyštván ze závodu pro své odchylné politické přesvědčeni, avšak přece jen také přesvědčení socialistické? Jak posuzovati všechny tyto zjevy za éry lidové demokracie a za éry socialistické Národní fronty? Co je to? Kam se ta posu­ nuly směrnice naši jeH.nofrontové politiky, která **byla** vít,ína s radosti a nadšením celého nárÓda?

•

Ano - stala se změna. Tehdy aspoň se projevovala spolrčná vůle k společné práci, dnes je již v proudu b oj o p o I i tj c k o u m o Ze politické strany mezi sebou so těif - to je věc přirozená. Každá strana chce růst

c.

a každá velká strana usiluje o primát. To je přírodnz zákon. Avšak dnes je již narýsován o úvod k boji o po- 1 i ti c k o u m o c. Nejen o podíl na politické moci, nýbd­ **o** moc celou, výlučnou.

Podle naši oficiální propagandy je všechno u nás tak růžové,.'ie je to jedna radost. Všechno se nám dařf na sto i přes sto procent. Jsme dnes v řadě států nejsoo­

ádanějších, poměrně nejblahobytnějších, v lecčems **t.** kráčíme v čele, »vedeme a ukazujeme nové cesty .. ·• **A**toproto, že máme svůj socialismus. Vždyť kdo vlúclna u nás, kdo řídi náš stát? Socialisté. Kde je ještě nějak.i\ jen trochu opravdová moc, s niž by bylo třeba vážně počítati, která by překážela našemu parlamentu či ohro­ žovala jeho demokratickou a pokrokovou práci? Kde **je** jen poněkud vážná moc, která by rušila naše budovatel­ ské dilo v otázce hospodářské, jak byla vytčena směr­ nici znárodňovací, kde jě u nás nebezpečí, jež by hro­ zilo nějakým zápasem kulturním? Kde je u nás něj,ké\ reakce - kde je skryta, jak vypadá, jaké má konkretni formy, jakou má opravdovou moc a odvahu, k čemu **se** chystá, jaká jsou toho znamení, úkazy - s k u t e **ě­** no st i?

•

A najednou vyletí po povětři sud s prachem. A s ta- kovou detonací, že se ozvou hlasy o zachvění základ6. státu. Z kterého úhlu naší pospolité domácnosti př šel výbuch? Přišel z hlavy - z vlády. Reakce byla konečně objevena: Je to jedenáct ministrů, k nimž se připojll ještě ministr dvanáctý, tedy celá většina vlády, »kt-1rl se postav'ila na ochranu milionářů", jichž nám po celem tom předcházejícím tažen! proti kapitalistům zbylo **jei;t6** celých pětatřicet tisíc ...

•

Zdá se, že pro někoho je reakce nutnosti. Proti **komu** by bojoval, proti komu by bouřil? A když jsou pomčry uspořádány již tak, že reakce není (jako nějaké ak.utni nebezpečí) tu musí býti nějaká reakce vymyšlena.

Bude volební boj. Boj o politickou moc. Kandidovat budou jen strany Národní fronty. Národní fronta má vf­ tězstvi zajišt no - vždyť nemá odpůrce, žádná strana proti této Národní frontě nebude postavena. Bude tedy jen boj o po d i I na politické moci uvnitř této Národnf fronty. Bude boj o primát, A hlavní boj bude u v n i t **f­** soc i al i s mu - mezi socialistickými stranami. Hoj ten měl by býti jen ideovým a programovým soutěže­ ním - fair play.

Ve sportu obě strany nasazuji všechno pro své vítěz­ ství, či - obrazně - pro porážku odpůrce. Avšak majl pravidla slušného, čestného boje; který hráč se dopustl přestupku proti těmto pravidlům. je vyloučen ze hry. **A** po zápasu - po vítězství **a** porážce - vitězov,é i **po­** raženi podají si ruce.

Do volebního boje, politického boje byla však vnese­ na jiná pravidla. Nejlépe se bojuje proti nějaké reakčni straně. Poněvadž v naší politické konstelaci reakčni stra­ ní není, tedy se nějaká reakční strana udělá. Z těch, kte­ ré zde jsou. A to jsou strany socialistické, jichž zformo­ váni v jeden pracovní, národní a socialistický útvar bylo před necelými třemi roky provázeno slávou a blahoře­ čením. Dnes musí být aspoň jedna z pich stranou re­ akční. Ta, která je nejsilnějším konkurentem a která **by** případně mohla oddálit těch toužených jednapadesát procent.

Co by **se však** stalo, kdyby nejsilnější strana zazna­ menala nějaký dstup;l Co by se staio s Národní frontou. která svým významem a svým po s I á n í m - státním, národním i socialistickým - znamená vice než nějakf přesun **a** posun ve stranách, z nichž Národní fronta je složena? Národní fronta by trvala dále, celek by byl uchován. Sociálni demokracie byla v minulých volbác1'

*40-'*

Dnesetv

**r.otločt11\o** do pozadí. Avšak nesla loyálně dále břemeno 1>0111llcy *Nf11*oůnl fronty. A i kdyby některá strana Ná­ rod ni ftonly zlskala ve volbách třeba i (jt°: procent hlasů, Nt\1oclnl fronta by měla být zachována v tom početním ťltvoru čtyř, jak je dnes. Jednot a národ a je větší vOc než přesuny v politických stranách a každá politic­ kd nltana, která má skutečně na zřeteli zájmy národa, m11'li z toho vycházeti, Svět je pln neklidu. Své svobody Jnmc dosáhli po dvakráte v neposlední řadě také s v o u J c d n o to u, nikoli větší či menší velikostí té které po­ litické str,any.

Národ náš, jako v devátém století za času knižete Bořivoje přestoupil ke křesťanství, tak - možno říci - přestoupil ve století dvacátém k socialismu. Socialis­ mus, a tím tudíž socialistické strany, mají všechnu odpo· vědnost za osudy národa.

národní hospodář

***Josef*** *Beneš:*

**Stíny americké finanční pomoci**

-Ovodem se omlouvám p. Dr Novému, !e jsem nikteralt neminil vzít v pochybnost jeho objektivitu ani objektivitu redakce „Dneilku", jestliže jsem poukazoval na „vlči mlhu Ideologického zdšti", kterli zabraňuje, aby nlirody viděly svě­ tové hospodliřské problémy jasně **a** neskresleně. Js,em si na­ opak vědom toho, !e redakce „Dnešku" se poctivě přičiňuje, aby Vlči mlhy všeho druhu byly rozptylovliny. Douflim však, že mi pan Dr Nový dli za pravdu, !e takovli vlči mlha sku­ tečně existuje, neboť sám říkli: ,.Prvnim předpokladem pro uskutečněni jednotného a zlivazného mezinlirodniho pllinovli­ ni vaak je, aby se stlity vzdaly své suverenity, a to i velmoci, tedy v praxi vytvořeni v nějaké formě spojených stlitil svě­ tových. Domnivlim se, !e za dnemich ideologických rozponl lze to těžko uskutečnit, i kdy! by takové sjednoceni lidstva bylo nejvýAe !lidoucl. Teprve pak by toti! přestalo nebezpeči krisi a vlilek."

To je jasné stanovisko. Bylo by ode mě opravdu nepocti­ vé tvrdit, !e Dr Nový pomlihli vlči mlhu vytvliřet. Nemo­ hu se však ubrlinit dojmu, !e je do jisté miry jeji nevinnou oběti, co! se mu pokus!.m ve své odpovědi doklizat.

Začnu onou spornou miliardou, o ni! jsem prohllisil !e nlim bude v ka!dé pftpadě chybět, pou!ijeme-li ji na nlikup potravin. Měl jsem na mysli toto: zahranični obchod je, jak Dr Nový slim dovozuje, v podstatě výměna zbofi za zbo!i. Ka!dý stlit mfiže dovézt jenom tolik, kolik vyveze, resp. vy­ robi pro vývoz, a hodnota vývozu tedy představuje kupni silu dotyčného státu. Jsou státy, které dik přiznivým výrobnim podminká.m mohou tuto hodnotu zvyšovat téměř neomezeně, jiné ji mohou zvyšovat jenom do jisté miry a jiné vfibec ne. Včtšina státfi. dnes patři do kategorie druhé a třeti a jejich hodnota vývozu je vice méně hodnotou stlilou. Jestliže z této hodnoty vezmu jednu miliardu na nákup potravin, je jasné, že mně ona miliarda bude na druhé straně chybět. Budu mit prostě o miliardu méně exportniho zbo!i k nlikupu jiných nezbytných potřeb, dejme tomu surovin. V takové situaci bude jistě postiženému stlitu vítané, kdy! si bude moci opa­ třit potraviny úvěrem a uvolněnou miliardu exportniho zboti použije na nlikup suroviu.

Uvedu přiklad z nedlivných rusko-anglických obchodnich jod11t\nl. Jednou z pi'ičih, proč tato jednlini ztroskotala **(zda­** lol<n ovAom ne piičina hlavni) byla neschopnost Anglie „za­ rilnt lt" požndované ruské dřevo prfimyslovým zai'izenim, je­ Jllcot om1Jz1má výrobni kapacita nestači krýt potřebu. Za pnl­ n1yslovd zni'lzunl kupuje Anglie ve světě. potraviny. Je tedy joon . 2o kožd(L miliarda, danli na nlikup potravin, bude chybět pl'I n(dwpu nurnvln (v daném připadě ruského dřeva), a na­ opnlc l<n?.111\ miliarda potravin, kterou Anglie dostane na (lvO,· z Amorll<y, bude znamenat ulehčeni situace, jakési oka­ ntf.11.6zvýlltml kupn ;tilly. Je dlile jas;1é, že takový úvěr bµde pol!l\dovdn jonom v podobných nalěhavých pi'ipadech **a ne-**

*�Oe*

má proto smysl mluvit o připadech nenaléhavých, kteroužto druhou eventualitu Dr Nový velmi obAirně a podle mého nli­ zoru zcela zbytečně rozvlidl.

Poukaz na přiklad Anglie, !e toti! amerlckli pfi.jčka byla pou!ita i na nlikup statkfi. zbytných, jako jsou filmy a tabák, zde neni na mistě. Anglická vllida jistě bedliv6 uvažovala, které věci nutno nakoupit **a** které nikoliv, a povalovala tedy **1** filmy a tablik za statky „nezbytné" - nezbytné potud, že nutně patřily k udrženi současného !ivotniho standardu anglického občana. 2e tento standard u! dlivno neodpovfdá. finančnim mo!nostem země, je dalili kapitolou. **V** ka!dém při­ padě lze mluvit o americké pfi.jčce jako o daru, který umo!­ nil Anglii vést pfi.l druhého roku blahobytnějAI.život, ne! od­ povídalo skutečnosti. Bez americké pfi.jčky by byla Anglle hned na začátku tam, kde je dnes - na dně svých finančnich mo!nosti, tvliři v tvliř zoufalému problému, jak překlenout onen pověstný „gap" - rozdll mezi dovozem a vývozem.

Tragika Anglie je v tom, že po ztrlitě zahraničnfch inves­

tic nemli prosti'edkd k udr!ovlini obrovsltého dovozu na vý­ živu svého obyvatelstva. Tento dovoz je téměř dvojnlisobek hodnoty vývozu.. Aby nepoměr odstranila, **slihla** Anglie po náhlém vyčerplini americké pfi.jčky k nejdrastičtějil!.mu opa­ třeni, jaké si možno představit: seškrtala import natolik, !e se aspoň poněkud přibli!il hodnotě vývozu. Utáhla sl temen

- jak by řekl pan Dr Nový - a to pořlidně.

Proč to udělala? - klade mi Dr Nový sugestivni otázku. Proto!e se chce postavit na vlastni nohy - odpovidám. Zřek­ la se milodarfi a uchýlila se k „dobrým starým, osvědčeným methodlim" autarkie, v pevné dfivčře, !e se takto zotav!. Bu­ de jeji dfi.věra splněna nebo zklamána? To se uvidl. "Jli osob­ ně mysllm, že bude zklamlina, a to hanebně. Pokud se nepo­ stavi světové hospodářství jako celek na nohy, nepostavi se na nohy ani jednotlivé stlity. A na nohy je nepostavi svě­ tové hospodlifatví tak dloúho, dokud se jednotlivé stá.ty bu­ dou stavět misto na nohy na autarkické protézy. Utahovlini femenfi. neni zajisté tim prostředkem, jim! by mohlo být do­ sa!eno světového ozdravěni.

•

Tolik ke kapitole Anglie kontra Amerika. Zniinku zaslu- huje pftpad s onou nedlivno zrušenou směnitelnosti libry. Kolem této věci se strhl velký povyk a bylo zejména slyšet

.,pokrokové" hlasy, zle plisnici „ziskuchtivou" a „reakčni" Ameriku. Co se vlastně stalo ? Anglie se odklonila od zlisady volné směnitelnosti libry, kterli!to zásada ji! dlivno nezá­ visle na americké pfi.jčce, tvořila zliklad finančni politiky celé sterllngové oblasti. A! dosud si všechny stlity mohly volně vyměňovat libry za kterékoliv platidlo, tedy i za dolary. Je­ liko! v současné době panuje v!iude hlad po dolarech, státy, obchodujici s Anglii, sl vyměňovaly ziskané libry za dolary **a** tyto dolary byly hrazeny z americké pfi.jčky. Takto se vlast­ ně pfi.jčka Anglii stlivala pfi.jčkou celému světu, neboť z ni byla nepř!.mo hrazena světovli potřeba dolard. Pro Anglii, která počitala, !e ji americkli pfi.jčka vydrti do r. 1951, bylo, ovšem těžkým rozčarovánlm, kdy! shJedala, !e následkem směnitelnosti libry za dolar se pfi.jčka yčcrpli ul letos. Ne­ byla tím ovšem ošizena ani o cent, naopak ji to umo!nilo rozvinout obchod s mnoha zeměmi, které by s ni jinak nebyly obchodovaly následkem nedostatku dolard. Timto velmi jed­ noduchým zpfisobem byl vlastně uklijen světový nedostatek dolard, a zrušeni směnitelnosti proto znamenli zcela určitě krok zpět na cestě k světovému ozdravěni. Snad to mfi.!e přinést Anglii okamžitou nepatrnou ůlevu tim, !e ji zfistane zbytek americké pdjčky **o** měsic déle, ale i to je výhoda na­ nejvýš problematickli.

Ano, kolébka liberalismu se odvrátila od liberalismu zlidy **a** také řidl a pllinuje. :8.idit **a** pllinovat se dnes stalo ve světě nejnovějllí módou. Liberalismus je ve psi, jeho zliře !alpstně pohasla. Bídu světa zaručeně vyléči ffzené hospodlifstvi. Za­ činli novli epocha lidstva, kdy všemocný a dfi.myslný stát obslihne všechno lidské konlinl pomoci gigantického spravniho aparlitu. Nebude soukromli iniciativa, budou jen úředni normy **a** plány. Nebude mezinlirodni obchod, budou jen mezinlirodnl obchodni dohody. 'My vlim tolik **a** tolik lokomotiv; vy nám tolik a tolik pomlid na vlasy. Chaos **a** krise zaručeně zmizl, neboť bude mlt dfi.myslný, bezvadně fungujici velepllin.

•

Nu!e, zde je na mistě, abych z!U'ihl bledl a uklizal tvlif, **1** kdy! je to dnes velmi riskantni. Ano, jsem stoupencem li­ beralismu, toti! toho1iberalismu„ který B. Croce ve své kni-

**Dnesetv**

ze·,.Evr«>f)a XIX. stol." nazýri nábo!enstvbn syobody. Nikoli onoho **liberalismu,** jali je dnes nesprá.vně nazýván soui!asn:t soukromokapitalistický **syaWm a** který ve skutečnosti nenl liberalismem, nýbrt **stavem** hosp41dMské anarchie. Skutečný liberalismus se nikdy nest&vi proti plá.nu **a** tizeni, pokud je, tlm docllena Z\l'ýAeni individuáln.1 svobody. Nelze st&vět do zttsadnfho protikladu liberalismus a to, co se dnes nazj:ov4

„tizeným hospodářstvim". Protikladem flzeného hospodátstvi je jediné hospodáfaká. anuchie. Neni tedy pravda, jak tvrdl Dr Nový, **!e mezinérodni** hospodářská. organisace a h"bera­ lismus se nesluěaji; nýbd pravý opak je pravdou. Maximum liberalismu mMe být doQa!eno v sjednoceném, hospodářsky organisovaném 'SVětě, co! konečně sám Dr Nový potvrzuje shora uvedeným citátem **o** spojených státechsvětových.

2e toto není planá fantasie; nýbr! velmi reálné a aktué.1- ni skutečnosti, dokazuji zprá.vy o konferenci 16 národ-O, které vytvořily výbor , pro studium mo!nosti zi'izenf celnl unie ***1'*** jednotnou **minou.•** Ne, ,liberalistický ideál nenf mrtvý, jak se domnfvá Dlr **,Nm"$',** nýbrlt žije velmi intensivně a jistě vydA bohaté plmdy na.vzdory neporozuměni zprava i zleva. Toto neporozuměrú je prá.vě součásti oné vlči mlhy, **o** niž se zrni­ ňujL Mnoho lldl dnes bohu!el zaměňuje liberalismus se sta­ vem hospodáfské anarchie a nevidf, že opravdový liberalismus jakožto snaha po dosaženi maxima individuálnf. svobody, musi nutně mít neptá.tele na levici i na. pravtci. Liberalismus je ovlem odp(l.rcem socialismu:, jestlile se socialismem rozumI snaha po úplném ovládnuti hospodáfského děnf státem, a?e naprosto nemusi být 04'lp6rcem částečného státniho zásahu, jestliže se jim docill zmno!enl hulividuálnfch svobod. Na dru.­ hé straně musi bjt liberalismus stejným odptl.rcem hospodU:­ ské anarchie, představované neusměrfl.ovaným soukromoka­ pftalistickým systémem, kde hospodái'ská. diktatura několik& silných jedinC-0 zncmotil.uje nplatněnf plné individuálnf svo- body pro celek. -·

Dnes se ovšem zdá., **jfko** by spolu soupeřily jenom zml­ něné dva extrémD1 směry. Liberalismus, který byl ostatně vždy nehlučný, **jako by** zmizel ze světového politického je­ viště. Nenf **to po** prvé, co liberálnl myšlenka takto zdánlivě

„odumřela", **a** pfece v prflběhu dějin stá.Je vltězi bez hluku **a** ndsill, ale jistě a nezadr!itelně jako lidská kultura a civili­ sace. Liberálnf ideál svobodného individua, neohrožovaného náaillm zl va an,i zprava, zflstává, mysllm, i dnes ideálem zdrcujfcf **většiny JmJturmho** lidstva.

•

K tomuto .Jiber4lnlmu Ideálu pati'i ovšem nutně před- stava volného **světového** obchodu. A zde jsme u jádra nedorozuměnf. To, co nazývá Dr Nový hospodářským **li­** beralismem **a** . jeh **zhoubné** dťlsledky tak obšírně popisu­ je, neni hospodAfským liberalismem, nýbrž právě je,­ nom hospodáiským anarchiamem. Sv.ět je rozdroben na řadu drobných .cellro, které mezi sebou dravě soutěži, obehnány hradbami cehúch bariér. Za tohoto stavu věci, který je vý.­ směchem liberalistickému fde41u, je ovilem nemyslitelné, aby se některý stát vzdal eelnl ochrany vťtči silnějšímu konku­ rentu ap. Dr Nový si skutečně-mohi,ušettit námahu, když. m o tom tak dlouze ptesvědě'uje. Za tohoto stavu věci je ovšem na mistě, když .sl Anglie a jiné státy uttilhnou opasky a ob'e­ ženou se hradbami. To- ovšem nic neměni na faktu, !e takové utahováni opasku je s hlediBka světového hospodáfského ozdravěni nesmyslné a nezdravé. **Z** utahovdnf opask-o nikdy nem-Ože dojit k ozdravěni, n;ýbr! jenom k hospodářským sou­ chotinám **a na,-konec** ke Jaisi a rozvratu, což je patrně účel, který „jisté kruhy" - jak je dnes zvykem psát, sleduji, jeli­ kož tim vzrostá jejich politická chance.

Zde se po pr.vé setluivAme s onlm neblahým slovem krise, a bude ufitečné, kdy! se u něho poněkud zdržfme. Krise je, jak dobře l'fká Dr Nový, ucp4.nI hospodá.tského koloběhu, a jejlm typickým projevem je vytvořeni neprodejných přebyt­ kt'.l. Tyto přebytky nevznikajl ovilem jenom z nadvýroby -

e. já dokonce tvrdhn, !e V-Obec nevznikaji z nadvýroby, nýbi-1 z nedostatečné kupni sily. Světové hospodářstvi ještě dlouho nebude produkovat ·tolik, aby mohlo slu!!ně uživit všechno své obyvatelstvo. Jes se již dnes objevuji neprodejné pře­ bytky, nenl to proto, \'.e je přilil! vystupfl.ována světová vý­ roba, nýbrž proto, !e je pfillš snfžena světová kupnf **slla.** Na dt'.lkaz svého tvrzeni jsem citoval projev sira L B. Orra, a pan Dr Nový necht' mně to laskavě nevyčltá. Sir John ovšem volt\ po světovém tlzeném hospodátstvf, ale poněkud jiného druhu, než e domnlvá. Dr Nový. ftldit a f1dit je roz­ dJl, ludit -světový hospodáfskf chao.s metodou utahovául

opasku je, mysÍim, dokonale pochybeně,, neoof to znamen& snitovánf kupni eiia, a tlm zesilováni kriBe. Talmvě fizen1 John zcel& určitě neměl na mysli. .Jeho ideálem bylo nepo­ chybně ono tizenf liberálni, o kterém se zmiňuji.

Vdbéc Dr Nový mně zcela zbytečně dává. obšírnou lekci

\*

**o** smyslu fizeného hospodá.řstvf. ,.Hospodářský život se stal komplikovaným a nµtno jej fídit," pi!e. Zajisté! Ovšem ni­ koliv tJm. že jej ještě vice zkomplikuji umělými ptehrndamf v bláhově snaze chtit jej usměrnit do pracně narýsovaných plánfl. PatH k největ!ii tragice modern.iho myšleni, !e: prvnl

nápad. jak odstranit chao!f soukromokapitalistické- anarchie, byla myšlenka totálniho postátněni všeho hospodářského dě­ ni, kterážto myšlenka se dosud udrfuje s fanatismem v his­ torii dosud nevídaným. Myšlenka liberálního světového stá• tu le!i zdánlivě pohřbeno. pod pfivalem propagandy součas­ ných m&lnfch ideologii. **A** přece fe to my!llenka budoucnosti **a** jeji základy j byly polofeny, i k to mnozí lidé pro ideologickou vlčl mlhu, záměrně roz!liřovanou, nevidí. **To** jsem chtěl naznačit poukazem na odkaz F. D. Roosevelta.

Na jeho osobě Vidime nejlépe-, jak je nutno rozlišovat onen dvoji liberalismus. Jen tak si tom mtlžeme 'V}'světllt zdánlivý paradox, že Roosevelt - liberál duši i tělem - byl v neusté.lem konfliktu s jinými „liberé.ly". Jeho ideálem bylo to světové liberálnf soustáti, které by se pokusilo odstranit **nebezpečI** hospodářských poruch a dosáhlo světové prosperity . spravedlivou cenovou, daňovou a mzdovou politikou a co nej­ u!ši a nejvolnějši mezind.rodnl spolupracL Aěkoliv **se** to zdi paradoxnl, tento ideál nikdy nebyl tak živý jako proirě v této době. Jen tak se mohlo stát, že uprostřed na.pěti, vyvolaného soupetenim extrémnlch módnlch ideologii, 16 evropských stá­ td vytváfi studijnf výbor pro zi-izeni celnf unie, navzdory uštěpačným hlas!1m zprava i zleva. Je tragické pro ná.i! ná­ rod, **fe** stojhne stranou tohoto velkého liber4lniho pokusu, posedfi vlči mlhou viry ve samospasitelnost totá.lnfho státnf­ ho řízeni **To** jsem chtěl řici svým článkem. Nechť mně pan Dr Nový nevyčitá, že jsem poněkud odbočil od daného téma­ tu. Domnivám se, !e toto zdánlivé odbočeni stavi problém americké pomoci do pravého sv tla.

**literatura a** ..., ,

**umen1**

*Edvard O e n e k*

**Jak to bylo v Benátkách**

Na filmovém festivalu v Benátkách. jemuž Italové už čtrnáct let říkají Biennale, jsme dostali Ve 1 k o u c e nu; po prvé v historii českého filmu se na nás usmálo štěsti a stejně v Moskvě jako v Hollywoodu. v Praze jako v Římě. v Kalkutě jako v Texasu filmové noviny oznamují: Grand Pri1', 1947 v Benátkách dostal československý fi,hn „Siréna", uváděný v cizině víc pod názvem „Stávka". Možná. že **ve** světě byli túnto výrokem benátské poroty méně překvapeni než v Ceskoslovensku. U nás nikomu nenapadlo. že by „Si· réna" mohla získat tak světoznámou cenu. zvláště proto ne. že zprávy o účasti v Benátkách !nluvilv jen o „Čapkových povídkách", o kreslených, loutkových a dokumentárních filmech.

Jak se to stalo?

Nakupilo se toho tolik kolem Biennale. že bude dobře. když se veřejnostt-noví otevřeně pravda. aby se zbytečně ne­ ukolébala míněním. že už jsme ve filmu mistry nejmistro­ vatějšími. i když jsme na honv před jinými národy.

•

Především nutno konstatovat, že film „Siréna", natočený režisérem Steklým podle románu Marie Majerové. je f i 1 m ve 1 mi dob r ý. Kritika mu u nás sice vYtkla některé chyby. ale ty zůstanou i na dílech nejlep?;ích. Ministerská komise však nedoporučila jeho odeslim.í do Benátek. protože nebyly přesně známy soutěžní podmínky. Měli jsme za to, že smíme poslat jen filmy dosud vůbec nikde neb.t'ané. **A to** se právě týkalo „čapkových Povídek" a kresMého **filmu**

,,Liška a džbán".

**:IO.I**

Dnesetv

Na místě samotném však čs. dele\_g,l:lt'e zjistila, že filmoVÝ festival je obeslán poměrně chabě. **A. fu.** Brousil o své újmě po poradě s členy čs. delegace obj,ednal do Benátek „Siré­ nu" a loutkové i kreslené filmy, Tušil, že v tak lehké soutěži musí „Siréna" obecenstvu něco říci.

A řekla. Ale než se k tomu dostala, bylo třeba ujistit pořadatelstvo, že film, který ještě ležel na italské celnici, je dobrý, že kromě ČSR ještě nikde nebyl promítán a že stojí *ui* to, aby jej uviděli novináři i porota. Ustrnuli se tedy pří­ slušní činitelé a zařadili „Sirénu" na dobu nejméně vhod­ nou, na čtvrtek 11. září. tedy pouhé čtyři dny před koncem Biennale. a na desátou hodinu do po 1 e dní, kdy sí na­ vykli chodit na představení jen nejzatvrzelejší kinofilové a milovníci krátkých dokumentárních filmů. Vidělo tedČy „Si­ rénu" asi l0 novinářů, asi třicet Benátčanů a tři echo­ slováci.

V cizím prostředí p0 třicítce jiných filmů světové pro­ dukce se pojednou shledalo, že j e dno o k ý • j e krá 1e m. Pěkná fotogtafie, působivé závěry a jediná liníe filmu vyvo­ lala během představení čtyři živé potlesky na otevřené scé­ ně. A po představení nás cizinci obklopili a celí nadšení nám blahopřáli k tak „úžasnému filmu", jak se samí vyjadřovali. "riskli nám ruce, objímali nás. slzy se jim perlily v očích a to '!le ví, i mv byli touto vlnou dojati. Italové nechápali, jak bylo možno zařadit takový film na dopoledne, proč se ne­ dostal na nádvoří dožec.ibo paláce, kde se filmy promítaly večer před publikem ve večerních toaletách a za slavnostní nálady!

Druhého dne byl italský tisk plný zpráv o „Stávce" -

,,Siréně". Největší chválu dštili na film, opěvovali námět, provedení, hudbu, a vynutili sí, že „Siréna" musela být hrá­ na ieště dvakrát.

•

Francouzi se trochu kabonili. Měli v Benátkách celkem tři dobré filmy. ,.Far r e I i q u e" je velmi krásný a byl promítán na festivalu v Cannes mim o s o u těž. Fran­ couzská porota nedoporučila, abv překážel filmu „Kráska a zvíře". o němž se domnívala, že musí dostat první cenu. Druhý francouzský film, poslaný do Benátek, má název

,,M o n s i e u r Vin c e n t" a znamená důstojného pána Vincence. který nejen hlásá, ale také prakticky se věnuje charitativní činnosti. Fresnay v něm hraje dobře. Třetí film se jmenuje „Q u a i d e s O r f e v r e s" **a** vyniká jen hrou Jouvetovou. Jinak je to detektivka, mistrně zvládnuvšf úskalí manýry POdobných filmů.

•

Američané nepcslali do Benátek nic mimořádného. Řadu sladkých nebo dojímavých kýčů s průhledným obchodním za­ měřením. aby se líbily a plnily pokladnu. Výjimku činil nej­ levněji pořízený film „Sn y, které I ze pr od á vat". Ukázal surrealismus ve filmu a promluví} řečí novou. Ovšem, to neni film v pravém slova .smyslu. To byl experiment pro odborníky, který se vydařit

•

Mexičané využili příležitosti a poslali vše, co rychle do­ '11:ončovali. Jejich pružný zástupce pracoval na plné obrátky. Ale i bez toho jtden film ze čtveřice zaujal zcela mimo­ řádně. Film „Per 1a" má tak nádhernou fotografii, že se s ni nr,mť1že nikdo tak brzo rovnat. Steinbeckův námět má též hluboké iádro. Perla, vylovená z hlubin. vysoko oceněná, pi-inúší jen neštěstí. Její nálezce ji tudíž hází zpět do moře. A v tom román Mexičana, jeho žen a dítěte.

•

ťakó Švédové obeslali festival několika filmy, Svým hu­

niorcm zvlóšť upoutal film **„P** e n g are s" - **,.P** e ní ze"

, m I .lokousi číiku, aby se o něm případně uvažovalo. **V 1)0-** dobnt si ltmci byl Angličané. Známý „Odd man aut" byl promítňn mimo soutěž a ostatní neznamenaly ani dobrý, oni kincmotogrufický přínos.

***jOi***

Lokální patriotismus Italů byl pochopitelný. Nejraději by získali všechny ceny, kdyby to jen trochu bylo možné. Uká· zali několik filmů, zdaleka však nikoli úrovně „Paisy", .,Vi­ vere in pace", .,Roma citta operta". Příběh sousedky z peri­ ferie, Angeliny, jak l'Ostla její popularita až k tomu, že by se málem stala poslankyní, je režiině uchopen za nešťastný konec. Herečka - Magnani - byla zato výborná a prá­ vem dostala cenu za nejlepší herecký výkon. Další italský film „Tragický hon" je lepší. ale stále se marně porota ohlí­ žela Po díle, kde by nebylo aspoň základních kazů.

Tak se přiblížil den, kdy muselo padnout rozhodnuti Italskými posudky, ne staršími tří dnů. bylo ovlivněno ve­ řejné mínění a v kuolárech se hovořilo o „Siréně" jako o taj­ ném tipu. Američané a Angličané si včas uvědomili. že při kandidatuře svých slabýcl'l filmů by sotva získali nadpolo­ viční většinu u jury. Museli spolknout hořl:ou pilulku a řici sí, že tentokrát hrozny jsou příliš vysoko. Nikdo neměl ná­ ladu chválit Hollywood jen proto, že tam vyrobili dobré fil­ my a že tam opět dobré filmy vyrobí. Na Biennale ukázali jen běžný komerční film.

•

A patrně si tu uvědomili, že fr a n co u z s ký f i 1 m se jim stává nepříjemnou konkurencí. .,Le diable au corpos", ,.La Silence est ďor" a ještě některé mají už za sebou tolik chvály, že by bylo škoda ještě ji Fran­ couzům přidávat. Dobře uvažujíce, usoudili asi, že pro nč nebude konkurenci cena, udělená filmu ze země s malou produkcí. ,,Siréna" se jim pro to výborně hodi1a.

S přispěním sovětského zástupce jsme mohli Počítat od začátku. Sovětský film „Jaro" nenašel v Benátkách dobrou půdu a ostatně bylo známo, že kromě země původu byl už promítán i u nás. Mohl tedy Rus hlasovat pro nás. Zbývalo tedy ještě „získat" dva hlasy, aby československý film vyšel ze soutěže vítězně. S jedním novým přítelem můžeme po­ čítat: Je jím zástupce Mexika.

Ostatní vysvitne z dalšiho:

1. porotě zasedalo de set členů z těchto zemí: .Anglie, Československo, Dánsko. Francie. Italie, Mexiko, Sovětský svaz, Spcjené státy, Švédsko a Švýcarsko. Hlasovalo se lfst­ **ky a** bez předchozí debaty. Výsledek byl tento:

,,Siréna" šest hlasů, ,,Quai des Orfevres" dva hlasy, **,,Tra­**

gic}sv hon" dva hlasy.

Ceskoslovensko vyšlo vítězně už v prv­ ním ko1e. Kdo byl oním šestým, který volil „Sirénu"? Zjistí se jako neznámé **X v** rovnici.

Pro '"Quai des Orfěvres" byl určitě Francouz **a s** ním hlasoval Svýcar. který nezapíral. že „Quai" považuje za nej· lepší. Pro „Tragický hon" hlasoval jistě Ital **a pak** bezpo­ chyby Dán italského původu - Pietro Parisi. Desátým je tudíž Švéd, který rozhodl, že Grand Prix 1947 dostala

.,Siréna".

Tedy souhrnně: Dostala ji proto, že to byl jeden z dob­ rých filmů a protože tu působila řada příznivých okolností. **Mám** osobně za to, že převažovaly tak zvané „příznivé okol· nosti" od nezamyšleného odeslání filmu z Prahy až p0 nová benátská přátelství.

O druhou cenu se metal los hůře. Fronty se rychle vy­ hranily, když se ukázalo. jak to vlastně dopadlo s Grand Prix. Už se nehovořilo ani o „Quai". ani o „Tragickém ho­ nu". Pět hlasů navrhovalo na druhé místo mexickou „Per­ lu", pět hlasů americký film „Sny, které se dají prodávat". Při rovnosti hlasů musela se volba opakovat. Opakovala se pak ještě čtyřikrát a vždy se steiným VÝsledkem: 5-5. Ša· lomounské rozhodnutí zakončilo boj: o1,,b a f i 1 m y b u d o u p o v a ž o v á n y j a k o d r u h é! Tak se stalo.

Pak se už tančilo mezi vejci podle písničky „Ty mně - já tobě". U jednoho filmu byl odměněn režisér, u jiného he­ rec, u jiného nflmět, u dalšího davové scény, Bez tance měly úspěch jen naše české filmy kreslené i loutkově. Tam-druzí nepřinesli ještě tolik myšlenkové-

•

Dneseiv

**ho** bohatství a novosti jako my. Na tomto poli bychom měli plánovat práci také tak, abychom příští rok mohli obeslat festivaly vždy no\1Ýlll krátkým filmem a - brát ceny aspoň **na** ně.

•

Grand Prix způsobí. že se o náš film bude zajímat cizina víc než dosud. Jistě by bylo taktické, kdybychom nyní mohli dát na trh aspoň stejně dobré filmy další. Především je to Čapkův „Kr a kat i t", který je před dokončením a podle četných úsudků bude lepší než „Povídky", jež pro několik nešťastně zdůraZJlěných nefilmových scén nemohou být po· slány do ciziny. Skoda, že „Krakatit" už nemohl do Cannes! Snad tedy až příští rok - a snad na festivalu v HollYWoo­ du, který se už připravuje. Bude prý takový, jaký svět do­ **sud** neviděl.

I začne velké uvažování, co se tam pošle a hlavně -

**kg** o tam pojede!

život a instituce

***Dr*** *Vladimír K r e j č* ***í***

**Pro propaganda zabíjí**

**V** jednom .z mnoha dopisů, reagujících na článek **o** »Propagandě, která zabiji«, objevil *se* požadavek, aby. chom se nejdříve pokusili o definici samého pojmu pro· **pagandy.**

Pisatel dopisu správně rozumí pod propagandou zá­ měrné rozšiřováni zpráv, dojmů a názorů, opírající se **o** mocenskou autoritu. Podstatou propagandy tedy je ší­

}eni určitého smýšleni a přesvědčeni (nebo, chceme-li po·

:užit slova zvlášť pro to raženého, určité ideologie) mezi osobami, jež tento myšlenkový postoj nezaujímají.

Prvopočátek každé propagandy je v lidem vrozené po. bodlnosti. 2e myšleni bolí, konstatoval již Masaryk. Pri1- měrný člověk se vyhýbá námaze, spojené *s* myšlením, 11tejně jako se vyhýbá všemu, co mu způsobuje strast a bolest fysickou. Místo samostatného myšleni přijme ten­ to člověk standardni myšlenkovou konservu, přizpůso· lbenou jeho chuti a opatřenou úhledným obalem a přitaž· llivou etiketou.

Propaganda a přesvědčováni a šířeni ideologii i!ini te­ prve záměrnost a soustavnost, s jakou se tak děje: pro. paganda obrací se na co největší počet občanů, opírá se ijo nich dnes a denně se v echtran, z rozhlasu, novin, biografů. Působí stále určitým vytčeným směrem, po­

<lo na kapkám, jež stálým dopadem vyhloubí i kámen. Přitom se zpravidla obrací nikoliv na Lidský rozum, nýbrž na lidské vášně a instinkty: lichotí i hrozí, uklid· í'iuje i dráždí. Počítá s nejšíršími vrstvami a přizpůsobuje propagační prostředky jejich duševní úrovni. (Němci to cynicky vystihli tvrzenim, že propaganda musí být urče·

na

pro ty nejhloupější.)

Nejlépe můžeme studovat předpoklady, provádění a 1Vysledky propagandy na propagandě německé, která

**.v** tomto ohledu dosáhla smutné proslulosti a dokonalosti. Podle jejích zásad nutno propagandu soustředit do něko· lika málo lapidárních hesel, všem snadno pochopitelných, které pak nutno opakovat tak dlouho, až *se* stanou du­ ševnim majetkem i toho posledniho. Zatím co den;iokra­ cie je ve svém názoru na člověka optimistickou a opírá ise o lepší stránky lidské bytosti, apeluje autokratická propaganda na cit a náladu, na vášně a pudy, při čemž nehledí na logiku; právě naopak, čím nelogičtější věc, tím prý se jí spíše uvěří. Své odpůrce představovala ně­ mecká propaganda jako výlupek vši špatnosti, věrna zá­ **sadě,** že jen jedna strana musí mít pravdu. Lidem prý je nutno dát nepřítele, na němž by mohli vybít svou ,nená· **v.ist.., Je.** úkolem propagandy, tř.e it tuto. nenáyist

v téže době jen proti jednomu nepříteli a vyřídit je jed· noho po druhém. (Již před lety poznal jeden francouzsky filosof, že největší politické umění všech věků spočívA v tom, prohlásit své osobni nepřítele za nepřítele státu.) V mimořádných dobách, kdy jde o byt či nebytí ná• roda, přejímá otěže propagandy stát, aby s její pomoci soustředil všechny sily národa k jedinému úsilí a cíli, **a** dosáhl v nejkratší době jednotného smýšleni všeho ob­ čanstva. Snadnost, s níž lze propagandou působit na ši· roké vrstvy, svádí však k tomu, aby se propaganda stala

institucí 'trvalou a její praktiky bývají povyšovány na sa­ mu methodu politiky a prohlašovány za vrchol politické• ho umění. Z propagandy stává se p r op a g a n d i s· m u s, jak tento zjev přiléhavě nazval přední náš filosof prof. dr. Tvrdý, umučený v Mauthausenu.

•

Je špatná propaganda, která používá na prvý pohled jednostranně zpracovaných statistik a velkých čísel, před nimiž kapituluje kritičnost průměrného člověka, zvykl ho počítat a hospodařit s malými čísly. Propaganda vůbec ráda. omračuje velkými ciframi, jejichž reálný obsah zpravidla průměrný občan nedovede přezkoumat. Nako­ nec však i tento rej čísel přestává působit, nebof propa­ gan\_da se v tomto ohledu podobá omamným drogám: aby pftŠ6bila, musí být podávána ve stále větších a větších dávkách. Jednou dojde k rozčarování, zrovna jako po procitnutí z alkoholového opojeni nebo opiového snu.

Další charakteristikou propagandy bývá záměrné po­ užívání polopravd a případně i nepravd. I tu se počítá *s* lidskou pohodlností: lež, stejně jako každé jiné zlo, lidé nejprve s odporem snášejí, pak si na ni zvykají a nako· nec si ji i osvojují. Záleží ovšem na mentalitě národa: u nás se - chvála bohu - lež nikdy nestala pravdou, i když byla tisíckrát opakována.

U národa s kritickým smyslem mívá propaganda tím menši účinek, čím více se do něho opírá. Kažtiý člověk se samočinně »nalaďuje« záporně proti tomu, co je do něho *s* velkým úsilím a hlukem vtloukáno. Chceme se přesvědčit, ne být přesvědčováni. Co je vnucováno, budí nedůvěru, podezření a odpor, a utvrzuje v názoru, že zde něco není v pořádku. Spatná propaganda budí zájem o všechno jiné než o to, co je propagováno. Jsme všichni jako ten princ v pohádce, kterého ze všeho nejvíce pf,i­ tahovala a vábila právě tajemná desátá komnata, do niž mu bylo zapovězeno nahlé•dnout. (Humoristickou ilustra. cf nechf poslouží Jaroslav HaAek: od té doby, co vojákům jedenadevadesátého regimentu bylo zakázáno čist novi­ ny, začali číst všechno, co jim přišlo pod ruku, a tento regiment se stal nejvzdělanějším v celé rakouské mo· narchii.). Lidé staví se histinktivně'na odpor všemu ofi• ciálnimu a oficiósnímu, *s* tímto psychologickým faktem musí každá propaganda počítat.

Stejně tak stálě lichoceni vzbudí brzy - zvláště u kri• tičtějších a vzdělanějších jednotlivců - nedůvěru **a** odpor.

•

Je pravda, že dobrá věc se neprosadí sama, a musl se ji pomoci. Jde o to, jakými prostředky se tak děje **a zda** použitím nevybíravých prostředků nedocilí se pravého opaku. Propaganda musi být v prvé řadě přizpůsobena mentalitě národa, nebof psychologické předpoklady jsou u každého národa a v každém prostředí jiné. Německá propaganda, která měla takový úspěch u národa němec­ kého, selhala úplně u národů jiných (na př. u našeho), protože pracovala za úplně odlišných podmínek, týmiž nemotornými prostředky, jež snad stačily na národ, pre• disponovaný pro tento druh propagandy svým stádovým založením, nikoliv však na národy s vyvinutým kritic• kým smyslem.

Nejlepší propagandou je pravdivá informace, kterA ponechává každému, kdo m• zdravý r'lzum, aby si 1,a základě zkušenosti učinil svůj vlastní ú&udek, aby se pře•

***.J05***

**Dneselv**

svědčil sám. Neni to zrovna způsob pohodlný, je třeba přemáhat přirozenou lidskou snahu, setrvávat ve svém dosavadním stami (i myšlenkovém), je však vzdělaného demokrata jedině důstojný, a co víc, jedině on přináší výsledky-trvalé.

Propagandismus, který má vnějším tlakem dosíci.ur­

čitého vnějšího mechanického cítěni a chtěni, je pouhou náhražkou vnitřního působeni společenského. Každá pro­ paganda odnaučuje lid myslit, protože mysli za něj, **a je** tedy činitelem protidemokratickým, neboť demokracie potřebuje občany myslící, hodnotící. kritické. Předpokla­ dem pokroku je neustálé kontrolováni a zlepšováni do­ savadního stavu, jež bez poznání jeho vad je nemožné. Proto budiž heslem skutečné demokracie .- jakou zajis­ té chceme vytvořit: méně propagandy, více vzdělání, a to věem. Kdo se naučil chodit po svých nohou, nepotřebuje berle propagandy.

**otázky a odpovědi**

**Komunistův doslov k jedné debatě**

Vážený pane šéfredaktore,

Vy i iá se jistě plně shodujeme na tom, že lidská práva, svoboda člověka závisejí na schopnosti jedince umět je uhájit, na odvaze říci ne, jsou-li ohrožen!. Zdá se dokon· ce, že i naše náhledy na to, co je obrozením a co není, si nejsou zcela vzdáleny.

Kdy:ž jsem si Vám asi před rokem dovolil vytknout, že se zbytečně vyčerpáváte kritikami, jež by. mohlo psát mnoho jiných a že opomíjíte to, co je eminentně důleži• té, třeba otázka mládeže, odpověděl jste činem - poskytl jste v dalších měsících dosti místa právě diskusi o mla·

dých. Výtka má byla spojena s notnou dávkou ironie, která se ukázala být v dalším vývoji nemístnou, a obsa-• hovala, bohužel, jeden velmi trapný omyl. .

Domníval jsem se, že vedení KSC a především vede. nf Agitpropu učiní vše, aby likvidovalo jisté nedostatky a omyly, a že Vaše kritiky a obavy jsou v této souvislo­ sti nejméně směšné. Pero soudruha Gustava Bareše a je­ ho spolupracovníků však provedlo několik tak závrat­ ných' pirouett, že se z nich :u.tajil dech i mně,

Mýlil js,e!Jl se, proč bych to pepřiznaH Je stále dosti času říci zde jasné a nekompromisní NE 1

.

Dalšími řádkami se neobracím ani tak na Vás, jako spíše Vašim prostřednictvím na sou4ruha Gustava Ba· reše, což má své opodstatnění, protože /air play je\_nutno zachovávat.

' •

VIII. sjezd KSC byl vskutku imposantní. Velká byla i slova. kterými promlouvali nejodpovědnější řečnící strany k lidu. Byly zdůrazněny zásady Lenina a Stalina: sjednati ve straně jasno o všech základnich politických problémech, aby tak byla zaručena i ideová jednota stra. ny... A bylo deklarováno to, co nejen přivedlo tisíce nadšených pod prapory strany, ale co i zavazovalo: Po­ zůstatky fašismu a protektorátní psychologie budeme vy­ hlazovat, a stejně budeme potírat všechny zpátečnické tendence, z nichž by mohlo vyi;ůst fašistické nebezpečí. Neoddbáme se žádným ilusfm o politické a morální li„ kvidaci fašismu, a jsme si vědomi, že musíme neúnavně a pilně pracovat na národní duši, abychom ji posilovali a vedli k novému a krásnému vzepětí.

Potom byly- volby, pak uplynul rok ...

Zásadní otlizky

V minulých dnech se situace vyJ;irotila do té míry, že je nutno **znovu a** zno'Vll. si ujasňovat několik zásadních

<:>tázek:

*406.*

1. Chce, nebo potřebuje komunismus vytvářet psy­ chologický dav, jehož lidské jednotky by, stmeleny pri­ mitivní nenávisti, ztratily svou uvědomělou osobnost, **a** staly by se tak pouhými nástToji? Zajisté nikoli! Lenin. i Stalin se naopak snažili o vytváření Svazu, jehož čle­ nové by byli svébytnými a uvědomělými národy, o vy­ tvořeni společenstva všeho lidu, jehož členové by byli občany svornými, uvědomělými a proto odpovědnými.
2. Bojovali a bojují komunisté pouze o mocenské **per'** stavení své strany, o dosazení vynikajících s,\_mdruhů **na** vůdčí místa ve státě? Zajisté nikoli! Komunisté se vždy­ cky snažili bojovat především o nového, lepšího, ménl sobeckého a více demokratického člověka, o jeho lepši životní podmínky, o jeho svobodnější přiležitost k radost­ nému uplatňováni sama ·sebe. To je ciletn, to je jediným cilem1 Zestátnění, znárodnění, změna společenského řádu **a** ovšem i J?r\_opaganda je jeri. prostředké .'·
3. Jednali komunisté na této cestě vždycky správn , vedla jejich politická 4nie přímočaře k tomuto cíli? Za• jisté nikoli! Každý, kdo tvoří a .budujerdo\_pouští se **mnoha** chyb a omylů, někdy i velmi závažných. Zádná politicki linie neprobíhala nikdy přímočaře,. neboť lidé nejsou bohy. Jen bořící demagog, .jen ten má vždy - pravdu.
4. Směl by komunistický tisk překrucovat skutečnosti, informovat o některých státech a osobách zaujatě, kdy! by tak činil v mocenském zájmu strany? Zajisté nikolil Je nutno vést boj o lepšího člověka, ne o moc. Také žád· né »okurečku pojez, vodky popij«! Ceskoslovenský lid, to nejsou tupé masy, to je lid velmi kritický a milujícl pravdu, ať je dobrá či zlá. A má právo ji znát.
5. Je tedy propaganda a agitace, která vytváří ony psychologické davy, která usiluje o chráněni nečestných soudruhů, která se snaží zastírat chyby a naopak z ne­ dostatků vyrábět přednosti, která útočí na lidi jinéhe> světového názoru a osobně napadá neslušným způsobem. kritiky a oponenty, správná **a** čestná?

Dost propagandy, která zabiji!

Bylo mi namítáno, že propaganda soudruha GB háji

t. č. zájmy těch, kdož se octli bez vlastni viny" nouzi. To je jistě pravda, ale je to celá pravda? Která **strana** NF nechce pomoci našim zem dělcům?

I kdyby každá strana chtěla na své pomoci vydělat co nejvíce hlasů, nebylo by to důvodem k tomu, aby se KSC snižila k něčemu podobnému. A dále: nebyly vše­ chny ostatní strany ochotny dohodnout se na r.:>zum ém řešení, přijatelném pro všechny? Nebyly ochotny postih• nout přiměřenými dávkami nejbohatší část národa, sh.,r tečné milionáře, kteří by m o h 1 i zaplatit?.

Asi ne, když tb propaganda made by GB nevzala na vědomi! Je to smutné, a člověk by se rád zeptal: Ziská· vat hlasy politováníhodným agitačním trikem, rozsévá­ ním nenávisti mezi lidem - to je hodno strany **Julia** Fučíka, jenž žil pro radost, pro radost šel do boje **a pro** ni zemřel? Tak si představuje soudruh GB pokračováni v tomto boji, k němuž jsme zavázáni? Tak si představuje soudruh GB, že musíme neúnavně **a** pilně- pracovat **na** národní duši, abychom ji posilovali a vedli k novému **a** krásnému vzepětí? To má být to nové a krásné vzepětí?.

Konstatuji, že k určitému cíli vede určitá cesta. **Ke** komunismu cesta lidskosti, slušnosti á pravdy. Po **této** cestě je však nutno jít a ne .psát, že se tak jde, zat[m co skutečnost může být zcela jiná, nechceme-li dospět až k paradoxní situaci, kdy by se psalo o svobodě a komu- • nismu, zatfm co by se umíralo v koncentračních táborech, protože vládnoucí kasta nestrpí úklady proti lidu, při čemž tímto Lidem s velkým L by bylo nutno rozumět ji samu. (Svoboda je totiž ohrožována někdy zprava, a cel· kem stejně často. bohužel zleva.)

Konstatuji, že žádná revoluce v historii nezvítězila DL kdy a nikde pouze pi;io.sv.9u, snad dobu předbíhající,myš-

**Dnesetv.**

Jenku, a že jen ta revoluce, jejíž nositelé byli lidsky lepší, schopnější a prozíravější, třím'ala vysoko pochodeň vítěz• ství, jež dokázala udržet jen a jen tehdy, byla-li nadále ne. sena lidmi vyšších mravních hodnot, bystřejšího úsudku **a** pokornějšího ducha, než její protivníci - reakce. Pak­ liže příslušníci revoluce (pokrokové síly) upadali, přesta· li jimi býti a stali se brzdou evoluce, reakcí, a vývoj šel dál bez nich, nebo přes ně.

Konstatuji, že má-li být cenou jak• koli vynikajících volebních úspěchů př ed c h á z e j i c i r o z e št v á n-í a o t u p o v á n i li d u, n á r od ů, u b í j e n i r o z u m n é li d *s* k é s o u d n o s t i z á m ě r n ě k on s t.r u o v a n o u a g i - tací, nelze v žádném případě hovořit **o** úspěších, nebol! demokracie, t. j. vlá· da lidu stoji **a** padá *s* občany svornými, uvědomělými, soudnými a proto odpo­ vědnými. **Jaká** odpovědnost, soudruhu **GB!**

Konstatuji, že každá lež, hrubost, každé osočeni je zpronevěřením se zásadám Masaryka, Lenina, Roosevel· **ta,** že je urážkou jejich památky. Cím mocnější Ihou a osočují, čím více je takové taktiky používáno pro cíle politického a všeho v.eřejného života, tedy nakonec zase pro moc, tím statečněji a rozhodněji je nutno se bránit, tím více sebeobětovánl je třeba vynaložit na hájeni prav­ dy a svobody, neboť kde hyne pravda, tam padne i svo­ boda. Jistě nejde o maličkosti - kde však stojí ten, kdo bez potupných vytáček, kompromisů a - odpovědí - zastírajících vlastni chyby a nedostatky, hájí věci velké? Kdo je jím? Ne kdysi, ale dnes! GB?

Konstatuji, že na pražských ulicích, na Václavském náměstí, stojí dosud vychrtlé postavy starců s bílou holi, stojí a čekají. Stojí a čekají v zemi největších sociálních vymoženosti - na smrt na dlažbě. Pravda, není jich mnoho, ale komunistický tisk hájí přece t. č. zájmy všech těch, kdož se octli bez vlastni viny v nouzi! Jenomže těchto slepců je asi příliš málo, a možná, že k volbám nejsou ani připuštěni ...

Konstatuji, že poněkud větší počet starých učitelek a učitelů dostává - pensi. A není vyloučeno, že třeba ne­ daleko paláce KSC bydlí stará, neduživá žena která kdy­ si poctivě a svědomitě učila po dvacet let na ttbecné §ko­ le - možná, že naučila číst a psát i některé komunistic· ké novináře - a dnes žije a pozvolna umírá ve vlhké sklepni místnosti a její pense jí sotva stačí na polévku, chléb, kousek masa a nájem ... Jak to, že se na toto mo­ hou dívat statisíce komunistů? Možná, že si to neuvědo­ mují, možná, že o tom nemají ani tušeni, když hodná propaganda, made by GB, přikrývá některé z těch, kteří leží pod lešením a už doopravdy nemohou, diskretnim závojem slepoty a mlčenlivosti, kdož ví ...

Slepci, mrzáci na dlažbě, staři pensisté v bídě - jak smutná kapitola v životě státu, který je skutečně jedním z nejvyspělejších na světě. Proč bychom nen:ohli být první? Bylo by ovšem nutno nejen kladně hodnotit naši samu o sobě obdivuhodnou budovatelskou práci, ale také ukazovat na nedostatky, aby byly napravovány ...

Novou kapitolou, jak se zdá, se stal pojem - zedníka padajícího s lešení - bezvýrazným, zastaralým. Možno totiž náhodou vypadnout z vlaku, možno náhodou upad­ nout pod náhodou nesprávným směrem jedoucí vůz cizího zastupitelského úřadu. Možno mít zdvořilé i méně zdvo· filé námitky proti náhodnému stříleni, náhodou určené­ mu naši osobě, i to móžno. Jedno je však zhola vyloučeno

- p át o tom. Nebo( co má takový medák za lubem, po· nechá-li budováni a podporu všeho kladného a tvořivého jiným a pov:ažuje za svůj úkol vyhledávat maléry? Tady "je nutno pracující lid, veškerou veřejnost, uklidňovaLa povzbuzovat mlčením ...

Jinde je zase třeba mluvit a mluvit. Aby propaganda, která zabíjí, vychovala a povzbudila co nejvíce upřim­ ných přátel SSSR, opakuje a opakuje sbírku dithyramb.

:Vzbuzuje - zvláště u mládeže - jen podezření,

že postupuje podle známého Goebbelsova receptu o stra­ vitelnosti jednoho nesmyslu, je·li opakován tisíckrát. Dr Drábek vystihl velmi správně, jak mohutný úspěch měla u nás tato Goebbelsova methoda, a dále, že - vzdě­ laný a politicky vyspělý národ, jako je národ náš nesná· Ai prostě, aby se mu goebbelsovsky vtloukaly do hl'avy jakékoli skutečnosti, ani tehdy, jsou-li pravdivé. - Tady jsme opravdu u jádra věci! **A** největší ironií je tato věta:

»Stejně tahají za uši dithyramby na počest Stalinovu - prostě je trapné to číst.« Reakce se vzpouzí? Ne, to na­ psal - Stalin sám (v dopise soudruhu Razimovi ze dne **23.** II. 1946).

Příčiny známých následků však nespočivaji ve zlé vůli, tím jsem si jist; spíše v neznalostech, v nepochope­ ni a snad i v neschopnosti kdysi osvědčených mužů ve· tloucích propagandu, která nezabíjí, ale t. č. hájí zájmy všech těch, kdož se bez vlastni viny octli v nouzi.

Kdo je odpověden?

A nejde jenqm o propagandu, nejde jenom o zneuži• vání slova r e a k c e a jiných, nejde j e n o m o milio· nářskou aféru, ale jde o to, že t o v š e m o h o u b ý t praecendenční případy k něčemu dale• ko horším u. A jde o to, že za každou situaci, ať je dobrá či zlá, nese někdo odpovědnost.

Je-li pravdou, že jen 25 procent nekomunistů má dob­ rý poměr k Rusku, že z pěti set vyrozuměných členů od· bočky Svazu přátel S$ R se jich dostavilo na letošní ple­ nární schůzi jen patnať!t, musíme se ptát - kdo je za to odpověděn? Byla-li v českém národě, mezi mládeží, vy­ tvořena atmosféra nedůvěry a nenávisti - kdo je za to odpovědi?n? Má-li být duše českého lidu, místo toho, aby byla posilována a vedena k novému a krásnému vzepětí, rdoušena a otravována vybičovanou závisti a nenávisti Cecha proti Cechu, a to pro kariéru několika lidí - kdo je za to odpověden? •

A kolik je těch, kteří poslušni hlasu svého svědomí, jednají bez ohledu na nátlak? Nemnoho. To jsou však praví synové národa Havlíčka, Masaryka a Fučíka, jim patří vděk pracujícího lidu, celé mládeže a budoucích ge­ neraci.

Trpké ovoce jednoho snažení Porevoluci se objevil člověk, který prožil •něco jako

umocněný protektorát, a který snad právě proto velmi dobře chápe - lépe než kdysi - že je nutno svédomi li· du, jeho vášnivé zaujetí pro pravdu, ne dále umlčovat, ale naopak, rozvinovat. Je třeba ukázat, že i když se do­ pustíme hanebnosti, nejhrubších omylů, že si je musíme přiznat, a napravit, co se dá. .Ze mohl existovat kolínský koncentrační tábor, že však musí být spravedlnosti za­ dostučiněno. .Ze mohlo dojít i k zvěrstvům, že však musf být vyšetřena a potrestána. .Ze žádné instinkty, tedy ani dělnické, nemohou být měrou pro spravedlivé posuzo· vání ... Tento člověk ukazuje, že posice republiky je tak silná, že budování probíhá do té míry úspěšně, že si ne­ jenotn\můžeme, ale m u s í m e ujasňovat všechny ty ne­ dostatky a omyly. abychom to dělali ještě lépe. Proto volal po zabezpečení národního majetku, pranýřoval ne· poctivé, stál za nevinně napadenými.

Tento člověk sice neprohlásil se slavnostní tribuny, že bude vyhlazovat pozůstatky fašismu a protektorátní psy­ chologie. že bude neúnavně a pilně pracovat na národní duši, aby ji posiloval k novému a krásnému vzeP.ětf, ale snaží se o to poctivě. Tento člověk se dopouští ták,'.- váž­ ných omylů, někdy napíše nedobře uvážená slova, často ztrácí trpělivost: nelze ho tedy považovat za největšiho českého novináře.

Soudruh GB hodnotí jeho práci větami, které uvádhn

**ne** pro jejich obsah, ale pro jejich representační tón:

**•Ale** dohromady tato všecka slovní akrobacie p. l"'o­ routky a všechny ty podvddky nedávají přirozeně odpo věd.i na základní otázky dneška; nevyjasňují jeho skuto4.

407

**Dnese** *1*

ný poměr k věci demokracie a svobody. Prozrazuji jen, že rozmrzelost a rozvzteklenost p. Peroutky vůči vel.kému budovatelskému dílu národa (o němž nenapsal ještě kloud­ ného slova), se stupňuje. Ale tu mu odpovídá pHslovi: Méš-li křivou hubu, nezlob se na zrcadlo.

Ponechávám tedy na uvéženou soudným lidem, kdo na koho se naparuje: zdali já na p. Peroutku, nebo zdali

p. Peroutka, který psal tehdy úvodníky o legalitě protek­ torátního systému, se naparuje vllči mně. Ani mne nena­ padne abych já před p. Peroutkou obnažoval svoje jízvy nebo bych se holedbal nějakými zásluhami, jako někteH lidé z okruhu piině Perouťkových přátel, kteří po návratu z emigrace si nejdfiv spěchali vybrat gáži za celou dobu okupace. Chtěl bych si jen s chuti a jadrně odplivnout ...

Alkohol mezi mládeži je zlá věc. Ale to, co hlásá p. Peroutka, je pro mravní rozvrat mládeže ještě desetkrát nebezpečnějši než sudy alkoholu.«

Tyto věty jsou vytrženy ze souvislosti. Kdo má chur ji poznat, necbf si koupi za 10 Kčs i>Rozhovor s Ferdinan­ dem Peroutkou o demokracii a svobodě«. Vyslovuji své nejhlubší politováni nad tímto spiskem, kterým se sou­ druhovi GB podařilo zplodit KSC nemalou ostudu.

Jsou určité zvyklosti ... Vyjde-li vrah po vice letech z těžkého žaláře, otvírá se mu nový život. Trest si odpy­ kal, co bylo, je zapomenuto ... Ferdinand Peroutka byl vězněn několik let v koncentračním táboře, protože ho nacisté považovali za nepohodlného vlastence, jednoho z představitelů české inteligence. I kdyby byl Ferdinand Peroutka skutečně dělal falešné, špatné závěry po celou první i druhou republiku, co si polJOtslit o člověku, který uveřejni s mravenčí pilností vybr.íný konglomerát vět, jichž dokonce nepouživá ani jako materiálu pro argu­ mentaci, nýbrž pro skandalisaci, nota bene s předpokla­ dem, že čtenáři budou vnášeti dnešní hledisko do tehdej­ ší doby. o tomto člověku, pro něhož není to vše nelidské utrpení přetavovacf pece pod kulometnými věžemi ni- **čím ...**

Ale pravda vítězi, i když to dá fušku. **A** v tom je sila Ferdinanda Peroutky. A v tom je -slabost soudruha GB.

Závěr

Doufám, že nť-.nf pozdě na odstraněni nedostatků, **na** něž bylo právě poukázáno. Považuje-li soudruh GB ně­ které moje vývody za neoprávněné, mylné, prosím ho, aby k nim zaujal stanovisko.

Zatím se domnívám že:

1. Především stoji zájem lidstva a člověka, potom zá­ jem člověka a státu, **a \_po** tom teprve zájem člověka **a** strany, a že toto pořadí nelze měnit.
2. Každý člen strany by měl být veden k tomu, aby hleděl kriticky především na činnost své strany a aby zaujímal post-oj plný zdvořilosti **a** snášenlivosti k stra-· nám ostatním, dále **k** tomu, aby vždy hledal to, co **ho** s ostatními člený našeho národního společenstva spojuje, **a** ne to. co rooděluje a tím oslabuje.
3. Propaganda, veškeré zpravodajství a celý tisk **má** být v mezích lidských možnosti objektivní, a to bez vý­ hrad.
4. Nepochopíme jistou zdrženlivě opatrnou ob,.ezřet. nost v chováni SSSR vůči CSR, budeme-Ir posuzovat čs. situaci a současně se úkosem dívat ke Kremlu, ale opak, pokusíme-li se hledět očima Moskvy:

V sovětsko-česk&lovenském spojenectví jsou obě smluvní strany rovnomocny **v** tom smyslu, že jakýkoli útok oživeného Německa nebo státu s ním spojeného, **ne­** bo státu jím k tomu přinuceného na jednu z nich je sou• časně útokem i na druhou. To musí být východiskem k pevnému svazku, nezávislému na vnitřní politice té které smluvní strany.

Slovanská vzájemnost nemilže spočivht na základech ponr.lnvšovinismu a jeho bombastických hesel, ale na­ opok na základech rP.alistického rhápání potřeb-druhého n vzújcmné pomoci. ůstupnosti,Jakož i jinými činy pro­ jcvovnn6ho přátelství.

1. Neplodný rozhovor .soudruha GB s p. Peroutkou byl

***408***

se strany soudruha GB vysoce politování hodným omylem.

Proto jsem psal, co jsem psal - za svou osobu, ovšem.

Jinak jsem si vědom i toho, že jsem tím porušil t. zv. železnou stranickou kázeň. Nechce-li však vedeni KSC **a** ostatních západoevropských komunistických stran do­ pustit její **a** jejich vnitřní rozštěpeni, jehož by bylo oka­ mžitě a tvrdě využito mocenskou politikou U. S. právě v době, kdy se přibližují malé i větší možnosti k porov­ náni odolnosti nervů a odvahy, musí se smiřit se skuteč­ ností, že i pro většinu svých straníků není jedinou schránkou pravdy, že je nutno demokraticky loyálně re­ spektovat i její jinde.organisovaný výraz a že kázeň ko:­ munistických stran v demokratických státech nemůže spočívat na principu neomylnosti, ale právě naopak na principu uznání a napravováni v diskusi odkrytých omy­ lů, že posléze tato diskuse může být zcela veřejná, nebof komunistické strany mají usilovat o blaho všeho lidu. **A** to se nemusí dělat za zavřenými dveřmi. *MIL.*

#### dopisy

Ze Zlína

Pane Dr Pejhovský!

Marešfl.v článek o Zlině a Vaše reakce na něj, jak jste ji projevil svým dopisem, vzbuzuji na stránkách Dneška oprávněnou pozornost každého, komu neni osud Zlina lho­ stejným. Váš dopis volá nejen po odpovědi, ale i po dalšlch otázkách; je zajistě - zdi'Jraznlla to i redakce poznámkou - zajlmavým dokladem dne!húho zlinského my!Ueni i Um, **co** neffká.

PQsobil jsem ve Zlíně u firmy Bo.ťa fadu let. Začfnal jsem.

jako tolik ostatnich, skoro od piky. Dotáhl jsem to na vedou­ clho. Přestal jsem být vedouclm, kdy! Němci ve Zlině zdo­ mlicněll. Stal jsem se „Akrabákem", o vic jsem se nepokouAeL Po květnových událostech jsem odešel dobrovo a bez te­ roru. Nebyl jsem z práce vyštván, nebyl jsem mrskán ani kolaborantskou ani asociálni nebo reakcionlifskou ulici. Sta­ lo se to asi proto, že o moje místo nebylo uchazeč-O. Politickoa a národnI spolehlivost mi po krétkém přezkoušeni potvrdila proslavená **tlljná** státnl zajii!ťovacl policie v mlstnostech **bt,­** valého gestapa podpisem vedouciho Dr Šimčíka.

Prol! jsem vlastně ze zlfnských závodd odei!el? Nesna!ll jsem se najft cestu k srdclm nových mocipá.nQ a neměl jsem naděje, jako starý baťovec bez politických ambicl, uplatně­ ných ostrými lokty, le ml bude popřáno klidu k pořádné **a** konstruktivnl práci.

Divám-li se po odstupu dvou let zpět na zllnakou práci. domnivám se, !e tak činlm bez zaujeU bezprostředního **boje a** vášně, ale také bez závislosti na dnel!nim nebo tehdej§im vederu. Rád vzpominám na léta, st.ntvená ze zlinské prlicl. Zlin mně otevřel svět, dal ml tvrdou Akolu !ivota; dal mně, chudému dělnickému synkovi, vlc ne! vAcchny Akoly dohro­ mady, dal mně vlc, ne! by mě naučila práce v kterémkollY jiném podniku. Přiznávám to otevřeně, ale dodávám, že ne­ bylo vilechno zlinské dobré. Nebyla to práce snadná, chtěla celého člověka. V náhradu za to dlivala !ivotnl úroveň v/lem svým spolupracovnlkQm v nesrovnatelně větši mife, než po­ skytoval kterýkoliv podnik CSR.

O tehdejlli zlinskou pohodu se staral oficiosnI Aéfredaktor Cekota. Dovedl vždy **a** skoro při každé pffle!itosti vybrat ten lesklejlli, třeba jen pozllitkový Uc, **a** vynášet úspěch. Stiny a zápory každodenniho života dovedl velkoryse přehlfžet. V!\I dopis ml, Dr P., tehdejM propagandu pfipomlná. Vybfráte z dnešniho zlfnského ruchu jen to, co se Vám jevf kladným **a** úspěšným, a bez uzarděni mlčite o tom nejdO.ležitějl!im, kam Marel! diskusi zaváděl. Soudim z toho, že dnemú Zlin se z chyb starého ničemu nepřiučil. **A** znovu zdflrazňuji, že vy­ bfrlite• jen to, co se V á m jevl vhodným: nenl to lt'hkli úlo­ ha, protože Vám při výběru propagačnlch prostf<'dkQ chybl zeti'- kritika člověka, ktcl'ý by znal dokonalr zl[nakou práci **a** který by z „ÍlspěchQ" dovedl vyloučit ony, které jsou dvoj• smyslné nebo dokonce protismyslné. Ze zllnských počlnfl **je** zřejmé, že tam ještě nevyrostl člověk, který v nových pomě­ rech dovede chladně logicky tvořit nový hospodářský **řád,** novou !ivota schopnou organisaci. Mysllm Um, tq, úloha To-

.--,

Dnesetv

ml1Ae Bati je **v** dnelhúch sociálnlch poměrech stále jel!tě ne­

**obsazena.**

Ve Vašem dopise marně se pldim, kam se poděla laitič­ **nost a** logičnost doktora filosofie. Snad se mi podati vysvět­ lit, kde těchto vlastnosti tolik postrádám, Omezim **se na** Clslice:

Chcete jimi nezasvěcené čtená.ře ohromit. 154 mil Kčs **zteku,** ,,dokonce po zaplaceni dani"!, 107%, 121%, 169%, 223%, miliardy obratu, stamilionové exporty, miliardové zv-ý­ lenl skladO..

Tti zá.va.žné podm.Inky jste nesplnil při výběru úspěllných llsel:

1. Přesnost. Uvá.dlle, !e na pf. v roce 1945 ná.rodnl podnik

llněl ve skladech na zbo!l a surovinách celkem 1.102,000.000 Kčs. U takových hospodářských čfsel býva. zvykem udávati přesnějlU datum, protože rok má 365 dni a onen zmfněn:t měl tři do.Iežita. a pro hodnoceni skladO.rozdilná obdobi: pro­ tektorlit, .po májové revoluci a po měnové reformě.

1. úplnost. Hospodářskou situaci ná.rodnlho podniku **a**

-.!atnost jeho vedeni snažíte se prok4zat jen kusými čislice­ lDL Tun svádlte mnohého čtem\ře na nesprá.vnou cestu, kte­ **ri** nemusi Vám být přiznivou. Bylo by omylem se domnivatl, **Re** Um zastavite šeptandu; český člověk se po 6 let učil čist mezi řádky a je nedO.větivým ke kusým **a** pflliA optimistic­ kým zpravám. Věřte mi, !e byste posloutil dobré věci, kdy­ **byste** prosadil, aby vedeni ná.rodnlho podniku uveřejnilo úplné t!islice, tak hezky po poi'ddku, jak bývá zvykem, celou stranu **Da**1 a celou M a. d á t 1. V!dyt jste toho ná.zoru, že nenl nic Spatného, co byste museli skrývat. NezlepMte dO.věru

:Veřejnosti ve zllnskou prá.ci, kdy! tato zjil!ťuje, !e ztrá.cfte pochodeň pokroku v technických věcech (perlonky) **a** !e **ve** zveřejněni bospod4řských č[sel zna.rodněného podniká.ni jste byli předstiženi 2ivno- **a** Pragobankou i Ceskoslovenskými keramickými zá.vody. Dovoluji si Vá.s požá.dat o úplné čislice.

1. Kritické zhodnoceni čisel Mrzl mne, že jste se nepokusil **o** analysu zveřejněných čisel **a** že jste se nesna.!il najit vhod­ **né** měfitko, které by srovná.nim uka.zalo, v čem jste leplU ne­ **bo** horlU. Nespoléhejte na jejich mnohacifernost, v!dyt v hos­ podtl.řstvi snad ani n,.eplatí absolutnl hodnoceni ,;dobré - lpatné", ale jen srovnil.nf, vyjádřené „lep!![ - horAi". Domni­ vá.te se, že jo obti!ným najit takové měřltko? Poradím Vám. Uveřejněte pfedva.Ječná čisla liberalistické zlinské éry, řek­ něte, ktora z nich považujete za špatná. a ta dobrá srovnejte

* dnellnlml. Zveřejněte staré bilance, sdělte s veřctjnostl i takovou obyčejnou baťovskou týdennl rozvahu v okamžiku, kdy národnl sprava pfejimala vedeni podniku, a pochlubte se ročnl uzávěrkou pro rok 1045 a 1946. Zhodnoťte tato člsla kriticky, řekněte, v čem vidite sVO.j úspěch a připojte i vý­ hrady tak, jak mu!ně a řekl bych chlapsky odhodlaně učinil genera.Jnl ředitel CeskosJovenských keramických zá.vodO. Dr Charvát.

Dovollte-li, pokusil bych se o čá.stečnou analysu někte­ rých Val!lch číslic. Cá.stočnou proto, že jste projevil zdrželi­ vost v rnno!stvi zveřejněných hodnot a protože sám nedispo­ nuji vAemi potřebnými informacemi. Pozastavuji se přede­ vMm nad VaAimi údaji **o** ziscich. PiAete, že národnl podnik Baťa vykdzal

a rok 1945 bilančni ztrá.tu • • , • • ,, Kčs 250 miL **za** rok 1946 zisk . . . . . . . . . , . Kčs 154 mil **a** pro rok 1947 odhadujete, !e pfekročite před-

pokládaný zisk 160 mil. Kčs. Tedy pro prvni po-

loleti byste překročili poměrnou čá.stku a.s,i , Kčs 80 mil.

jsou u mnoha podnikfl silně ovlivnény zisky, které jim - **a** zd0.razfluji b e z p r a c **.1** ě - vyplynuly z rozdllu cen v dO.­ sledku měnové reformy. Zlln mezi ně patři Výsledky za uvedená léta u takových podnikfl jsou součtem tohoto zisku **s** provoznim nebo rozdilem mezi ziskem z cenového zvýl!enl **a** provoznl ztra.tou. Jak lze asi zrekonstruovati ony hodnoty pro Váš na.rodnl podnik?

Uvádlte, že jste měli v roce 1945 skladem zboží a surovin **za** 1.102,000.000 Kčs. J ellltož neuvá.dite, ke kterému·datu, vy­ birám ono, které je Vám nejpřiznivějlU. Je jim 31. XII. V této **době** čá.st skladu byla nakoupena za nové CEIJlY, tendence hod­ **noty** skladu podle Vašeho tvrzeni by.la stoupajici. Poněvadž prodej obuvi za nové ceny byl povolen vyhla.Akou NOC s platnosti od 1. XII. 1945 a Vá.Aobrat za rok 1945 dosáhl 1.25 miliardy (v otisku Valleho dopisu je asi chyba), lze předpo­ kládat, že pfevá!nli čá.st uvedeného skladu byla z nákupu ve starých cená.ch. Nechtěli-li jste krýt čá.st provozni ztráty za rok 1945 nadhodnocenlm sklad'l'l, hodnotili jste je, jak je obvyklé, v ni!l!lch cená.cb, v tomto případě v cená.ch pofizo­ vaclch a cenový rozdil jste realisovali v roce 1946. Jeliko! ceny byly zvýAeny nejméně o 100%, pr0.měrem. o 200%, mu­ **sil** realisovaný cenový rozdll mnohonásobně převýffit Vá.mt vykúa.ný zisk 154 mil Výsledkem této úvahy je, že jste, jsou-li Va.!le údaje sprá.vné, pracovali 1 v tomto roce s provoz­ **ni** ztrátou.

I ze srovná.ni dalAlch čisel vyclulzi najevo, !e provozni ztráta, i na zllnskou velkorysost, **byla** velká **a** že jste ji kryli převa!ně v roce 1945 nadhodnocenlm • sklad'l'l podle nových

•

cen.

Ve svém dopise uvádite jako úspěch, že se Vám ve dvou podstatných položkách podařilo zlepl!it majetkovou situaci podniku. Sklady zboži a surovin jste zvýšili do r. 1947 o 971 mil. Kčs a do začlitku ll. pololetl téhož roku jste splatili pro­

vozni úvěr ve výM 331 mil. Kčs. Podle toho se majetek na.-.

rodniho podniku zvýšil o 1.302 mil Kčs, poněvadž se sám ne­ zmiilujete o tom, že by v jiných polot.ká.ch se snlžil. A nynl se naskyta. otlizka, z čeho jste tento rozdil uhradili. Nezvý- 8ill-ll jste jiné zá.vazky, nebo nezmenl!ili-li jste jinaký maje­ **tek,** mohli jste uvedenou .částku opatřiti ze zisku. Neprojevil­ li se tento obnos ve zmtněném období v bilanci jako zisk, ta je mlrně ztrátová, byl pravděpodobně stráven. Snad provoznl ztrlitou, protože otázka vá.lečnýcb Akod nenl dosud rozhod­ nuta a tudiž Vlimi asi nenl zúčtová.na. **A výJe** této provozni ztráty? Patrně nebude o mnoho ni!l!i nežli zminěný obnos

1.302 mil K(!s.Patrně jste ani nezvý.!lili objem skladfl, nýbrž jen početně v dflsledku měnové úpravy zmnožili jejich hod­ notu. Bohužel k takovým dO.Sledko.m vedou Vaše kusá č!sla.

Velmi rád bych se zmínil i o výši předpokládaného zisku **v** letol!nlm roce. Podle Vašeho odhadu bude **spil!e..vyl!ši,** nežli předpokládá.te, t. j. 160 mil. Kčs. Uvá!ime-li, že akciový ka­ pitál Baťa, **a.** s., činil asi miliardu Kč, byl by zisk z tohoto pO.vodniho kapitálu 16%, Jestliže jste neměli stravovat pod­ statu, měl by se podle cenového indexu snlžit asi na třetinu, aby jeho objem ZO.stal zachován. Cinil by a.si 5.3%, Byl-li svědomitě vypočten a odpovidal-ll objemu vykonané prlice, byl by opravdu úspěchem. Byl by spíše vyš§i, ne! by mohla dnešni nal!e socialisujici společnost připustit.

Stá.tni rozpočet na rok 1947 počitá s výnosem zná.rodně­ ných podnikli. Největši přispěvek má přinést kožedělný pro.­ mysl - 891 mil. Kčs. Je to úctybodnli čá.stka a Zlin by se

* čeho! vyplývá. dohl'Omady ztráta • • • • Kčs 16 mil Je mofné, že podle Vašich čisel bude ztráta o něco men§f,

ale asi takovýto je na papife výsledek dvou a po.I roku zlin­

akého hospodařeni, z čeho! dva I'Qky a dva měsice jsou z čin-

**11.oatl** n4rodnl sprá.vy a ná.rodnlho podniku. Jistě sám nemfl­ ete ztra.tu nazvat úspěšnou, protože v někdejMm Zllně i vrabci cvrlikali o velkých zisclch Baťa, a. s. PH hodnoceni těchto zla nemohu v!ia.k pominout dva velmi do.letité faktory:

1. Kdysi ceny tak zvaných chlebových druhfl obuvi byly hluboko pod třetinou dnel!nich odpovidajicich druhll. Bude -

:wy!adovat asi bodně potu a námahy, aby bagánče s gumovou podellvJ, tedy pracovnl obuv pro socla.Jně nejpotřebnějAI, sta.­ lo 8 X 29 Kčs= 87 Kčs, a odpovidajlci druh s koženou podešvi **8** *X* 39 Kč= 117 Kčs. Srovnejte s dnel!nlmi intervenčnlmi ce­ nami oněch druhfl obuvi a neupřete, že cenový rozdll mezi nimi je dall!im zdrojem zisku, který by se měl projevit v bi­ lanci, nebyl-li by ovllem strliven jiným zpO.Sobem.

1. Je vlleobecně známo, !e výsledky za rok 1945 a 1946

na J)1 měl podllet věW polovinou. A opravdu teprve doda­ tečně z denniho tisku se dovidám ze sprá.vy představenstva Ceskoslovenských kožedělných **zil.vodO..** te zllnský ná.rodnl podnik vyká.zal za prvni poJoletl .zisk 430.4 mil Kčs. Je oprav­ du těžko se vyznat v těchto čfslech, kd zi3k podle zllnských **a** pražských propočto. se lil!l jen o malli!kost, 350 mil Kčs za po.I roku. Opravdu je těžko po!adovat po obyčejném obča­ nu, aby tak rozdilným číslO,m dflvěfoval Nicméně uka.zalo­ ll by se, !e čislice vzdálenějl!iho generálnlbo feditelstvi zná.­ rodněného kožedělného pr0.myslu je správnějlt, ne! hodnota bll!l![ho podnikového feditelstvi, bylo by třeba konstatovat, te 80% a vice z p'l'lvodnlho akciového kapitálu neni ničim ji­ ným, ne!li vykořisťovánlm spotřebitele; a v!lichnl spotřebitelé' tohoto sta.tu by se měli br4nlt tomu, aby se obuv, ne1uxusni potřeba nejlliršlch lidových vrstev, stala předmětem novodo­ **bého** vykořisťováni.

Promiňte mi, !e pominu Vaše ěfsla eq,ortu R pfidr!fm se oněch, která. ná.ro<lnl podnik uvefejn'I ve formě inserátu.

•

*„09*

"-- •

**Dnese1v**

Obsahuji totiž export obuvi. Clnim tak proto, !e mám srov­ natelné čislo pro export obuvi z CSR {téměř výlučně Baťa

**a.** s.) nikoliv celkový export fy Baťa a. s. V roce 1937 bylo vyvezeno 20,5 mil. párfl obuvi za celkem 357 mil. Kčs, Zlltť• ský podnik vyvezl v roce 1945 za 155 mil. Kčs obuvi, v roce 1946 za 393 mil. Kčs, v I. pol. 1947 za 420 mil. Kčs. Poslednl

,,Hospodáf•" se snaži vyčislit index, jimž by bylo možno srov­ nat z dnellnich hodnot objem vývozu s předválečným, Docházl k čislflm asi 400 až 600%, Spokojime-li se stfedni hodnotou 500%, byly by hodnoty objemově srovnatelné s rokem 1937 tyto: v roce 1946 79 mil. Kčs, v I. pol. 1947 84 mil. Kčs. Přesná čisla, která by jistě zajimala veřejnost, má v rukou Zlln. Prt'Uněrná cena exportovaného páru obuvi v roce 1937

byla pouhých 17.50 Kč. Odpovldá-li nynějAi export složenim druhfl obuvi předválečnému **a** je-li prflměrná cena jednoho páru 77.50 Kčs, jsou nahoře uvedená čisla správná. Je-li prfl­ měrná cena exportovaného páru nižAi, je tfeba je zvýl!it **a** naopak. Souhlasi s oficiosnfm Hospodářem, který jiným po­ rovná.nim docházl k poznáni, že mezi jinými také prflmysl kožařský **a** gumárenský nejsou v exportu v čelnějl!i posici, která by odpovidala jejich předválečnému významu.

Jelitě **na** jedno hospodářské č!slo bych si dovolil qpozornit. Oslepujete čtenářer sypete-li jim do oči pfsek miliardových obratfl. Výkonnost zllnské organisace byla v tom, že dovedla opravdu iwchle obracet penfze. Nebylo to nemožné. Nej­ jemnějl!i teleci box vyrobil zlfnský koželuh za 18 pracovnich dnfl, pěkné l!evro Ď 25 dnfl, podeěVe za 30 až 40 dnfl a mast­ nou kravinu jeho boAanský konkurent za 30 pracovnfch dnfl. Ve válce 'sabotážně prodloužená doba výroby obuvi kožené 1 gumové nepřekročila 8 dnfl. Sklady obuvi ve Zllně i v pro­ dejnách se měly cbrlitit každých 6 týdnQ, Nenf divu, že ně• •­ kdejAi Zlln obracel v podniku uložený kapitál několikrát do roka.

Uvážime-li, že Vámi udané obraty pro srovnáni s před­ válečnými poměry je nutno dělit oficiálně 3, já vl!ak odhaduji,

!e nahoře uvedeně čfslo pro export (t. j. 5) bude lépe vysti­ hovat skutečnost, potom počet obrátek kapitálu poklesne tak, že se musime domnfvat, !e se ve Zllně i ten nenáviděný ka­ pitál nějak zrevolucionoval, že se naučil za okupace tak dobře sabotovat, že nemMe na protektorátnf manýry zapo­ menout. 2e se nechce hýbat, obracet a tim sloužit nejl!iršf veřejnosti alespoň tak, jako to činil , ve. Snad je částečná přičlna i v tom, že uvnitř závodu větstna lidského snaženi **a** lidské energie se obracela v práci - a na politikafenf nezbývalo času a nebyl o ně zájem. Dnes se zdá, že u mnoha zllnských pracovnfkfl je tomu naopak.

A nakonec mi dovolte srovnáni technických údajQ o výro­ bě. Je to honosné 107%, 117% ve výrobě dvouletého plánu obuvnických dllen. Honosné v době, kdy baťovské plánováni je umocněno plánovánim státnim. Jsou to úspěl!ná čisla, ale mámám, které marně sháněly dětské botičky, stály na ně nedávno v dlouhých frontách, se tato i!isla nakonec jevi jen čfsly. Nic vice, nic méně.

•

Jak se jevi výroba obuvi národnfho podniku ve srovnáni ***s*** předválečnou výrobou? Poněvadž nemohu posloužit přesný­ Lů ěfsly, pokusim **se o** přibllmou rekonstrukci .:: čfsel, která mám po ruce.

Pfedevl!lm vyi!fsllm dnel!ni podll národniho po 'niku Baťa **na** celkově obuvnické výrobě. Z čfsel, zveřejněn)' ·h v dennim tisku, oohužel nelze vypočítati výrobu, kterou uvouletý plán předepsal obuvnické výrobě. Při bllžl!im srovnáni se toti! u­ kazuje, že tato oficlálnf čisla navzájem nesouhlasi. Tak na pf. pan ministerský předseda v novoročnlm projevu, jak jej zveřejnilo ministerstvo informaci, uvedl, že dvouletý plán v ko!edělném a gumárenském prflmyslu poi!itá v měsici lednu ***s*** výrobou 2,918.000 párfl obuvi. Pli zveřejněni výsledltQ dvouletého plánu za měsic leden vl!ak dvouletý plán poi!ital s výrobou 3,244.674 páro obuvi.evim, kdoměl pravdu **a** proč je tfeba provádět takovou akrobacii II i!fsly. Konečně **za** mčsic červen zveřejněné výsledky mli!i o výrobě gumové

obuvi. Tak mi nezbývá ne! předpokládat, že dvouletý plán

Lze předpokládat, obdobně s koželužskou výrobou, že dvouletý plán rozdělil spravedlivě úkoly podle slcutečnó před­ válečné výroby a že tedy i v roce 1937 Baťa **a. s.** vyri\bllJa 63% tehdejl!i výroby. Podle svých zkuěenosU povnžujl lu.to čísla za přiměřená.

Výroba i spotřeba v poslednfch předvá.lci!ných lolcch bylll velmi dobře vyrovnána. Spotřebu CSR lze odhadnout z,i ntn­ tistiky roi!nf spotřeby obuvi na hlavu obyvatele. Zllnl\U l\uvcl byli hrdi na to, že CSR byla v této statistice ve avlltovóm pořadf hned na druhém mfstě. Považovali to přovnMII :r.a svflj pracovnf úspěch. Na prvnf mfstě byla USA s roěnl 11po• Uebou na hlavu obyvatele 3.7 páru obuvi. Následovali\ ŮSR s 3.2 páry obuvi, z čeho! bylo 2.5 páru obuvi kožcnó. l'nk byla Australle, (3.0), Kanada (3.0), Zéland (2.7) a toprvo potom dalAi evropská země Belgie (2.5). Měla-li předmni­ chovská republika 15 mil. **obyvatel,** spotřebovali jejl oby­ vatelé 48 mil. páro obuvi. K tomu je tfeba ptli!isti export, jak je nahoře uvedeno, 20.5 mil. páro obuvi, takže cclkovd. spotřeba a velmi pravděpodobně i výroba ve zmfněném roce byla 68.5 mil. páro obu . Připadlo-li na Zlln 63%, vyrobila Baťa **a. s.** 43 mil párfl obuvi. I tuto čfsllci pova!uji za při­ měřenou, možná, po srovnáni *s* oněmi, které byly zveřejněny **v** tehdejllich zllnských časopisech, spil!e o málo nižl!i, než byla skutečnost. Podle tohoto propočtu by ·národnl podnik Baťa vyrobil v prvnfm pololetf letol!nfho roku jen *11*% páro obuvi, měřeno výrobou z roku 1937. A ponechá.vám trpělivému čte­

náři, aby si sám posoudil, jak jsou Val!e pracovnf úsill **a**

výrobnf výsledky úspěěnými.

Vám v úctě oddaný *Drinlf*

·•

Válená redakce!

Na zlínském př[padě se potvrzuje, fle je na čase, aby se mini terstvo prumyslu začalo vážně mjímat o osud Bafova dědictvl, je­ hol ciferné úspěchy mohou sice zaslepovat neodborniky, ale př:I odborném rozboru *se* rozplývajl a budl dojem PJ'OPll4!ačnrch trik Nadto se dostala otflzka věcné pravdivosti projev-O :ze závodní kt. chyně do nejhoršlho svělia mluvčlm nár. p. Bafe dr. Pejhovským. kJt.erý tu napsal člének řečnicky ml.strcwský, ale jinak **po** vilecb stránkách pochybný. Kdyby se mělo soudit o všem stejně, jako **o** nebetyčné nepravdě v poplr6nf ankety na změnu nézvu Bafa, palc by to bylo *s* jeho argumentaci opravdu f.aiostné, I kdy! jeho funkce jakéhosi ministra propagandy jej lecjak svildL Akademicky **gra,­** duovant člověk má jisté povinnosti k pravdě.

Je tteba se ještě jednou vrll,tit k tomu tvnenl dr. Pejhovského, de neexistuje vážného, seriosnlho dokumentu, aby mohl Mareš do­ kázat, !e někdo »prý• chtěl z označeni nórodnlbo podniku Bafli vymýtit jméno »tyrana a kapit.disllckébo .vydřiducha Tomáše Betle. Bylo ul na těchto stránkách dokumentérně prokilzáno. le kromě pana doktora vf o této skutečnOBticelé republika. Tvrdl-li on opalr. mohlo by se **snad** na jeho omluvu řtci, !e na tul.o obecně znémoll věc zapomněl ;y záplevě jiných hodnotněj ch starosti té převratně doby. Ale co řfcl tomu, *i.e* vlecky ty nhvrhy a jejich přezkoumá„ véni se soustřeďovaly v úzkém jinak odděleni dr. Pejhovského, který tenkréi vedl psychotechnické odděleni! Jak musf být ohro­ men každý slušný člyvěk, který se po těch litanllch o tom, !e -:vlast„ ně nic nebylo, dovl, le právě těch několik zaměstnandl, podfizenýcla dr.P., po dlouhé týdny tfldllo návrhy na změnu názvu firmy podle vhodnosti do několika .skupin v nichž pak je sefazovalo podle aber cednlho pořádku, čislovelo aotilo. Ze pak na nátlak veřejnosti musela být fádně vyhiéšená soutM stornována, a urgujlcl zájen1cl, ktefl se domáhali uvědoměni o výsledku eouU!te, rmstiili bez o povědi... •

Tak celý tento proces se, proe!m, dál pod dozoz:ym a za vedeni dr. P. a tento člověk dnes tiká celé a. ;veřejnosti do oči, !e se nic nedělo! Lidé zlat!, ·kde to jsme. co to vAecko muslme strpět od lidi, lrteH majl k publikaci svých »pravd« neomezené mofnosti, a kdo *ta* vede dnešnl studijnl ústav ve Zllně?I

A to se musl nechat **M.** Mareš od 1ekového ělověka vypesko. vat za to, že měl tu směl05t problém tolioto Zlina předložit k po­ souzeni veřejnosti! Ale vldyf př ce ty podniky jsou národnl, ne několika nových mocipAn-0, **a máme** vltchnl právo vědět o nich pravdu. Proto téd' o nich mluvlmel Chn dál tlm vice pak je vidět, le problém Zllna je problém nových osobnosti. **A** ,v tomto přlpadA **jde o** lidi KSC. Proto by byio moudré, aby *tJe* strana nad vhod­ nosti něktecych svých lidi opravdu zemysllla. Tento pl'lpad nad

pro obdob! leden až červen poi!ital a 50 % výroby, již pfede­ **pool** z(1lton č. 192 ze dne 25. X. 1946. § 2 (odst. k) tohoto zá. icottn nnl'lzuje vyrobit v roce 1947 celkem 45,520.000 párfl obuvi, tnld\o na prvni pololeťi by připadlo 22,760.000 párfl obuvi. Ntu odnl podnik zveřejnil, že vyrobil v této době 16,3 mil rl'Lrl'I obuvi pl'I plněni 107 a 117%. Z toho lze propočtem BJl1t.lU, to ťlvoulotý plfl.n Vám předepsal výrobu 14,6 mil pá­ rQ obuvi, 'lili Ml 68% celostát.ú obuvn1ck6 výroby,

*o*

slunce jasněji mluv!, !e straně i!kodl. Snad I členov6 KSC čtou své fundamentélnl knlh)j a hodlej! se jimi tldlt, Ncmojl-11 Bllnd n6hodo11 Po ruce Dějiny Vllelivazov6 komunistické strany bolšcvlkd, upezor­ ňuji je na pfekrésn6 pnsá!e z Lenina n jiných thcorot.lků *v* této knize a pro náli pflped jim ocituji Jon krotlčký pnllllo oo olr. 333.:

»Strana je nepřemožltelnň, neboji.li llO kl'ltlky n sebekritiky. nezlllltlré-11 chyby n ncdO'Jlutky ovó člnnootl, učl-11 a vychovó· vil-U kádry procovnlků no chybách, opóchnných pl'i stronlck6 Pricl. dovede-li zavčDBsvó ch.yby **napnwovat.** strana hyne, za

##### DneseK,

iajuje·ll své ohyby, útutlévé--0 choulostivé otázky, zastlré-11 své nedostatky falešným vytrubovéDim, !e je všechno v pofédku, uetrpi-li kritiku a sebekritiku, propadá.U samolibosti,, oddávll-ll **ae** samochvále a začiD6-ti spočivat na vavflnech ..**.c**

Tyto zfisady **VKS naprosto**·uratě květnový komunista **dr. P.** nemé, ale mělo by je zn6tl vedeni strany a podle nich se řidlt, **má-li** opravdu váfnou snahu poslouchat svých proroků **a** uěit se **z** Jejich jistě ne lehce nabytých moudrosti. Strana by neměla do­ **Tolit** svým intelektuálům blamovat sebe I ji. Prostý poctivý člen ve straně by jistě takové věci proti zdravému rozumu nedělail. Na­ konec to nenf nic Jiného, ne! hrubé urližka vlastnfho členstva. Vy. metle sl v domácnosti a bude .v našem politickém tivotě o mnoho krllsněji, protole s čistými a opravdovými lidmi je radost jednat, **af** patři do kterékoliv strany. ***K. V.***

Morzakultura ve Zlíně

Otevřený dopis panu dr. G. Kozákovi!

Napadl jste v •Dnešku« a ve „Zdaru« mdj "Výlet do Boto- 9trojec, který je otiskován v čn.sopise »Tepe. Máte jistě plné právo kritisovat a být po svém rozhořčen nad mým psaním, a svláš1! jako člověk, k rá nemá ve zvláštní oblibě nás komunl­

**aty.** Máte jistě plilé práv-0 11e obávat o mravní úhonu mládeže,

která by snad m(rj."Výlet« dostala do rukou a četla.,.Snad, PO:­ dle Vás, nenl opravdu vhodné jen talc věechpo psát do dennJéfl. listťt, nebo do týdeníku, jakým je„Tep«, Je'dno je všhlt jisté,

**1** knižni vydání »Výletu« by se mohlo docela lebce dostat do rukou mládeze, a pak, podle Vas, pťtsóblt mravní zkázu.Prostě ani knihu neuhlidáte, pfipouštíte-ll ovšem, že by knižní vYdáni bylo přijatelnější. Chtěl bych však krk vsadit, že je dost děti, dospívajicich, které ·si jedním dechem někde v koutkupřečeUy třebas i takového „švejka«. I kdyt naprosto nechci srovnávat. Ale o to všechno se ani tak nejedná. .Jde apílí o to, jak jste tP.nto,Přece jen do Jisté míry »literárně kritický útokc provedl,

O ten zpťtsob se jedná. Především jste vytrhl z textu urěitou pasáž, u.niž byste alespoň zkráceně uvedl obsah, oč se v tom

„

* Výletu« jedná. Víte zajisté dobře, že jsem se chtěl ve Výletuc yypořádat se všemi těmi nepravdami a sensacemi kolem Zlína.
* **e** viemi těmi často žalostně ubohými útoky proti znárodněné­

mu podniku BaCo., že Jsem chtěl ukázat. jak často lidé, kteří dovedou kritlsovat dělnika pro několik hltll slivovice, jako by to byla zkáza a celonárodíii úpadek morálky, zaviněný znárod­ Děnim, novou svobodou, zatim co třebas Ještě téhož dne navečer **ae** titiž kritikusové zpiji do němoty a dělají »psí kusyc, jak ae lldově řiká.

A zde jsme u kořene věci. Vy jste vytrhl pasé.!, ve které liěim **11rávě** tyto opilé měšeáky, jak řádí **a** co všechnoprovádějí.Při tom však jste neuvedl, jak byla tato pasáž zasazena do celku. Zato vlíak jste celý· smysl tohoto mého závěru obrátil vzh1lru nohama, kdyi jste Ihned **pod** zmíněným citátem uvedl následu• j1ci poznámku: »ZÍÍJlSká veřejnost skutečně poznává v někte­ rých veličinách, které jsou shora zminěllÝJD stylem líčeny, ně­ které ze soudobých zlínských mocipánd, o kterých seprosly­ chá. že vYStupuji takovým gpůsobem ... c Tuto poznámku Jste připojil i přesto, že v chto opilých„yýletnicich do Botostro­ **te«** líčím yýslovně ředitele a tajemniky, m 1!áky starého typu. **A** to jeprávě od Vásto nePěkné a nesprávné.

A ještě na něco bych chtěl poukázat. Kdyi před lety vyšla moje kniha »BotostroJ« a byla zabavena. udělal to Jan Bata ebdobně; jak jste to, ted'1udělal s tim »Výletem« Vy sám. Vytrhl **z** textu určitá iníata a- kó.za.l je servi1mvnt čtenářstvu. Na při, **klad;** »Takoyý malíř, tomu nalit flašu, babu postavit na stupí­ **nek,** svléknout. a malovat« (str. 132). »Bože, bože, a ona by ta hovada foukala« (str. 164). ,.Nažt>at dostane každý, a kdo je ji•

11.ého názoru, než my, dostane po tlamě« (str. 269), **Atd.** Docela 1ako bych jáJ,za to mohl, že tak svého času, v Botostroj\_i mluví­ valipáni šéfové. !l'o všechno ovšem,- takto vytrženo z texb,t, .J.an Bata Potom uvedl Jako d6kaz, že Botostroj j tPamflet. Uli4že,­ jici »lidskou mravnost a stud«, a že je to doslova „zácbodni lumpa«. Zatím co o m padruhéstraně představitelé ěeské­ bo kulturníhovota, včetně Josefa Hory, Emila Svobody, **A. M.** Piiil, Karla *Sezimy* atd. PQstavlll se za »BotostroJ«. Chtěl bych

:Vám, pane doktore, jep j!l ěpřipomenout, že byste zmíněným

ZJ>ůsobem mohl docetii. dobře i z bible vrtrhnout několik tako­ vÝCh mist. možná I dl"lll!tičtějších, **a** přece byete snad nechtěl

1tvrdit, že bible jepornografie. •

Nic víc, než právě toto nesprávné a nenávistné referovlini, **to** je Prlivě ono, co člověka. nejvíc mrzi na lidech. Nelze přece Jen tak hned něco•no.zvat »záchodni žuml>ouc a »morzakulturou **a** 1>ornografiiu-. Setkali jsnie 11e v těchto dnech osobně, ovšem Jen ěirou náhodou. Jestliže Vám teď píši, činim tak z čiré **po­** eby informovat čtenáře opět trochu po svém.

*T. Svatopluk,* Zlfs

Co sa na Cechoch nepáčí*'l*

odptréno zastoupeni ve vysokých státních úřadech, v amu1dě atd Těmito skutečn\>stml bylo t.aké nejvlce operováno ve slovenských Btlžnostecb na poměry .v prvnl republke, a byly **to stížnosti** oprh­ něné. A ted' se Slováci **a** Ceši ke svému velikému pfekvapeni do­ vědf z pera pana M., !e se za prvé republiky český ego'-BIDus ne­ projevoval, **že ee** ve st6tnim životě začal projevovat a! roku 1945. Pan M. sl 91:Muje !e Ceši připouštěj[ možnost existence jakéhosi českého státního utvaru v pf I pa d ě, l e by se S 1 o v e n *s* k **o** o d C e s k o s 1 o v e n s k é r e p u b li k *y* o d t r h 1o, a fJe se do. konce odvažuji tvrd!t, f.e by Ceši tuto státo[ rozluku přežili s men· šími škodami ne! Slovéct K těmto úvahám musil by se vyjádřit pfedev§lm n6rodohospodářský odbomlk a tfm nejsem nnt já a jistil jim neni ani pan M., j:nak by ho toto tvrzeni nemohlo tolik po­ horšovat. Nenl konečně nejdúlefitějii! v"ěcl, jak by se po pfipedné r luce státu utv6řily poměry české či slovenské. Za dťae!itějii! povw luil zjlAtěnf. přfčin, vedoucfch ke vzniku takových úvah. Ce sl st6tnl rozluku př6ti ,1emohou. Už proto ne, !e majl tragické zku­ šenosti z let 1939 a! 1945. Slovenské zkušenosti z těchto let jsou lákavějšt a na Slovensku v mnohých hlav6cb dodnes straš! pHzrak

»Slovenského štátuc. Z těcht-0 důvodů považoval I pan pres:dent za potřebné flci oa adresu Slováků nělrolik velmi válných varovnych slov. Ceský nllrod byl ve své obrovské většině ochofen setrvati na tradici jednoho národe československého, na Sloven. sku stoupenci myšlenky jednobo,n6roda byli .ozn.ačov i za zr6dce. Vidl'lelným výrazem rozdilnéb1>nazirlini na jednotu sl:A Je poulf­ vánl nArodnich praporů. Na Slovensku·nesměji vedle st.átnlho pra­ poru na veřejných . budov6ch chyběti prapory slovénské (nenf bez pik-antnl přlchutl, le v Cechlich je vyvěšeni tríkolorového praporu jako přips,mfnky neblahých dob protektoritnich mkAzáno!), kdefto **v** Cechách by• pan **M.** český červenobilý praporoledal s velkýIJ)i obtileml. Cechl'lln Btaěf. jeden: pa!!lament a jedna čes k o sl o­ **v**en s k A v16da: Slováci potiiebuji ještě vlastni vllÍdU *i#* vlastni zá­ kooodárný sbor, Mohl.bych ještě pokračovati. ale uvedl!né příklady **snad** postač{, aby byl n y n ě j š f český egoismus ve stitn votě P0$laven do pravého světla.

1

Nejsem komunistou, ani c«telem mín!stemva informaci, ale výtky pana **M.** n•ejsou v tomto přlpsdě na místě. Pravomoc mno­ hých československých ministerstev rovná **se** na Sloveosku nule.

»Mám na Slovensku takovoutR.pravomoc jako v Slamu«, vyjádřil se o tom jeden. z m!olstru. Z techto ministerstev stala se tún jakési česká pověřenectya se všem! z toJio plynouclml dOsiedky. Nllrod ěeskoslovensk,ý přestal existovat z vůle SlovAlru. Jestli se t.ed' ob. jevuji I stinné stréDky tohoto kroku, jsou CeAI obviňovllni ne­ privem.

S druhou části článku pana **M.** souhlasím. Bud'to neml!ia býti

košická dobodá uzavřena, nebo má být plněna. Existuje ovAc:m Ještě tfeti momost; aby toť.ž byla revidována. Bylo-U uzavřeni do­ **hody** strategickou chybou, dopustila se této chyby vláda a mize z ni v:nlti český národ. V!dyf košlckll dohoda byla s české strany velmi brzy krit'.sována a byl dokonce vysloven n"ázor, že vláda vra­ cejlci se z emigrace nebyla optávněna tuto dohodu uzavřfti.

* Tfetf část svěho článku vyplnil pan M. útoky proti českým ko­ mwiistům. Ale mezi slova Cech a komun!sta nenf mo!no položiti l'OVnítko. Nebylo to možné ani r. 1945, ani po volbách a tim méně je to možné dnes. Pan M. vůbec rád zevšeol)ecňuje. .PLSemezi ji. ným: »Ceši ako c e J o k išl! do druhého extrému a c e 1 ý národ oviádol ekýsl socifilny mysticismus. V§etko s a c h c e 1 *a* znf\rod· ňovaf. iný svetonázor mal byf rozhodujúci a jedna pollitick6 stra­ mala prevziaf moc ...« •Ceši zahudli na Masaryka.« To je vědomé &kreslovánl skutečnosti, které je uik zřejmé, že je zbytečné s nim polemisovat.

Konečně v zAvěru poukazuje pan **M.** na to, jacl jsou, Ceši špatn( psychologové. Ano jsoul Sám jsem byl svědkem několika přlpadO, kdy češtf n6v§těvnicl vzbuzoval[ svým chováním, mlrně řečeno, nechuf a obdivoval jsem při tom sebeovládml Slovókd. Tyto pří­ pady je tčeba nazvat pravým jménem. Spatná psychologie je ozna­ čeni přiliš mlrné. Ale současuě je třeba vmysliti ,sa,.do, postovenf

lldí, ktefl šest let neviděl! kávu **nebo v** nejlepším připadě ve srn . ných gramových přidělech a najednou maji možnost Js pitl, !ii ji mnolstvl skoro neomezené. Takovl lldé sotva budou před koupi uvažovat o psychologických následcicb. NeclU:i'' óbhiijóVat velka­ llmeHoěče, kteří patři za mřite, ale nelze nevidět, **f.e to** je pr vě nejednotný dlstrlbučnl systém, který !lmelinu podporuje\_ ne.li

w­

**bec** umobiuje.

Vyvrcholenlm celého C:i;inku **pana M.** je jeho několik posle ­ nfch vět. »{Ce.si) pocbopltefne sl tento (českoslovensl{ý pomer) vy­ svetlovall tak. ako bezvýhradnú slu!bu SlovAkov privitegovan Cecbom.c To jsou slova psan6 žluči, kteri jen podtrhuj( rolkově měřeni ěánku. »Najhrdznejšie prl tom boto to, f.e kn!dt výrok jed­ notlivce generelisovali a podlil t-Oho súdill slovenskosn n6rode«, stěžuje si pan **M.,** ale sám se tělo nejhrozněji! věci - generallso­ vAnl - dopouštf v kaf.dé druhé větě.

o

za­

Ano, stllla by za to, věcně, bez polřtlckom-azůcké tendence a OSObnfch pohnutek psát o československém poměrn. Tato základnf pravid4i měl si však \_pan M. napsat do čela ěl!nku a . ne al na Jeho

'

**-vueně redakce,**

**fllovolte mi** několik poznámek **k** článku »Co **sa něm na hoch Depáči?c,** uveřejněnému ve 25. čísle Dnešku.

**lwn .** ,

Ohrožená matematika

Vážený pane redaktore,,

*Vlicla.o* PU JÍ

Pan Myjavus r<ndělil svůj ělánek na ětyfi'i!ástl a prvou z **nich**

dovoluji sl Vám poslati ti.no pom6mku na obranu »ohro!eně mate.

Dadepsal »Cest - egolstl v štát.nom !1,•ote«. Za český egolS11lLIB matiky« z C!ll. čísla Dnešku.

**mohli** Slověc.i.-právem považovat za prvé republiky **to, le** jim bylo

Je pravda, jak 1>išé autor''c!(ániu, f.e ka. tercián P.(>ZD6, že

*,111*

Dnese '

(x + n) tun•uhll je věta! než x tun uhli (y - m) obyvatel y obyvatel Opatrný matematik by ještě dodal »pro n a m kladné«.

V naliem pfipadě znač! n poválefoý přírůstek těžby, **m** úbytek obyvatel. Platl-li svrchu uvedený vzl:eh,\_ máme nynl k disposici pro jednoho obyvatele vice uhli než pted válkou a přece je nedo­ statek uhli a nikdo si regulérně nemůže koupiti. kolik potřebuje. **Je** tltn ohrožena matematika?

Nenll Nebot hořejšl poměry by bylo lze srovnati jen, zavede­ me-li do počtu ještě jednu vel:činu z (ideálnl továrni jednotku, která spotřebuje tollk1 jako průměrně jeden občan) a zvýšeni počtu

těchto jednotek po valce, které označme třeba **p,**

Potom budou ty dva poměry vypadat trochu jinak:

x ++n + bude státi proti před válkou.

(y-m) (z p) y z

1929 byla u nás prllměrná spotřeba uhlí 1.69 kg na 1 kWh, VY­ stačl11 jsme v roce 1937prllměrně s 1.27 kg, a v roce 1946 s 1.1 kg. Co to znamená při miliardách kWh, lze zjistit jednoduchým vynásobením. Podle míněni vedoucích odborníki'I. bude možno po VYř ní nehospodárně pracujících malých centrál sní!\_ dále tuto specifickou spotřebu asi na O.S kg na jednu vyrobenou kWh.Přispělo též značně lepši vYUžití vodních sil, neboť v roce 1945 získali jsme z vodní síly o 61 procent více elektřiny nežli **v** roce 1937.

Spotřeba uhli je též vYšší. Souvisí to jednak s vYšší VÝrobou ,

elektřiny, jednak s novou VÝrobou chemickou (StalinovY závo­ dy). Jsou však ještě další di'lvody, jako iipatný stav lokomotiv• niho parku a tím vYšší spotřeba pro dráhy, je to také nižší ka,. lorická. hodnota dnešního uhli, i když data statistik, jež jsem dříve uvedl, pracují s přepočítanými hodnotami.

Matematiku nelze ohrozit tím, že se neuváži všechny sou­

O těchto poměrech však už neřekne ani tercián, ani matematik

na prvni pohled. který je většl, nebof tady zálež! na vzájemném

vislosti při jejím užití. Jako věda exaktní plati stále, jen se ji stejně jako statistiky musí užívat opatrně a dávat pozor **na.**

vztahu m a. p, z nichž -m je záporné, n e p může sama o sobě býti

bud kladné nebo záporné, zvětšila-li se těžba, či poklesla a zvýši­ la·li se spotřeba průmyslová, nebo snlžila-11se.

Z ""PfVIlě uvedených poměru vyplývá též fakt, f.e těžba **mMe** tak dlouho klesat (n záporné), a.ž n dosáhne velikOBti n = .y.:!.. **m.** Pak, s ohledem na pokles obyvateistva, by bylo k ď.sposlcl na jed­ noho obyvatele stejné mnof.stvl uhli jako před válkou.

Doufám, že tím je matematik opět m!mo nebezpečl. V mate. matice je třeba vzlti do počtu všechny veličiny, nejen některé, kte­ ré 88 bodl, to se dělává v politice a pak v jedné odrůdě mateme.· tiky, které však s touto,.kráiovskou :vědou má společné jen to vy­ půjčené jm"ěno, v matem!llt!ce volebnl.

S veškerou úctou *Ing. Ant. Hakel*

Vážená redakce!

Matematika není ohrožena, ani neselhala, neboť z \_ro:vnlo **'Pan&** Valdemara Peška vYPIÝVá, že počet knih za rok na jedno­ ho obyVatele CSR, připadně kilogram uhli na obyVatele musí být v roce 1947 větší nežli byl před deseti lety, a to také je.

V roce 1937 byla podle Elektrotechnického obzoru spotřeba elektřiny na obyVatele u nás za rok 262 kWh, v roce 1947 se od­ haduje na 450 kWh ročně, tedy téměř dvojnásobek. Spotřeba uhlí v roce 1937 byla asi 36 milioml tun, v roce 1946 asi 37.5 mllionu tun. Přesto, jak všichni víme, uhli i elektřiny je dnes nedostatek, zatím co před desíti lety byli jsme zdánlivě v nad­ bytku. Jak ty zdánlivé rozpory vYSVětlíme? Pan Peška nazna­ čuje, že by se snad mohlo jednat o nějaké nové, snad goebbel• sovské kWh nebo tuny. Neni tomu tak. VýVoj se totiž nezasta­ vil roku 1937, jak si to u nás někteří představuji. Šel dál a ná­ roky obyVatelstva vzrostly. V roce 1937 bylo elektrisováno asi 71 procent našich obcí, dnes je to asi 75 procent, a ve dvouletce

-talšich 1350 obci dostane elektřinu. Ale i v obcích již dávno ejektrisovaných přibylo nových konsumenti'! a staři také zvý­ šili svOj odběr. Snad by se pan Pelka mohl podívat i na sv(Jj vlastni účet za elektřinu v roce 1937 a srovnat jej s nyněj!iím, ovšem jen pokud jde o odebrané kWh. Rolnici zastavili že:p.­ toury a nahradili je elektromotorem. Přibylo domácích vodár• niček. **V** městech přibylo výtahi'I, prodloužily se trati tramvají, vzrostla hustota dopravY, ale přibylo i vyssavačd prachu, va­ řiči'.'!a elektrických žehliček. Vzrostl odběr pri'lmyslu, přibylo telefond a také počet posluchači'.'!rozhlasu vzrostl velmi prud­ ce. Dr Středa uvádí v jedné své studil, že v roce 1937 spotřebo­ valy naše domácnosti pro osvětlení 190, pro jiné spotřebiče **66** a pro rozhlasové přijímače 25 miliond kWh. Je to celkem **291** milion-Q.kWh z celkové -výroby asi 4 miliardy, tedy asi 7 proc. Data novější nemám. Je v!iak známo, že počet posluchači'!.roz•

!!lasu **je asi** 1,800.000 proti 900.000 v roce 1937, a že tedy také **od­** běr jejich přijímači'.'!bude asi dvojnásobný. Podll domácností je podle jiných autord ast-10 procent celkové -výroby; a je **ho** tedy možno odhadnout asi na 670.000.000 kWh v roce 1947, !edy vice nežli dvojnásobek roku 1937. Jen pro informaci bych **jeitě** uvedl, že podle diagramu energetických závodil čs., který byl na výstavě v Bratislavě, je v roce 1947 asi totorozděleni celkového odběru elektřiny: drobni konsumenti 1400, doprava 160 a pri'l.­ mysl **4649** milionfl kWh.

Elektřina má přitom jednu velmi nepěknou vlastnost, **a to, Ao** so nedá VYrábět qo zásoby. ba dokonce se vYrábi v tomté! okamžiku, kdy se i spotřebuje. Elektrárny a sítě je proto nutno dlmonuovnt pa toto největší, t. zv. špičkové zatíženi, které na­ otll.v{t nn přiklnd v zimě ráno, kdy pracují továrny, jezdi tram­ voJo. svitl domó.cnos!i i ěkoly současně. V jiné doby, na příklad v nool. lo odběr nepatrný, zařízení je neVYUŽito, ba dokonce u voťlnloh ohlktrň.ron je na příklad nutno nechat vodu neužitečně 1,fopn<lnt. V dobách špiček dochází pak k nucenému vYPinflnf o<'lliě1u, noh(Jt! nestačily vÝzvY k dobrovolné kázni a elektrárny r,1'1 noJlopl!i vůli s dnešním strojoVÝffl vYbavením na zdoláni lplělty noat1,IU. •

Odběr ololcti'lny ritoupnul za deset let velmi podstatně. Jak to, l!o 10 t.(I I1,lc poměrně málo projevilo ve stoupnu ti spotřeby uhli PM ololctn\rny? Jak to, že tady neplati též jednoduchá úml\rn*'!* l'l'lělnn Jo Iopiíi VYUŽití tepla, nebol: zatím **co v roce**

***,J1B***

vsechny předpoklady a souvislosti nežli VyVodím závěry, nebol! jinak dojdu k rovnicím sice jednoduchým, které však nemaji nic společného se skutečností. Klasickým dokladem je známý, příklad: Když jeden dělník vYkope za 1 hodinu 1 metr při• kopu, jak dlouho by kopalo jeden metr tisíc dělnikd? Jak se zdá, život 1>řiliš nemiluje zjednodušené rovnice. Proto opatrn& se statistikami. čísly a ro icemi. *k. m.*

Proč plabť?

Vážená redakce!

Konečně nám pan K. M. pověděl,k čemu že je životní **PO'O** jistka. Aby úředníkllm pojišťoven byla zaručena svobod!!,, hlav• ně však aby jim byl zaručen doživotní di'lchod z prémií pojist­ níkd. Škoda. že pan K. **M.** neslyšel jednatele pojišťovny při sjedná.vání pojistky na život. Dověděl by se, že kapitál, uložený v.životní pojistce, má účel zcela odlišný od kapitálu, uloženého ve spořitelně. Uslyšel by, žepojištěný kapitál slouží především k zabezpečení vdovy a sirotki'I po smrti pojistníkově, k založeni , existence syna, k zajištěni věna pro dceru, kdežto thesaurace

kapitálu pomocí životní pojistky je zjevem zcela m,imořádným'.1

a ojedinělým. Co by tomu tak řekl pensista, jenž po celý sv1\1 , život ukládal svilj kapitálek do pensijní pojiěťovny, pochopitel-. ně v měně staré, kdyby so mu na prvního místo pense dostalo sdělení, že mu pojišťovna připsala na vázaný účet 2000 korun?, ' Kdyby zásadní myšlenka, obhajovaná panem **K. M.** byla prove­ dena do di'lsledku, pak by ani státní úředník nesměl pobírat svou pensi v nové měně. Když se vliak vYPlácí všeobecně za• opatřovací požitky v měně nové, pak prostý člověk nechápe, že kapitálek, sloužící tomutéž účelu, pokud byl uložen v životni pojistce, je likvidován ve měně staré na vázaný účet. ProlS Plakat? že se nenašel úředník pojišťovny z míst vedoucích **a** nejvYšilích, který by objasnil na patřičném místě účelové vkla­ dy u životních pojišťoven a di'lrazně žádal VÝPiatu pojilitěných kapitáli'I.v nové měně, místo aby trpně přihlížel takovémuto ne­ blahému zásahu do životního pojišťovnictví, jímž by ztrátou dd­ věry klientely téměř zničen celý odbor životního pojištění.

Zdá se, že naše hospodářství spěje k tomu, aby byla vYlou­ čona možnost shromažďováni i nejskromnějších kapltáli'I. Pak. však zdstává záhadou počínání pojišťoven - národních podni• kil, které vYDakládaji na životní odbor velké kapitály ve forml 1>latll úi'ednických a akvisitérských. - V plné úctě

•

*.Tase/ S k* 1J **or:**

Vážená redakce!

Tedy ještě jednou. Piše.li někdo redaktorovi, dokonce po del.,. lllm rozmýšleni **a** přeje ai to vidět otištěno, pak je - myslltn - je­ ho povinnosti, aby 88 hapřed pfeptal na věc, o které chce psáll. AvAak pan K. S. mé plné porozuměni pro pláč nebohé babičky, kte­ rou kdysi »pfepadl« zlý agent pojišfovny a u! byla »chycena« •(kdo. by tu nevzpomněl na Velkého zlého vlka?) na pojištěni 2.000 al

5.000 korun, protože to byla babička chudá, a ted se dožila sp!al!­ nosti. Nuže, **pane K.** S., ta babička buďto nebyla tak chudá, jala ji oceňujete, nebo plakala pro něco jiného, co vám neprozradlla.­ Nebof kdybyste se byl před svou korespondenci Informoval u kte­ rékoli pojiafovny nebo v ministerstvu financi, byl byste se dov6- děl, že již asi 18 měslcii pojišťovny majl flnenčnl správou dovoleno proplácet splatné žlvotnl pojistky do výše Kčs 5.000.- v novýcb platidlech. Zvýšení této částky ministerstvo financi pojišťovnám nepovolilo l;>ez udáni důvodů. Snad si myslelo, že kdo má pojistltu vyššl nenf takový chudák. Ostatně když je, ef žádá z důvodú so­ ciálnlch, aby mu jeho takto vzniklý vklad ve starých platidlech byl uvolňován podle platných předp:sů. Stejnou výhodu povolilo mi­ nisterstva financi i pro vyřizováni pojistných ptlhod z jiných obo. rů, byly-U prémie pleceny ve starých platidlech. Je to tedy urč:-t4 výsada pojišťoven, kterou nemajl ani banky, ani spořitelny. A pfoece jen jsme neslyšeli o pláči střádalii, kteřl sl za celý život uslřádnU

do záložny pouhý 1.000 Kčs a ani ten 'si nemohou vyzvednout, ale

siyšlme o slzách pojištěnců. Neni v tom opravdu trochu »farizej. stvlc, jak vysadil globiáloo čtouc! pan Aotek v mém dopise v pře­ dešlém člsle t. 1. tam, kde ,v rukop'..se stálo trochu neobvyklé siovo

»frizlststvf **cT**

Yám oddan,t ., **K. *M.***

**v·ě·t knih·**

**KUtT1\:JRNI ZPRAVOD1AJ**

***Boris*** *Pasterna1'--Josef* ***H a,,.a* Odg:inaJita ,iení -nic iiněho nei :mrmrnné naDOdobovíiní.** tografow, 'k\eré vi.di mnohé

**VLASroVKY**

ViOL!l'*MRE*

ljii.nstaak,

a lépe**S**,**'l** noehžrapzolouohvýé pcivai-

*sma:µ*s *v v"'!/ ue* **sni.** ,,.!Lidskými lllolrumenty« **a** 111-, **vecH 'EPOS BAI...KANtJ** vat. 'Fllalla ipu>V!duje svou Ica-

*N* •· *il* lašoo 1,.., *6* 1 .. mťtilcy -z •cest musi ;en lrul!)O-

*mdlrút modro 'Chi}adu.* njmi ruwomc,p i- plmlám- ll'etiru .na cestácli za stejně di1-

*Dsre* se*z*. *hrdel, 1e¾*roes.ml ik: z lib merav- K'ldo **•mi** !:ád Balimn, silme !leliff:a,u, jako sv.é pet'o, Jrte-

**11** *tryaka be1:1souladu.* ských dědin:, v.ydanynu r. 1'900 df'Chfliiv;ě pili to lli>ib:i, 1!1.'lllStě tj:m jem doplňoval ta,, co m'II

1. *nenl sil* , •8 *0 'IJiaAtO'IJlcy* V :Olome>ua n.Wadem V. na plil avrta s'ta stran **velké-** rcllalelm v:ěrmějl zachyifil objek:-

*Y* ' *Y* vooemi Spisficlltelka pommnemala u- !ho fol"Il16!1Ju. ZaČl!le ,předemm ttv a 00 tvoH m.regrálni čist

*tam ve vy*-,*.*c*..*: *zau r„*:z:*ze a,*

•--1r.. •1ma • .\_,......\_. ,,. •

vodem k tétlD stejně hodnotr.l! asi v **ni** listovat i ;pri,hl tjt@'hoto dill.a

steJ·Tl\!í jako torna

*b 8 la. tn· k-·,oj*

1. *vnos i r.i*

*6 jich* JICUUW za1 ve Plll."'"'"'"0""" *ve-* spow;ty nafillem.ý,ch .fotografii,, bylo při prvním p0dobnénT"

*-nezfl* nované památce Framt. **Lad.** jíclhi je **talkě** na c!ň .sbě. PH-I jeho ,:iesmpise po severských

*i'.*

*Hle, zemiJ,zemi ulmllla!* • Oelnkvvs o »0toe s'1;ovenské-; 1!10IlleBl!)U mu pf,ed'evsim. k'l"a!lella'a!ich: •Země fj oT dů a

a

hCI> oárod.opIS · :že jest v ,m a města, llliy kdysi .sám cm,- s •g«.

*Co, bfZe* unc *v kotJJ.i kloka"tem,* sehr mater.iá'! :z Kob.Fli!1°**a** divaL Je lbu hílý ZagTeb, l[!c,-1 Dr Václav IFiala *je* přede- prohá *ta haiteřivá vláha* - clevJ:ti n t:;m osad \_nmo-, mmitidk.á IPli'tvddtá jezera, spa- všim vzc!!lanw historik:, ,potom *11Jeďte jen, hl.eil)J;e* - *místa* mo vsJv •ob nt,m:licl nUt rt, divoka boka Kotnr- mdavý •novii.mAt a tak trochu **nemd .zsm .lttert** se \_Liši kr-0 llDM<eOIJD ská **ll a,v§ei;n** výlet do Ce't;yl!lě, 'i poeta,, který dovede vzletně

**,flG** *nebi, kam :srak .mha.* a tak . mdi'!lób•álmm dzem pomm zpět 111>řes st turec-1tiiói, 00 jiny hy zlll'll!lamenal jen z knihy >l"esenin 4 PA- na pr .(J)umych vfas1n ch ***q*** M'0Star a ;poevropštělé Sa- turna'lis'ticky. 'Z tolao šťastného sterna.k - Pt.eltladv Jle.tlcll du a 1 těla se zak'l.ác!aau:un,I rajew do sltarobyllílho i nové- '!:IPGjeni vyTŮSt"aJj{ jeho zvlil'tm verHc. 'fteJen. **011** sousednic\_!l Siovák!li, 'ho Bělehr-milu, 1pamamě Sofie, cestopisy, je;ii.cíhž ,půvab tkvi

al\_e také od ostatnroh •hanšc- ai do p(l)biádk-ového Catihra-j především v d.bavněm stylu, **NOVÉ KNIHY** oh Slov.álkůc. tlboi,m:i. kri-1 du. 'l1o jsou jen vellca zast-a-ťktle bistmrickě 11d5.losti jsou tika ipa'k l!dů:razlilla, Je to v-ent, vel!t'le lliohž je mnoho promíchán:, anekdotami den­

j

*Augmta S eib* ***tT*** *s* j *o* ti *á:*

**LIDSd DOKUl\."IEN'IT**

slrutemě\_ bo'lla'!:"fl sludn1 IPrlll poboonich vý'letů a zase ji-,•'lllTho iivotn, kde se přítomnost

á ill!ll'odop srudia., ale ných obral'Jk.ů, detailů a nál-a-1 proiíná ffastně s minul0Sti a zl?-1'°v:e také ;edno .z 11 jty- •l!o'l,7ýoh 'běru, jtih:é dGvede dychtivý ě'terrá'ř nacházi skoro

Augusta Šebestová, ror.ená I pičtějšíoh děl našeh0 realismu vytiletla:t ;em n:u§ené o"ko fo-l za každ(l)lll serinkou fotogra- Bezděková z Kobyli xm il'Jio- bestov(}IJ se staly 111.iivoclnI ­

uměleckého. Pro *A:* Se-

rově, česbná členka VSM, prosté zápísy pnmě'tni - je-· **Z L-1DSK"f°CB D@X{IJMENT0'**

zemrela dne .30. ňtjna SB V' jie'hif. ru.koi,is se nyni chová **A1JJ"GU8TY 8EBl!JST(!)W:**

**Nel1&1a,** !ly! plače na zdav-

**1** k:y. pláče rad!llseú, 1e se vmá-

Brně jako jedenaosmdesátile- v 'lmněnskérn zemském al'cihi- vá, l:ebo ifika4ú., že lmde hod- ta ski-omná star·enka, s níž vu - **á.sem** takié jedním -z je- SV A®BA. .Sti:eda, to Je usta- il!lě dójit, .že b111me (i(l)bl'á hospo­ odešla jedna z ptJSledních jicll prostředků výclwv.nýdl a n!IIV<:mej olieň ,1;1a ty svalllby. Ale *dyň.*

vzácných osobnosti **r:** oob lidské dokumenty tvoř.i jet1 a1i v jmy cmě beJvá, než v pá- Nevěsla. ,dyf se směje na ončoh .nadšeiaych. obětavýdlil a logicki člán:e'k v iretěme 3ejicla tele lebo v sobGtu níkdá. zalaVJk;y. 'btu!lle pl!ltom plakávat. houzevnatych praoovn&ů. sta- wílechfilýcb SRah o pc,vznese- Jak se hoslii. a:endú., to se 1110- Dyi prši na svndbu, že bude ré generace, ktefi kon\_all •na ml inašeho v :1t0"1'.'·':ké lidu. aiú ko a vine,. Do .k\_ostela illlla:kat v m,vjm s'tav-ě.

našem venkově nelllocemtelnou V tomto úsill iJl vuiime 11:a- iliu ob Jně o 1-0 illodmáol!. D prši smlm, le aim prší

prilkapnickou práci lbuditel-lkládat i čtenaf:skj- olek v t)yž ui jii .it liCJ t.ehlil k:Gslle-- Boží požehnáni.

sko,i: národl11ě mv:ěc!Gmovaof Kobyli, spolek Lllmše, jeden la,.ne .sesvých 1111;u!ličuod- 'Dyž .d db a "ď s po osvé•cwou i l.'loSPoclláfskou. z prvých vzdělávacích i.i,allru prilí, **a** *d,wi* jich memá, toi se hfeb -i : :'!nt; čas

eB

Vnější nejí 'život lbyl prostin- v Cechách a na Moravě vů- od,práši ikltruttru. Otcn zastává sta em, e lil e n

ký a co ne]těsněji spjat s jeji bec, vidnne jí ?:akládat, bu<!o- p81'Učník. Nevěsta klekne před ;yi :l.eiHv **tlě<!lmě**nepochQ­ rodm.o!ll Gbcí, >kde -vysttídala ,vat a ifidit mi ovn v 'l!>by- rodi.č a ikci>lema a f.iká: vanej mťtvela je svadba, ja­ sv o otce v lru.pectvi !,1pošt- 14, **ktB,á** měla J l):tei!l v.állrou !'t"osun vas, tatlnku a ma- lkyflo pobla'Vi je 'ten nebo!tík,

O

mistrovství. Jen dvakrát IJIPll- ma 1.S.006 -SYaliků, v =této sma- . pro B8ma, ,Pl'O v:šedky t k 'h stila Kobylí, a vždy na ne- Ee vitii.me ji wak také **pnc111-** svatý, esli sem vám ,0m mej a ovy

ohl • mf:e ta P aVIu zes -

dlouho; PG prvé, kdyi ji krát- valf; .na vymanění českého lidu maličkCJSbi ublmla,, oc)pusfte vu. -rzo ž ,....,. "- . ké manželstvís cukrovarskym ze -zavíslosti na OÍZIÍCh po- mně. 1tre,.. se•. e\_ *'-':..* nev.,.neJ účetnim zaneslo do Velkých jišfc,vmích, rm jeh111 vedemí k Prosim vás p0 druhý, pro žel:i:h vede Sl mu. nevěstu k Pavlovic, a po druh J,;:dy! se spořivosti, k řádnému veden! Panemlru Mariu sellmibolestnú, o1taru lebo De1,,lie. ev ta roku 1912 uchfltla do K!r-álova obecni SPrávy. těobto pohnu- -esll .sem vás rozhněvala, c,d- PG . ncem, ,,,-stteliju Jun. Pole, z něhol se však zase za tek uspořádala již také **irc,m** ,Pl,lSfl:e ,nmě **a** dy.z 1du do k!stela na 1:davk:y. váilcy vrátila. 11185 ve svém ;roddffi IP1"1VI1Í prosím vás po tiieibi ,pro B0- To se skovaju kde .za vrata Rušaější byl jeií život :vnitf-- stromovou slavnost, po mi .se ií umučení, esli SenJ vám ubli- nebo za p1ot a k;řáp svadebča­

z

ni a její činnost veřejná, kte- osatfilo 4SO měřic pustýoh.strá- žil.a lebo vás rem.něvala, od- nom popela. pod n';>11Y• rá vycházela vždycky z tli'i- ni. . pus(l:e ,mně. Tatínk· ,a rna- *To* dělaiu 0d d vn ch <!11S111 až kladněho pozmáni aejblitiího Třebas, že pHspívala do minlro, pro B<llha vás prosím,podnes, ale včilkaJ Id enom okolí a z činorodé snahy po- četných odb11>rnýcb časl!Xplisu i dy,by se mn.ě v temw inastáva- nekdy. . máhati iV§ude, :kde to bylo jin;rch listů - přlpominám jíclm .stavě zle vedlo, ne- A'le šak n niě•kncpeěknblý­ možno. Pronikavým pohledem aspoň CVSM, Zi1Drtů:v Ceský QPÚŠČej:te mě. !10. \_Sva <.:ani suP . - e­ pozorovala život lidu a -své lid, Cas, Lidové noviny, Zeo- Tatinku a maminko. rprGSim eem a .celych Jach zaprálí]Ju. poznatky si pečlivě zapisovala. ské listy - zůstanou hlairn.i a vás pl'o Boha o otoGvskj' a Při ,oltáři stúpla nevěsta-, Původně jenom do ipamětnf trvalou literární památkou po mateřský pGŽelnnám. ker-á lby:J.a chytrá, ženichovi na knihy kobylské na památku pí Augustě Šebestové jejjílid- Rodičí udělajú nad ňú křil nohu, ahy mužem vládla.

svým rodákům, ale poz<iěji - ské dokumenty. A zůstanom a řeklllú.: A .kanu na oL'tátipěkn

na přáni J. Klvani a jiných! zároveň vzácnou památkou na My ti odpuštáme, nech ti .svJěky hoiíi.jú, temu pokvete národopisných odborníků - šl.eclietné srdce a opravdovou odpusti Bůn dobrotivej .a byl!'- iivot.

svěřila je také tisk;u, v němž lásku k lidu.. . te ži.'Vi podle Boha, aby Bůh Na čí :straně J!!}lápol,adú, ten

**na** sebe nejvioe upozornila Dr B. Vybiral přebýv;al s vámi. ze stavu spěš umře.

fický doplněk toho, co mu ne-J nosi - po prvé i názory Frant- dAna a! teď, poněvadž do nf **KNIHY REDAKCI DOSLl!:**

I k

vylič! do potřebných podrob- zese a Dukase, ač nikde ne- bylo možno na příslušných . ností žádné pero, jedině věrná chce zatě'2ovat své čtenáře mlatech vložit výsled y druhé pre: s\ s a:. *:a.:t* 0

a dobrá fotografie, k čemuž pi'esnějšim uváděním prame- světové války, které změnila Ssl 18;t°8 0 96 60 Kč 0

třeba zde ihned dodat: také I nů, jež v tak obsáhlých kni- Balkán neméně pronikavě, ja- ege • ran • s. výtečně v Neubertových' hách jsou jinde pravidlem. ko se stalo už tolikrát v minu- T. G. Mas ar Y k: **Palacké­** závodech hlpbotisltum pro n\_a-11!Jživá na svých mistech také lých letech. Nepřihlíii se ovšem ho Idea národa ého, Obál• kladatele v pečlivé 'úpravě Ni- starého Nestora, stejně jako ke zkázám této válečné po- ka a vazba Frant. Tichý. Nakl.

ditele E. Do stá 1a provedená. Učeni při hod pana Vratislava!hromy v jednotlivých městech, ťlln. Stran 67, broiA. 24 Kčs, . Proto zasluhuje tato práce z Mitrovic, jak se v Cařihra- jako třeba ve Splitu, přes nějž váz. 64 Kčs.

Fialova l\lršiho zhodnocení, než,.dě kdysi »užral« tak, že vrá- se přehnala tvrdě :fronta nej- T. G. **M a.s** ar Y k: **Problém** ji lze věnovat v denním tisku.1 voral a byl potom pánem po- méně sedmkrát a zanechala **malého národa.** Obt\.lka. a. v ­ Měl by ji důkladně posoudit trestán 40 ranami na . cho- jistě ničivé stopy na těch krá- 'ba Frant. Tichý. Nakl. ťlln. - především odborník historik, didla, ai se nemohl kolik dni sáoh, jež :zde vidíme na obráz- Stran 48, broiA. 18 Kčs, vó.z. **48** stejně jako novirtóř, který si hnout. Také je uveden pf'iběhl cloh. Ještě krutěji byl posti- **Kčs.**

všímá spisu zase s informač- pana Vodolána Pětipeského i žen Bělehrad. Autor se zá- **Zborov.** Parná.tni.k **k-** třlcáité· nlho hlediska a hledá v něm jeho krásné Turkyně Marie, měrně vylíýbá . přesnějšímu mu v.ýročl bitvy u Zborova 2. **s** laickým čtenářem vedle po- kterou si z turecké výpravy datováni, kdy svou cestu pod- července 1917. Obállca Jana učeni i zábavu. A ti, kdož sa- přivedl dó Cech, třebaže do- nikl, ač by tato okolnost mno- 'ětursy. N11,kl. Oin. Stran 311, mi putovali tllmi kraji, budou ma měl už zákonitou choť. hého čtenáře předevšlm zají- brož. 130 Kčs, váz. 160 Kčs. kontrolovat své zážitky a vzpo- Fiala se nepodívá na žádnou mala, kdy,ž své zážitky chce L.F i r t : **Od Eufratu a/A po** mlnky, co se změnilo od let, mellitu nebo katedrálu, aby »kontrolovat s autorovými«, **Bangha.zl.** Hi&torl-ečs. vojenské kdy sami křižovali Dalmácii vám k tomu nevylíčil celou jak o k tomu sám vyblzf, a jc<h1otky nn Střednlm Výcho­ a chodili s batohem na zádech jejich historii. Jsou to mnohdy někde je také poněkud opra- dě. óbál-ka Oldřich Barel! Na,kl. bosenskými a herr.egovskými dlouhé kapitoly, kterými pro- vit,byť v meiličkosteoh, jakoPráce. Stran 257, broiA. 100 h011ami al po Skadarské jeze- kládá cestopisné Učeni a co se že v Dalmácii není Ombla je- Kčs.

ro a star-Odáw1ou Duklu na mu jenom okolo Cařihradu dinou řekou (str. 99), když jich v á c 1 a v ft e z á.,ič : **(lem6**

Cerné Hoře. , rozrostlo na celou třetinu kni- má Dalmácie přece vic, a zna- světlo, (Román.) Obál·ka a i- Vzpomlnám také na balkón- hy, od byzantských počátki'l menitých, jako třeba Ce ti nu lustrace Ke.mil Lhotá'k. Graf. ské přednášky v hlas!1ého pro- pi-es ovlódntÍtl Cařihradu 29. s divukrásným vodopádem i upravil Frant. Mašek. Nl}-kl, fesora videň. university Konst. května 1453 Turky, až po zrno- elektrocentrálou v Zadvarje, Práce. Stran 252 brož. 90 Kčs. Jirečka, jehož jméno se také dernisovánl osmanská říše nebo Kr k u s jelitě četnějšími J D r d a .' Městooko **na** mihne v knize\_ jakožto kdysi :n rgick !ll Kernalem - pašou a krásnějšími katarakty. Ne- **dlan**n(romá.n).' Obálka Josef

generálního taJemni u první- clb Ataturk m, o ěmž„ zde řekl bych také, že D1,1brovnlk Lada.Frontispice o. Mrkvičkp..

ho bulharského ministerstva U':7ádl několik ve mi zaJim:i- byl jediným přístavem, který Graf. upravil Frant. Mai!ek.

školství. Snad jen on ?Yl po- vych podrobnos I, Jak tteba Již Jugoslavie získala po N kl Práce Stran 324 brož. sledním Cechem-polyhistorem, roku 1906 se viděl v pozdější „ prvn a, • • '

I

který ovládal do nejmenšichJúloze prvního presidenta tu- svč\_tové válce, kdy:! Jich bylo 90 Kčs. . podrobnosti úžasnou spleť his- reckó republiky a jak již roku od Kotoru až po Bakar hodně Pa u 1 de Kru i **f** • **Mužsl,ý** torie balkánských národů, nad!1914, když šel do první světo- vlc. Sarajevskou řeku autor hormon (Thc Male Hormon ). nimž se studentu »východo- vó války jako kapitán, proro- di'lsledně píše jen Mlljacka, ač Z ar\_nerlckého orig.přelo ila

evropských dějin« mnohdy to- koval porážku Němci'!. Stejně se ji správně řlká Miljačka. Emihe Skálováa. DrJar.S c -

°

čila prostě hlava, když ji mňl pečlivě liči slávu i úpadek Ale to jsou nepatrnosti proti la. Obá.llca F. Kotvald• Nakl. zvládnout k přísným zkouš- dubrovnické republiky, jako celkové hodnot tohoto bal- Orbis. Stran 170,brož. 5 Kčs.

kám.Fiala se jen někde odvo- krásy Meštrovičových soch a kánského kompendia které Na pa.mět! Vladlmira Vaněu• lóvá na Moreta, byzantology památníků, jako toho Račičo-1zůstane v naší literatuře jak **ry,** sborník ke Dnu V. Vančury Wulffá, Diehla i na Krum- vých v Cavtatu. cesto isné tak historické hod 1. června 1947 v Ml. Boleslavi, bachra, kterého tak často i Kniha byla dokončena podle redigoval Ant. Dvořá.k. Vydal\_a nám se zavf-enýma očima ci- doslovu autorova již roku 1941,, notnymprlnosem. Umělecká beseda. Obálka V1• továval nebožtík Jireček, uvá- ale okupanti ji nedovolili vy- Dr. Jaromir Do 1e ž a 1 ióm Teichman. Stran 41, 25 dí zde - jak se právem ho- dat. Prospělo ji to, že je vy- *Pfellll<lno* re *Svobodného elovl'.* Kěs.

!' ' -

Na cestě z kostela přespol- Pro Boha vás prosím ponej- Na bohatej svadbě, to se ne- Po snídani se rozendú, tro­ nímu ženkhovi zalikujú. To prv, přijmite mě za vašu ne- obědvá. Koláčů dost, vlna ta- chu sl odpočinú a ženy idú zatahnú ženský přéés celú hu- věstu. ky, tož se mlnú. Mládenci ešče pulblrovat mužských, chlapci lic šňůru, na tej šňi'lře majú Prosím vás po druhý, pro jednú k večeři svolávajů a to idú podkúvat děvčata. prostěradla pčkný navěAený .a Panenku Mariu sedmibolest- začnú až nekdy o 7 lebo o 9 L t . hl • el cl

11

to si musl zeních nevěstu vy- nú, abyste mě tak rádi měli, hodinách večefat. éde osJedk atpciNnav áocal-i

ku•p ·t• . J•ak vaeš Y1 as tni, dět1'r á.d1' máte. Ale potom, to se teho na ty kPdesui stpaorú řuičviacu• a taopboypl ten

Prespolni sy.adba Je tuze A pros1m ,vás po tretl pro stole nasnáši, takový velikývelocipód. Ti mládenci všecko pěkná. To maJu koně vypant- všecky svaty, abyste nezavl- mislska plný • . . d ě b rú

lený, hřívy pnntlama zaplete- rali vaše srdce a oči přede • , . pomuzuJ.':1v om a see •

nýa na vozi praporec samý mnú. Mlád nci nosiJu na\_ stole. čeho se Jim zabahne.

pantle, enom to frkotá. Oni obá idú, zvihnú ju a ff- To byvá takobyčeJně: **K** večeři dajů napřed kafé

* Dneskaj bude na našem kajú: ovězl lukšová poli"'.\_ka a potom zbytky masa alebo se konci veselo! Poď naša cero, my tě přiji- šá!1 a to je P.čkný, dyz. ce upeče čerstvý.
* A proč? máme za naše ditě, my tě jak trubelky\_ schonce z ni čuhuJu Na bohatých ale tak trochu
* \_No dv svadby, a to jed- svý děti budem milovat, enom a dyž Je h0??ě oš frán fl. pomenších sv dbách dajú **o**

na prespolm, to se mně dycky ty byď na nás dobrá. Nekde nedávaJu žádnu schori-nekerý maso miň

7.d moc pěkný. svadba přes Nevěsta jim poděkuje: Clu do pollvky, ale l!efrán vša- N d I j • š k 'h d pole, ti mládenci s praporca- Pámbu vám zaplaf, tatínku dy. . a poz. m . v ec Y

O

ma, koně opnntlený a dyž vGe- a maminko, za vašeho syna, Ho':'.ězl maso, knedle a tre- Boha, tožmožu dělat slavny

cl jedů s muzikú, tak srdce že ste ho vychovali a mně za nej kren. svadby.

ples61 Poď Milošku honem manžela darovali. Vepřovd pečínka, zeli a A taky aji se stane, že nekde

v.a chvilkuojedů. ' ' Potom jim podajú koláče a chllb. vystrójijú děckům bohatú Až svadebčané odjeJt: Tako- vlno a idú zasej do nevěstiný- Husina, herteplovej salát s svadbu a potom s holýma ru-

vl bohúčl, je pr<'j tuze bohatá ho domu; tam taký jim podajú cerelem. . kama to , vyst čljú na grunt, lt'I Rokvlčanku, a honem vezú něco jest. Odtáď idú do šenku Selata a s'!-chá hluza., že ne aju kolikrát co do hu- t-nom t'lc t družek, to je jich! lebo do hospody tancoval Dyž .Zajic s bllu smetanovu máč- by strclt

'l',1k 24 nic 6? Nebozí myslím není hrubej muziky. tož sl za- k\L . Ty svatební říkačky teda bohllčl. tancujú roma, posedijú a brzo Ku:ata s paprlkú. nebudu psát, dyž už sú vy-

z ko· lclo ,,c,Jú nevěstu hned večeřajú. Kurata pečený. tiščený všady.

1 *i*

**k** ženichovým rodičom. Mezi Dyž je tuze chudobná svad- Telec! pečínka. Al ě 'čk š. t d zuhrádknma už ju čeká metla. ba, tož občdvajú v poledne a Kapúni lebo kačeny. P /m Yěkn p • - Y To začne hned' zametat. Jak to majú: ' Koláče, babi'lvky, dorty, cuk- zpv· me :uze P' ny Psm cy,

sl ji nevšimne, Hka.lů: Och, to- Hovězi polívku lukliovú. rový ráfky, pégny, kraplc a o sme dyckynevěSttt rozbe-

1

tok bude jak.i1slk. Dltč ji dajú Hověz! maso, knedle a tře- jaký culcrovl kerá umí. e y.

pochovat:i a potom si klekne nej ki-en. Po půlnoci se tancuje až do Vy1iato I *knihy* •t.ld1lul doku- hneď mezi dvei·ma huličníma Vepfovú pečínku a zeli. rána, potom dajú kafé a ba- *menty«, kterd prdvll vyl/a v* na• **a** pros!: Koláče a vino lebo **pivo.** bůvky. *kladatelstvl Pr. Borovf.*

**ROONIK IL V PRAZE 2. :RIJN A 1947 OEN A Kčs S.50**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sociální demokrat píše své straně | **FRANTIŠEK** | **HUMLER** |
| Spojené národy - rozdělené lidstvo | **STEPHEN W.** | **POLLAK** |
| P·rávní řád na Slovensku a partyzáni | **FRANTIŠEK** | **LOUBAL** |
| Některá čísla dvouletky |  | UC. |

Lidé v pohraničí **A.C.NOR**

* I

Dva zbití novináři **NEMO**

Ústup ze slávy **JAROSLAV P. BLAZEK**

Obsah a fo1•ma - Nebojte se voliče! - Zděděná nemoc - O filmu a pravdě - U koho treba hl'adať vfam? - Občansk,i výchova ve škole a věc kolem ní - Přijďte se po­ dívat! - Šmelináři - Kulturní decentralisace - Ze Zlína - Morzakultura ve Zlíně Propagand ktel'á zabíjí - Po fesfi.valu - O trpělivosti - Proč plakat?

**POLITICKOU·OTÁZKO·U**

prvého řádu byly rozpory spojenců v otázkách veleni na západě. Po lmiháoo IAK ON TO VIDthL a TR.I ROKY S EISENH0WEREM odhalují se další ta.jem&tví druhé fronty astr,wt;egi-ckého zákulisí v románě Afma Mooreheada:

***ONTGOMBR***

který vychází denně od 1. října v deníku **OBRANA LIDU,**

Přeloženo do 1,7 jazyků

* ... *Bylo by sl* př4ti, *a,by každý ved<.* uci *politik a v«Ydec* 11 *každém státi*

*oZiMoval clwm 81Jého 6a8U k pro6teni této knihy* ... " Albert E in s t e i **a**

EME.RY REVES .,

ANATOMIE MIRU

(THE ·ANATOMY OF PEACE)

Pronikavá **a** svým pojetím zcela nová a průkopnická studie o předpokladech trvalého míru na zAkladě politického sjednocení světa Jedna z nejvýznamnějších **a** nejdiskutovanějších knih po­ sledních let.

*,.* ... *Kdyby tato 1miha byla mohla být pfístupna delegdtitm* ***1eonfere11ce* v** *San Fru,ncisl,u, byla by jim prokázala velikou sZu!bu v dMevní prnpra-* 0!1 *k diBkua{m* **o** *8Viltových záleiHtostach."* Thomas **Mann**

Kniha má. 360 stran **a** obdržite ji bro!. za cenu 90 Kčs, vá.z. za 119 Kčs.

Fr. Borový u knihkupců

## Anglicky d Angličanů

Dalšl nové kursy pro začátečnfky **a** pokročilé.

SPECIÁLNÍ KURSY PRO DĚTI OD 8 LET

Kursy francouzštiny. Zápis denně.

Spolek **pro povznesení** vzdělání, soukr. §kola jazyková.

REVOLUČNÍ *1S* - TELEFON 604-24

**OBSAH DNESKA** C. 26: FRANTISEK LOUBAL: Co Jim vytýki\me? - JOSEF HUDEC: Na§e tH socialistické strany. - EDVARD CENEK: Jak to bylo v Benátkách.-Dr VLADIMIR KREJCI: Proě propaganda ll'.&bíjí. - JOSEF BENES: Stiny americké finanční pomoci. - MIL.: Komunistův doslov k jedné debatě. - **DRINK:** Ze Zlína. - **A** co Národní fronta? - Odbojové hnutí a svědomí národa. - Konfiskace přes mrtvoly. - Bilance podniků, čili zastíráni nemá smyslu ani dnes. - úroveň. - Politika - co je a co má býi. - MorzakuUura ve Zlíně. - Co sa nám na Cechov nepálj? - Ohroiemi matematika. - Proi! plakatT

**VYDÁV·Á SDRUŽEN**i **KULTURNiCH OR NISACf**

t í**dí Ferd. P e r o u t k a**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VB ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon člalo 31HJ-51 al! 54. - Očet poštovní spořitelny čfslo 35.622. - Nevy!áda.né rukoplay se nevracej!. -Předplatné na rok Kčs 188.-, na půl roku Kčs 84.-, na čtvrt roku Kčs u.-, jednotllri čísla K& **3.50.** - Dohlédací pošt. ófad Praha !5. - OdpovMnt zástupco lJ.stlJ redaktor Ed. Valen!Ja. - Tlslml.e Melantrfoh. Praha u. **Vánlavak6** llÁIIL **M.**

•

**Dnese**

ROCNlK li. V PRAZE 2. 1'UJNA 1947 ClSLO 2,

**Sociální demokrat píše své straně**

Domnívá-li se někdo, že demokracie je z možných vládních soustav ta nejpřirozenější a nejvhodnější, pak si své přesvědčeni nemá nechávat pro sebe. Ať si mlčí tam, kde samozvaná autorita bere každému slovo u úst, ba i dech, demokrat však nechť mluví, když je ,toho tte­ ba. Demokracie a mlčící a přitakávající lid se navzájem vylučují; čímž ovšem nemá býti řečeno, že demokracie by byla jenom diskusí. Osobní projev patři však k demo· kracii tak, jak k ni pati'i osobní účast při volbách. Dob• rý volič však nikdy nečeká, až bude zavolán a vyzván k odevzdáni svého hlasu. Užívá svého hlasu, kdykoli uzná za vhodné. Je trochu bledničkovitá ona svoboda, jež je shůry přidělována a rozdělována. Pravá svoboda je krev· natější: ta se bere. Hezky odzdola. Nechť tedy mJuvf do. pis voliče, věnujícího sociální demokracii svou přízeň již od roku 1928.

•

Co se nám, váženi soudruzi, přes některé podružnější námitky, jež jsou pro svobodného člověka, zvyklého ne­ uzavírat lehko manželství s kýmkoli a čímkoli, docela přirozené, vždy na sociální demokracii **líbili>?** Stručně řečeno: realismus. Měli jsme vždy dojem, že onen proslulý masarykovský realismus, kritický a pravdymilovný, pros­ tý a lidový, neohrožený a snášenlivý, neprošel mimo so· cVilni demokracii, aniž by ji byJ zúrodnil a pročistil. Celý nťrod byl tak nebo onak dotčen a navštíven tímto du­ chem střízlivosti a neromantické sebedůvěry. Vždy nás tě.šilo, když jsme viděli, že sociáJni demokracie je v tom· to smyslu také národem, plně a nerozpač.itě; radovali jsme *se* tím více, když jsme vypozorovali, že masarykov. ství je v ni pevně zakotveno. Existuje pro náš politický a mravní život snad nějaká spolehlivější kotva nežli Ma­ saryk, dotvofoný a dokutý aspekty naší nové" státnosti?

Jsou zásady, s nimiž sociální demokracie stojí a padá. To proto, že mají jistou solidnost a že mnohé z nich se tradici udržují a zpevňuji. Sedáme si jen na takovou židli, kterou dobře známe. Hádankovitá konstrukce v nás sotva vzbudí důvěru a ch·uť posloužit si ji. V politice přijdou všelijaké okamžiky; přijdou i takové, na něž ne­ nalezneme žádný starý recept v zásobě v naši politické kuchyni: je třeba se rozhodovat nově, protože se dostavi• la situace nová, nikoliv stará. Plně přejeme své straně, aby se dohodla s kýmkoli ve státě. Pod jednou podmín­ kou. že si tou dohodou sama nepodrazí nohy pod sebou. To ;est: že zůstianf věrna oněm několika dobrým zása· dám, jimž i my hodláme zůstat věrni. Jestliže poslední ujednáni s komunistickou stranou mělo tento smysl, ne­ máme proti němu nic, ba vítáme je. Přejeme si však, aby nebylo základem nového bloku, ný,brž nového obec• ného dorozumění.

Je pravda, že se u nás nedá vládnout proti komu­ nistům; nutno však dodat, že ani pro komunisty se nedá vládnout, nýbrž jen s nimi. Demokracie je vláda lidu, 1,dcm a pr o ilid; nikde není řečeno, že pojem lid a po· jem komunistické strany se kryji - ba může tu vznik­ nout nčkdy i nepěkný protiklad: bohužel! Lid také není nčjnkým moderním revolučním absolutnem; je relativ• ním jako vile, ro vrůstá do prostoru a času. 2ádná strana ani kvnnt1tntivnč nni kvalitativně si u nás nemůže vy­ hradit vylučnou disposici lidovládnou. Nemají k tomu práva ovšem ani 99% d1ktntury. V pojmu lid je totiž ob­ sažena nejenom oknmž1lost, ale i jistá trvalost, věčnost. Je možno leccos konfiskoval, není vša!k možno konfis­ kovat čas, který ještč nenastal. A lid; toť také budouc-

nost. Co je budoucnost? Jistě víc než dočasná politická praxe. ByJa takovou vždy, bude takovou i nadále.

Historie pořád zůstává je<lnou z nejlepších škol poli· tiky. A učí střízlivosti a věcnosti, jejichž rysy budeme vždy chválit u kohokoliv, tedy také u sociální demokra­ cie, podrží-li si je, i nadále. Masaryk se jednou vyjádřil, že bez sociální demokracie bychom republiky neměli. Je to veliké uznáni, které jistě nechce postavit do pozadí jiné činitele, stejně záslužné nebn záslužnější. Sociální demokracie není však silná svým jménem, také ne po· čtem přívrženců, zatím však tím, co převážně representuje

-typologj.cky. Co je to? To nikdy nemůže být nic jiného, než to, co vkládáme nejlepšího do pojmu češství. Aby­ chom byli skromní: nevidíme-li to vždy jako skutečnost, nechť je to aspoň naším přáním. Chceme být vždy s kaž­ dým, kdo v tomto chce být s námi. Je potěšitelné, že ve vš ch stranách jsou lidé tohoto typu, proto ve všech no­ vinách si občas můžeme přečíst něco rozumného. Není **u** nás stran ani dobrých, ani špatných; jsou zhusta jen prostřední. Líbí se nám však všechny, když hezky po česku vezmou rozum do hrsti a ruku přiloží k dílu, jako to dělali naši buditelé a zapad;Jí vlast nci, blahé paměti. KCÍy se nám nelibí žádná z nich? Když je vášeň vodí na provázku jako na loutkovém divadélku.

•

O dohodě sociálních demokratů s komunisty vyšly zatím jen náznaky; co jsme se dověděli, je pouze nějaké rámcové ujednáni. To nás naprosto neuspokojuje. Voliě chce vědět, oč jde konkretně. Znamená-li dohoda velkého s malým to, že slabší přistoupí na požadavky silnějšího, pak to není dohoda, nýbrž kapitulace. My však chceme věřit něčemu jinému a zatím čei<ame na řeč méně úseč­ nou, než jsme doposud slyšeli. Nemůže·li sociální demo­ kracie pro svou slabší mocenskou posici prosadit jisté dobré iniciativní návrhy, pak nechť aspoň funguje jako brzda tam, kde iniciativa bují v rozměrech takřka ».vo­ lebních«. Napravo i nalevo! Pochybujeme, že by rozum· ný vstoupil do nějakého vyjednávání, aniž by věděl, co chce, aniž by položil své podmínky. V našem případě podmínky sociálně demokratické strany mohou být jen umíimující, zaměřené **k** věci a národní pospolitosti. Ji­ ným bychom nerozuměli. Solidn1 je jenom to, co má v pořádku těžiště. Při poslední vládni krisi posunulo se však těžiště Národní fronty příliš na okraj, takže nastal fysikální případ, kdy mluvíme o vratké poloze. Zname• ná-li jednání sociální demokracie to, že těžiště se pomalu stěhuje tam, kde má být, pak buďme klidní. A vyslovme té malé straně trochu uznáni.

•

Milionářskou aféru neposuzujeme jen podle křikla­ vosti výsledku, nýbrž spíše podle symptomatičnosti pří­ čin. Je jisté, že našemu hospodářství se nevede tak, jak bychom "Si přáli. Neúroda, válečný rozvrat, poválečné ob­ tíže mezinárodní - to stačí, abychom nežádali zázraků, zvláště běží-li o :remi, jejíž stará hospodářská struktura rakouská a nová politická a geopolitická poloha pořijno·· vá a pokvětnová nejsou bez nevýhod. V druhé řadě však jde o otázku, zda naše obtíže nejsou také částečně naši 'vinou. Zdá se, že o tom nemůže být sporu. Mnozí z nás se učí teprve vládnout a všichm se učíme hospodařit v znárodněných podnicích. Spolkn me jako zvláštní pří­ děl leckteré chyby neúmyslné, vyplývajíN z nezkušeno· sti; stroze se v§ak stavíme proti všemu poškozování na­ šeho hospodářství ze záludnosti a důvodů stranických.

Jako socialisté jsme pro progresivní zdaněni důchodí'l

*413*

•

**Dnesek.,**

**a** zisků, af milionářských či nemilionářských. Mluví-li se

**o** majetcích, vždy se tážeme, jaký mají výnos, a podle toho je posuzujeme.. Majetek bývá zhusta něčím, co člo­ věk jednou přijme a jednou zase odevzdá, aniž by si z toho za celý život jednou ukousl. Jsou-li zisky přílišné **a** neúměrné, nechf se jejich zdanění rovhá téměř konfis­ kaci. Zdaněni nesmí však jíti tak daleko, aby podvrátilo soukromou investiční a provozní činnost. Mluví-Ji se o milionech, zajímají nás nejen milion,y nezdaněné, uni­ kající, nýbrž i miliony prohospodařené v novém našem hospodářství. Zdá se, že jsou i milionáři »negativní«, kte­ ří se vyznačuji tím, že jsou funkcionáři státní hospodář­ ské správy, již připravují o miliony svou neodborností **a** snad i nečestností; tedy milionáři deficitní. Nebyly tyto ztracené miliony tak trochu podnětem pro vznik halas­ ného ohlížení se po milionech dosud neztracených? Tož, prosíme všechny zvolené: mějte trochu ohled na svého voliče, kterého se chystáte co chvíli pozvat k volební ur­ ně - **a** vysvětlete mu to laskavě. Ci má v dvojlidové republice volič zůstat pátým kolem u vozu?

My, prosti občané, známe ještě jinou politiku než tu vysokou. Jsou chvíle, kdy roztržitě nasloucháme oficiál· ním výlevům více méně propagačním, státním monolo.. gům a pod., zatím co se více a více ohlížíme po tom, co vidíme kolem sebe. Je těžko uvěřit někomu, že se máme lépe, když platy vzrostly v některých případech ani ne třikrát, zatím co znárodněné boty jsou 7--8krát, znárod­ něné košile více než &krát, cigarety lOkrát dražší než před válkou. Chceme-li vědět, jak se máme, nepůjdeme se patrně podívat do žurnáilu, kde je to napsáno, ani si neposlechneme rozhlas, kde se o tom káže, nýbrž se pros· **tě,** hezky po občansku a po česku zeptáme: kolik vydě­ lám a kolik dostávám za své peníze, dostanu-li vůbec? Je to praobyčejné účtování s rubrikami »Dalo: a »Má dá· ti«. Skoro celý národ je pro znárodněni a přeje si, aby se to podařilo. Nikdo však ke znárodnění nemá takovou lásku, aby je chválil za to, že někdy hospodaří hůře nežli leckterý soukromnrr., či aoy *F-* chutí a radosti platil drahé a nekvalitni zboží jenom proto, že je to zboží znárodněné.

To jenom tak na ukázku, jak si představujeme socia­ lismus: že nikdy neztratí prostý lidový rozum, z něhož vzešel; že dokonce ani vědomí a sebevědomí moci jej ne­ může o něi připravit; že zůstane u střízlivosti a odvrhne sebe..lákavější brýle mámení; že se nebude zdobit iluse­ mi jako odvedeneckými kytkami. A reakce? Je vždycky větší obava z těch, kteří moc mají, nežli z těch, kteří ji nemají. Nechf se dobře vládne a bude patrně po reakci. Na záškodníky a zločince jsou .ovšem kriminály. Nikdy však nesmíme zapomenout na biblické poučení o mrvě ve vlastním oku . .Neexistuje jen reakce feudálů, konser­ vativcú a kapitalistů, nýbrž i reakce revolucionářů, jako­ bínů a marxistů. Nejde ani tak o to, jaký je řád, i kdy! samozřejmě to není bez významu, nýbrž po všechny časy běželo a běží o to, Jací jsou lidé.

Socialismus buď bude občanský a lidský, nebo prohra­ ie svou kampaň. Také u nás.Přejeme si, aby v každém počinu a jednání nad vůli k moci se projevovala vúle **k** rozumu a pravdě. Sociální demokracii říkáme: Věr­ nost za věrnost. Za tu vaši tu naši. Věříme, ž se nezkla. meme. *František Humler*

poznámky

Obsah a forma.

Ncdí vná dohoda sochUní demokracie s komunisty mMe b,9t dlouho,, dějlnách po!lticl,é činnosti uváděna jako přímo lcolnf doklad toho, le velmi často ne ležf ji-n na. obsahu 1,olltlolc6ho ro hodnutf, ale také na. zpftsobu, jakfm se podá,­ vd, T6m, l,tofí tuto dohodu za IJ0ci lní demo ty podepsali,,

*41.J*

zvonilo a.sl **hodně v** uAfch, když tuto **dohodu** jejich straníci běmě četu.

Jistě chceme, aby pevnou rukou vládla vláda Národní fronty. Tato Nú.rodni fronta se v poslední době rozklilUa, Bylo dobré, že se někdo ujal myllenky sblltit rozvaděné stra­ ny Národní fronty. Proto sociální demokrati by mohli míti spíše radost než žal, že to byla právě Jejich strana, která se ujala tohoto prospěšného pokusu. Ale z velké ěáHti radost ne­ měli. Ne snad Jen proto, že misty poměr ke lmmunlstllm je tak zalcalen, že bude potfebf hodně úsllf, má-li dohoda. z pa­ píru ,-yjít do života. Socllilně demokratičtí straníci byli spiile pohoršeni tfm, jak se o této dohodě dověděli. Něco se v jejich straně stalo téměř pf noc. Chvilku pfedtim byla ještě schftze na zimnim stadionu, nad jejimž úapěchem si stranicl mnuli rllie. A vzápětí čtli o dohodě, Její! slova byla misty velmi neja8nó..

Straník je ělověk ukázněný. Od toho Je jistě vedrní stra­ ny, a.by jednalo s jinými strnwunl, Jistě nemMe pfedstaven.­ stvo o každé d6Iežlté věci se radit kde e kým, r.fjména k<lyž věc spěchá. Ale přililo to pfes noc, pfíllš rychle, bez pfipra,-y, bez výkladu. A to právě ve straně, kt.erá Je dole vedena demo­ kraticky ažk těžkopádnosti, od plenárky k plenárce, od okres­ nf konference k okresní konferenci. Prolití pfíelušnícl nebyll ani tak dotěenl dohodou s komunisty; cltlll vlJak, te ve atraně něco n klape, le selhal stranický aparát - a on opravdu selhal - a že se tfm poškodila **dohrli** věc. Ul pfedtím. ětli stro.nicl, že Lauilmnn JUlb(zl demiHi, ětll to vlJak z jiných novin. Ul předtím katdý straofk věděl, te ve straně je ně­ kolik proudft, !e ne vliechna Jména lidi v popředí jsou vyslo­ vována se stejnou vřelosti, Oot není nějaké vyzrazováni stra­ nlck6ho tajemství. Tak tomu je ve vilech stranách. Není u nás strany, ve které by nebylo několik proudil. To je přirozený d6sledek pová.leěného uspořádání ěeského - I slovenského - straolctvi, jlhot základní schema 1 Vf'..douci lidé pfHU z ncJ­ vl\Uli &lsti spíše shora nel zdola a proto se ještě dlouho budou v nalHch stranách porovnávat rftzné názory a proudy. Nen( strany, kde by byla úplná JednOfflYJllnost o programu **a** taktice. Ov!lem: vleho s mírou.

Dovoláme-U se slov, l!e demokracle Je diskuse, pak mosl tato sl platit l v politických stranó.ch. Dohoda., kterou sjednala. sociální demokracie s Jromunisty, neni v jejich řa­ dách přljímdna jednomyslně. Ale její **odezva by** vyzněla daleko klidněji, kdyby byla leplí - **forma.** Zde mnoho neklapalo a vnltfni aparát pH této pfiležltiosti se neosvědčil: proto bylo kyselostí vic, než bylo potfebí. SlyAfme vebnl ěasto: lid st vlAdne sám. NPni to tak Jednoduché. A prostý člověk z lldu, který si do Prahy přijede, aby sl vyřídil svoji záležitost, má **k** večeru, když celý den Sf" tnniicel z kanceláře do kancelú.ře, dOCf".la jiný pocit, než le „lid si vládne sťim". MA pocit, že je odkázán na mUost a nemilost lhost.ejnémo byrokratickému aparátu, l,terý vystaěi s tím, líe to „u nich nMlí a !e je to asi někde jinde". Také ve stranách Je potfebi respektovat ty dole vice nl"'l do<1ud, Maji jistě dt'lvěru k těm, které Jň zvolili. Alo chtějí, aby se jednalo e Jejich souhlasem: Je po­ tfebí, a.by ve všech straniich bylo vice zdravé spojitosti s prostými straniky. Jsou-U strany něstrojem demokracie, mu­ si být demokratické. Strany, to nenf Jen vedeni, to není jen ústřední sekretariát. To jsou l lldě dole. *V. G,*

Právní řád na Slovensku a partyzáni

Každá. polovičatost se jednou VYJDStL Na tuto pra.vdu doplácí nYni Slovensko: neprovedlo svou očisto včas a řád­ ně. Dnes se věci zmocnila - iel - politická agitace. Je za­ jímavé, že se na Slovensku mlčí o tom, kdo je za tu špatnou očistu odpověden. Do voleb r, 1946 měli na Slovensku roz­ hodující slovo komunisté, Dnes bouří sami i pomocí party­ zánů, ie byla očista špatně provedena. ale :zdá se, že si ne­ uvědomuji, že jsou za. to více nei spoluodpovědn.i. Tím ne­ chci omlouvat jejich pa.rtnera, demokratickou stranu, a.le v zájmu pravdy je nutno říci, Jak to bylo.

Na Slovensku Je nutna oěisia ve všech politických stra­

nách a bla.vně v obou vedoucích, nebof honba za stoupenci způsobila přivírá.ní jed.noho a někdy i obou očí. **Po** této strán­ ce Je nutno dnešní očist.u veřejného slovenského života ví- 1at, J1,le neni možno souhlasit s **methodami.**

Po osvobození na Slovensku právní řád hodně dlouho

byl porušován - na př. Sokol byl tam teprve nyní uznán, zabraný maJetek českýoh lidí není většinou dosud likvidován

- a zdá se, že se ději pokusy, aby do toho stavu se Sloven­ sko vrátilo.Pra.vda, poměry slovenské s hleclisw\ oělstt jsou JDDohem :Složit ,tší n,cl 9 *nás1* nebof Slovensko za války pro-

'

D.nesetv

chá.zelo přece jenom jiným údobím nei my. Ale nemoino zase souhlasit se zásadou, jak ji na př. prohlásil předseda povereniků dr. Husák, že očista se týká jen velkých **a ne** malých. To je dvojí morálka a v:věuhuje za ni opět politická. legitimace. Kdo za.ručí, že dnešní tak zv. »malý« nebude zí­ tra anebo }>O'Litří velkým? Když očista, tož očista! Je ji mož­ noprovést i na Slovensku důsledně a s hlediska slovenských poměrů snesitelně. Kdo se provinil, musí nejen z míst pre­ sidiálnich šéfů, ale l z místních a okresních národních yÝbo­

rů a to i v té ne.na.padlejší obci. Jen takovou očistou se pro­ spěje veřejné mravnosti a upevni víra v právní řád. Jinak by to bylo právo dvojího lolde.

•

Vážnější je otázka, ja.k se začala nyní očista na Slo- vensku provádět. Vystoupili na jeviště pa.rty-;r;ání. Mám plné porwuměni a také obdiv pro skutečné pa.rty-;,;ánstvi. Pro mne party-;,;á.nství je k činům povoláno v době, kdy je vlast v boji, ohrožena anebo obsazena nepřítelem. Ale nemají místa

party-;r;ánské metody ve státě, který je v míru a nastolil už dli.vno právni řád. Morální hlas party-;r;ánům nikdo rozumný neupírá. Vše ostatní, každou přímou akci třeba zavrhnout. Nemobl jsem se smířit na př. ani s jejich touhou, aby byli nasazeni proti banderovcům, poněvadž jsem to považoval za itpaitné v:,svědčení jak SNB, tak armád . Jak by mohlo na Slovensku -brojení partyzánů proti balnderovcům nakonec dopadnout, toho ukárdcy podali v některých městech při SvÝch srazech parl:vzá.ni sami. V Povaiské Byst.rici málem ie nepověsili předsedu ONV, kterého si pozvali na projev, a trwpný případ v Bratislavě je toho dalším velmi vážným dokladem. Je pro slovenské poměry smutné, le partyzáni dali SNR ultimatum a že teprve toto ultimatum opravdu pohnulo očistou. Za to ultimatum nejsou tak odpovědni par. t , jako politika., která včas a dobře očistu neprovedla. Kdyby však partyzáni byli zůstali u ultimata, které, jak vidno, přináší ovoce, tedy mravní úspěch byl na jejich stra­ ně. Ale tím, ja,k si při syÝch srazech poěínaji, povážlivě cu­ chají svůj mravní úspěch a nepřímo také dokazují, le akci nevyvolala a.ni tak mravní touha po očistě, jako spíše touha využít celé akce politicky a to stranicko-politicky.

•

Bratislavou se očistná partyzá.nská. akce zvrhla téměf úplně. Dovedli-li si partyzáni do čela **deputace** postavit pro­ stitutku s hodností partyZánského četa.ře, o niž je prokázá­ no, že měla styky s gestapem, tedy topřesahuje všechny meze. Taková »deputace« chtěla do.konce J10Udit předsedu SNR dr. Lettricha. To nesvědčí o řádné službě SNB, když taková

»deputace« probíhá úřadovnami SNR a jejích vedoucích či­ nitelů. A štěstí, že v těch úřadO'V'Dá.ch mkdo nebyl. Jinak nevíme, jak by bývala ta »vůdkyně« řádila. A vedeni party­ zánských organisací i ústředí k tomu mlčí! Proč?

Také očistné komise, partyzány se.stavené, nejsou všude **na** vÝlí. ůteme-li, ze v některých komisích **najdeme** Němce a Maďary, tedy musí partyzá.ni zase prominout, že tím ztrá­ cejí důvěru každého rozumného a poctivě československy smýšlejícího člověka. Což nechápou omovatelé i mužové v pmadí, ja.k tím přímo pomáhají světové reakci, jak zviklá­ vají důvěru i rozumných a s námi dobře smýilleJicích lidi za hranicemi? Což necbá.pou, ie hloupá - promiňte - zpráva o jakémsi nepřímém pokusu atentátu na hlavu st.á.tu, zveřej­ něné dokonce rozhlasem, a to v době, kdy president právě přijížděl na Slovensko, musí vzbudit ve světě divné zdání o 1111.!iich poměrech? A nyní ty party-;r;ánské kousky na Slo­ vensku v době, kdy tam dli hlava státu?

Je na čase·,a.bychom v klidu a pořádku pokračovali ve dvouletce a tudíž v konsolidaci. Klíč k tomu ma,-jí povolaní odpovědní činitelé. Slovensko se stalo pováilivÝm v:vkřiční- lrnm. Je nutno obrátit. *Fram,tUelk* L o *u b* « i

Nebojte se voliče!

Jednou z příčin nesnází Národni fronty je strach poli­ tických stran. aby je volby nezastihly nepřipraveny. Zdá se však, že v sekretariátech stran si představují volUje Jinak a borllíbo, než ve skutečnosti je. Při příštích volbách dojde jistil k přesunům. Jaké budou, povědí teprve vÝSledky z vo­ lt.-bnícb uren. Ale af už budou jakékoliv, budou jen z části

- a mocř.no říci: jen z menši části - yÝsledkem předvolební agitace. K změně v politických názorech jednotlivců, jak se projeví při volbách, nedooházi jen před volbami, pod vlivem

politické agitace. Dochází k nim od voleb k volbám a z vel­ ké části .nezávisle na předvolební agitaci. Nejv6tší *část* vo­ ličů zůstává věrn!i, straně, kterou volili při předchozích vol­ tiáoh. Na ty volební agitace neúčinkuje, a na ty, kteří při příbtích volbách budou volit jinak, působí jen z menší části.

Peníze, vYdané na volby, jsou z největší části vyhozeny

do w.duchu. Předvolební rozčilová.ní je z největší části zby­ tečné. Nebof: volič je vcelku lepllf, nei jak si ho předsta­ vují politické stramy. Není to politické »nechápu«, které se dá chytit velkým plakátem z nároží; nedá se lapit a přesvěd­ čit ani rafinovanými methoda.mi volební agitace. Volič - zejména. u nás - nedá se polapit ani přemírou slibů.

Jistě .Je potřebí u nás hodně politické vÝchov:v lirokých vrstev; ale vcelku je prostý volič tak střízlivÝ a tak r-­ umný, a.by dovedl rcueznait, co je možné ze slibů splnit. Lidé neobodf v oblacích a nežiji ve vzduchu; pracují v továrnách a ka.n ch, v dílnách, ordinacích, ve školách, na poli a maJí svůj úsudek, co je možné. Ani politika nedovede dělat zázraky; ani politika nedovede dělat něco z ničeho.

Cást předvole6ní politické agitace se věnuje ostouzení druhých stran. A výsledek? Prostý člověk na to odpovídá: jeden za osnnáct, druhý bez dvou za dvacet. A tak vzniká. také Jle'Lájem **o politickou,** veřejnou činnost, názor, le politi­ ka je něco nečistého, čemu se má slušný člověk v:vhnout. Politické strany touto agitací řezají větev, na které sedí. Politické stra.ny by měly přijít na chut velkému tajemství: s voličem možno mluvit klidně, věcně, stfízlivě, nevášnivě. **Z** - a z **papíru, co** ul politické strany připravuji k vol­ bám, bude malý ulitek: užitek budou mít jen tiskárny, pla­ kátovací podniky, a všechny živnosti, které se na volbách přiživují. UdělaJí-ll politické strany z předvolební agitace rejdiště, kde jeden bude hledětpřekřičet druhého, kde jeden se bude snažit na dmhého hodit více bláta, pak střizlivÝ vo­ lič půjde jinou cestou, nebot nemá rád ani tolik hluku, ani tolik bláita, Platí-li slova, že demokracie je diskusí, měly by být volby ukázkou. jak ukázněn4 denaob-acie dovede disku­ tovat, jwk dovede názor postavit proti názoru, důvod proti důvodu, vtip proti vtip'-'• ne však křik proti křiku, velký plakát proti plakátu, !ovanou zed' proti omalované zdi, w-ážku proti urážce.

Zdá se, le politické strany se boji voličů více, nei je potřebf. Národní fronta by se velmi zasloulila., kdyby roz­ umnou dohodou mnezlla horlivost těch, kteří se ul nemohou dočkat, ja.k budou **»dlllat** volby«. Byla by to tak trochu i povinnost Národní fronty. Slyšíme a čteme velmi často, že Národní frontu budeme potřebovat ještě dosti dloubou dobu. Bude tedy Národní fronta i po volbách. Snad se změní po­ čet mandátů stran, snad se změní lidé; ale sejde-li se po vol­ bách zase **Národní fronta,** bude se pak prostý volič divit: jak to, že se tak zase sešli, když si při volbách tak nadávali?

Blizici se volby bo-tupňujf zájem o veřejnou činnost; mo­ hou být politickou školou, kursem dobré, demokratické po­ litické yÝchovy. **Mohou** však také prohloubit nenávist **od** jednoho k'e dmhému. Bude věci Ná.1'0Clní fronty a bude to i její zkouškou, aby dovedla ovládnout »machry«, ktefí se

tJi nemohou dočkat, jak budou »dělat volby« a a.by při vol­

bách promluvilo to, co je v lidech důležité: srdce a rozum.

*V. G.*

děděná nemoc

Pfislovf: O mrtvých nic než dobře nelze použít pH neJ• lepší v6ll o nebožce agrární straně. Byla to strana největši a této své velikosti zneuifvala. Sta.tisíce jejich ělen6, dob­ ných jejich funkclonáHJ, za tyto břichy nemohlo. Vždyť I mezi vedoucími lidmi strany bylo mnoho těch, kdo rozpinavost stranického vedeni l!.f'íkře odsuzovali. Jen ae se nažerou, jen kdyby pH tom tolik nemlaskali, řekl jednou nejvýznaěni!jili mm této strany, osobně ěestný **a** poctivý. Než vfldcovo slovo bylo proneseno mamě; mlaskalo se dál. Nejen těžké politic­ ké chyby některých z vedoucích muž6 vedeni agrární strany, ale pfedevšim ta touha po moci agri\rní stranu nakonec po­ hřbila. Tak dokonale pohřbila, že se pro záporně siránky agrámí politiky zapomíná obecně na její stránky kladně a že velmi často krajně nespravedlivě za vlny vedení agrárnf stra­ ny trpí přemnozí dobři, poc.tlvi a čestní ěeští lidé, kteří kdysl noslll agrárnickqu legitimaci.

V61e k moci a všechny pr6vodní její zjevy přešly ve ma.ě­ ně miře na novourejvětši stranu republiky, na tu stranu, která agrámiky sndí se pronásledovat do třetího a ětvrtého pokolení, pokud ovAem si neopatřill komunistickou legitima-

*,J15.*

Dneseiv

**eL A** v oněch úřadech, jel neJvice byly **zat.(teny agrá.rnfm** vlivem, v takovém ministerstvu zemědělstvi, ale i v tako,•ěm ministerstvu vnitra vidíme obcházlSI podafeněho genia locl **v** novém pfevltmn, ale v docela starých formách b3,valě1Ío moclpánstvl. Dejte sl vyprlivět zasvěcenými lidmi o počtu těch bývalých velmi vlivných agrárnich úfedBOdt, zejména z vy!l!lích hodnostních tfid, kteří dnes se honos[ komunistlc­ Jmu legitlmo.ci. Ptejte se, kolik je jich mezi sekěníml šéfy tllchto úřadta, kolik Je jich mezi přednosty oddělení.- Zeleru\ mlo1sterstva se změnlla v rudá. TI, kdo odolali záplavě, jsou bezvllvnf ztracenci a zatracenci. Třebas sedmkrl\t dovedli noví pl\nl přemlouvat lidi v takových bašt(ich naši první polltlckě strany k vstupu do strany nejmocněj!lf, přemlouvat a souča8- ně hrozit lfěenim trostta věčných **a** ňasných a předhazováním domnělé minulosti kolaborantské a asoclálni.Poturěencl Jsou pH těchto procedurooh hor!li Turlru. *:ie* nemluvíme do větru, dosvědči ěetně poslanecké intervence a Interpelace, **podnika­** ně poslanci v!lech ostatních stran Núrodni fronty.

Než nejde jt>u o politiku klíěovou a poslční v oblasti per­ aonúlní. Nejde jen o stálé organlsaňní refdrmy, jel nejsou nl­ ěim jiným, nel pokusem ovládnout urěltý resort ještě úplněJL Vtale k moci je projevově.na ještě jinak. Dobré knihy rolní­ kflm, krásné heslo a heslo nepochybně velmi u!llechtllé. Ve­ fejné knihovny na venkově jsou zaplavovány knihami z daru ministerstva zemědělství. Literaturou odbornou 1 jinou. Pře­ devším o,•!!em I literaturou Ideologickou. Sklady naldadatcl­ ství Svobody se pozoruhodně vyprázdnlly. Mluví!! s člověkem zkuieným a starého běhu věci znalým, - Co tě to překva­ puje, fikli,. tohle dělali agri\rnicl t.aky , , ,

n Sekění šéf ministerstva zeměděletvi vydal knihu. Mlnl. sterstvo zemědělství zakoupilo tuto knihu za devět set tlsic korun. Jak je přijemné být oficiosním autorem ministerstva zcmědělstvl .• , - Co tě to překvapuje, fikti pfitel. Agrárni­ ci propagovali ze stá.tni pokladny své odborně a tendeněm autory obdobně, A tak by a.sl hovoHI kamarád i o obdobných itjevech v jiných akěních oblastech tohoto ministerstva l ostat­ nich obdobných bašt.

Knpovl\ni duši, řekne někdo. Agrárnleki\ tradice, **propovl**

druhý. Až bude dal!li strana největ!'ói stranou, bude dělat to-

* tét, prořekne cynicky tfeti. Snad maji všichni tři pravdu, ale pravdu bude míti l glost\tor ětvrtý, který jen poznamená: Ne­ mrav je nemrav, ať jej provozuje Petr neboPaveL

A o vllech těchto věcech je nutno mlu,it a ne mlěet, a měli by k nim mlnvlt, a ne mlěet, předevlim l slu.Ani komunlst.ě, kteří byli zvykli ziski\vat lidi M9fflenlmml a ne tllmlto for­ **mami** neblaze kdysi proslulé agrt\mi politiky, *Jiří h O,,.*

z

Ofihnu a pravdě

Napílle-li novinář nepravdo, je špatným novinářem.

Autoři a režiséři filmů hra.nýoh majj totéž právo jako romanopisci a bá.sníci: vYJDtšlet si. Naopak tytéž povinnGsti jako novináři maji ti, kdo VYl'áiběji filmy reportáiní nebo zpravoda.jské. Povinnost pravdy. Začnou-U vědomě klamat, platí o nich tedy totéž, co o novintiřích. Ze jsou filmaři špat­ nými a že by bylo lépe, kdyby jimi nebyli. Od novinářú se lllli jen tím, že používají obrazu mist.o slova. Je v tom je.flě

, vYlJší závazek, protože obraz na filmovém plátně v několika vteřinách zmizí a není tn,k kontrolovatelný ja,ko tištěné slovo.

Zdá se však, že filmaii mají něco mezi filmem hrn.oým a zpravodajským, Jakousi obojifvelnou formu, která se před staví veřejnosti jako skutečnost. Tedy jako pravda. Stal se takový případ:

V Bmě se stavějí mnohaposchod'ové obyt. **domy,** v nlohl bude po skončení stavby vice nei tři sta nových bytů: Sta­ vebníkem těohto domů, které budou jistě pěknou záplatou na dnešní bytovou krisi. je město Brno.\_Nedlouho pfed tím. než dosáhl první dům úrovně, požádal bměnský -ONV místm v-ýrobnu zpra.vodajského filmu, aby její zaměstnanci přWi některý den na stavbu a natoěili m\kolik snímků pro fllmo­ vÝ týdenik. Ve čtvrtek 2L srpna telefonoval úfednik filmové v-ýrobní skupiny, že filmafi přijdou na staveniště ještě téhož dne a e přivedou skupinu **Bulharů** a Jugoslávcň, aby získali snímky, dokumentující spolupráci slovanskýoh mi.rodů ve dvouletce. Ve čtvrtek se také sla.vtla úroveň prvního **domu.** Vedoucí stavby 'rieehno zařídil, **odpoledne flhlafi** skut.eěně přišli, dělníci opustili svá místa na stavM, **lh6,haři** se oho­ pili putýnek a Icipat a filmovalo se. Z hlouěku kolemstojí­ cích dělníků se (izývalo reptá.ni a ironické pomámky. Pak ještě zatelefonoval jeden z fllma.i'ň pro jugoslávské učně, Dělnici požá.dali, aby byli na stavbě filmováni oni, kteří tu

skutečně už od jara praouji • **a&a** IJ)mafl nedi!lali vYlhaný

*;116*

film. **Vedoucí** filmařů však prohlásil, že budou filmovat co ohtějí, třebas i za. policejní asistence. Filmaři s jugosláv;ký­ mi učni odešli k nedaleké stavbě st.oky a filmovali tam. Tim &e skončilo první jednání filmové historie.

Brněnský fJNV poté požádal ministerstvo informací o příkaz, aby se film natočený na stavbě v Táboře.·nepromital. Příkaz sice nepřišel, ale došlo vysvětlení. Do sohůze plena úNV v úterý 9. m. m. při.šel zmocněnec státních kin na Mo­ ra.vě a pravil, že tu šlo o nedorociumění ve dvou různých záležitosteoh. Filmnři prý nepřišli vyrobit snímky, které žá.. dalo město Brno. Dostali prý z Prahy z ústředí filmové v-ý­ roby příltaz, aby natočili několik obrázků jako doplněk pro reportá.žnf film o obchodní smlouvě ěs...sovětské, který se měl promítat v kinech Cas. **O** žádosti Brněnských prý ještě

nebylo rozhodnuto.

Tedy podle vysvětlení, dva různé případy. Ale zůstává jedna zásada.. Reportážní film o smlouvě čs.-60větské (a s projevem předsedy vlády), tedy film o věcech skutečných a **nadto** významných, měl být doplněn l5DÍlDkY nepravdivými. Uměle VYl'Obená. spolupráce slovamskýoh národů? Spolupráce vYrobená tak, že se řekne několika Bulharům a Jucosláv­ oúm, aby vzali do rukou lopaty a putýnky a že se budou filmova.t, ja,k pra.cuji a buduji československou dvouletku? Je-li ta spolupráce skutečně taková, ie se musi jen předstí­ rat, pak je lépe nefilmovat a nemluvit o ni vůbec. Je-li skutečná, proč se nefilmuje pravda?

Není trapné, až budou Bulhaři a jag«9lávšti chlapci vy. lclád&t ve svých domoveoh, jak se u nás vyrábějí filmy, kte­ ré se pa.k vydávají za obraz skutečnosti a o nichž se mluví jako o filmech dokumentá.m.ioh?

Zdá se, že bude třeba, aby I do filmové vfroby přilila brigáda pravdy. Snad Jsou na to rwnaH zvykli a necítí ani vinu nebo chybu, předvádějí-li v reportáiníoh filmech vý- mysly, Je ti'eba jim to připomenout. Zden.ě!k *S q, o* u 1c **Cl**

U kOlho treba hťadať vinu!

Na Slovensku sa obJavlla nová semácia. Ganlisti, ban­ derovci a nepriatel'ské živly čs. Jednoty 7.&hli-Jili svoj útpk na. republiku. Noviny palcovými pismenami priniesly o tom úradný záznam aJ komentáre, Treba sa vám l'ndia. bát, lebo te stále nem6žete si večer pokojne sadnút ku stolu a vy­ ohutmi.f chvil'u kil'udu, treba je vám byf na stráži, lebo Je tu niekto - nieěo, **čo neprestajne** rozburuje hJaidinu kl'ud­

nóho toku života a za.mestná.va mysel' l oity každého obča­ na do tej miery, le mu nedopra,je. aby sa. rozhťadel okolo zvážila zhodnotil činy svojho Olkolia a pokojne sa po­ beml za svojou kddodennou prácou.

**Ano,** takto zap6soblla **RJDZáol3 na** Slovensku na ělove­ ka, takto naň zaP65obila tlač. A aká Je skutoěffl>sf? Na Slo­ vensku už -vyše týždňa. bezpečnosmé orgány zistily prav-ý sta.v veci a rozsah pripravovan.ých akcii. Na vonok sa tým vllak vyšlo až vtedy, ked' pán prezident sa vybral na každo­ ročmí rui.vštevu Slovenska.. Preěo to? Ci nie je vo vecl nlečo zámemého? Je neodškrlepitel'né, le na Slovensku stále ešte udržuJú sa pozóstatky minulého režimu a len čas dá týmto l'wlom morinost, aby se celkom Gliall s masou národa, ktorá. &i olmovenie Ceskoslovenska priala.

Dmvedá.me sa z tlare, že na Slovensku oo ráz viac rcw;­

liruje sa l'uclácka fdea a nevraživost: voči Cecho.m. Pá.trajme **po**pričinách, prečo, ako vra,vi fl\lč. na. Slovensku pribýva. odporoov Ceskoslovenska a tak zv. reakčnýoh živlov. Na.

Slovensku sa o vel'a viac čita.Já české m,viny a.ko obrátene a tu je nemoiné, aby si Slovák **nepoviímol** týoh vel'kých sf,pcov a nadpisov na prednýohst.raaách, že na Slo.vensku hola objavená obrovská šmelina, na 8lcwens:ku stále panuje ed,por proti republike, ktorý musf byf radikálne potlačený a vymieiený, Slovensko priliš llafári na vlastnúp!isf atcf. Slo­ vensko Je tedy podl'a českej tlače a tým aJ pod)'a čitatel'a. zemou, ldorú je treba maf stále pod kontrolou. lebo nie je lstota., le vlastné vladárenic by nevledlo nakoníec k rnz­ vn.tu, hcspodárskemu úpadku a prípadnému odtrhnutiu. Slovák nie Je nijak potešený ked' vidí, le ani ten najbližší neudá d6veru v jeho prácu a uistenie, ie s ním skutočne chce spolupraoovaf a nemysli na. iiadne odtrlmutie alebo separo­ vanie, Jasne si uvedomuje *nutnost* spolupatričnosti a táto **mu po** každej strá.nke vY.bovuje. Co keby sa ta.k raz v R o­ d o **m p** r á ve alebo inde obja.vil **práve** tak vel'ký čláDok

a. badatel'ný titulok, že na 'Slovensku sa honíčkovite pracuje, stavia, reparoje, spriemyselňuJe plným tempem a ie táto práca a elán Slovákóv je skutočoe kladným prinosom v bu­ dABni republiky a m6že b f w.oroaa českému illovekovi?

Dnesetv

Účinok na Slováka by bol prá.ve tak vel'ký, ale v kladnom Y5le, a Die je možné, že by dobré slovenské srdce ostalo

.tvorené k týmto slová.m uzna.nia a pochvaly a ie by aj ten nejzatvrdilejší l'udák, ktorý je predovšetkým Slovákom, nezmikol a nevystrel **ruko lm** stisku **a k** oHeJ spolopráei. Nebolo by treba vel'kých dohékJ, overeJňovaných v tlači, iJo. hod, o ktori'ch je pochybné, čl za nimi stoji l'ud. V tomto pripade by šlo vietho od sni.ca k srdcu. bez dlhých dohado­ va.ní, schodzf a rerwlúcil.

AJ Slovák yybral sa do českých zemí, aby pozrel, čo

nepozná, osvimil sa, zabavil alebo llečll. Prlšlel na za.pacll mlesto krásnej Suma.VY a zistil, že tam nemaJú radi Slová,. kov. Vel'mi sa zaěodoval a pýtal.sa po príčine. »Veď aj tlaě pi.lle, že Slováol sú taki a ta.kf, zle sa k nám chovajú a majú všetko, čo u nás nie je.« To hola odpoved'. Kde Je však sku­ točnápríčina tejto nelásky, ved' Slovák sa to nechoval zle a a.ni ho nenapadlo, aby skupoval zásoby múky, masti a iných potravin, ktorých je tcra.z na Slovensku pre neúrodu vel'ký nedostia.tok. Bolo mu l'úto, ie tu Slovákov v6bec ne­ pQZDali, nikdy s nhll neprišli do styku a tol'ký chlad a ne­ vra.živosf sa našla medzi nimi. O tomto ovšem nebolo nikde na,písa.né, lebo· Slovák nerad sa vystatuje s nieěim čo ho zaboll.

Aků vel'kú vino na. 1I09nto vlietkom nesle tlač. NieJe:n na Slovensku, ale aj v českých zemfach rastie vzá.jomná ned6- vera a odpor v-Oii bra.tom v itáte a žiaden nechce priznat, ie aj na jeho stra.ne je kus vlny. **Ano,** vel'kú vinu má tlaě, ktorá drží v rukách v neustálom nap!itf mysle svojich ělta­ tel'ov a je hybnou pákou ich kona.nia a smýil'31Dla. Zbytoě­ ným je usnesenle vlády alebo Ni\rodného frontu, ak tlač -toto nepodoprie a. len svojim stranídcým prospechom dává mcii­ nosf rozbeho a strhuje dav.

Vláda sa chystá v krátk.om čase -vydaf počet zo svojej

celoročnej iíhmosti. Je **preto treba** okl'udnenia, aby sa mohlo pokojne **dokončit** dieJo a a.by **mohol** každý ělovek objekiivne zhodnotif bilamciu ty ktori vzali na seba **zodpovedno&t** vlády. Tento kl'ud m&ie .zaistlf vo vel'keJ miere tla.č, ak sa klad.ne postavf k nedávnému prianiu nálbo prezidenta. Na tlači tedy vel'ml závisi kl'ud budúcich dni.

*Alena* K oH.sto-u4

Občanská výchova. ve škole a věc kolem ni

Stalo .se, ie minist.r škQlstvi dostal na stůl poznámky školáka z hodin oběa.nské výchovY, Dosud nad těmito a po­ dobnými prumá.mkaml krout.Di hlavou jen tátové, ministr školství má Jako i:len vlády tolik práce, ie se k tomuto úkonu schránky modlu do té chvile nedostal, Ale začne-li ministr nad něčím krootň bla.von, pak z toho něco je. Také bylo. Obráltil se k oěňelům a profesorům rozhlasovým pro­ jevem a proboha ))l'OSil, aby sl VYOhovatelé mládeže ovMo­ mili, že jsou vYobon.teli m I á d e i e, vlastni děti, a pone­ chali těmto tvorům a tvorečkům Jejich dětstvi. Strhl se rm­ ruch. Větiina učňelů si oddeohla. Koneěně rozumné slovo, konečně se našel někdo, kdo VYslovll Jejich nepěkné zkuše­ nosti i nelibost, jakou pocl(ova.11 již dávno. Přísně nestn,.. Dický projev ministra. Dr J. Stránského jako by patřil do Jeho londýnských Hovorů k domovu.

Ale do týdne se mval ministr ljOCbtlni péče prof. Dr. Z. Nejedlý. Ozvala se Tvo:rba. Začne se bít na poplaoh. Opět jedna z revoloiinich vymGienostf se odbourává. Ministr jme­ noval zvliišhú komisi, která má dbát, aby Jeho slovo tělem učiněno bylo. Jako to dělá ka.ždy ministr.

Otcové a matky našich ikoláků se mohou přesvědčovat ze sešitů svých děU, že obsah krásného předmětu občanská v ý c h o v a se stal naukoyým v míře, jaká snad nevyzna­ čuje žádný jiný vYUčova.cí předmět. Vychovatelé a učitelé vyznávají, ie kaŽdý předmět Je výchovný, kaidá práce ve škole tcf vychovávli. Kdyi nepřímo, tož aspoň **k** práci. Ale co se dělo **od roku** 1945 v předmětě, který dostal ta.k krásné jmeuo, to [v@la.Jo](mailto:v@la.Jo) o zákrok. Stovky a tisfce pojmů se vsazo­ valy na zrcln. nepřipravenou půdu dětského rooumu. Děti si hr1ily na dospělé. A poněvadž učitelé mají často jiné ne­ ušlechtilé lllá,Jmy (na př. o bota.niku, geologii, **o** vlastivědný výzkum, o film, o literaturu **atp.) a** nejsou dost kováni v po­ Ulice stá.tnf **a mezinárodní,** uchylovaJi se k časopisům a **k** příručkám. ktcri pro ně ooho·tně dělali Jiní. A zvláště ochot­ nými praoovnfky byli strn.níci prvního mhdstra školstvf.

Tito býv0,Jf odpůrci dldn.ktlrkého (pozor na předcházejici slovo!) materlaJIIJD0 přeplnili obsah nového předmětu tako­ vým dldakUokým **mMerlallsmem,** že **a** toho bylo myslícím lidem úzko.

**A** nejnebezpečnější věc byla **snaha o** aktualisováni **ob­** sahu občanské výchovY, Nezapomínejme, že se tento předmět jmenovaJ původně p o 1i t i c k i\ výchova. Děti a mládež, která z novin nejraději čte sportovnl rubriko, se měla podf­ **VM na** první a druhou stranu denních listů. Cemo by se tam naučila, na př. v září 1941, o 1om si nebudeme povidat po­ hádky. Jistě by to nebyly ctnosti, jri bychom rádi pěstovali v útlých dušich našich děti. Proto ministr školstvt dr. *3,* Stránský varoval pi:ed timto způsobem naplněni obsahu předmětu, který má VYChovávat budoucí oběa.ny státu.

Občanská. výchova se dostane a mnsi dostat do koleji, normábúbo školního života. Navrhuje se, aby se přesta.la známkovat Jako VYUěov;lci pfedmět na obecných školách, a,by také na školách li. stupně se z nynějších dvou týden­ nich hodin stala předmětem jednohodinovým, a te]irve na lkoláoh stupně aby se stala předm tem skutečně naůko­ vÝffl. Zdá se, že otázka mravni výchoVY by nejlépe VYho­ VOV'ala potřebám naší spolei:'DOSti. Musela by to být však skutečně výchova, která by prolinala všechno školni dění.

m.

jpb

Přijďt.e se podívat!

Máte-li dosti času, abyste se kromě politické staral také o lidslté věci, jděte se začátkem tohoto měsíce podívat do Prahy XIX, Ul. setniny ě. 9, kde budou vystěhovávat 11 Jednopokojového bytu pensiOillovaného nadporučíka čs. armá­ dy, úplně zchromlého rheumatismem. Přijdete-li včas, na­ jdete ho i s Jeho ženou, úiíastnici bojů na bariltádách, VYStě­ hovaného na dvoře a přemýšlejícfho, co má dělat churavý pemist.a, kterého z jednoho bytu vYstěhovali, aniž se sta­ rali o to, aby mu přidělili byt jiný. Poněvadž onen muž, ná­ sledkem své choroby se nemůže samostatně ani pohybovat, ani oblékat, aJDi umýVat, můžete být svědkem zajimavého výkonu.

Jestliže někdo vf, Jak by poradil, jestliže v nějakém úřa• du ještě zbylo trochu lidského citu, pomcnte tomuto .nešťast­ nému muži, který plakal již měsfo před tím, než výpovědnf lhůta uplynula. Jestliže někoho vYroiojeme ze zaslouženého klidu, prosíme, aby odpostil. Re

šmeli!Dáři

Palcovými literami se jlt. dlooh6 měsíce pflle proti Ame­ llně a velmi ěasto je pod tento hanli,•ý temiin zahmovd.n **l** veškeren obchod vilbec, I ten regulérní, fádně daně pln.tfel **a** ualli smišenou hospodá.fskoo soustavou uznávaný, A na dru­ hé straně brojí se sice protl velkoimelimí.film, ale zamhuřuje se oko nad iimelinkářl ta.k fikajic drobnými, nad překupníky 11 pfevat.cěl viktuálli a jiného zbot.i bez živnostenského listu, nad malokefásky, kterých se za posledni války I po ni vy­ rojily veletucty, nad spoustou Udlěek, kteří své chlebiěkov6

povoláni vykom'i.vaji levou **rukou a** kteří se tím horlivl'jl vě­ **nuji** viiellkým lllegálním **obehildktmt, O** těchto vedlejAfch d6- chodech, v celku **bezpracných a velmi** ěasto amorálnJoh a ne­ morálnlch, pi!le se velmi málo. A pfcce je to zjev hospodú.ř­ sky I sociálně tuze zajfmavý, **typické** vykofisfovllní ělověl,11 člověkem, vykořisťováni, **pH** něm! vykofisfovn.tell isou na­ mnoze tl, kdo nechybějí pH nejrodějllicb prilvodech. Zejm6na **11poosta.** mladých lidí t.lvi se **takovými** výděleěky en gros -

**a** Ještě se **jimi** velmi **ráda chvdstavě** vychloubá. Nejen ilme­ llnú.fl, l llmellnkáři zaslouif.i pozornosti povolnných ělnltelfl,, u proto, že koHstí obvykle z těch ncjobot.t>Jliích, Věnujtr PO•

zornost l Jim - a uezjr,dnodoiojte skutečnost pfehližrnfm

t6to vrstvy stále koffstnl'j!li, *Jiři Z h o r*

Kulturní decentrall

Mnohý se vrací z dovolené, z venkova s pozná.nim věci ne no,•é: nedostatek Jmltumfho života na venkově. Není to v!lode stejné **a** snad také Jetni měsfce nejsou nejvhodněJAf k úplnému posouzeni. Ale domů.cf lidé potvrzují, že a.nlna podzim **a** v zimě není u nich koltorni život utěšený. Někdy nejlepší snahy se rozbfjeji o nezájem; jindy dobré snahy ztroskotnji na vysokých honorářích, které pot.li.duji lldéz Pra-­ by; a zase Jindy pod nltzvem „zájezd umělc6 z Prahy" vldl lidé na venkově leccos, co Praze nedělá čest a slávu.

Někde to jde, jinde to nejde, a hledáme-li pffěiny, vldf­ nte, že zálet.i na lidech, Na tom, Jak se ujmou práce, Jak se nedají odradit prvními nezdary, jak pracuji postupně, **od** drobných akci k větiim a větilim, Jak dovedou lidi zvyknou$ na pravidelnou účast ua kultumich podnlcich. A mnohozále-

*411*

**Dnese1e..,**

li na tom, aby v mnohých kultomfch orqanlsacfch v Praze sl ovědomlll, !e neni jen Praha, !e Je takti venliov.

(Jteme ěasto, že ve správě republiky mosi se oplatoit zá­ sada zdravé decentralisace. Je to nut.né, ale stejně, ne-U da­ leko dMe!itějlli je, aby myAlenka zdravé decentralisace se uplatnila l v životě kulturnim, Což znamená uvalovat o tom, te by některé kulturni Instituce docela dobře mohly sfdllt mimo Prahu, a když již by to snad nebylo mo!né, aby sl uvě­ domily, že svoji ělnnost nemohou vyvlJet Jen v Praze a pro **Praho.** Je přirozené, !e **na** venkově nelze některé kulturni o.kce pořádat v tako\'ém rozsahu Jako v Praze, v Brně a v ji­ ných velkých městech, Ale Je tu velká mo!noat a pfile!ltost drobné práce kulturni, drobných akci, které by nebyly nad hmotné sily venkovských pofadatelta.

Je potfebi sl zejména l'iHmat vesnice. Hodně a 4!&.sto bouřllvě se o ni ho\'ořilo před prázdninami v parlamentě, Ces­ **ká** vesnice má bodně hospodářských bolesti. Ale ěeská,•es• nice Je také vážným kultumfm problémem,lje'kulturně vel• ml chudě. Nemá sil k plnějiUmu kulturuimu životu a nenl dost sil, které by pHcházely z venči a pomáhaly vesnici pro­ mylllenou drobnou praci, úzkým filmem, putovuiml výstav• kaml, peěllvě organisovanými předru\škaml, pravidelnou osvě­ tovou pracf, dlskusnfml veěery, péěi o knihovny, ěftárny atd, Zejména by bylo potfebí zvýšené péěe o vesnickou mládež. Zdá se, že Svaz ěeské mládeže na tuto **práci plně** nestaěi,

Jsou kulturni organisace, které celou svou povahou Jsou odkázány na velká města. Jsou vllak Jiné, které by se měly a mohly oprostit od svého „pra!ského" pohledu na své úkoly,

***V.G.***

politika

vůle, je král nebo jen prostý člověk, můj krajan; je-li to jeden nevolník nebo celá armáda nevolníků? Podíváme­ U se k jádru věci, vidime, že zde není žádný rozdíl.« Opět Thomas Paine, velký rebel, velký milovník člověka. Zaměňte »abso1utni pravdu« »za absolutni vůli«, a uvi­ díte nové tyranství, které hrozi nám, obyčejným lidem 1947, lidem dneška. Nevěříte-li, že řeka nebo pohoří, ja· kákoliv zeměpisná hranice, je dělící přímkou mezi prav­ dou a nepravdou, mezi dobrem a zlem, mezi mírem a válkou, jestliže se vyptáváte, pochybujete a kritisujete dva prostředky k dosažení jediného cíle - spásy - bu­ dete ovažován za nebezpečného kacíře nejspíše oběma stranami. A:le omylem. Nebof kacířství je pochybnost o základních pojmech přesvědčení, nikoliv kritika těch, kteří pro ně krváceli a za tě trpěli. Políček není ranou zezadu a zaměňovat skupinu přikyvujících lidi za armá­ du věrných přátel by bylo tragickým omyJem. Omylem lidi, kteří jsou rozhodnuti »přidržet se své absolutni vůle« a těch ostatních. kteří nevěří v absolutní pravdu v poli­ tice. Filosofie, řikMe? Ne: krajní realismus. Pan Marshall na přik1ad je připraven roztrhnout svět ve dři pro své přesvědčeni, že totiž Washingtonova--představa demokra­ cie musí být s jásotem přijímána 54 ostatnimi národy. Ne snad 49 nebo 50, ale všemi - jinak k šipku *s* nimi. Ov em, snáší poliček v Lake Success nebo FJushing Meadows, ale zároveň bodá zpět: nebudete-li pro mne hlasovat - nedostanete dolary! Myslí skutečně, že pře· svědčí každého **o** úplnosti americké nauky, udělá-li **rz** amerických věřitelů antisovětský blok? A Rusko?

»Stůj, darebáku, přešel jsi do druhého tábora, připojil

by ses také k antiruskému chóru, znajícímu jen urážky

a pomluvy?« Nepřipojil, nebof popírám, že otázka by

*Stephen W. Pollak*

**Spojené národy - rozdělené lidstvo**

Před dvěma roky v malé vesnici, zvané Karwapani, v indické provincii, mi ř\_ekl jeden Sťlarý Ind: »Přítel, kte­ rý ti dá políček, se rovná deseti, itteří ti gřátelsky pokle­ pou na rameno.« Po náwatu do Evropy jsem si často vzpomněl na toto moudré budhistické přísloví, zvláště když jsem viděl spoustu takových vzájemných přátel· ských poklepávání na ramena, která jsou tak běžným zjevem v dnešní současné politice. Svět se zdá dnes r-ozdělen ve dvě části, východ a západ, bez vzájemné sou­ vislosti, a všechno, co přesně neodpovídá jedné nebo druhé představě, je pilováno a přizpůsobováno tak dlou­ ho, dokud se nedá přesně zařadit do jedné z nich.

»Co jsi, bolševik? :liekni!«

»A co ty, imperialista?«

Pokuste se výsvětlit, že jste prostě člověk, jako milio­ ny jiných, který chce mít domov, práci, spokojenost, a uvidíte, co se stane. Při nejmenšim sklidíte posměch.

»Jestliže má lidský život nějaké posláni, pak je v důsto­ jenství člověka.« Ne, ne, nenapadejte mne, nebyl jsem to já, nepatrné individuum, kdo řekl tato slova, ale Tho­ mas Paine - možná, že ho znáte - ten, který napsal

»Práva člověka«.

Je-li tomu skutečně tak, že člověk buď musí volit mezi dvěma neodvolatelnými pravdami nebo být zatra· cen, pak zatracení vypadá skoro lákavě. Nebo kam se **má** dnes abrátit jednotlivec, který neni natolik ukvapen, nby věřil, že spása je na dosah ruky, že je jen nutné Bkočit do jednoho z vlaků, jedoucích plnou parou proti B0bč, vstříc nevyhnutelné srážce?

»Tyranství, stejně jako peklo, se nedá snadno přemo·

cf « Ale přemůžete je, budete-li vykřikovat »tyranství«

:no Jedné straně cesty po každé, kdy člověk, stojící na

<11uhl• strnně, pozvedne svůj hlas?

»Jnk poznám, zdali ten, kdo mne chce vést .stlou své

*418*

byla urážkou, pochybnost o neomylnosti kacířstvím.

•

**Když se** shromážděni Spojených národů sešlo v San

Franciscu, bylo nám dáno na srozuměnou, že úkolem to­ hoto shromáždění je, vyjádřit touhu prostého člověka, touhu po zrušení hranic, odstraněni nenávisti a nedůvě­ ry, zkrátka po internacionalismu jako protějšku nacio­ nalismu. Po nejmučivější válce všech věků jsme myslili, že návrat nacionalismu je nemožný, že forum 55 národů se postará - zachovávajíc ovšem svoji důstojnost - o to, aby ve Flushing Meadows se nesetkali jednou roč­ ně representanti jednotlivých národů, ale 55 lidí, kteH se navzájem seznámí a budou si důvěřovat. Naučili jsme se, že nacionalismus značně pokročil 1848 a ustoupil do pozadí v následujícím století? Zemřel rasismus s Hitle­ rem? Jestliže ano, nač potom chraptivé výkřiky: »Chraň­ te se svých sousedů - Anglosasů - Slovanů«? »Oženit *se* s cizinkou, či vdátse za cizince? Ani nápad!« »Oženil ses ve válce, kdy jsme všichni byli bratry proti fa.§istické­ mu nepříteli? Tím hůře!« »Chceš jeti do Jugoslavie? Proč? Můžeš být po.špiněn. Nemůžeš jeti.« »Chci k svému muži!« »Chci navštívit přítele.« Východ? Západ? Nesmíš, sjednocujeme národy ve Flushing Meadows, ale udržu­ jeme lidi odděleně ze strachu, aby jeden druhého nen!l• kazil faJši.

»Obdivuješ výsledky, dosažené novou demokracii vý• chodní Evropy? Budeš přivlečen před Výbor pro proti• americkou činnost.« Obdivuješ velké vynálezy Západu, jeho velké svobodné průkopníky? Slovanské pochlebová­ ni. Musíš pochopit mylnost svých názorů.

Neni pochyby **o** tom, že nacionalismus sili jak na vý­ chodě, tak na západě. Nebudou to popírat ani ti, kdož před mnoha roky odsuzovali nacionalismus jako jedno **z** nejhorších zel. Ale chci jít dále a říci, že tito lidé ne­ návidí dnes nacionalismus a pohrdají jím, stejně nelítost­ ně jako tehdy, když říkali světu a lidem, že jim vládnou. Proč tedy zavrhovat internacionalismus až hystericky, **a** házet na hromadu smetí Edisona, Bessemera, Marconiho,

**D.nesetv**

Stephensona jako laciné plagiátory, Picassa a Gauguina jako dekadenty?· ,

•

Odpověď se vám nebude Ubit, Messieurs les.moqueurs! Kdyby neby'lo blcizruvého přesvědčeni některých lidí ze

až uvidím, že všichru lidé, obývající naši zemi, jsou na. syceru, oblečeru, majl kde bydlit, vzdělám a oproštěru od strachu! Ale ne dříve!

národní hospodář

Západu, politiků a monopolistů, křivda historie by mohla být odčiněna **a** socialismus by trval navždycky; kdyby

byla válka skutečně skončila v květnu 1945, místo aby v ní bylo pokr.ačováno křížovým 4\žením proti Rusku; kdyby Roosevelt-ova víra - která je i Stalinovou vírou

- že totiž kapiurlismus **a** socialismus mohou existovat vedle sebe, nebyla nahrazována »ceterum autem censeo socialismum esse delendum« Kapitolu a Bilého domu; ik:dyby nebylo teho všeho, jsem přesvědčen, že vládci Ruska by nebyli rukdy rozseli nenávist a strach ze Zá· padu do myslí 200 milionů sovětských občanů. Nenávist plodí strach a strath opět nenávist - řetězová akce zka· ženější než atomická, způsobená dílky uranu. Stejně jako láska k svobodě a nenávist vůči dynastickým utlačovate· lům daly vznik pyšnému nacionalismu 1848, strach dal vznik obludnému potomku nacionalismu 1947.

Vy, kteří dnes naříkáte nad stavěním zdí nebo spouš• těním opon, nad pranýřováním velkých mužů Západu v Moskvě; vy, kdož se posmíváte ruskému »přehodnoco­ váni hodnot«, si pamatujte': jestliže idoly nahradily myš­ lenky v životě dnešní společnosti, modlářství »americké­ ho způsobu živ-ota« je odlišné od všeho ruského jen v od­ stupňování, nikoliv v podstatě. Jestliže se smějete Rumu· nům a Maďarům, že se stali »čestnými Slovany«, váš smích bude souviset s hysterií, podíváte-li se na Perono­ vu Argentinu, která se připojila k »americké demokra­ tické rodině«! **Oko** za oko, zub za zub. Tak tomu je s Amerikou i s Ruskem. **Ale** vědomujcte si, že každá zmínka o atomových bombách a dolarových půjěkách se strany Ameriky má za následek bodnutí v podobě nad­ měrného nacionalismu se strany Ruska?

•

V květnu 1945 byla cesta k pravému ínternacionalis• mu jasná. Jestliže dnes svět se zmítá .na troskách nacio­ nalismu, který hrozí vrátit nás o i.to let, vina leží na těch lidech na Západě, kteř-í zaměnili internacionalismus Jef­ fersonův, William Morrisův a T. G. Masarykův za kolonie Východní Indie Výsledek pak není veto, nebo většina hlasů, nebo necko, nebo Korea! Dokud všichru, kdož dnes pronášejí »historické« projevy v Lake Success nebo Flu­ shing Meadows asesilajf o}>avy na prostého člověka, kte· rý je již znaven silou historie, se nesmíří se skutečnosti, že socialismus je zde, aby zůstal a existoval vedle »ame­ rického způsobu života«, a že je zde, apy zůstal po mnoho dalších let, které přijdou, dotud zde bude strach; a ze strachu bude vzrukat nacionalismus a s ním bude trvat suvereruta. (Kolik lidí dnes ví, že »suverenita« je odv0- zena z francouzského »souverain«, t. j. 17. a 18. století naprosté vlády Francie!). Ale dobrovolné oběti té části suverenity národů, která nemůže být ztotožňována s ne­ dělitelností míru a pokroku, oběti, která sama o sobě za­ ručí návrat čistého internacionalismu, se nesmí zmocnit Amerika, která by se posmívala světovému internaciona· lismu. \_

Kdyby toto v,šechno si uvědomili ve Washingtoně, vě­ řím, že strach a s ním i nacionalismµs, metla lidstva, by zmizel. Ti, kdož se dnes obávají oživení ruského nacio· nalismu, mají ve své moci působit na lidi odpovědné za něj, aby se obrátili k internacionalismu, který si přejí *vice* než cokoliv jiného! Modláfstvi sily na straně jedné neúprosnč *vede* k modlářství národního citěni na straně druhé. Ztráta jedné vůle nevyhnutelně vede k ztrátě druhé! Není absolutní pravdy, které by se člověk buď musil upsat nebo zaniknout! A toto moje přesvědčeni nedělá ze mne kacíře a tento článek není ranou zezadu! Uvěřím v neomyJnost těch, kteří řidi n.a§e osudy, teprve

**Některá čísla dvouletky**

Vážená redakce!

Národní hospodář Svol/Jodných novin ze dne 16. září uve­ řejnil výkaz o úspěších dvouletky za osm měsíců roku 1947. **V** průmyslu spln plán na 99.6%. Výsledky tedy stopro­ centně příznivé. Uspěch nesporný, kdyby ovšem konfrontace s výkazem, třeba jen insertním, nebyla v rozporu se základ­ ními početními úkony. Prosím, důkaz: Ve výkazu oddíl textilie, obuv, obruče, stojí, že bylo v ČSR za led'en až srpen vyrobeno 13,253.183 párů obuvi. V inserátu Svobod­ ného slova z 16. září na čtvrté straně dokazuje národní podnik Baťa čísly, že vyrobil za první pololetí roku 1947 kožené obuvi 8,965.779 párů • gumové obuvi 7,298.147 párů. U Baťů vyrobili tedy celkem 16,263.926 párů, to znamená, že ve Zlině vykazují o 3,010.743 vyrobených páru více za šest měsíců, než se vyrobilo v celém státě za osm *měsiců* té­ hož roku.

Nevím. zda nehlášení výroby, údaje nepřesné, nesprávné či dokonce falešné isou trestné, ale jsou-li, zde možno vybrat pokutu od dvou počtářů, a to od státního úřadu statistické­ ho i od národního podniku Baťa. Podívejme se dale na tutéž mserci (Svobodné slovo. str. 4.), VÝVOZ za prvé pololetí 1947. Z vyrobených 16,263.926 párů, vyrobených ve Zlíně. vy­ vezeno do ciziny za Kčs 419,980.362.- ( údaj parú místo Kčs, zřejmá tisková chyba).Počítáme-li yývozní cenu i<!d­

noho páru nízko a průměrem jen 100 Kčs za ieden pál - je to 4,199.803 párů do ciziny, pro tuzemsko zbylo by u Ba­ ťů 12,064.123 párů za první pololetí 1947. Koupil si každý Čechoslovák v prvních šesti měsících dvouletky jeden pár baťovek? Byla-li exportní cena vyšší než 100 Kčs za pár, zbylo by bývalo baťovek ještě více. Je tomu tak ve skuteč­ nosti? Proč není export vyčíslen i v párech. kdyŽ při vvvozu se mimo ceny hlásí i páry?

Taková inserce by byla účinnější, a hlavně měla by být souhlasná s úředními výkazy nebo naopak. To jsou jen boty, řekne si obyčejný občan, a co kdyŽ to neklape i v pneuma­ tikách, P'Í.lilČochách a cihlách? A co úřední yýkazy o úspě­ ších, což se u nás vyrábějí jenom tyto tři artikly? Neisou tc potom vše čs. PotěmkinoV'l vesnice?

Vy máte v Praze možnost parovnat tato čísla s hodnověi:­

nějším materiálem. třeba se zprávami státního úřadu sta• tistického a podobně. Je tedy možno, že má čísla budou uvedena n správnou míru vámi. pak ovšem padá můj úsu­ dek.Prosím, přijměte projev úcty jednoho ze sv ch čtenářů.

**lT.**

Ověřovali jsme si údaje, uvedené ve vašem dopisu z 18. září a můžeme vám uvést několik čísel která jsme získali na ministerstvu průmyslu. Hospodářské skupině kožedělneho a gumárenského průmyslu. na ústředním ředitelství znárod­ něného průmyslu kožedělnéhQ a gumárenského a prostřed­ nictvím zpravodajské služby Ceské tiskové kanceláře.

Inserát fy Baťa pod názvem Za, nás mluví čísla otisklo

**16.** září Rudé právo. Svobodné slovo a Práce. Čísla o vý­ robě, uveřejněná ve Svobodných novinách. národohospodář­ ská rubrika z téhož dne, pocházela ze zpravodajství ČTK. Údaje ČTK se shoduií s číslv. která uvádíte ve svém do­ pise. To .znamená, že v lednu až srpnu 1947 se vvrob:Jo v ČSR 13,253.183 párů obuvi. Uvádíme údaje, jak j5..me si je ověřovali podle čís:>l v jednotliyých institucích.

Hospodářská skupina průmyslu kožedělného **a** gumfu:e!l· ského uvádí yýrobní čísla za první pololetí 1947 *(s* o u k r c· **mý a** zn'áródněný p'růmysl ·celkem) takto:

*419*

**Dneselv**

Čechy. Morava a Slezsko. bez řemeslné výroby:

plánováno splněno

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kožená obuv | 7,832.000 | 9,206.760 | 117,6% |
| Vycházková | 3,896.000 | (textil.) 3,642.922 | 93,5% |
| Gumovll obuv | 5,466.000 | 8,043.377 | 147,2% |
| Celkem | 17,194.000 | 20,893.059 | 121,5% |

Ústřední ředitelství znárodněného průmyslu kožedělného aumárenského dalo nám na naši žádost k disposici údajně k o n t r o 1o v a n á č í s 1 a v ý r o b y za leden až červen 1947. sestavovaná podle spěšných hlášení podniků:

VYrobeno párů

páru gumové obuvi kolem průměru 50 Kčs. Firma Baťa po· čitá v t,omto roce s vývozem asi osmi milionů párů bot. Ze Zlina se udává. že orumysl obuvi. na jehož výrobě v histo­ rických zemích se podílí firma Baťa 8'7 procenty a v ČSR 68 procenty. je při dovozu surovin z ciziny odkázán téměř výhradně na vývoz národního podniku Baťa ve Zlině. který tak opatřuje devísv pro nákup surovin.

Komise, složení ze zástupců ministerstva průmyi;lu. Hos· podářské skupiny průmyslu kožedělného amárenského, státrubo úřadu plánovacího, státního úřadu statistického a generálního ředitelství znárodněného průmyslu kožedělného a gumárenského. bude jednat na své schůzi o tom. jak za­

Kožená obuv a lehká vYCházková Gumová obuv

10,293.621

8,043.377

106,9%

119 %

bránit odlišným datům o výrobě ve dvouletém plánu. abv se podobné případy neopakovaly. *uč.*

plus Slovensko. obuv celkem 3,297.820 114

Celkem v ČSR 21,643.377 Z toho ve Zlíně:

112,5%

##### doba a lidé

Kožená obuv Lehká vycházková

plánováno

5,453.915

2,923.300

splněno

6,370.632

2,595.147

116,8%

88,7%

*A. O. Nor*

Gumová obuv Celkem

6\_.207.QQ\_Q\_ 1,298.147 H7, % 14,584.215 16,263.926 111,5%

**Lidé v pohraničí**

A nakonec údaje ministerstva průmyslu, k on e č n á čí s 1a o výrobě za první pololetí 1947:

České země: Slovensko:

vyrobeno: vYrObeno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kožená obuv | 9,331.498 párů | 1,586.554 párů |
| Lehká vvcházková | 3,737.009 párů | 922.661 párů |
| Gumová obuv | 7,804.283 párů | 962.867 párů |
| Celkem | 20,872.790 páni | 3,472.082 párů |

Dohromadv se vyrobilo v ČSR 24,344.872 párů.

Podle spěi,ných hlášení dostalo se nám laskavostí minis­ terstva průmyslu oddělených čísel o výrobě průmyslu zná­ rodněného a soukromého.

Čechy, Morava. Slezsko.

Výroba v pnimyslu znárodněném . . . a soukromém: 7,455.487 párů kožené obuvi 1,741.540 párů

2.835.769 párů lehké vycházkové 798.873 párů 8,043.377 párů gumové obuvi nevyrábí se

18,334.633 párů celkem 2,540.413 páni Jak je vidět, liší se značně údaje odpovědných instituci

až o milion párů. Zvlášť markantní je rozdíl mezi údaji Hos·

podářské skupiny kožeděl. a gum. průmyslu. které j s o u za soukromý a znárodně ý sektor celkem ve stejném období o m i 1 i o n p á r ů m e n š í u kožené obu­

vi. než čísla udávaná generálním ředitelstvím znárodněného průmyslu kožedělného a gumárenského. Podle vysvětlení té­ hož ředitelství dochází k diferencím ve výrobních číslech proto. že Hospodářská skupina a statistický úřad ne k o n • t r o1 u j í spěšná hlášení podníkťi o výrobě. **K** mnoha omy­ lťim dochází také p ř i zař a z o **v** á n í d o j e d n o t 1 i • v Ý c h k a t e g o r i í vyrobené obuvi. nejvíce u skupiny ko­ žená a lehká vycházková obuv, které se někdy spojují anebo se určité druhy obuvi zařazují odlišně buď do kategorie

.,kožená obuv" nebo „lehká vycházková".

Rovnčž tak se neshodují údaje ministerstva průmyslu **a** znárodněného kožedělného průmyslu v Čechách a na Mo­ rnvč. Čtenář sám na první pohled pozná, že i s p oj e n í m s k u pj n y k o ž e n á a l e h k á v y c h á z­ k o v ó o b u v z ů s t á v a j í s t á 1e a ž m i 1i o n o v é d i­ f c r c n c c mezi jednotlivými hlášeními. Mi­ nisterstvo průmyslu považuje svá čísla za pevná **a** k o 11 c č 11 á, r o vn ě ž t a k ú s t ř e d n í ř e d i t e 1 s tví znól'oclnčnóho průmyslu kožedělného a gu­ m ó r c n lt 6 h o.

K *vo* ,Ornu dotazu stran exportované obuví můžeme vóm dót 1y1o info1mace: Při prodeii do ciziny pohybuie se cono IC'clnoho póru kožených bot kolem průměru 200 **Kčs a**

*4 0*

Potkalo mě neštěstí: musil jsem stavět ve dvouletce, adaptoval jsem venkovský dům v pohraničí na obývání schopné stavení. Setkal jsem .se s pochopením úřadů, které povolily provést nutné opravné a adaptační práce, daly poukazy na cement i ostatní stavební materiál, zato však jsem se nesetkal při stavbě vždy s věcmi, jež kdysi byly - a m"ěly by opět i dnes být - samozřejmé. Ale to vysvitne z několika portrétťi, jež jsem si nasbíral mezi lidmi v pohraničí, kteří se na mé stavbě či kolem ni na delAí či kratší chvíli objevili.

Zedník

Přivezli na stavbu materiál a postavili k ni mladého zedníka, něco přes dvacet let, s přidavačem asi ve stej­ ném stáří, dali jim do ruky plánky, a pověděvše hodně návodných slov, odjeli, aby se už o stavbu nestarali. Pá• nové ze stavební firmy. Zedník s přidavačem osaměli na dva týdny, po nichž - když jsem přijel - se na stavbě dohromady níc nezměnilo. Co ten zedník dělal od rána do večera, to mi pověděli sousedé. Vypadalo to takto: Zedník *s* přidavačem chodili do práce k deváté hodin . odcházeli kolem čtvrté odpoledne. ByJo-li hezky (a hezky bylo téměř denně), slunili se na trávníku u stavení téměř celý den. Byli-ti napomenuti kolemjdoucími, kteří se jich ptali, zdali jsou právě za to placeni, odbyli je více než hrubě nebo je ignorovali. Někdy se oba pracovníci vyda­ li s flobertkami na lišku (za bílého dne), při čemž místo lišky, jak se ukázalo, honili lasičku, kterou pokJádali za mladou lišku. Později *jsem* vypátral u stavitelské firmy, která adaptace prováděla, že si zedník s přidavačem psali denně 14 (čtrnáct!) odpracovaných hodin. Protestoval jsem ovšem proti tomu, ale stavitelská firma mi řekla, že nedostane jediného dělníka, nebude-li mu psát aspoň o tři odpracované hodiny denně vice, než bylo ve skuteč• nosti odpracováno. **A** na práci prý jsou lepší špatné ruce než žádné. Toho zedníka u mne by prý nejraději hned vyhodili, ale nemají náhradu. Na mou námitku, aby na účet stavebníkův nedělali vůči zedníkllm kavaliry a pla· tili si jim nádavky **ze** svého, dovedla firma jen krčit ra­ meny.

**Polír**

Protože práce, kterou můj zedník ***s*** přidavačem na stavbě udělali, nestála za nic, přiměl jsem firmu, aby mladého zedníka nahradila jiným. A že bylo zřejmé nemalé zpoždění prací, poslala mi firma po několika obměnách na stavbu více lid{ a spolu s nimi zednického mistra, políra, absolventa mistrovské školy průmysfové, niuže asi dvakrát **tak** starého, než byl zmíněný mladý

##### Dneselv

zedník. Tento polír byl člověk, o němž by se dalo říci, že má zlaté ruce. Nač sáhl, to dovedl udělat. Znal vše• chny druhy řemeslných prací. Nedohlížel na ostatní, pra· coval jako oni a dovedl při tom všechny lidi kolem sebe kontrolovat. Pracoval při něm každý, nikdo neza· hálel, neslunil se, nechodil na »lišku« - **a** práce pokra­ čovala. Vzdělaný člověk, který nejen dovedl, ale pře­ devším se nestyděl přiložit sám ruku k dílu, a to vskut­ ku účinně, a který na rozdíl od mladého zednika si byl vědom, že za dnešní drahé peníze musí odvést také ně­ jakou práci a podat jakýsi výkon. (Kdežto onen mladý zednik v debatě tvrdil, že doba je jiná a že se dnes už nikdo na nikoho dřít nebude.) Není ani divu, že vinou těch mladých lidí, zednika a přidavače, rozhodla se sta· vební firma také k zvláštnímu řešení na úkor staveb­ níkův. Ačkoliv dala k provedení stavby přesný rozpo­ čet, rozhodla se nedbat rozpočtových cifer a prohlásila stavebnlkovi už před vystavením účtu, že mu bude účto­ vat pouze dodaný materiál a odpracované, totiž dělniky hlášené jako odpracované, hodiny, Zdálo by se to spra­ vedlivé, ale že takto bude účet mnohem vyšší, to shle­ dala firma, když kontrolova'la rozpočtové cifry a porov­ návala je s časem, který dělníci u práce strávili. Co to­ mu má říci stavebník, to ovšem je jiná věc, na kterou se stavitel neohlíží. mavně, že on nesmí ztratit. Nač však potom rozpočty, které jsou pro kočku, ačkoliv mě­ ly dát stavebníkovi podklad pro únosnost stavby!

Ku podivu byli oba, i zedník i polír, příslušníky téže politické strany. Má-li tato strana převážný počet ta­ kových mladých, jako byl můj zedník, pak je to chudák strana, ale sláva jí, vedou-li ji takoví lidé, jako byl mitj zednický mistr.

Truhlář

\_ Starší muž. Topí se v práci, od níž je odváděn poli· tickou funkcí k schůzím MNV, k odhadům majetku po Němcích, atd. Je jediný truhlář v místě a na roztrháni. Pracuje ve dne v noci. V noci dohání, co zamešká ve dne a večer. Kliďas, zručný řemeslník. A jeden z těch solidních řemeslníků, kteří odvedou pořádnou práci a neúčtují každý obrat vlevo či vpravo desetikorunou nebo dvacetikorunou. Solidní práce, solidní ceny.

Zámečník

Prudký, výbušný mladý, člověk, prací zavalený zrov­ na. tak jako truhlář a jako každý řemeslník v místě. Je nespokojen s mnohými nepořádky v místě, nadává na ně. Má motocykl, říká mu »vandrák« (neboť je značky

>Wánderer«), a je tudíž značně pohyblivý, může sed nout na »vandráka« a ve chvíli ho máte, kde ho potře· bujete mít. Jedině s »vandrákem« může zámečník slou­ žit celému okolí, když široko daleko není jiného zámeč­ níka při nedóstatku řemeslníků v celém pohraničí. Ale protože si kdosi na jeho »vandráka«, kterého má zámeč­ ník v národní správě, brousí zuby, bojí se zámečník **o** stroj a zle burácí nespokojeností. Práce má k nezdo­ lání, všechno každému slíbí, ale je nad lidské síly a mož­ nosti udělat každému všechno. Tak se stane, že zámeč­ ník mnohým občanům nevyhoví, a ti na něj nadávají. Ani mně neudělal zdaleka všechno, co jsem potřeboval, včas nebo vůbac, ale neodvážím se na něho říci zlé slo­ vo, protože jsem viděl, jak se dře a překonává vše dob­ rou vůlí, která ovšem zdaleka nenahradí jednoho či dva pomocníky, kteří mu chybějí. Avšak kdyby se všichni Jidé v pohraničí snažili tak jako tento zámečník, ne­ musilo by tam už dávno být zle.

Kamnář

Vůbec, řemeslníci v pohraničí se činí, většinou jsou to mladí mistři, kteří dělají sami nebo s pomocníky a nemistrují jenom, spoléhajíce se s prací na tovaryše a učně. Jsou to samostatní·živnostníci, pracující pro sebe, **a** snad\_ **v** tom je ten celý rozdíl v jejich prospěch

mezi nimi a námezdnými dělníky v pracovním výkonu. Takové je to též *s* tímto kamnářem, který má něco po· dobného *s* vylíčeným zltmeč.n.íkem. Když chyběl k práci anateriál, jel si kamnář pro něj až šedesát kilometrů

,daleko, nečekal, až materiál přijde po objednávce za několik týdnů. Zrovna tak to provedl zámečník. Lidé, kteří obětavě shánějí po celých Cechách, co potřebují, aníž by usedli, čekajíce *s* rukama **v** klíně, než »to nějak dopadne«! Právě takových iniciativních lidi je v pohra­ ničí zapotřebí, jedině ti zde mohou být účinliví při da­ leko těžších poměrech výrobních i zásobovacích, než jaké jsou ve vnitrozemí. ftemeslnici - i ten kamnář, i ten zámečník, i jjní - jsoa v pohraničí ovšem dražší než ve vnitrozemí. Dá se to takto pochopit. Někde ovšem zdražuji zbytečně. Poznal jsem to právě i u tohoto kam­ náře. Dodal mi kromě jiného nová kamna. Známou znač­ ku známé firmy. Cena udána v ceníku anebo kontrolo­ vatelná velmi snadno u výrobce. Kamnář mi cenu správ­ ně udal, ale po dodání se pokusil celkem nevinným úskokem vymámit zaplacení vyšší ceny. Stačilo rozmlu­ vit mu to poukazem na to, že výrobce by jej musil stí­ hat, kdyby prodal jeho výrobek nad stanovenou cenu. Ale i takovéto věci musí z pohraničí zmizet, aby zbyla důvěra každého v každého.

Lakýrník

Intensivně pracující mladý, mistr s pomocníkém. Oba jezdí na bicyklech do práce i mnoho kilometrů do okolí. **A** nenaříkají. Dělají o sto šest. Neznaji večera, neznají neděle, nevím, kdy odpočívají. Mladý mistr neslibuje, má pevný program, řekne-li, že začne ve čtvrtek, sku· tečně také začne ve čtvrtek. Tady v Praze znám elektri­ káře, který mi dovede patnáctkrát selhat, že **•dnesc** přijde to čl ono spravit, než se pak skutečně jednou ob­ jeví. **A** ani se při těch patnácti lžích nezačervená. **Ta­** koví lidé, jako je tentěrač v pohraničí, vzbuzují ve mně respekt, protože živí v čfověkovi opět víru ve sluš­ nost lidí k lidem, víru ve spolehlivost lidského slova. Už za to jediné, kdyby za ni-c jiného, stojí za to mého lakýrníka pochválit. AJe i jinak je to dobrý dělník své práce, slušný v jednání i v účtech, **a** to je také co říci.

Instalatér

Tenužtakový zdaleka není. JezdJ do práce na moto­ cyklu a stává se, že ho mnohdy čekám nadarmo. Zdrži zedníky, kamnáře i jiné řemeslníky v postupu díla, pro­ tože ti navazují na jeho hotovou práci. 2e jezdi na moto­ cyklu, má se nač vymlouvat. Musel prý několik hodin cestou spravovat stroj. Tak narostl můj účet u instala­ téra ještě o tnnoho hodin za spravování motocyklu. Ne­ zlobil jsem se však tolik nad hroznou konečnou cifrou instalatérova účtu, jako jsem se nazlobil nad tím, že jsem musil pro instalatéra nesčetněkrát jezdit, aby při­ šel to či ono dodělat či opravit. Po dokončeni prací se ukazovalo, že mnohé bylo ušito horkou jehlou, a teď

tu tekla voda, tam kapalo z kohoutku, onde prosakovalo těsnění, tam nefungoval odpad. Instalatér naříkal na

dnešní mizerný materiál. Nač mám naříkat já, nevím. Budu to vědět asi až po uplynutí zímy.

Hostinský

Protože obec byla zhruba osídlena, usadil se v místě také hostinský. Vlastně to byl jen příbuzný, kterého si sem hostinský dosadil, a podle toho také vypadali, jeho hostinská služba veřejnosti. Oběd dostal jen ten, kdo si jej ráno objednal. Večeře se nepodávaly vůbec, nebo jen zcela mimořádné a bídné (po studenu: chléb a sýr, a po­ dobně). Začasté nedostal oběd ani ten, kdo si jej ob­ jednal, poněvadž hostinec se rozhodl některého dne ne­ vařit. Mnoho hosti odcházelo s ř)rázdnou a musilo hla­ dovět nebo jít na oběd hodinu cesty daleko. Pokud se to týkalo lidí, majících čas: nebylo to celkem na záva­ du, hůře však bylo s dělníky, kteří měli na jídlo jen omezenou polední přestávku. A iidem těžce pracujícím zdaleka nevyhovovala ani kvalita ani lfvantita jídla.

*,1!1*

**D-nesetv**

Někdy bylo maso tak tvrdé, -že se nedalo jíst. Jindy do­ stali zedníci (o bezmasém dní) jen polévku **a** tři vdolky. Z takového oběda se ovšem žádný pracujfci člověk ne­ najedl. Pokud se týče cen, byl tento venkovský hostin· ský se svou bídnou stravou dražší než leckterá horská bouda v Krkonoších. V Sokolském domě na Cerné hoře na přiklad počítají porci masa (včetně patnáctiprocent­ ní horské přirážky!) Kčs 16.-, tento náš hostinský účto­ val každý oběd (at vdolky, ať maso) Kčs 20.-, k tomu polévku **Kčs 3.-,** p,ůllitr piva Kčs 5.-, takže oběd bez moučníku (anebo oběd, složený jen z polévky a mouč­ níku) stál dělníka Kčs 28.- (s pivem). A byl to oběd, po němž byl dělník hladov. A samozřejmě nespokojen. Je přirozené, že to bylo hostinskému vyčteno. Ale hos­ tinský byl hned hotov: vyhodil každého, kdo mu něco vytkl. Komu se t.o nelíbí, ať sem nechodí - říkal pořád a dodával: »Já mám být z čeho živ, já tu nemusím být. .. « Špatné pochopení úkolu, který má hostinský plnít. Muž nespolečenský, beztaktní, nervosní, hrubý (a při tom všem nikoliv laciný) nepatří na místo hostin­ ského do hostince v rekreačním středisku v pohraničí.

Firma

Jedna z firem v pohraničí, lhostejno, která. Nevzta­ hujte to na tu mou! Je jisté, že typické znaky této vy­ líčené firmy najdete na mnohých firmách jiných.

V čele fi;rmy stojí starý pán. Clověk staré generace: akurátný, poctivý, ale nervosní, váhavý, nedůtklivý a pomalý, který zdaleka nestačí dnešnímu tempu. Jako společníka má mladého člověka - bohužel alkoholika, propadlého nikoliv pití, nýbrž chlastu. (Stín celého po­ hraničí: pije se tu strašně, až je to odpuzující i pro člo­ **věka** jinak lhostejného k alkoholismu!) Společník firmy rozbil už dva vozy, huntuje třetí. Přejel (g.ěmeckého) chlapce, kterého zabil. Aby imunísoval starého pána, spojil se k chlastu s jeho synem, zaměstnaným v kan· celáři firmy. Někdy vybírají oba pijáci v povznesené ná­ ladě peníze od zákazníků, aby měli na útratu. Není per tom přirozené, že důvěra zákazníků k takové firmě va­ lem taje? Nebo( kdo to vše jednou zaplatí, ne-li zákaz­ nici? A není divu, že i řemeslníci si naříkají a zaříkají se, že nebudou pro firmu pracovat, protože jim špatně platí. Špatně slouží taková firma takto sobě, špatně slouží dobré pověsti českého jména v pohraničí a zejmé­ na s1ouží špatně svým zákazníkům, z\_níchž každý bude příště hledat cestu jinam.

Závěr

Pročlověka z vnitrozemí, sídlícího **v** pohraničí do­ **časn .** je život tam velmi nesnadný, rozhodně nesnad­ nější než ve vnítrozemí. Nákladnější, dražší, namáha· vějši. Nepřejte si vědM, jak drahé je dnes na příklad jakékoliv stavební podnikání v pohraničí. Ono je drahé i ve vnitrozemí, ale proti pohraničnímu je vnitrozemské stavební podnikání hotová pohádka. Jak co do cen, tak co do dostatku pracovních sil i co do provedení **a** všeho ostatního. Lidé, usídlení v pohraníčí trvale a mínící své usídlení opravdově, žijí v poměrech také mnohem ne­ snadn jších, než žili dříve ve vnitrozemí nebo v pohra­ ničí před válkou. Mnohdy jsou tito lidé hotovými mistry **v** odříkání **.a** žijí jen nadějí, že všechno bude jednou lepší. A že se zlepši i jejich okolí. pro něž bych musil volit slova velmi nepříjemná, rhtěl-li bych je ve všem spravedlivě vylíčit.

Lze tedy uzavřít jen přáním, aby se vnítrozemské 1i kdyf mnohdy ještě také nezáviděníhodné) poměry roz­ **lřlly** pomalu i do pohraničí.

**Dva zbití rJlovináři**

Dv obi!ni\6 spřnteleného státu přijali oficiální po­

zatkla, zpolíčkovala a postavila před soud. Cást tisku **je** veřejně obvinila ze špionáže. Nato je soud odsoudil ke dvěma *stům* korunám pokuty. Nato úřadující mi­ nistr zahraničních věci pokládal za přiměřené poskyt­ nout jednomu z nich oficiální audienci. •

Tyto zprávy byly uveřejněny v čs. tisku. Nikdo je ne­ popřel Proto **a** z jiných důvodů lze zatím míti zato, **že** jde o zprávy pravdivé.

»L i k v i d a c e«

List britského ministerského předsedy napsal, že se při audienci státní tajemník dr. Clementis za bratislav­ ské surovosti postiženému zástupci šéfredaktora londýn◄ ského týdeníku »Illustrated« omluvil. Toto tvrzení ozna­ čilo ministerstvo zahraničních věcí za nepravdivé. Dr Clementis vyslovil jen »podivení« nad incidentem v Bra­ tislavě. V úřední zprávě se dále praví, že redaktor Winocour »požádal státního tajemníka dr. Clementise, aby věnoval pozornost jeho písemnému vylíčení příhody, které mu odevzdal. Dr. Clementis prohlásil, že tím po-­ kládá věc za »likvidovánu«.

Autor těchto řádků chce zůstat neznámým občanem republiky. Přesto prosí, aby mu bylo dovoleno napsht: Já, nikdo, v tomto případě s dr. Clementisem nesouhla­ sím. Vážím si velmi jeho práce pro republiku. Prosím, abych přesto směl říci, že způsob »likvidace« bratislav­ ského případu je v rozporu s tradicí republiky, kterou tvořLl - promiňte, nerad se toho dovolávám - zejména právě velký komentátor případů Hilsnerova a Friedjun­ gova, k jehož tradici se právě ve dnech bratislavského případu president republiky i předseda její vlády vy­ jádřil slovy vřelými a jistě upřímnými.

Těch několik surovosti v Bratislavě, to byl konec konců jen »stupidní incident«, jak to správně nazval

»Daily Herald«. Způsob jeho »vyřízení«, to je věc zá­ sadní. Nelze dopustit, aby se z toho stal precedent.

Omluva nebo politováni?

Nejsem úředníkem zahraničního ministerstva. V záři jsem s žádným z jeho úředníků nemluvil. Avšak vím, že se ústřední labouristický list dopustil omylu. Užil vý­ razu »omluva« (apology), ač podle svědectví redaktora Winocoura dr. Clementis vyslovil jen »lítost, politová­ ní« (regret). O chování bratislavských orgánů národni bezpečnosti byla při tom vyřčena slova, jež jest lépe neopakovati.

Britský host odcházel v dojmu, že jeho obžaloba bude při nejmenším prošetřena. Než však mohl být vůbec řádně prozkoumána, vyšlo úřední oznámeni, že případ je likvidován. Ježto tedy za zavřenými dveřmi **k** spravedlivému řešení případu nedošlo, nezbývá, než dveře alespoň poněkud. zatún, pootevřít.

Věřím ve veřejné mínění. Snad je to donquijotiáda, v moderním státě. Nevadí, i Cervantese je třeba dnes připomínat, nejen Zolu. I dnes jsou lidé, kteří soudí, že boj proti fackujícím policistům není bojem proti větrným mlýnům.

Týdeník Anglie zítřka

Nuže, od začátku. Jack Winocour je zástupcem šéf­ redaktora velmi rozšířeného obrázkového týdeníku, který vydávají tiskové podniky britské dl:!lnické strany. Odtud zájem Da i I y Her a 1 du o bratislavský případ. Da i· I y Her a 1 d má, tuším, přes dva miliony čtenářů. Vliv týdeníku I 11 u strate d není, podle odhadu znalců, o mnoho menší. Známý český politik, který byl za války v Anglii, mne ujistil, že tento týdeník poskytoval již v prvních válečných letech, za mrazivého postoje vl:!tlíiny 'britského tisku, čs. zahraničnímu odboji vřelou podpo· ru, jejíhož ohlasu, tvrdí můj informátor. si Jan Masaryk

**zváni** ú ,l republiky a přijeli na návštěvu. Byli přiví­ táni. ho t 1nl, vožcnl Ruty na státni útraty; pak je policie

*4*

i Hubert Ripka vážili snad téměř tak, jako několika pří­ znivých zpráv, jež za \7álky přinesly Ti m es. I 11u-

**Dneselv**

strate d nebývá čten diplomaty, avšak čtou ho již manželky diplomatů; ohlas největší ovšem nalézá v lido­ vých vrstvách, o nichž se dalo již za války správně před­ vídat, že jsou Anglií zitřka.

Erich Auerbach býval kdysi fotografem »Prager Tag­ blattu«. Těžko ho pokládati za Němce a neusmát se při tom. Pražský žid. Za války byl úředníkem londýnského ministerstva zahraničních věcí, přednostou jeho fotogra­ fické služby a archivu fotografií. Můj odbojový informá­ tor tvrdí, že fotografoval i důvěrné státní dokumenty. V Londýně pracoval velmi početný štáb zpravodajských důstojníků - přirozeně. Kdo by lépe dovedl navazovat spojení s domovem, a kdo konečně byl ve větším ne­ bezpečí v okupované republice, než naši vojenští zpra­ vodajci, zvláště z protiněmeckého oddělení. Ti proti Auerbachově práci neměli námitek. Jeho státní spolehli­ vost lze tedy pokládat za dostatečně prověřenu.

Jako jiní Tedaktoři Ta rs b 1 a t tu přihlásil se Auer­ bach v roce 1930 k německé národnosti. Proto mu po právu v roce 1945 nebyla dána naděje na pi'.-iznání spo­ lelúivosti národní. Proto, přirozeně, po válce zůstal v Londýně. Stal se !britským občanem a uchytil se v »I1lustrated«.

»IlJustrated« ani po válce neztratila přátelský poměr k Ceskoslovensku. O tom svědčí zejména d•...ě velké re­ portáže, o zemi mezi východem a západem (The Land Between) ze 4. května, a o tom, jak se znovu stavíme na nohy (Czechoslovakia Finds Her Feet) z 12. června 1946. Proto bylo zceJ,a v zájmu republiky, že londýnské velv\_yslanectví doporučilo zájezd Winocoura a Auerbacha do CSR. Tu se Auerbach dopustil omylu: vzal s sebou

manželku, nyní rovněž britskou občanku.

Uranová **ruda-a** sedlák *s* potahem

Je těžké pochybovat o tom, že čs. úřady měly právo mít v oba novináře naprostou nedůvěru. Jistě byli oba prověřeni s dostatečnou bedlivostí. Jistě má minister­ stvo vnitra své orgány i v Londýně, již proto, aby podá­ valy zprávy o roz.Učné činnosti početných zbytků čs. emigrace. Není proto divu, že se oběma novinářům do­ stalo projevu důvěry nad jiné vzácného: ministerstvo národní obrany dalo, na doporučení ministerstva infor­ mací, svolení k tomu, aby oba směli navštívit i objekty pečlivě střežené, jako . jáchymovské doly na uranovou rudu. Uran je, jsem-li správně informován, v jakési sou­ vislosti se štěpením atomů. V tom se nevyznám. Zdá se mi jen, že není zrovna moudré pustit dva cizí občany, novináře a fotografa, do Jáchymova a pak je zavřít a zpohlavkovat za to, že někde při Dunaji fotografují sed­ láka s potahem.

Učinili tak se svo:lením a snad i v přítomnosti ofi­ ciálního průvodce, úředníka to poverenictva pre infor­ mácie, pana Tordaje. Zpráva, že tento úředník byl po incidentu zatčen, neodpovídá, pokud jsem si to mohl prověřit, skutečnosti.

šest zabavených snímků

Proč byli zatčeni oba novináři a paní Auerbachovfi? Objevil snad hlavní štáb, že prověření nebylo dostateč­ né? Chovali se snad postiženi tak, že bylo třeba znovu něco prověřit? To se nepodobá pravdě, ježto věci nej­ závažnější nebyly prověřovány ani po zatčení. Tvrdí se dokonce, že oba měli při zatčeni u sebe exponované ftil­ my. Tyto filmy, tvrdí se dále, byly vráceny nevyvolané. Je-li to pravda, jak tedy vědí orgány nátodni bezpečno­ sti, co na nich bylo?

Podle prohlášení redaktora Winocoura redaktoru D a i 1 y H e r a 1 du zadržela bratislavská policie jen Jest snímků, jež p. Winocour pokJ.ádá za naprosto nezá­ vadné. Winocour žádá britský syndikát novinářů, aby vymohl jejich vrácení ze zásadních důvodů. Nuže, bude sděleno s čs. veřejností, co na těchto šesti fotografiích je a proč byly zabaveny? Bude vyšetřeno orgány, jimž veřejnost naše i britská může důvěřovat, zda obsahuji

něco závadného? Najde se vůbec politicky nestrann: orgán, který prověří celý bratislavský případ?

Orgány národní bezpečnosti se někdy účastní stra nického boje. To je škoda; pak dochází k tomu, že bez pečnostní výbor Národního shromáždb>.i dostane d·,1 zprávy, jednu radikální od ministra vnitra v Praze, 1 druhou, doloženější, od povereníka pre vnútro v Brati slavě. Obě se týkaly bratislavského pi-í iidu, ovšem tohc většího, ne našeho incidentu. **A** potom je mezi bezpeč nostními orgány cosi, co může být nazváno é s pr i t d 1 c o r p s, duch útvaru, bez ironie, v dobrém smyslu slova Soudržnost policistů je zjev na celém světě známý é vcelku kladný. Je třeba se před ním sklonit. Tento sklo něný postoj ovšem č1ovčku ještě nebrání v tom, aby sc sehnutou hlavou dával přednost posudku činitelů nad; stranických, na příklad československým soudcům. Na jde se státní zástupce, který **by** dost bratislavský pi-I pad před soud? Je-li libo

obžalovací spis,

zdeje. Podotýkám, že ho nemám ze žádného čs. úřadu Překládám ho z an'gličtiny a prosím ministerstvo zahra• ničních věcí, aby laskavě opravilo každou nepřesnost iíž J::iych se snad při překládání dopustil. »Jsme host Ceskoslovenské republiky,« prohlašují Jack Winocour *i* Erich Auerbach. »Nebylo by dosti zdvořilé, kdybychorr my dva se zabývali polemikou s čs. ministerstvem. Avša v prohlášení, které vydalo ministerstvo vni•tra o nešťast· ných bratis1avských incidentc.ich ze 14. a 15. září, je ně­ kolik bodů, s nimiž nemůžeme souhlasit.

1. Tvrdí se, že jsme odmítli ukázat své pasy a pově· řovaci listiny, když nás úřady požádaly, abychom ta učinili. To ostře popíráme. Vždy jsme se vykazoval: britskými cestovními pasy a doporučujícími dopisy, kte· ré nám dalo ministerstvo informací a které žádaly vše• chny československé úřady, aby nám pomáhaJy v našl práci.
2. Tvrdí se, že jsme se chovali k úřadům nezdvořile1 Ve skutečnosti jsme se vždy chovali tak, jak bychom čekali, že se budou. chovat cizí hosté, když navštivJ Anglii. I když s námi policie zacházela hrubě a surov (rudely manhand}e), zdrželi jsme se jakéhokoliv odporu Jsme občané, poslušní zákonů, a nikdy jsme dosud ne· byli účastni obdobných incidentů.
3. Během našeho pobytu v Ceskoslovensku jsme byll neustále pod dohledem státního úředníka nebo osoby, určené státním úřadem. Ministerstvo informací se posta· ralo o novinářský automobil a o řidiče, aby nás vozil na naší cestě po Cechách. Náš pobyt na Slovensku měl být pod protektorátem poverenictva informácie. Pan Tordaj se •s námi setkal v Bratislavě a doprovázel nás při naši návštěvě k hranicím. Zeptali jsme se ho, zda můžeme fotografovati provoz přes hranice, v kontrastu k obráz­ kům, které jsme měli z Cech, jež ukazovaJy uzavřenou německou hranici. Tyto snímky byly součástí naši re· portáže o Ceskoslovensku a měly za účel ukázat proble· matiku jeho postavení v Evropě.
4. Rádi bychom byli dovollii, aby naše fotografické přístroje a fi,lm:r byly prozkoumány úřady k tomu kvali­ fikovanými. 2ádali jsme pana Tordaje, **aby se** spojil s přednostou svého úřadu, při prvním zatčení, nebol! jsme byli přesvědčeni, že bychom měli mít radu tohoto úřadu, máme-li je odevzdati.
5. Po prvním zatčeni jsme byli propuštění s omlu­ vou a později odpoledne nás navštívil p. Tordaj s jiným úředníkem poverenictva pre informácie. Vyjádřil sv politováni a požádal nás, abychom považovali incidentl za skončený.Předpokládali jsme, že věc je vyřízena.
6. Vzhledem k našemu propuštění a násJedujícímu projevu politování panem Tordajem jsme nt•mohli chápn příčinu našeho druhého zatčení pozdě večer v neděli Ve skutečnosti nás neupozornil žádný z tajných poli cistů, že isme zatčeni, a stejně nebylo nám v onom čns nic vytýkáno. Zádali jsme, aby se britský konsul, **o** nčm

4!

**Dneseiv**

jsme se později dozvěděli, že bydli v hotelu Carlton, v němž jsme my bydlili, dostal s námi do styku dříve, než jsme šli na policejní stanici. Když se Mrs. Auerba­ chová pokusila telefonovat konsulovi, dostalo se ji od posluhy v hotelu informací, že jí není dovoleno, aby s ním veAla ve styk. Jediný vzruch, vzniklý v hotelu, byl následkem násilných zákroků, jichž policie zbytečně po­ užila.

1. Ačkoliv jsme přišli na policejní velitelství bez od­

poru, byli jsme ihned předmětem přepadu. Můžeme iden­ tifikovati důstojníky, kteří byli bezprostředně odpověd­ ni za toto přepadnutí; jednoho z nich jsme ukázali brit­ skému konsulovi, abychom se ho zeptali na jméno, což bylo odmítnuto.

1. Ještě vedle fysického násib', jehož obětí byl Auer­ bach, bylo mu hrubě nadáváno po1icií jako »německo­ židovskému špionu«.
2. C in y fy s i c k *é* h o n á .; i 1 í by 1 y tyto :
   1. Winocour byl udeřen do slabin, jeho boty byly násilím staženy za účelem prohlídky.
   2. Auerbach byl několikr.át udeřen do tváře a jeho paže byla pohmožděna.
   3. Mrs. Auerbachová měla pohmožděné paže. Její ka­ belka jí byla násilím odňata a při tom roztrže.na.

Pak jsme byli podrobeni vý lechu, který trval do pondělí do čtyř hodin do rána, kdy Mrs. Auerbachová byla propuštěna Winocour a Auerbach byli zavřeni do

11. hodiny dopolední bez stravy a bez možnosti spát.

1. V úterý 16. září jsme byli obviněni podJe zákona 190 z 25. července 1939 z »hrubosti a neposlušnosti vůči úředníkům«. Soudce dr. Rozkošný nám řekl, že tento zákon byl vydán za Tisova režimu a je užíván policii, když nemůže postupovat podle žádného jiného nařízeni.
2. V prohlášení ministerstva vnitra se tvrdí, že jsme iotografovali hospodářské kraje, životně důležité pro obranu Ceskoslovenska. Z tohoto důvodu nám bylo za­ baveno šest snímků. Musíme zdůraznit, že jsme udělali téměř 400 snímků, jež měly ukázat- všechny stránky československé rekonstrukce a podmínky života sociáJ­ niho, politick 'ilio a hospodá .;kého.
3. V úřední zprávě ministerstva vnitra není ani zmínky o důvodech, proč byla zatčena Mrs. Auerbacho­ vá, která nebyla fotografování přítomna.
4. Nemť1žeme skončiti toto prohlášení, aniž bychom nevyjádřili svoji hrůzu a znechuceni nad útoky, jež byly v některých úsecích čs. vládního tisku dnes ráno, podle nichž jsme se zabývali činností, která nebyla v souladu s naší novinářskou praci

19. záři 1947.«

Ano, září 1947. »Dnešku« se někdy vytýkalo, že vy­ tahuje na světlo boží doklady o násilí z revolučních, vzrušených měsíců roku 1945. »Dnešek«, jsem si jist, to činiil jen proto, že křivdy z této revoluční doby ještě nebyly napraveny, že vinníci nebyli potrestáni, a že vy­ škozeným se nedostalo náhrady anebo alespoň omluvy. Zde je tedy případ z roku 1947, ještě čerstvý, ještě za tep1a - a to všechno hlavně proto, aby nebyl »vyřízen« dvěma úředními zprávami. Těžko lze dnes prověřovat n které případy, staré dva roky - ale případ z minu­ lého měsíce, to snad možné je.

Svaz novinářů nesmí mlčet

Nechci tvrdit, že každé udání v prohlášení britských novinářů je přesné. Nemyslím, že se dopustili nesp,ráv­ nr-.;tí vědomých. avšak lidská paměť může se dopustit nechtěného omylu. Dokud ovšem omyl nebude dokázán, třeba míti zato, že vše, do puntíku, je pravdivé. A po­ ctivě řečeno, nejde mi tu o britské novináře. Jejich kon­ sul zakročil snad velvyslanec (nemusím snad upozor­ ňovat, že můj materiál není ani od nich, to je samozřej­ mé), oba ještě téhož týdne odletěli do Londýna, žijí v klidu, v- bezpečí a neobtěž;váni. O naše novináře jde, o to, aby se nemuseli bát, že jsou při výkonu svého po-

*424*

volání, prováděného v rozumných mezích, jakkoliv ohro- • ženi. A o Svaz novinářů jde - proč se dosud neozval?

Novinářská organisace, která chce dělat více než přívě­ sek a oddělení ministerstva informací, nemůže a nesmi o takovém případu mlčet. A o stranu sociáJně demokra­ tickou jde, hlasatelku mezinárodní solidarity socialistické, která si právě v těchto dnech pyšně otiskla blahopřání soudružského D a i 1 y Her al du k padesátinám Pr á- v a 1 i du, ani ta nesmí mlčet. Zejména musí promluvit ministerstva, jejichž úřední zprávy jsou tu uváděny v pochybnost. A pěkně doklady, páno,•é. Publicista ne­ má práva poslance, nemůže donutit úřad, aby se o kte­ rékoliv věci vyjádřil, nemůže dostat před soud to, co přep soud patří, - neujme-li se ho žádný z poslan.ců - avšak pohnat vinníky před soud veřejnosti, to je publi­ cistovo právo nežadatelné. Dokud bude v této zemi svo­ boda tisku, dotud tqto právo se světa nezmizí - a bude ho používáno tak dloulio. dokud některé útvary státní bezpečnosti nebudou užívat své moci s takovým rozmys­ lem, jaký od nich očekává zákonodárce.

Nuže, kdo zavinil bratislavský incident, kteří členO\·é státní bezpečnosti se při něm činně zúčastnili, kdo dal k němu rozkaz, kdo jej kryl? A proc neřekne odpověd­ ný člen vlády: Stala se chyba, ti a ti vinníci byli potrestá­ ni, věc už se nebude opakovat. Anebo: kdo do káže, že se chyb a ne st al a? *Nemo*

**život a instituce**

*Jaroslav P. Blaže k*

**Ustup ze slávy**

Jako jedna z největších vymožeností revoluce se nám představovaly zaměstnanecké a závodní rady v závo­ dech a v úřadech. V chaosu převratových dní a dalšich týdnů a měsíců vyrostla jejich moc a sláva, ale za dva roky se ukazuje, že i nejkrásnější věc se může zkazit v rukou lidí neodpovědných a dívajících se vpřed jen brýlemi, zaostřenými na prospěch vlastní nebo politické· strany, které posluhuji.

Myšlenka závodních rad je jístě správná a velmi dobrá. Ve státě, který se dal na pochod k socialismu, ne­ lze trpět, aby byl zaměstnanec vůči svému zaměstna· vateli nebo přednostovi bezbranný a zcela zllvislý na jeho vůli. Aby mohl být poškozován z důvodů politic­ kých, náboženských, nebo i jen ryze osobních. Dojde-'li ke konfliktu - a k němu dojde všude, jsme přece jen z masa a z krve - aby zde byl orgán, který by posou­ dil, na čí straně je vina a spravedlivě rozhodl, jak dál postupovat. Vyhazovat dělníka na dJažbu, přeložit veřej­ ného zaměstnance z jiných než služebních důvodu, ty doóy jsou nenávratně pryč. Pomáhat při organisaci prá­ ce, sledovat prospěch celku, chránit zaměstnance před zlou vůlí, to jsou jistě úkoly velmi čestné a potřebné. Proto instituci závodních a zaměstnaneckých rad bylo nutno vítat a je ji nutno podržet.

A nyní přijde ono neblahé a 1 e ! Není třeba opako­ vat, jak se tyto rady vytvořily, kdo v ních zaujal nej­ významněj í posice. To by jeAtě nebylo to nejhorší. Za­ městnanecké a závodní rady **však** mnohde překročily svoji pravomoc. Nad tím také není vhodné naříkat. Každá instituce nebo korporace si v dobách, kdy není přesně určen její úkol, vezme raději práv víc.-c než mén Urve-li jich víc, tím lépe pro ni. Vydat zákon nebo de­ kret, to se dokázalo brzy, aJe dát dohromady vládní na­ řízení k *němu,* na to je ti-ebn j1" fady mčsíců. A v na­ řízení se jde vpřed velmi opnl1nč, neboC zejména po *1·c­* voluci v období bez jasného *pi* ávn *se* ukazuje, že mnohó vymoženosti prosp{vnjI jcdn.čm, ale škodí druhým neb<> dokonce celku.

,,

Dneselv

Instituce závodních a zaměstnaneckých rad zneužili jedinci pro své sobecké cíle. V závodech si již fokli, kde jsou meze jejich působnosti, nebof zaměstnanecká (zá­ vodní) rada a podniková rada jsou dvě instituce, které 5e musí podporovat a ne si vzájemně překážet. V úřa· dech se poměr mezi zaměstnaneckou radou a odpověď• **pým** vedením úřadu vyvíjel trochu jinak. V závodě je

,zisk anebo ztráta evidentní, v úřadech je nelze vyčíslit.

:8editel továrny mohl ve své bilanci přímo ukázat na příčmy ztrát, které zavinila nesprávně prováděná čin· nost závodnírady. V úřadech to trvá déle, ale nakonec

:;e musí dojit tam, kde jsme nyní a co lze nazvat tak, jak je psáno v čele tohoto článku: ústup ze slávy. Ovšem

\_pochybené slávy. A snad ještě správněji: Návrat zdra· vého :i;ozumu.

Jsme přeorganisovani

Zákon o jednotné odboro,vé orgarjsaci je veliká věc. Tak veliká, že je až nebezpečné. Nedovoluje vlastně ani vytvořit oposici a projevit tímto způsobem nesouhlas 5 vedením jediné odborové organisace. Veřejní a státní zaměstnanci jsou nespokojeni s činností ROH. Dobře cítí, že vlastně se tu 1egalisoval stav, vzniklý za protektorá· tu, kdy NOUZ byla fedrována a protěžována, ale ÚVZ byl jen útvarem trpěným. Každý zairněstnanec věřil, že v závodě a v úřadech bude nějaká místní skupina ROH, která bude mít úlohu hájit zaměstnance. 2e tedy bude i zaměstnaneckou radou. To říká prostý rozum prostého občana. Buď je odborová organisace ochránkyní zaměst­ nanců a její dílčí část v závodech a v úřadech bude há­ jit zaměstnance, pak není třeba zvláštní zaměstnanecké nebo závodní rady. Nebo se vytvott zaměstnanecké **a** závodnírady, a ty se [s@D.Ou](mailto:s@D.Ou) jednotkami odborové orga. nisace. Ale kdepak, to by bylo příliš jednoduché.

Proto máme v každém úřadě závodní skupinu ROH

členstvu za malý organisační příspěvek poměrně hodně **A** ani výsledky jejich činnosti nebyly malé. Přívrženc **a** hlasatelé jednoty říkali: Až bude jednotná organisace budou menší příspěvky a uvidíte, jak to půjde! Příspěv· ky tedy nejsou menší, ale desetkrát i víckrát vyšší - a jde to dobře i špatně. Tenkrát to byla bílá vrána, kde měl placenou dovolenou ze státní nebo veřejné služby Na příklad učitelská organisace měla jen několik let je diného funkcionáře, který, měl placenou dovolenou zi refundaci, kterou dávala organisace státní správě vE výši nákladu za substituta v nejnižší platové stupnici

V roce 1947 má učitelská organisace v Cechách a m Moravě d v a n á c t funkcionářů na placených dovole­ ných za refundaci. Hodně podobné je to i u ostatnícl zaměstnaneckých svazů. Je to únosné? Je to úměrné nov4 práci?

Až do počátku tohoto školního roku mělo několik de­ sítek - a možná že i několik set, nebof přesná data ne· lze zjistit - učitelů snížený pracovní úvazek z tituh. organisačni funkce. Organisační jednotky, nástroje za. městnanců, se stávaly úřady v úřadech, rozhodovaly o vě­ cech, které jim nepříslušely. Nižší úřady jim pod1ehl a podléhaly, vykonávaly jejich usnesení, ale od vyššícř úřadů dostávaly za mnohé počiny ostré výtky. Někde tc došlo tak daleko, že hrozilo nebezpečí veřejným zájmůrr a nebylo nouze o návrhy, aby se na př. zaměstnaneck1 rady ve veřejných úřadech zakázaly.

Nelze říci, ! by byly 7.aměstnanecké rady (a dokuc se neustavily, tak jejich náhradní orgány, jak se jim ří: kalo, to jest odborové organisační skupiny) neměl prá­ ce nad hlavu. Ale byla to práce namnoze zbytečná, timělE vyvolávaná, a někdy i škodlivá. Záleželo na lidech. Jakc ukázka a! slouží jen tento příklad: za stav.školství od povídá na okrese školní inspektor. Jestliže je na svén: místě, má sociální cítění a je prodchnuty city spravedl·

**a** kromě ní zaměstnaneckou (závodní) radu. Prakticky, nosti, rovnosti a je přítelem učitelstva, provádí přesun)

jsou to jedni a titíž lidé, kteří jednou zasedají iako sku­ pina ROH a jindy jako zaměstnanecká rada. Casto aní mnohdy členové výboru nevědí, o kterou korporaci ve schůzi, které se účastni, vlastně běží. 2e by zaměstna­ necká rada udělala něco na truc závodní skupině ROH nebo naopak, není známo. Známé jsou však výhody to­ hoto stavu: větší počet lidí si žádá nebo má nárok **na** placenou dovolenou, na snížený výkon nebo úvazek, ne­ bol! dvakrát jedna jsou dvě. A tak má předseda skupiny nějakou úlevu jako přednosta skupiny a další úlevu ja­ **ko** předseda závodní rady. Hlavní je držet posice, on to někdo zaplatí.

Ale to nestačilo, proto se do·závodů připustilo roz­ dělení zaměstnanců podle politických stran. **V** úřadech a v podnících jsou politické závodní organisace KSC, SD, NS, L. Jejich členové jsou sice organisování ve svých mateřských politických organisacích, ale to je málo. Je jistě prospěšné, když se *i* v závodech a v úřa­ dech vi, kdo je komunista, kdo národní socialista, kdo sociální demokrat a kdo lidovec. Když přijde nějaká kri­ se Národní fronty, je o čem povídat, mohou se svolávat schůze, při povídání čas krásně utíká a práce počká.

Kd.yby všechny naše politické strany si svorně řekly, že politické závodní organisace jsou omyl, kterého se dopustily a odhodlaly se k jejich likvidaci, vykonaly by záslužný čin. Nerozptylovaly by pozornost, která se má soustředit k tvůrčí práci a nepřepínaly síly svých věrných a oddaných stoupenců, k;teří mají dřiny ve své mateř­ ské domácí organisaci až dost. Takto se všude projevuje únava, těžko hledat ochotné lidi. Na čelná místa se pak dostávají jedinci, kteří dokáží prosedět mnoho hodin denně ve schůzích a debatách, ale nikdo je neudrží

•

**u** pracovního stolu.

Přemíra placených dovolených

Za první republiky byly také odborové organisace.

**Měly chyby, ubyly v jednotné organisaci. Ale dávaly**

učitelů tak, aby zbytečně nikoho nepoškodil. Snaží se aby, po·kud lze všem vyhověl. Jestliže žadatelům vyhov. a pomůže, a nikoho nepoškodí, pak to dělá dobře. AlĚ i tuto samozřejmost si vzala do moci zaměstnaneck.! rada nebo odborová organisace. Ukázalo se, že pak jE tu někdo zbytečný, buď inspektor, nebo zaměstnaneck rada. Jeden z nich může odejít a věnovat se činnost. užitečnější. Když se však došlo k případům, kdy bylc třeba obsadit místa oďtehlejší a nevýhodná, pak obyčej­ ně úsilí zaměstnanecké rady selhalo a školní inspekto1 musel zasahovat z moci svého úřadu. Proto se nyní všu· d,e dochází k přesvědčení, že inspektor překládá, navr huje, přikazuje a zaměstnanecká rada se vyslovuje jer o těch případech, kdy byl učitel zřejmě poškozen. Za. městnanecká rada tedy radí a seradí, ale nerozhoduj

A podobné to je i v jiných úřadech. Povaha veřejn služby, disciplinární řízení, tajnost kvalifikačního řízení trestní sankce atd. nemohou být porušovány jen proto že se zaměstnanecký orgán usnesl ignorovat potřeby služ· by. Není také možné zaměstnanecké radě podrobně vy kládat o příčinách přeložení, jestliže k němu vedly dů, vody kvalifikační, nebof i špatně kvalifikovaný zaměst· nanec má nárok na to, aby jeho kvalifikační popis zů· stal zamlčen před nepovolanými. A důvěrnost kvalifi, kačního řízenf se v zaměstnaneckých radách jen s obti žemi zachovává a často neplni.

Tato namnoze zbytečná činnost způsobovala, že SE velké množství zaměstnanců odssávalo z-pracovního mís ta a nekonaloslužblt. Nyní se již našlo rozumné řešen a půjde se ještě dál. Musí zvítězit přesvMčení, že lid tvůrčí, s organisačním talentem a s n!J-dáním být vedou· cími organisačními činiteli, jsou povinni přidat času i ná mahy a věnovat se organisační činnosti bez újmy na vý konu ve *vlastním* zaměstnání. Qrganísace je však povin· na nahradit jim ztráty na zdraví a na ušlém mimoř d· něm výdělku tak, jak si to zaslouží pracovník, kterj koná platné .služby pro členstvo organisace. Ale nemůžE

*425*

**Dnese**

se to dělat na účet státu nebo znárodněného průmyslu, zemi, okresů, obci.

Vlastní úkoly zaměstnaneckých rad Zaměstnanecká rada nemůže obsazovat místa. Ne­

může překládat, nemůže ovládat složité ústrojí života úředního nebo školního. Všude je tolik zřejmých i skry­ tých důvodů pro určitá personální opatření, že je ne­ může znát nikdo jiný než odpovědný přednosta úřadu. Ten ovšem neví o všech věcech. Zaměstnanecká rada je zde k tomu, aby mu pověděla i o takových, kt.eré ne­ zná. Může mu poradit, může mít námitky, při dobré vůH, a mají-li obě strany na zřeteli jen a jen cile vyšší, jistě se dohodnou. Zaměstnanci spolehliví a slušni, před­ nostové spolehliví a slušní znají svá práva a povinnosti. Činnost zaměstnaneckých rad zdiskreditovali zaměst­ nanci méně kvalifikovaní a neslušní. Ti se nejvíc dovo­ lávali pomoci této instituce. A poněvadž zaměstnanecká rada po novotě se chtěla ukázat, vyhovovala i přáním těchto nedobrých zaměstnanců, velmi ztížila postaveni přednosty úřadu a ohrozila zájem služby. Nyní se již

našla pravá základna.

Pracovitý a pilný zaměstnanec s nebude a nemusí dovolávat zaměstnanecké rady, má-li pracovitého a pil­ ného, spravedlivého a slušného přednostu. A nedobrý

·zaměstnanec by neměl nalézt ochrany nikde a u ni­ koho. Zaměstnanecké rady by zejména měly dbát, aby byly slyšeny vždy, když běží o obsazování přednosten­ ských mi.st. Tam bují politická protekce, která často staví nesprávné lidi na správná místa. A zde je příči­ na nejčastějších potíží, kt ré mají veřejní zaměstnanci a učitelé. Kdyby na vedoucí místa se dostávali jen lidé

.kvalifikovaní, charakterní a spravedliví, pak by bylo méně křivd, méně odvolávání, víc šetrnosti a veřejná správa by sloužifa, jak má sloužit.

#### dopisy

Ze Zlína

P. T. redakci časopisu Dnešek.

K dopisu **p.** Jaroslava Schona, uveřejněnému v 25. čisle

»Dneiiku«, dovolil bych ei několik poznámek.

Pisatel žádá, aby jemu a veřejnosti bylo vysvětleno, kdyŽ poměry před válkou za dřívějšího režimu v podniku »Baťac byly tak nesnesitelné, proč tolik zaměstnancti vydrželo a ne­ odešlo. Naopak zjišťuje z časopisu podnikové rady »Tepe, lie

mnoho zaměstnancti elavi své 20- i 301eté jubileum.

Musil jsem ei předložit otázku, zda pisatel byl vtibec v té době před válkou ZB.lllěstná.n v Ceskoslovensku. A byl-li, jak je možné, že si otázku nedovede zodpovědět sám.

Celé naší generaci je přece známo, že problém 2'"lměstna­ uosti byl před druhou iivětovou válkou problémem neJ !ehavěj­ Um. Pracovníchpfiležitostí ani pro dobré zaměstnan ..:i nebylo. Viděli jsme schopné lidi pracovat zadarmo jako as· ranty ve státní slu!bě, **kde** jejich jedinou odměnou po dlouhé , •ěsíce by­ la naděje na pozdějš.í hubený výdělek. kdy ten, kdo *:* tratil za­ městnání, byl vYdán nebezpečí hladu a chudoby, i když za ním nestál přízrak jeho bývalého zaměstnavatele s doporučením:

,nespolehlivý, socialista, komunista« atd. Zapomněl snad pan pisatel na léta, kdy jediným právem zaměstnancti, bojících se o chléb pro své rodiny, bylo právo mlčet? Pochybuje pan pi­ satel snad o tom, že smrt hladem nel:10 strastiplné beznadějné živořenl nebylo lepili vYhlidkou, než sebehorší zaměstnání v době všeobecných výluk a částečné zaměstnanosti?

A tu logika páně pisatelova se obrací proti němu. Proč te­ dy, když dnešní pracovní poměry v podniku »Baťa« vzhledem k tvrzenému teroru a šikanování jsou tJk zlé, proč tu zaměst­ nanci setrvávaji, kdyžpracovních přílezitostí je přece tolik a neméně dobrých, kdy nedostatekpracovních sil je notorický, a kdy ze sektoru znárodněného lze v témže oboru nastoupit **v**

!lektoru soukromohospodářském bez zvláštních potíži a ne­ bezpeči?

To bych si přál mit vYsvětleno zase já a doufám, že i ne­ aujatá veřejnost. Anebo zda I v poměrech před válkou neměla ilrát roli láska k podniku a vira v budoucl uznání tak, jako dnes podle pana pisatele **u** nekomunistických zaměstnancti? Tak lak to **vlastně** je? *JUDr Josef* ***Hurt***

*,l!6*

**P. T.** redakci Dneška.

V diskusi, která se rozpředla v »Dnešku«, je důležité zjistit **a** dokámt, je„ti politický teror v nár. podniku Bata. Možná, že **do** této otazky vnese trochu světla právě problhajlcí akce, pti niž JSOU důvěrnici zaměstnanců dotazováni přlmo, jsou-li podle jeJich názoru pflslu.šnícl některych politických stran persekvováni n jsou li pro volbu nového generálruho ředitele. Výsledek této akce nemus1 ovkm odpovídat skutečnosti. Bude záležet na politickém rozvrstveni d.:.­ věrnikú a hlavně na jejich osobní sta ečnosti. Rozhodně jsem **na** ten výsledek zvědav.

Jak to tedy u Baťů vypadá?' Odpověď není snadná a ještě těžill je podat přesvědčivý důkaz. Jsempřesvědčen, že na všechny pří­ pady, uveřejněné poslancem Bartošem, »Tep« odpovi podle známé­ ho přísloví o bití psa a ,o holi. Kromě toho myslím, že poslanec Bartoš mohl uvést lepší a přesvědčivější případy, hlavně z roku 1945. Ty by ovšem asi neměl podepřené písemným prohlášením po„ stižených, kteří jsou už vesměs zaměstnáni jinde. Ten teror je tot'.! vice cítit, než vidět, Důležitým přiznakem je strach zaměstnanců mluvit. Zeptáte-U se jich, odpovědí jenom dobrému známému, a to ještě neSinl jit ledi,kdo kolem. Z čeho mají strach? Z propušu'!nl, nebo aspoň z toho, že budou mít nepNjemnosti. Těch nepí·íjemnosrl může byt celá fada a bylo by jistě zbytečné se přít o tom, je-U RlO'lno prohánět tak, že si postižený nemá celkem na co stěžovat. Nejlépe to poznali ti, kdo byli na vojně. Není přece problémom dút při obsazováni odpovědných mlst přednost kandidátovi (vždycky isou asooň dva). který je rozhodujlclmu ořUatelněiším, ať z důvodů ooobnlch, rodinných nebo konečně, a v nár. podniku zřejmě tl.>d převážně, politických. Pro trochu dobrého organ!sátora je dokonce hračkou prosadit propuštění zaměstnll!llce nebo změn!t vedouciho tak zvaným hlasováním, ovšem zásadně veřejným. Vždycky zálež! na tom, koho hlasujicl za touto akci clti, ,vidět ho obyčejně neni. Ze­ ptejte se soukromě těch lidi, proč hlasovali, i když třeba s I-ešením nesouhlasili. Ze strachu, aby je nestihl osud postiženého. Dokud u nás budou takové poměry, že budou lidé vyhazováni na dlažbu pro urážku jakéhokotiv ředitele nebo vedouclho, přes to, že pracuji po­ ctivě, nemůžeme na takové hlasováni ruc dát. Je to smutné, ale je tomu tnk. Nejlepším důkazem správnosti tohoto tvrzeni jsou ko„ nečně volební výsledky při veřejném hlasování ve Velkém kině a při tajném hlasováni. Na konec ještě podotýkám, že je u nás i Jinde snaha zbavit se přislu.šnfků tři menšlch polftlckých strap, kteřl jsou na vedoucích m1stech, a že jsem slyšel z úst jednoho našeho ml­ n!stra vybizenl **k** tomu, eby mu zaměstnanci v této jeho snaze **po­** máhali.

**A** teď k poměrum ve Zllně. Některý čtenář by mohl mít do­ jem, že tady člověk nenl jist životem a že se ve Zlíně na potká11l střlll. Ano, nebylo ve Zllně bezpečno, dokud nebyla zl:kvidována te. ror!stlcká skupina dr. Simčíka. A zase byla ohrožena bezpečnoat jenom někol.ka nepohodlných lidi. Měli je prý sepsa,né. A všichni poctiví občané ve Zllně se těš!, že se už brzy dozvědí, komu byli nepohodlní. Málokdo věří, že dr. Simčllmvi nebo jenom dr. SlmčJ. kovi. Kromě toho nás zejlmá, kdo pos112oval zdravotní stav dr. Sm1- čfka při jeho prvnlm procesu, když pozdější lékařské šetřeni tomuto nálezu odporovalo. Pan dr. Pejhovský mluví o zrezivělém raplru. ale zapomíná (já ovšem tvrdím, že je si toho dobře vědom), ne­ být tohoto raplru, seděl by dr. Simčlk, ač byl tenkrát úředně pro­ hlášen za člověka neodpovědného za své činy, ještě dnes v ředitel­ ně národního podniku.

re

Neméně zajlmavý je pfipad vizovského děkana P. Vysloužila, o němž čtenáři již četli. Trochu srozum:telným jej udělala. »Národ„ ni obroda«, která nedávno napsala, že děkan Vyskočil měl seznam osob, které udaly za války někol!k lidi, mezi nimi D. C:peru. Na Měst! je prý jelitě jeden seznam, který poslali přímo K. H. Fran­ kovi, když ns zákrok děkanův nepořldili.

Na konec si dovolím tvrzeni. Všechny tyto připady ust jl celkem do pozadí před tim, že odpovědná místa nejeví zájem o to, abychom se o nich dověděli něco bližiliho. Marně byste hledali v Tep u, N a š i pr a v d ě nebo ve slováckém vydáni P r !Í c e od­ souzeni činnosti dr. Simčlka nebo titulek »2.ádáme vysvětleni smrti vizovického faráře«. Pravděpodobně to nenl v zájmu precujicfch, pravděpodobně tlm nesměji být pracujlci zneklidňováni, ti, kteří o tom plši, maji zrezivělé rapíry a nepiš! »vpravdě rytířsky«, anebo tyto události nejsou tak dtiležlté, jako třeba snížení a op{)tné zvý­ šeni cen obuvi, anebo konečně pracujíc! se o tyto věci nezejlmajf. Zajlmaj[, a jak, jen jlt mezi ně jako král Václav.

Hodně lidi ve Zllně nevěří tomu, že události, které opravdu znektldnily Zlín, budou osvětleny, Maji strach. že na prameni správ. nýcb Informaci sedí hodně ,veliká žába,

**O** to jde ve Zlíně. **K *AJ***

•

Vážená redakce!

Ve 23. čísle •Dneška« v čl6nku >Ze Zllna« se p, dr. Pejhovskt zpftsobem, typickým pro baťovce minulého, dnešn[ho i budouciho,

•

ypořádává **8** článkem red. Mareše. Aby bylo jasno, řeknu hned, že eouhlaslm s redakčn[ poznámkou, že totiž p, dr. P. se nedržel da­ ného themetu.

Mám totiž dojem, že p, dr. Pejhovský byl ast slepý, když ne­ **viděl** kolem sebe až tragické přehmaty, zejména co se týče t. zv. r,:Jínskýcb asoclálti, kolaborantů a pod, Nicméně domnívám se, že, viděl-li to, I on to neschvaloval a ve svém nitru to odsuzoval. Jenže: nesměl to dát najevo. Divil bych se, kdyby vedoucí, jenž má pře­ **hled o** každém spolupracovníku zlínských závodil, si nev§lml hro,-

Dnesetv

madného úbytku kartoték vedouclch, vychovatelů, a jako povolaný aociolog a psycholog nepátr.al po důvodech, které vedly nejstarší **a** nejlep i lidi nMeho největšího koncernu k odchodu.

Ne nevětlm tomu, že váš článek je psán vašim srdcem, pane doktore! Mohl bych vám vyprávět o tom, Jak jeden z mých vycho. vatelů (z Ba!ova) nějakým neznámým a nezákonným orgánem re­ voluce spolu s Nlmci, ale i s jinými l:drnl jeho osudu byl trestán nejen potupným zametánlm ulic, ale i životu nebezpečnymi prace­ mi, jež vykonávají oosouzeni k smrt:, jako je převáženi nevybuch­ lých min? Vim, že by se kaf.dý styděl za to, že příčinou toho byla jen a jen osobní zášť, skrytá za obžalobu z propagace a podporo­ váni faSsrnu a Jeho instituci, za to, že jeho manželka byla domnae Němkyně, že se to vše dlilo v době, kdy se ji nt.rodila dvojčata jako třetí a čtvrté ditě, že byl za svůj »zločine vlóčen v ústech roze­ štvaných příslušníků vaši strany, aby po 13 měsíclch své chováni dokonale obhájil před lidovým soudem. A přes to se mu nedostalo satisfakce. Proč a jakým zpusobLm byli odstraněni jlnl a jini? Ko. nečně, nebyl proces s Dom!nikem C perou ostudou pro dnešní ve­ dení z1ínských závodů svou ubohou argumentací? Proč, proč'r Kolik lidi ve Zlínč, kolik těch, kteří byli odstraněni, by se mohlo ptát: Provín:l jsem se toiik (provtníl-li jsem se vubec), že jsem byl jen dobrým bafovcem v-2dy a všude\' Ostatně: nejlep!i'in vysvědčením pro zlínské odborniky bylo, řekli-Ji či prokázali.li, že je porevolučnl vedeni závodů odstranilo, či že odešli pro nesnes:temý těžký vzduch, plný zášti a zloby (a fízlů) vůči všem, kteří oprávněně krítisovalí omyly a ozý ali se prot! křivdám.

Vy jste to vše viděil, a jako povolaný P9Ycholog jste mohl po· stfohnout jádro problému: Je tu nl'.-co těžkého, co drti ..**.c** - tak bych to řekl s Nezvalem. Něco, co drtí a ubijí, něco, co jsme si od socialismu a demokrc.cie neslibovali.

A smim vtim prozradit, kdo se zachránil: Prav! přisluhovači, kteři hl1:avě sahali po rnfstech v oddělenlch »Wehrmachte, jejichž odznak na klopě je tě zahnědlého saka je zařadil me'Li privilegova. nou a revoluční třidu.

Pane doktore, váš článek nenl psán vašim srdcem! Nesrovnává se to ani s logikou: vždyť o tom, jak po válce, po nastoleni lido\ ě demokratického režimu nejen ve stá.tě, ale I ve vaěem závodě, byli odstraňováni lidé, byli špiněn: a ostouzeni, o tom se vubec nei:ml­ ňujete. Vysvětlil již někdo veřejnosti, jak se dostal p. centr. řed tel dr. Holý těsně po revoluci do čela podniku, byHi někým zvolon, leym, a zda to nebyt jen sekrete.riát KSC, který jej na toto místo cfoporuč:l? Jsou totiž ve vašem podniku jeho podřízeni, členové vě­ deckýLh institucí domácích i zahraničnkh, byli tam komercialisté, d'.plomaté, byli tam dlouholetí pracovníci, někdy i pamětnicl a spo­ lupracovnici T. Bati *i* Jet hospod6.řského vzmachu Zlína - a nebyli to kapitalisté a asociúlové - a .přece se centrtilním ředitelem stal člověk, jenž přišel do Zlína v roce 1939. Má otázka nen( zlomysln;'i,

nemá za úkol házet klacky poél nohy, je to jen ottizlca udivené ve­ řejnost!, která žádá odpověď.

Jó stim znám poměry .ve Zlíně natolik, fe vfun dám za pravdu v tom, že sociálnf poměry pracujíclch, jejich morálka, jej:ch vý­ konnost Je na výší. Vždyť jsem j tě nedávno patřil ll)Czi vaše spolupracovníky. To vše jsme my, kteN máme socialismus v srdclch **a** n:koll na jazyku, očekávali od znárodněni velkého prúmyslu, **a** listě celti veřejnost je potěšena tak pěknymí yýsledky,

Proslm vás, opraivdu necítíte ten slín polit ckého nátlaku? Vy jej snad necíhte, neboť jste před nim chráněn, ale jste spokojen, musíte.li slyšet tak ztivawé argumenty proti vašun soudruhům a přátelúm? Nestydíte se za tu skvrnu na štítu zlínských zévodu? Jak by byl krásný a zái·icí, kdyby toho vyčítanúho opravdu nebylo! Proto vám říkám, že váš článek napsala jen ruka a -nikoli srdce,

;rdce vzdělaného člověka.

N:koll, neházíme klacky pod nohy, chceme jen socialismus pro všechny, humanismus v socialismu: a ten Je v tom veřejnosti ne- 1ostřehnutelném, ale všem nekomunistickým. spolupracovníkům n. p. Bara tíživém a dusném prostředí zcela ťzi. Věi-te tomu, že •Boto·

ltroj 47« by přece jen někdo mohl napsat. stejně závažný a steJně pravdivý.

Je velmi zlé, pane doktore, že srdce nemá pět prstů, aby mohlo psáti *vás* -

**Morzakultura ve Zlině**

Otevřená odpověď panu T. Svatoplukovi!

Napsal jsta o mně, že jsem člověkem, který nemá ve zvláštn[ oblibě komunisty. Toto tvrzeni musím uvésti na spróvnou mlru, protože jinak by se veřejnost mohla domnívat, že Jsem při kriti.

!lOváni » Výletu do Botostrojee měl především na mysli kritiku ně­ koho, kdo je komunistou. To je omyl a muslm být trochu osobnl. Jako student Jsem před vúlkou úzce spolupracoval dlouhou dobu prllvě s komunistickymi a sociálně demokratickými kolegy. Vedli jsme společný zápas se skutečnou reakci. V komunistech jsem v:děl zanícené vyznavače pochybené nauky, idealisty, posedlé sektářským mesiášstvím, kteřl tehdy za svoji viru trpěli **a** snášeli leckteré ústrky. Dnes je situace trochu jiná. Vedle Idealistů jsou v KSC I 11ovokřtěncl. JPjich obrácen[ ne viru bylo většinou podloženo ne­ istými pohnutkami: touhou po moci, majetku, pomstě. Komunisty k>hoto druhu - znáte je jistě také - nemám v oblibě. Je nás vice **a** přiznllváme se k tomu veřejně. Vždyť tito měšťáci nového typu dorostli, ba dokonce I přerosttl měšťáky typu starého. Maji všechny jejich nectnosti a přitom se oháněj! sociálními reformarnf. Zavedli **1** nás větši třídnost, než jakou jsme kdy pomalu měli.

. Moje krlt;ka, erak Vás ujišťuji, vyplynul11 oprayélu *:&* **obr.v7.**

o mrevnl úhonu mládeže, která Váli »Výlete bohuf.el četla. Přilila rza mnou delegace dokoly. Cervenou tužkou byla v jednom výtis­ ku T e p u podškrtána některti místa. Citoval jsem opět pouze uě. která z nich. Nemohl jsem ?všem požádat D n e š e k. aby citoval pasáže v celé jej:ch souvislosti. Na to by možná nestačilo ani de­ set čisel D n e š k a, neboť jsem přinesl toliko citáty z jedné stránky a Váš »Výlet« je přece rozsahem dilo mohutné! Nejsem hterérmm kritikem z profese, jsem jen profesorem občanské nauky. Nazval jsem »Výlet do Botostrojec morzakulturou a pomograifií. **K** tomu mi úplně stačl, co jsem citoval. Vyzýval-li jsem úfedni místa, aby *se* postarala o nápravu, svoji výzvu nyni opakuji. S n n d b y b y I o n e j l e p š i m ř e š e n i m, a b y n ó š s p o r p o s o u d i I i o d - bor ni znalci, profesoři vysokých škol z uboru. est e t I k y J s o u m e z i n i m i k o m u n i s t é. P f i j d o u n a p o m o c ? - Totiž na pomoc kultuře, ne mocipánské novoburžoasli.

Píšete dále, že jste se chtěl »Výletem« vypořádat se všemi tě­ mi nepravdami a sensacemi kolem Zlína, se všemi těmi často ŽR­ lostně ubohimi útoky proti znárodněnému podniku Bafo, že jste chtěl ukózat, jak často lidé, kteři dovedou krit:sovat délnike pro několik hltů slivovice, jako by to byla zkáza a celonórodní úpaClek morálky, :iav:něný znárodněním, novou svobodou, zatím co třebas je§tě téhož dne navečer se tit!ž kritikusové zpiji do němoty e dělaJi

»psi kusy«, jak se Edově říká. Soudím, že se mýlite, že by při kri­ tice dneilnfho Zline, velmi často oprávněné, šlo jon o nepravd:v a sensace. Zejména se mýlite, že by kcitikou některých ztlnskýeh mocipánů bylo .viněno znárodněni. Zaměňujete prostě instituce s lid­ mi a lidi s institucem'. Pokud dělníci pijí slivovici, nemá s tim za­ jisté eo činit znárodněti!, nýbrž mnohdy špatné vzory kdesi tam na vedoucích místech. Tyto »vzory« jsou právem kritisováoy v zájmu znárodněn!.

K tomu bych rád ještě dodal že valná část l!tehářské obce Tepu při čteni Vašeho »Výletu« vskutku vid! před očima paradovat některé zlínské veličiny. Vaše úmysly na tom ničeho·nemohou mě­ nit. Vlm, že Vás právě to', nejvice mrzl. Je to však pravda a Zlin se směje. Neměl by se ov,em smát, protože revolucí soc!álnf měly se naše poměry změnit k lepšímu, a\•šak v této věci se tak nestalo Všem známým mně komunistům, které dosud nepřešel jejich zan[. cený idealismus, podáv6m ruku. Přál bych j:m, aby prohlédli vul­ gární materialismus oněch výletníků do Botostroje, kteří se ve Zli· nll nezřízeně zabydlili. *Dr Gustav Kozá1;*

**Propaganda, která zabíjí**

Vážený pane šéfredaktore!

Sledoval jsem pozorně diskusi na thema »Propaganda.. která zabíjí«, která se v Dnesku rozvinula jako odpověď na článek dť. Jaroslava Drábka a repliku ,reneralniho tajemníka Svazu pi'!i.tel SSSR Jiřího Sládka. Sledoval jsem tuto diskusi se zá­ jmem tím větším, že jsem sá.m pracoval rok a půl v jiné orga­ nisaci, která sl přímo vytkla za úkol prohlubovat vzájemné styky mezi kulturou ceskou a sovětskou a sna.žila se tuto svou funkci v1c než dvacet let svědomitě plnit.Především tedy pro tento svůj osobní vztahk Sovětskému svazu, byť se projevil jen thcoreticky, ale zároveň i proto. ze ml upnmně záleží i na. klad­ ném p0měru k západnímu světu a těsne spolupráci Východu a Zapadu, na niž konec konců závisí zachovaní nebo ztráta hod­ not, vYdobytých druhou světovou válkou, sl dovolim připojit k celé diskusi ještě několik stručných poznámek..

Je mimo diskusi, ze památné dm květnove revoluce r. 1945 byly p1·0 velikou většinu národa nejhlubším prožitkem život­ ním vůbec a nejtrvalejším dosud prožitkem politíckyru. Neboť šlo stále ještě o národ svorný a jednotný, kt rý si byl bez vý­ hrady vědom obětí, které Spojenci př nesli, aby i mo.l{l národy mohly žit. Tenkrát bylo přirozené. že se nikdo neptal, půjdeme­ li v budoucnosti s Východem nebo se Ze.pa.dem. Lid sám se roz. bodl obnovit demokracii svých velikých učitelů a zároveň za­ chovat i trvalou vděčnost těm, kteří padli i za·ideály českoslo­ venské demokracie, o.C už to bylo u Staltngťa-du n!lb0 li Arnhe­ mu. Zinlzela-li tato jednota později }?od nl;Í.noaem' stranických ideologií,které, přizneJmc to, nejsou dost tolerantní ani k spon­ tiinním projevům všeho lidu, natož pak k sobě samym, tózko tu pomůže nějaká propaganda., třebáa byla sebeúčinnější. V sou­ časné době, bohužel, neni jiného měřítka pro sympatie k urči­ tému zeměpisnému směru, než je politická legitimace. Lidi, kteří si stranickým orkáneir: pronesli kus jara 1945 do ·podzimu 1947, bys na prstech jedné ruky spočítal.

Jádro diskuse se týkalo otázky, zda jedině Rudá armáda' osvobodila Prahu, nebo zda tu byla nějaká předběžná úmluva mezi SpoJcnci. která bránila americkým oddílům vstoupit do hlavního města republiky. Domnívám se, že není dost odpověd­ né tuto otázku veřejně přetřásat, I když bychom v ní riÍdi měli docela jasno. Jsou totiž lidé myslicí i nemyslící. Není sporu o tom, že ti druzi jsou často ochotni použít k bofení třebas i faktů. Jde-li však některým lidem tak velmi o tento problém, bude nejspravedlivější po právu a pravdě uznat, že Prahu osvo­ bodili svým nadlidským válečným úsilím spolu s ěMkým lidem všichni Spojenci s po I e č ně, bez ohledu na to, že byl tento úkol nakonec svěřen oficiálně a podle úmluvY jen Rudé armádě.

Tuším, že budou mnozí, kteří budou považovat to, co jsem řekl. za stanovisko k Sovětskému svazu spišc negativní než positivnl. Nechť se však nemýli. Máme-li někoho rádi, nepla­ zíme se před ním po břiile a neplijcme ostatním do tváře.

**S** .přátelským pozdravem Vtastimtt *V -r a* b e c, *redalktor*

427

•

Dnesetv

**Po festivalu**

Vážený pane redaktore!

Vposlodnich čislech, :Onelika dokazuje několik pisatel.d, mládež SCM v závěrečnych dnech Světo él}o festival i\_n adeze demolovala pražské školy. Je n.ipochybne, ze byly urclte skody zpi\sobcny a to nemůžeme omlouvat. Dívejme se vliak objek• tlvně. Nebyli to jen svazáci, kteti se chovali nešetrně v praž­ ských školách, ale Svaz měl nevÝhodu, že byl posledni z těch všech, kdo tam byli o prázdninách ubytováni.Po kazuje. ee no. torlak prý bezvadně se chovali zahraniční delegati. Mus1me si

.,,ěak uvědomit, že to byli lidé vybraní. Vždyt! na brigádniky SCM z Litvínova a Lidic nebylo také stížností. Ale i tak - bylo vystupování věech našich cizozemských ho11ti tak zcela bezvad• né? Beze sporu korektní bylo na příklad chováni Indd, mládeže Sovětského svazu a delegA.Cí severských národd. Zeptejte se však třeba na :2:tzkově v dívčí škole na Praiačce nebo v mense právnické fo.kulty.

Jdeme-li tedy ke kořendm problému, musíme říci nikoliv

»Svazu české mládeže« - nýbrž »národd pole neorané«, Jedná se totiž o obecné uvolněni mravd, především v řadách mládeže v současné poválečné době. Kdyby byl SCM organisaci totální, jak se mu z mnoha stran předhazuje, dokázal by jistě zcela snadno udržet všechno své členstvo v mezich. Svaz apeluje na dobrovolnou kázeň jednoUlvcd, při čemž ponechává všem na­ prosto demokratickou svobodu projevu a konání. Sila, která svazáky sdružuje a vede, je Masarykova Idea bratrství, idea. jed·noty národa. Té je podřizena činnost SCM. Dílo, které Svaz vykonal na výstavbě republiky, dokazuje, tato činnost neVY­ zněla naprázdno.

ze

Je přirozené, že v SCM právě tak jako v každé jiné orga­ nisaci nejsou všichni členové naprosto uvědoměli. A tu je též ddležité podotknout, že velloou část Svazu tvoří mládi lidé, kte­ fi před nedávnem opustili školu. Tito chlapci a děvčata stoji dnes na prahu vlastního života, cítí se zcela svobodni a staví se leckdy odmitavě k povinnostem, které jim škola ukládala. - Chtějí žít, žit sobecky a dravě. Jejichprudkost je tím větši, že b hem nacistické poroby bylo jejich mládi rdoušeno a ubíjeno. A pokuste se nyní tyto revoltující duše rázem spoutat nějakými morálními zákony!Přesto však i na poli mravní výchoVY mlá­

deže doknzal SCM mnoho. Rozhodně se z jeho řad nerekru­ tuje tak zvaná »zlatá mládež«, bezostylině parasítující na těle

v nejkritičtějšl **době z** tohoto tábora povolej! k sobě Frank s Mo. ravcem a nablzeji mu svobodu a blahobyt, jestliže převezme redak­ ci časopisu, který redigoval před okupaci: onen novinář se k těmto pánům, ktefl posílali lidi na smrt z nejmallchernějiHch důvodů, otoči zády a jde rad ji zpět do koncentračniho tébora s nejistotou, jaké doporu enl mu dají s sebou. (O tomto případě jsem se dozvě­ děl důvěrně za války od našeho třidniho profesora a věřte, že i un pocitll při lom vice odhodlanosti v srdci *net* při výzvě jedhoho ministra z Londýna r. 1943, abychom se post,e.vill Němcům »třeba s nožem v rucec.) A teď si, proslm, představte, že přijde roku 19<15 jiný novinář z e m i g r a c e a napilo o onom, který se zázrakem vrátil z koncentračního tábora, že jeho >Pruž no s **Uc** je ov&em

nepochopitelné duchovní strádání, jimž prošli oni spinovatelé, ktelí 11e nechtěli jinde prostituovati **po** vyioučcnl z komunistické strany. Co byste učinil, pane **Mil.,** kdybyste byl na místě onoho »pružného novfnéře? Nemrštil byste desetkrát perem a nešel byste raději ně­

kam daleko od lidi poslouchat zpěv ptáka, který je o tolik llbez­ nějšl, ne-2 řeě většiny lidských tvorů? Nuže vězte, že onen novinář naprosto ignoroval tento a sta jiných výpadů proti své cti a reago. val pouze na to, co se dotýkalo podstaty sporu a co by již samo **o** sobě stačilo oloup:t o kUd a rozvahu, Co myslíte, lze takové počí­ náni vysvětlit nedoi.tatkem trpělivosti?

Nicméně všechny ostatni vaše *vývody* kvitujeme my, stoupenci a vyznavači »slovni akrobacie« p. Peroutky, s rodostl a alE!IIPOň se, zábleskem zadostučinění. Jen jednu poznámku jeětě dovolte. Hned na začátku svého článku plšetc, že se plně shodujete s Peroutkc.u v tom, >že lidská práva, svoboda člověka záv:sl na schopnosti je­ dluce umět je uhájit, na od *v* a ze řlci ne, jsou-li ohroženy!« V tom

smyslu je arcif váš článek potěliujíci jen zčásti. Jsem přesvědfonJ. že věci svobody s lidského práva budou v tomto státě definitivnc 2ajištěny, at, mimo jiné, komunisté, ktefl smýlleji jako vy, najdou odvahu podepsat se pod takovými názory plným jménem!

V úctě *Jan Tomek,*

studujici práv, Praha

Proč plakat?

Vážená redakce!

Hned po přečteni dop!su p. K. M. *ve* Vašem listě č. 26 dole] jsem do zdejši filiólky »Slovanské pojilltovny« poptati se, zdali je pravda, že již nst 18 měsíců pojllifovny ma,jf finanční sprévou do­ voleno proplácet splatné životni poj'stky do výše 5,000 Kčs *v* novycli penězlch. Tam ml řekli, !e jim o tom není nic 7.námo.

nalieho pracovního společenství. Pokud zde jeou určité nedo­

škoda! My st&ropensillté bychom velmi nutně potřebovali j e š..

t

statky, yyskytuji se, jak jsem již uvedl, všude mezi mládeži. SCM nemá prostředkd k nějal.ému radikálnimu zákroku. V tomto případč může účinně zasáhnout jedině stát. Naši peda• gogové by tedy měli yypracovat plán, který by tuto ožehavou

a opravdu aktuální otázku konkretně řešil.

Nyní ještě několik poznámek k dopisu p, J. Šmejce, který právem obhajuje vÝBiedky festivalu. Pořadatelem festivalu byla skutečně Světová federace demokratické mládeže. Za Ces­ koslovcnsko se zúčastnil připraVY festivalu oficiálně Ceskoslo­ venský festlvalovÝ vÝbor. Bohužel, byl skutečně jen oficiální složkou a většinu prací, spojených s pořádáním festivalu, VY· konal SCM. To přiznávají i kritikové.

Zajímalo by mě, z jakého podkladu vychází pan Šmejc při svém tvrzení o totalitě SCM a o povinné účasti jeho člend na fostivalu. Pracuji totiž v SCM, kraj Mladá Boleslav a Hradec Králové. Nikde jsem však neviděl, že by někdo někoho nutil k návštěvě fostlvalu. Naopak, všichni se do Prahy těi111, a toho, kdo se festivalu zúčastnit nemohl, to velice mrzelo, což je PO­ chopitelné, protože podnilt takového rázu, jako je festival, u nás opět tak brzy neuvidí. Pokud se týče oněch »záhadných fon­ dd«, tož má pan Šmejc bujnou fantasii. Každá organisace má. pí•eee určité jmění, které získala vlastní činnosti. Z toho ob­ VYkle podporuje při rdzných zájezdech své nemajetné členy,

Svaz není výjimkou, *M. C e,* n ***'JÍ***

o trpělivosti

Milý pane Mil.,

**,90** *svém* »komunistově doslovu k jedné debatě« jste usoudil, že F. Peroutka má sice téměf 1re vllem prsvdu, ale chyb! prý mu často trpětlvost. Bylo by zajimllvé zjistit, jaké měfitko méte pro tuto vzácnou vlastnost. Mém toti! dojem, že je to čtenář Dneška a Svo­ bodných novin, který mnohdy ztráci trpělivost nad přílišnou trpěli. vostl p. Peroutky, nebo! je nucen opět a opět přihlížeti k *velmi* neradostné e trapně stránce našeho veřejného života, jež se prhě **v** oněch polemikách odhak1je *ve* své brutálnosti: k naprosté ne· ochotě dorozumět se a k drsným prostředlrum, jimiž se zlá vůle kryje a jimi! bojuje.

V jednom ze svých článkli odpověděl Peroutka těm, kteří se ho ptali, čeho je třeba, **sll,y** se steli novlnáři, že je předně třeba dobrých nervů a trpěUvosti. Mysllm, že Pod dojmem z polemiky Peroutka - G. B. se oni adepti novinářství, vzhledem k oné radě odvrátí raději k studiu egyptologie. TI čtenáři Dneška a Svobodných novin pak, kteři si chtěj! uchovat svůj zájem o veřejné věci, vo­ lají: již dosti trpělivosti, již dosti polemik s p. Barešem, »touto re­ presentativní postavou komunist!ckého novlnářstvlo.

Ověřme st svá krlter!.1 novinářské a v0bec lidské trpělivosti, pane **Mil.,** na jednom jediném přlpadě. Představte si, že jeden no­ vinář stráví celou **dobu okupace v koncentraádm** · táboře, že ho

**4!8**

ě z a **ž** i *v* a nějaký ten těžce ušetřený grol. Pravdivou inforll'Mlci

**o** výplatě splatných pojistek byate se mnohým z nás zavděčili.

**V** přátelskó úctě *Gustav Ku*

**Tisková oprava**

Č:lánek, uveřejněný v časopise „DneAek" ze dne 28. 8.

1947, čis. 22, roč. 2., neni pravdivý, pokud uvádi, že

ve svém pamětním spise, který jsem poslal v druhé polo• vině červenec ministr.u Laušmanovi, tvrdim, že potlže spoči• vaji jen v nedostatku pracovních sil, že ptičinou druhou, 1mad hlavni, je vedeni československých dold, že o dťllnlch včcech rozhoduji nejleplli odbornici - a někteři jini, že o věcech mzdových se rozhoduje věcně - i politicky, že něktcři inže­ nýři pisatičkuji, jini dělaji poskoky vysokým pániim, zas jini dostávaji plat z národních podnikd za to, že konaji ruzné práce pro 'komunistickou stranu, že když ministerstvo prO.­ myslu ozná.milo, že chce věc s generálnim ředitelem dolii pro­

jednat, pan generálnl ředitel neodpověděl a že se zdá, že v tomto státě neni mqci, která. by ho k odpovědi přinutila **a** že jde o inženýry, jejichž práci by stejně dobře zastal inžen T komerčni, prá.vnlk nebo pisafka s dvouletou obchodni školou,

ale pravdou je, že

ve svém pamětním spise ministru LauAmanovi v d1uh6 polovině července jsem se zabýval pouze nedostatkem pra­ covnich sil a proto jsem se nerozAiřoval o ostatnich potižích, že druhou hlavni přičinou neni vedeni československých dc,10, nebol! o diilnlch věcech rozhoduji nejlepši odborníci z jednotli­ vých obora a o diilnlclÍ věcech v užšim slova smyslu rozhoduji bezvýhradně centrálnl ředitelé, vllichni bá.ňllti inženýři s dlou­ holetou praxi a provozní ředitelé **a** inspektoři, bezvýhradně všlchni bá.fllltl inženýři s dlouholetou praxi.

Je pravdou, že báňšti inženýři vykonávaji u českoslovan­ ských dolii práce, odpovidajici jejich vzděláni a pl'cdchozl praxi a všichni zaměstnanci československých do!0 dostnvajl plat za svou práci vykonanou pro nnrodni podnik a že g-cne­ rálnl ředitel běžně vyřizuje vllechna oznámeni n přikazy mi­ nisterstva prdmyslu a že právo konlroly jr nonnováno ve prospěch ministerstva prdmyslu df'krolom čls. 100/4:; Sb.

**z. a** n. a že toto právo kontroly mlnlslorstva prOmyslu jsem vždy respektoval a že inžcnyřl ncjfJOU zaměstnáni na místě, jejichž práci by stejně dobl'c l'rtslr l Inženýr komerčni, právnik

nebo pisa.řka s dvouletou obchodnl llkolou.

*1,1t. R1,atop?ttk R ad a,*

genorálnl teditel Cs. dold, národnl podnik.

· ·

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **v v** | **t knih** |  |
| KULTURNI Z.PR A V' **O.DA** J | |  |

*.lose/ P a Zi v* s *c*

**SITA**

Jediný tv6rčí akt, lderf je **liclliltva popřán,** je dáti vou

**lonnu statě** myilence. *A. FRANOB*

našich exulantd ve dnech, , nichž se národ svíjel pod na­ cistickými ranamL Vzpome­ neme si na povzbuzení, jehož

*Noc ve mne promítá*

**NOV KNIHY**

okupace, o kterém vyprávěl se nám den ze dne dostávalo

*B1Jou neskutetnou záři,*

***floc*** *tiše přemítá*

**o** *podivné m6 tváN,*

**BBC LOND"fN**

celému světu, pláče nad nim *v* okamžité bezmocnosti, ale vždy s pevnou vírou ve spra­

z Londýna, když si ,přečteme pohádku o meči svatého Vác­ lava, pa.má.tnik naši pevné vi-

*Kdo jsi ty, kdo jsem ;ár Tvá zdře v* mé *se tu.fl, óarovník* ***1*** *LeZuja* ***1***

*.Ten odraz na dně duM1*

***.Tak by*** *sem- n kdo vál jiskérky z dávných* ***kam6'1.***

*Noc, kmftovaný .šál*

***kol*** *obnatených ramen,*

***a*** *zde* mé *lilium,* md *Zuna na okř{n atella humiHum,*

*Zout prostřed skrovn6* 8fM.

**N6rodní umělec Fr. Langer** vedlnost a ve spravedlivý ko­ vydal právě knížečku »BBC nec. Jen on, mistr dramatu a Londýn«, čtyři ze svých čet- pokračovatel v odkazu Karla ných přednášek do londýn- Capka, dovedl cizim světům ského rozhlasu za válkY. ůvě vyprávět tak dojemně o ne­

z nich byly určeny českemu zapomenutelném T. G. M.,

1 ­

vysiláni, druhé dvě, mnohem který v jeho rozhlasové práci obsažnější, pro vysíláni cizo-1hovoří s Karlem. Capkem o jazyčná - asi pro dvě stě '!Vém životě a o svých ideá­

romlasových stanic. Autor má lech tak přístupnou řečí, že ji pravdu, že tato knížka je víc musili rozumět i domorodci než dokumentem. Je to kniž- v nejzapacilejšich koutech ka exulant{!, který si vzpomi- britské říše. Je to knížka zá­ ná uprostřed válečné vfavy na 1ilužná. Sotva tušime, kolik krásy vzdAlené vlasti, která dobré práce vykonala za vál­

I

se mu jeví v bělostném závoji kY v krajích zapomenutýt"h

ry za okupace. sl

*l'letllténo* re *Svobodného slova.*

**Z novinek** francouzské es­ **sayistiky.** L é o n Le m o n - ni e r, 7lllalec dějin Spojených států a aufur lmihy »Hist-oire de la guerre de sécession«, vy­ dal v nakladatelství Fayard zajímavý essay o Mark Twai­ novi, v němž osvětluje pua­ doxni život velkého americké­ ho humoristy. - Ra,ffetovi .za­ světil svůj essayP i e r r e L a.

d o u é (nakladatelstvi Albín

ze sblrky steJného lména.l nevěstině. Z té\o vzdálenostIi pro dobré české jméno a spra­ Michel). V témž nakladatelství

·

hém vydlini. utrpen .x:.;eského na• rod a za Ale v1'd'1me z nf

také

u·zk ost

kterft prAvě vyš:la ve dni- vidí Li anger také nezměrné

debn[m romantismu devate-

vedlivou věc českého národa.

vyšel PitTOUŮV essay o hu­

***.lan*** *d6 Bart o g :* násobek naši ceny!« Usmyslili štkajíci rajadou ženu, jež se pouze jedna jediná společnost si, že Cony královsky pohostí, telf pojednou zhroutila po skýtá záruku bezvadného

1

**HOLANDSKA SLAVA** že s nl oslavi předem už jisté mnohaměsfčnim nepřetržitěm transportu, a to: dopravní spo­ vítězství. Velký bože, jak hrdinstvi; vedle u stolu cpali lečnost J. Wandelaar & Co.

Třináctého října 1919: Brit- hloupý je takový »samostat- dva chlapci do sebe hromadu A ministr prohlásil, že právě ská admiralita zadávala do- ný« kapitán a jak troufalý! .. dortů, které přinesl Bout. jen tyto důvody, podložené pravu doku, těžkého jednatři- »Zasměj se přece, drahoušku! Vzrušení se přeneslo do skutečnosti, byly důvodem cet tisic tun, do Port Stanley Nebo snad máš zase nástud kanceláří fírmy Kwel & van toho, že se znalci a poradci na Falklandských ostrovech. v hlavě?« - A Conny se po- Munster, kde se hned bledý,] maríny vyslovili pro ltapitána Trať dlouhá sedm a půl tisice, ctivě snažila smíchem zapudit ale ledově střizlivý starý pán Wandelaara, bez oh1eiu na ne del.ši, jakou kdy vykonal úzkost ze \_svého srdce, úzko t jal zachraňovat, co se ješt J?OIcenu, která je sice \_d'l;'?jn.'.lsob­ něJuky dok ve vleku tažné z nepoddaJné mladé ženy s b1- jeho názoru mohlo zachrarut. kem ceny, nabizene Jmou :fir­ lodi, a kromě toho v tomto lýma očima a s kšticí rovných V novinách a v odborných! mou, ale přece nent nikterak případě šlo o největší a nej- tuhých vlasů. Přiťukávala si časopisech vzrušeni nabylo přehnaná.

těžší dok, jaký byl kdy vle- s Nolem, pila s nim stejným vrchu, když se Kwelově fir- Holandské noviny pfh,esly čen po moH. krokem, a po šesti sklenkách mě, di'ky bohatým stykům O tom obšírné pojednáni; Enormni rozruch v tisku, kofalkY chtěla dokonce zpí- s Londýnem, podařilo zmobi-j Bout je předčítal nahlas. Rie­

článkY pro i proti. Fírma vat, sedíc na kolenou rozpá- lisovat oposici k dešti útoků !de škytala a kývala ke vlle­ Kwel & van Munster, stará leného, vzrušeného Tuleně na veřejné mínění, k záplavě1mu co lord zdftrazňoval; Jan známost anglické maríny, po- v kruhu rozpálených **a** vzru- útok6. obviňujicich admirali- ji tiskl k sobě úže a úže; se- -

slala nabídku. S nízkou' cenou, šených dennich hostů. Sede- tu z neslýchané P.raxe v roz- děla mu totiž po prvé zase na **s** nápadně nízkou cenou. Od- sát lodí měla k disposici fir-1hodování o obchodních vě- klíně. Chlapci si běželi na­ bornici v admiralitě kroutili ma Kwel & van Munster! Se- cech, z korupce, z tajných koupit ještě další dorty, ale nad ni udiveně hlavou. Neby- desát lodi, a na nich vic než stykil s temnými mocnostmi vrátili se domO než bys řekl la přece žádná konkurence! devět set mužů - a poslala a s Wandelaarovými agenty. švec ale místo ' dortů si při- Ale konkurence prula. Sice nabídku s nejnižší cenou, jaká Věc měla dokonce ohlas I nesli úhoře. Sěmonov pol)ijel mnohem později, protože v se v soutěži VYskvtlal "Tak v angliaké dolní sněmovně, z pivní sklenice borovičku na jednom domě na Oosterdoku vidiš! Na tvé zdraví, Conny! kde oposice učinila interpela- o1;lavu skvělého výsledku· **v** Amsterodamu zoufalý muž Na naše zdravil A také na ci; avšak neochvějný, ač po- Maartens si u nich poseděl od sváděl tuhý boj s nenapraví- zdraví všech oslů, co jich je někud rozvláčný První lord šesti do devíti mlčkY v křesle telnou ženou pro výši obnosu, na světě! Hurá!« admirality prohlásil, že vláda a se sklenici před s(lbou; Bout který měla Společnost pro zá- Pětadvacátého fijna 1919 za- Jeho Veličenstva musela při- *v* kuchyniotvíral jednu láhev mořskou vlečnou plavbu Wan- dala Royal British Navy do- jmout nabídku captaina Johnaza druhou. Když konečně děti

delaar & Co. požadovat ve své pravu falklandského doku Wandelaara & Comp., poně-1 t

nabidce za svůj projekt. Když 'Společnosti pro zámořskou vadž byla nejreálnější a po- odešly n . kutě a také hoS é to panička vyhrála na celé čá- vlečnou dopravu Wandelaar .něvadf kvalita flotily této so vytratili, vzal Janvou že- fe a p1íni Kwelové se via & Co. společnosti jakož i odborné nu do náruče a řekl j1 vrouc-

svých londýnských relaci do- vedené lodní posádky nabid- ně: "Děkuji ti, holčičko, za věděli, za jak vysokou cenu Vzrušen(, které bylo důsled- nutého konvoje dávají nei- všechno ... « Ona se jen usmi­ **se** W'lndcha'r odvážil nabíd- kem tohoto rozhodnuti, se většl .záruku bezpečnosti. Za vida přivřenýma očima a ro­ nout svou flotilu k transportu rozpoutalo tak náhle jako účelem ilustrace případu vezechvělýml ústy v jeho vel­ doku, znt.111 Conny Stuwová a hrom po zablesknut[ **z** čistého sněmovně se přečtla za napja- kýcha silných pažích

jej! Nolíčclc ncjvesclejšl večer nebe. . tého ticha statistika, týkající •

**V** mščs((cl. I J :'I l l Vypuklo\_v domku v pš í; se internacionální í viečn: dlo- *h/t:i: .:éh c11:: :t!í!Jfc!',a /a? :*

* tenc,e 7.0 , sn No , stnvn( čtvrti, kde zasmu 1lyl pravy za posledn c P t et, *rla• kterr,·* u nds *nedávno* vyJ I .,

L\_**..,...,,koµ am1chY1 Skorodvol-** mui m111,n knnaHl!t 7.nnfAlA nnňlA nlif hvln n,a hllo ňnl ;,. *A.. \_.;..* ft - 'ft""

náctého stoleti »Musiclens ro- ven. Německo mi'oo být**-Polltlc­**

mantiques«. - G i o t to Da í- ky der.entralisováno. Mladš[

n e 11í vydal u Denoela essay zásttq>r.', tohoto směru byli

o Marco Polovi. - Naklada- orientováni k .Rusku.

telslvi Laffont vyda10 1't e - **Vyroěi -významného překla·** a u ů v essay »Le rayonnement **du. K** letošnímu stoletému vý. de Paris au XVIlle siecle« a 11oci objeveni l!J. A. Poea oznamuje vydáni essaye BI? r. Plrancouzům kongeniálním n a n o s o v a »La France coo- Beaudelairovým překladem tre les robots«, R o u s s e 1 o - vyjde znovu B e a u-<1 e 1a i· to v a »Max Jacob, 1 homme r ů v -pi·eklad Poe ca JI·před· qui faisait penser Dieu« a mlevou Léona L.emonniera -ve Z um t hor o v a »Victor Hu- sbírce klasické č'etby, -vydáva. go, piete de Satan«. - VP. sbir- né nakladatelstvlm Garnier.

a

,,Z *l u jame WJIH* ***a*** do Hdu *se zas musf za- dwat eský :rpis01Ja.tel."* T. G. Masaryk

DVĚ DÍLA,

.,

***J***

, ,

ce »Pierres vives« v naklada- Poe je otec detektivního ro· telstvi du Seuil vyjde essay mánu a modemího dobr.odruž· Lydie Kresto ws ké »Lo ného románu .a Beaudelaire se

a

laideur dans l'art travers le$ zasloužil nejen *o* to, že jej

zn-amenaJ1c1 vzacny

ages«. - Historii israelských Francouzům objevil a přib11. obci na pi'tdě Francie od Ríma- žil, ale učinil tak překladem, nů po napoleonskou dobu se jenž je .sám o sobě vynikajicl zabývá A n che 1 ů v essay a klasický. Poe nenl ani dnes

.»Les juifs de France« (nakla. prorokem v své vlasti a jeho telství Janin). kult na kontinentě je mnohem Tboman **Mann o Německu.** větší než v Americe. K. i.

V americkém tisku se ,pllle o Cyklus »Li d í d obr é v ů· dnešním postaveni německých 1e« (Les hommes de bonne vo· spisovatelO. Zvl61itě bývá jme- lonté) ukončil J u 1e s R o . nován Ernst Wiechert, který m a In e posledními tr-emi byl nějaký čas mtemov{m v svazky »Le 'fapis Magiquie« Buchenwaldě a jehož kniha (Kouzelný koberec), »Franco!·

»'11ho Girland Ferryman«« prá-jse• a »Le 7 Octobre«. Dflo má **vě** vylila v Americe. Největší 27 svazků. Pokroková kritika pozornost však vzhuzuje stano•\ má k ideové části cy.klu silné

visko Thomase Manna, dnes výhrady.

přínos do české lite­

ratury jazykozpytné a národopisné

**Jaroslav Zaorálek:**

LIDOVÁ RČENÍ

amerického občana, a jeho od1 ­

mihnutí vrát\_it se do N&necka.l **KNIHY REDAKCI DOSLI!;**

Thomas Mann Je právě v•Evro-

pě, po prvé od roku·1939. Vy• William S a r o y a n: **Lidská** Jádřll se, že Německo nerhce **komedie** (Román) z originálu vědět, že bída a utrpení je údě-11The Human Comedy přeložil

lem nejen Německa, ale i ji-, G. Bernau. Obálka Jos. Hoťh­ nýcb zemí, a zapomíná, *ie* ono man. Nakl Práce. Stran 214 byl-0 ,příčinou neště,tí, v něm?- 70 Kčs brož., 95 Kčs váz. ' nalézá. Thomas Mann mysli, S. S. v a n Di n e : **Královsk6**

I

ze to bude trval dl uho, než se, **vra.žd ni.** Detektivní román. z

Německo V7.PamatuJe ze vébo orig. Thc Bishop Murder Case mravnlho a duchovníhopad-1přeložila s. JBovská. Vydalo ku. Nesnáze ěmecka,prič[tá Dčlniclcé naiklada.telstvf. Stran hlav'Dě hospodárské vy erp no- 300, brož. 70 Kčs.

I

sti země .a neschopnosti spoJen-

cO usjednotit se na hospodář- S. S. **v a n** D i I') e : **Vmida** ské a obchodní organisaci Ně- **Markéty** Odellově. Detektivní medka. Thomas Mann se též román, z oogl. orig. přeložil domnívá, že !ij)Ojenci neměli Fr. Bommer. Vydalo Děln:lc!ké dost !PO.Chopení pro převýchovu nakladatelství. ObáJka Toyen. Německa. Pvesto však se nedí- Stran 309, brož. 70 Kčs.

vá pesimisticky na situaci. :FU- S. s. van Di ne : **Vyvrd­**

ká, že si:e nebude vše v \PO- dllni **rodiny Greenových, z** angJ. řádku »prlštl středu«, ale věřil orig. The Grecn Murdcr eruie v budoucnost. přeložila St. J!lovskd. Obálka Allen Welsh **Dulles:** Germa- Toycn. Vydalo Dčlnické naikla­ ny's Underground (Německé datelstvl. Stran 312, brož. 70

podzemí) (The Macmillan Co.) Kč.s.

u téhož nakladatele: They Al· .

most Killed Hitler (V'Ydáno v. A a g e Bi strup. Země 6 S. Gaevcmitz) (Téměř zabili touhy.- Gronsko. Z ddnl!tmy Hitlera).Posledni je přlběh Fa- pfeložlla Ma.l"ie Polivkovi\. biana von Schlabrendorff, kte- Obdlka a vazba Joo.cf Hesoun. rý je jedním z pozůstalých ži- Nakl. St. Kucha.i', Hradec Krá· vých účastnlki'l atentátu na lové. Stran 201, **brož.** 130 **Kčs,** Hitlera. Obě knihy obsahují váz. l 70 Kč.s.

mnoho historického materiálu. W l l. Bu .t l e **r Y:** e a t s: Autor první knihy je bratr zná- **Objevy** (Di-scoveries). Essaye. mého politika John Forster Z angl. přeložil Jar. Skalický. Dullesa, který *v* úřednlm poslá- Typograf. upravil Rud. Háln. ni do Švýcar roku 1942 pi·lšel Vydal Jan V. Pojer v Brně. do styku s protihitlerovským Stran 120, 54 Kče.

podzemím. SpolUiPracoval s Gae- ca mi I I e Mayr a n: **Ka­** vornlt.zcm, autorem druhé kni- tcdré.la. z fr811lcouzAtiny pfe­ hy, klcJťý je americkým obča- ložil L. Vrla. Dfevoryty vyzdo­

nom ,o. poskytoval za války spo- bil M.Florian. Typograf. upra­ Jrnťum cenné informace. Gae- vil R. HMa. Vydal Jan V. Po­ VN"nltz m0I tn é podíl na vzdá- Jer, Brno. Stran 113, 75 Kčs.

inl ,,o n mcckyrh sil v Italli.

Tnto, ltuplnn měla té-l vypra• T hu k y d i e d es: **l'erl•** c•ovnnó piliny pro IPOVálečné ldeova řeě nad padlými, Přelo­ N,m ·rlco ,Jcji<'h Ideou byl druh l!il Ferd. Stiebitz. Di'-evory,ty lcr, *t* 1fl kc"ho socialismu který vyzdobil B. Lacina. Typograf. m,•I *v* 1>lt'lnu nuclonalis ci těž-Iupravil A. Jero. Vyda.l Jan V. Jcóho a,r<tmy,lu, bonlc a ,pojišfo- Pojer. Stran 41.

,, . . . Tohle livottti dUo *vzniklo jen na okraji práce přokladatclské.* To, *itc nl'Jkteři* cfzi *sptso­ tJatelé zavedli* do *oblasti* spfsovniJho *jazyka nlzné sla,igy a argoty (vojenský, 111lodl'Jjsky a pod.) jako stylistický prvok, přinutilo mne hledat* při­ *mMený výraz* i *v češtinf1. Vznikal tak nejprve soukromý slovnii!ek Zttlovýc1i rčet&i a* od *nóho jsem se* dostal *k s01,stavm!mu zaznamenává11, všech pozoruhodnýcl, obratťi, 'které jsem sly- šel ..."* Autor o vzniku svého dila.

První velký slovníkový pokus sebrat, uspořádat a vyložit česká rčení lidová na základě pečlivého studia všech dosažitelných pramenů, počínajlc nejstaršlmi českými mudroslovnýml sbll"kami a končíc nejnovějš[­ mi velikými slovnlky spisovného jazyka.

Kniha ve slovnlkové úpravě má 768 stran a stoji brožovaná •240 Kčs, v celoplátěné vazbě 280 Kčs.

**Augusta Šebestová:**

LIDSKÉ DOKUMEN.TY a

jiné národopisné poznámky

,, . . . *Ait* pffiU často *jen* lidové pfst&fl, *pohádky, povfdky nám representuj(* lidový *jazyk a lidový kulturni*ivot - *ty však jsou* jrm *mtstni stylfsucl látek* často *obecných. V našem* souboru *jde o* néco

*::cela jiného a nepoml'lrM itivotni!j§fho. V krát­ kých výpovf1dfch lidových vypraviM4 se zrcadli celý Vt&i1jM a vnitfni* itivot *jihomoravské dédiny z k<mee 19. sto1eti."*

Prof. Dr Bohuslav Havránek

Nové vydání vzácné a dlouho již rozebrané národo­ pisné studie, podávající důvěrný obraz moravskeho Slovácka, jeho řeči, zvyl<ů, krojú, lidové moudrosti a celého vesnického života v rozprávkách selských vy­ pravěčů a pamňtnilti'l.

Kniha, nově uspol-ádnná n doplněná prof. Pavlou Antošovou, má 440 stran a stoji brož. 120 Kčs, v polo­ plátňné vazbě 148 Kčs.

U všech knihkupců Fr. Borový

**li**

I •

**ROONIK li. V PRAZE 9. :RIJN A 1947 OEN A Kěs S.50**

Nepříjemné otázky . KAREL TARABA

## M-arxistický blok \_•. · : ATo

Jak se nám povede za rok - a za pět let? soHuMIL BtLEK

·

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Boj o vše M1Loš šmEn | | |
| Stíny americké finanční pomoci |  | Dr JAR. NOVÝ |
| K diskusi o školské reformě | **Dr** | **VACLAVVESELÝ** |

Brigádník se ohlíží ... • **VÁCLAV MUDROCH Sjednocení p1·vého a dru·h ho odbojef** - **Kluby Národní fronty- Spisovafelka volá**

**o pomoc** - **Ze Zlína** - **Po festivalu** - **Listárna re, ce**

## Anglicky od Angličanů

Dali[ nové kursy pro začátečníky **a** pokročilé.

SPECIÁLNÍ KURSY PRO DĚTI OD 8 LET

Kursy francouzštiny. Zápis denně.

Spolek pro povzneseni vzděláni, soukr. **likala jazyková**

REVOLUČNÍ *15* - TELEFON 604-24

STAi O

**JAit VA** 111 lfUTN,\t

**1't11vtutTI** 1'11 RAD DIT YtDlT A l'DP(TI BM(C:HOYl&f flYOYAB•NABODN( **PODNIS**

DESERTY COKOLADA BONBONY

\_M\_

,1 N-I Jfcf ,-!tO lt1

První souhrnný slovník našich slangů a rčení

*JAROSLAV ZAORÁLEK*

LIDOVA RČ.ENÍ

Dílo, které shrnuje a pořádá stylistické bohatstv( jazyka a je nepostradatelným doplňkem Slovníku jazyka českého

*Kniha) tfíděná ahecedné i věcn má 766 stran a stoJ1 hrožovtiná 240 Kčs, v celoplátěné vazhě 280 Kčs*

U VŠECH KNIHKUPCŮ. FR BOROVÝ.

OBSAH DNEŠKA Ú. 27: FRANTISEK HUMLER: Sociá.lnl demokrat pile své straně. - STEPHEN W. POLLAK: Spojené národy - rozdělené lidstvo. - FRANTISEK LOUBAL: Právní řád na Slovensku a partyzáni. - UC.: Ně­ která čísla dvouletky. - A. C. NOR: Lidé v pobraničf. - NEMO: Dva zbití novináři. - JAROSLAV **P.** BLAZEK: 'ústup ze slávy. - Obsah a forma. - Nebojte se voliče! - Zděděná nemoc. - O filmu a pravdě. - U koho treba bl'a­ dat: vinu? - Občanská výchova ve škole a věc kolem nf. - Přijďte se podívat! - Smelinái'i. - Kulturni decentraluia• ce. - Ze Zlina. - Morzakultura ve Zlíně. - Propaganda, která zabijí. - Po festivalu. - O trpělivosti. - Proč plakat?

# ese1c\_,

tídí Ferd. **Peroutka**

**VYDÁVÁ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH ORGANISACI**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VE ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon ě!slo 390-51 a! 54. - Ol!et po!ltovni spořitelny l!!slo 35.82%.- Nevytáclané rukop!SJ: ae nevracejl. -Předplatné na rok Kč.s 188.-. na pili roku Kčs 84.-, na čtvrt roku Kč.s 42.-. JednoWvá l!bla Kl!s 3.50. - Dohlédacl po!lt. úřad Praha 25. - Odpovl!dný zástupce 11.atu redaktar Ed. Yalenta. - Tiskne Melantriah, Praha II, VActavaké nAm. **al.**

**Dnese**

**ROCNIK** II. **V PRAZE 9, ftlJN A 1947 CISLO 28**

**NepříJ.emné otázky** tatní rany ejsou na\_ ž dn . násilnešenf připraveny.

Tun nenkám, ze komuruste pnpraveru Jsou anebo že se

Bude válka? - ,.Nemyslím. Ale nebude také mír. Jsme chtějí připravovat. Naprosto ne. Mají jen organísaci, která **v** marasmu, který může trvat i pět let," řekl mi před týdnem je pružnější a ukázněnější než organisace jejich politických jeden z „pravicových" ministrů republiky. Pokračoval: ,.Ho- odpůrců. Tvrdím však, že u vedení KSČ není násilných vořil jsem v poslední době s velkým počtem význačných ci- úmyslů.

zinců. Každý se války bojí, i Američané. Asie i Afrika by

vzplála hnutím tamních národů, zejména Arabů. Sociální Be z N á r o d n i fr on t Y b Yn e b Y1o d v o u 1e t k,y

problematika by zradikalisovala západní Evropu i americké To není jen vira. **Tb** je i přesvědčení. Bez Národní fronty dělnictvo. Západ se boji komunismu víc než kdy nředtím ... " • by nebylo dvouletky. Bez samostatného a svobodného Čes­

- A Rusko? - ,.Hlavním zájmem Sovětů je obnova a vý- koslovenska by nebylo velkého vývozu investičních statků. stavba vlastní země. K tomu potřebují mir." na nichž východní a jihovýchodní Evropě záleží. •

Mluvil jsem o tom v posledním měsíci také s jinými Nežádejte, abych podrobně analysoval ideologie, abych lidmi: s našími politiky, vojáky i lidmi z hospodářského dokazoval z národní ruské povahy a z filosofického vývoje života, s britskými poslanci, americkými senátory, ruským marx-leninismu, proč je v sovětské tradici plnit smlouvy diplomatem, s :novinářkou z Paříže, s profesorem z Cam· s poctivým partnerem. Nežádejte psychologický rozbor toho, bridge. Nebude válka, říkali i oni všichni - a nebude také že na upřímné přátelství nebývá odpovědí vojenský zákrok. rnír. A dost už negativních mazů: nechť postačí ujištění, že ne- A další otázku jsem kladl jim a jiným lidem; žádnou dávná delegace šéfredaktorů stejně jako zimní výprava zá- stranu jsem nevYt1echal: stupců všech stran se vrátila ze Sovětského svazu ve shod·

. . k . .

. .. ném přesvědčení, že byla navštívit přítele upřimného **a**

B u d e p o 11 t 1 c y m 1 **r v** r e p u b 1 1 c e r věrného.

Takovou jsme prošli akutní politickou krisí, tak byly řeči To snad jako odpověď postačí. Nebylo by vůbec třeba divoké a mysli rozbouřené, že jsem je chtěl přimět k tomu, o tom mluvit, kdyby nebyla doba tak panická, fako. teď, aby se na chvíli odpoutali od okamžitých starostí a hádek. V době, kdy se celá rodina n může koupat, protože má vanu Co bude za rok? Co za pět let? Na tyhle otázky se většina plnou drobných mincí, je, bohužel, někdy třeba dokazovat musila zamyslet. **A** v odpovědích o perspektivách na dlouho i samozřejmosti.

řekli sami, že ty dnešní spory jdou až na kost, možno-li tak Komunistická strana Československa se ovšem chce říci, na kost našeho národního těla, že jsou vzrušující a zmocnit co největší moci v republice. Proto bojuje proti otřesné, že však žádnou kost nenarušily a žádnou páteř ne· svým partnerům v Národní frontě methodami někdy velmi zlomily. ostrými. Téměř stejně ostře bojují partneři proti ní. Boj Šlo o soukromé rozhovozy. Proto se mluvilo naplno **a** se nyní, po varšavské poradě devíti komunistických stran, jadrně: Zmocní se komunisté moci ve státě? S pomocí zven- ještě poněkud zostří. což i ohlásilo 5. t. m. Rudé právo v čf nebo bez ní?Před volbami? Ve volbách? Po volbách? úvodníku. Při tom však stojí za povšimnutí, že se na pora-

Nepříjemné otázky. V nich se už vlastně předpokládá dách devíti stran třetí internacionála neobnovila, že bylo o naší největší straně anebo některých jejích členech. že vytvořeno jen informační byró, jaké iiž strany bývalé druhé u nich takové úmysly jsou anebo mohou být. Třeba hned internacionály mají. a hlavně že opět obnoveným pojmem odpovědět: Ano, mohou být - ale ne u členů odpovědných. ,.sociálfašista" (který ie obsahově, i když ne výslovně ve Tomu jsem vždy věřil a tomu věřím i nadále. Bylo třeba společném pr lášení) byl označen Bevin, Blum atd .. ne klást tyto otázky. P.rávě tyto otázky. Neboť již dva roky se však Fierlinger a ani Majer.

tak ptají čtenáři v dopisech a přátelé v rozhovorech, již dva Komunistická strana se pokus[ o oněch proslulých **51**

roky se tak ptají návštěvníci ze zahraničí. A dosud. pokud procent. Pokusí se o ně ve volbách. ne jinak. vím, na ně nikdo veřejně neodpověděl. Od té doby, co do- . . lo k různým změnám v Rumunsku. k Mikolajczykově pro· M 1u v m e važ ně: o Šve j k o v1

hře v Polsku, k volbám v Maďarsku, táží st stále častčii ci- Myslíte, že pro český národ byl někdy postavou .1ejty. zinci: A co bude u vás? - Od té doby. co komunistická pičtější pěšák-hrdina jako pro Rudou armádu. partyzán. ja• strana vrhla do veřejnosti heslo o 51 procentech. táží se stále ko pro Jugos'iavii nebo podzemní bojovník jako obránce častěji Češi a Slováci: A co bude u nás? Varšavy? Měli js e desetitisíce lidí ve zbraní, statisíce v Proto jsem se ptal. Nepředpokládám ovšem, že všechny koncentrácích - zaslouží namnoze upřímný obdiv a mnozl odpovčdi byly zcela upřímné, nemyslím. že se každý ihned památku velmi čestnou - ale nejtypičtější nebyli. Nechť otevřel do hloubi duše a že mi každý na optání poodhalil nej- ministerstvo informací promine. a rovněž MNO - švejků vnitřnější zákruty svých pochybností anebo nadčjí. **A** ořece byly miliony. Miliony dělníků, kterým padalo kladivo z ruky, snad lze, mysJim, dospčt k jasnému závěru. Povím ho for- miliony sedláků, kteří pořád nechápali výkupní předpisy. mou osobnlho kreda: Statisíce úředníkll - ..a já isem se několikrát překlepl při Rusové se mohli zmocnit vlády v republice iiž v roce opisování rozměrů šroubků a myslím, že proto několik **po-**

1945. Mčli tu mnoho set tisic vojáků. Neučnili tak. Věřím, norek nevyjelo ... " - vždyť to znáte.

že tak neučini. Přesvědčí-li nás komunisté, půjdeme s nimi. A podáme Zeměpisná poloha republiky a politická situace ve světě velké výkony, jsme národ vcelku pilný a dovedeme makat.

je takovn. že by tak mohli uřinit, kdykoliv by chtěli. Nikdo yž víme. proč makáme. Každý však. kdo tento lid zná. ví.

by za nás nešel bojovat. To ic politická abeceda. Věřím. že že se rázem měnívá v hromadu švejkll, když se na něm Rusové tak učinit mohou, avšak nechtř,ií a chtit nebudou. chce něco. čemu nerozumí. o čem není přesvědčen. nebo **co•**

Komunisté ziskali ve volbách asi 38 procent voličů. Jsou nP.má rád. To není, prosím náhoda. že Švejk byl napsán sebevčdoml a dobře zorP.anisovani. Maií témčř v rukou po- v této zemi, a nikde jinde, a že pronikl dál do světa než Ko­ Iicii a neisou bez vlivu v armúdč. Kdvbv chtřli udčlat puč, menský, Čankové a Langer.

nebvlo by síly, ktern bv tomu zabrúnila. I to ie. mv lím. po- Ne. českého človtka ie hutno přesvědčovat. Proto bude litická abeceda. Komunisté se moci zmocnili již proto, že mezi stranami boj o voliče - ne boj na ulicích.

***4!9***

Dnese

Tohle bylo nutno jednou říci. A bylo to nutm> f:íá, teď, prot.oil? z tétp situace, vyplývá, že se si!ee stllany budou j, na­ dál snažit pozřít jedna druhou. že však pn tom se asi růc podstatné nezmění, na dlouhou dobu ne, a že se při tom Ná­ rodní fronta asi udm. I kdyby komairisté měf:i, těeh. 51 procent a ani pak asi nepřijdeme o Národní frontu. Bez ní nelze dobře stavět '.republiku. *Karel Tar a b a*

,

**poznam** y

Sjednocení prvého a druhého odbo

VolA se po sjednoceni dne§"ního .1tSvazu oá.r. revoluce«

* lept ntif, •Svazem asvoo. pol. vězňů« a N'árod'm ndou, is:td, - cfe.fme, tOl?i'II' - •Núodm •

:z. JUbo> ,..\_Nboá:m &vaz abGs revohmh.

SJcdnoco,,:mi, zvláště v našich cfr pom!fec:h.

**Je»** &1.orc, vždy prosplšncu činnosti.

Ze odbojoví činovníci 1 doby německé okupace,. sowdfe. 4ění v SNR, SOPV a Nár. nili p41ffi do jedoě řa.4Y s Icgw­ aifsltými bujavnfJcy z Pl"Vé svěiové váffcy, je jasoe. IIJavDim dňvodem k sfednmesí vš:lk neni - myslím - tato refalivtú acnm:í!riitost. nfbri absofuťní a alm1oí feltct potřef)ir **pn,**

stát. Pmhbcdeme Qednoeeat „N",ár odDi revol'l!éui sva:ir«r

Nemizm: dlmJ - sflu+..ečm ua:cfsbaoiclré -

·a.ee. lderá by• csměrčoval'a politick:, neMid::lý život siá,u. Paa presidern, který ztělesňuje ve své osob!- pied­ stavu o •siabilisačoim pilíři republiky«, potřebuje k. obrov­ skému vjkoDII své usměrňujícl & koordinačoi price nějaké mocné instituce, fderá by vyvíjela cínnosi ve stejném smyslu

* měb tak 'ftliltou Erár odlú autoritu a prakUclrou morálni moe, a:by se mohla prosaditi i proti cbu5 VŘ!mom§m stranám. BeE:lbledaost, lamtisams a sol>eclvi poliiidfah str.m se během doby nemírni, naopak. Jsou obavy, ie piitii valby **aqiroj..\_** bk dus&ojuě a demokraticky jako, mintd'é; fest­ life- stnničii fao:itňll oebod:n1, udrieni v pani!ných mezfoh.

**A kdo** mme dnes driet v mezích suamcké.. f.anat&y!

Projektovaný •Národnirevolaěnísvu..\_ spojujfcf všechny ty. kteří riskovali žívoCy pro národ a stái, by současně spo­ joval v kanmnídské práci f disfmst :m týmř áčelem Gottwal­ **da** se Zenklem, Slánského s KnjinOtl, Sclmffra *11* Kopřivou. Drtinu se Smr atl!. Vlichm tito :s os!atl!ií mocní mtťfi .fsl)u sice revotaiubt braby, a!e v pici jdcml &sto proti v á!r= svých sb:m. Má:!okdy se VYSkYme ve vládě, v znzrlri,rn 11ebo jluém Dárodním vjbom,. dvojice prot!chůdných. stnníků, ldefj si dobr o usto Jde-li **o** zájem siátu a vydají se nebezpečí vttek -sw,bosti« -se stra­ ny spolostranlcktch íanatikú. Absolutní v:vroučení sfranic­ lvi z práce »Nár. rev. svazu« by mělo svů;j zpětný, prospišnf odraz do sekretariát& stran.

»Národníma revolačafum svnza« byeb clal da vfmm jdlě

další dva gigantické úkoly:

Připravovati - spolu s armádou - n:irnd a stát psy­ ehob>gicky. &a!diclQ' i technicky na obranu proti veliliým nebezpečim,. která nám al:i přinese bndolUlDOS&.

Olrecoý neklid ve svěii,. trvalý velmoci, ne­ návist ideologii znamenají pro nás vfioo11 hrozba. IIJavní nebezpečí je v Německu. Musíme počítat s tfm. ie Riše se vzclropí k jisté moeemié posici. ·sellmdesát milíomi

Němců nelze trvale udrfetf v bezmoenosti II na':fuaos1&. Vzá,femllá řevnivasl velmoci - lderá, jak se zdá bvzo ue­ pomiDe - jest momoti pcdporovatdl:ott Dimeckébo movu­ povst:im. Němci sice se nevzchopí tak dalece, afJy se moMi státi spohaozbodnjírimi i:inileli v nijaké světové válce, ne­

řku-li aby mohli takovou válka sami r03f.10Uiail. Zato je téměř J1Sto, le se ziráioo sr Pomořan, Vjcllodních Prus i »Sudet« se Němci nesmíří. První, co počnou volat, **l,nc!e,** ře chtijf Da'2Pěf Sle"ZSko, atd. IHusíme počffat střízlivě s tim, ie se jim pocfafi přesvědčil o svém •JR'áVU<t řadu vhv­

l]ýcb anttetú a že Dalanou i mocné podporovatele. Potom b'l!Ch záležet na naiem národl. jeho přfpnvcmosti, JednoU. pcsbvení ve světě a celkové kvalliě sWu. abychom podotmé DlÍpa7y a pokosy áspHni vyřid!IL

Mi?síce však poěítal do IJndoucna is pokusy tecoristie­ kými se strany Němců: Tajné zprávy s Aiše mluví o pií­ pr:avách, kterými se budeme musit brzy válně zabývati. Sjednocený »Národní revoluční svaz• by se siaral o to, aby-

**cbem** - pH iEch dejme tomu oepostradatelntch sporech a khaalck:h - iaeaa,pomiDaU. a. pfipca-v:av.alě **se, ua.** ne vnější.

Dalfi velley úkol pro sjednocený »Svaz« spatfovut bycll

,, pláncJvité **a velkorysé proo** pozd.viiazi; morzl­ **ky** n:a!ehO' IIdlJ'.. Návmt k JJOClivostt.. Eli'mlivosti, al'vořffGm, pracovní morálce, smyslu pro falr-play by určitě vedl l **k** zmfrnění str ého fanatismu, **zlepšeni'** poměrů ve zná­

rodnEném prii:mys!u.. nýšaúl **ltvalliJ'** anu:úb atd., a tudii i k větší spokojenosti a blahobytu občanů·. o to vile by se

•llíúodmi r fačníi sv:a snaii6 ra:oM **a** přř clGhré viňi,. ener­ gi:i"i trochy obmLtncstí by se větli aeb, melQ vij µtě cbstavuy. V tamto- c!úedu myslím. že .il nepabné úspikby

by se. Y- Nemusim tHii jen uhli v tunácl:i:,. mohu WU i! ndiwn v rnlliga:amech.

Ve sfedDocenf odboje číhá snad i nebezpečč V

naše úvaliy, které d'obzujf, fe Jednotná orgaoí.sace odboje

(Jy znamenala: pro stát ohromný prosuédi, JSOU' zal 1131

předpokladu, že, pn,Jelito'VlfflÝ „NárodJú revoltlěař svaz« btide CHIIJ8,llisaeí opravdbvě a přímE ll:ld:árauákoo. Ve věci této kard;.»áloi podmiallly mám mal,1:é of:13vy. l!o,iml, se. že. *µ* lm započetí jel!nám o, s,iedllmleei, goliticke sekremiáty Umea počnou. piepočnávatl- •IJ(JSice..,, Dřivadoé členy výborů

stranické piíislOŠDOO",. že J>OČDO uv:dovati o, tom. kolllr. jejich strana tam bude miU vlivu.

**V** taftovém případě. by líylo lepši, kdyby se odbof raffě.ii nesjednocoval:' Mohutná a mocná organisace pro ktovanéJro

* Národního revolučního svazu«, která by se dostala do taji­ oéflq, vlivu j clné siranyr Zlllmlenala bJ' da5í vychýleni vnitropolitické rovnováhy, další zhoriiefl:í, aašieb poměm

Jd o mnoho: Není korporace druhé, která by mohla. přinésti sffla a národa fotil( prospěchu a dofJra, jako oa­ vrien$' ,.Nárocbri re-v:oluiíni. svaza.. Proto oavrh abypro s,iedllocovaci Jednání byli v:,bráni vy7iradoě opravdoví »Ce­

efloswvácic, byf r v ai:iaké straně orgn:aísovani, a aby ne­

byli přlpultěni vásnívf »straníci«, byf i mateřslké ňrei české

*I . dr. Karm.lHi-iHM CJ*

Jilu y Národo.i fronty

Nái lid ,rpi pofiticli:ea podvjiivou,. e tonur fak, f když se- na IJl'VllÍ' polll'ed zeti, b jsme pfepo6tisovánii. J'sm2 pře­ cpáváni jednostrannou krmí stranickou. Méně v jiné fanuě

- bylo,by více.

Dnes jji máme dosti. zkušenosti, abychom věděli, ie ck­ molaacie není jenom v bádáni suao. ale ie je diskusi snáše-

1.nroa a. slušnou. a. že je dobře moioé, aby byla. jednota bez

&otalliy. Náš Hci to dobře cítí a měl a má touflu po nadstra­ nickosti a ,Jednotě. Proto jsme s povděkem kvitovali omezení počfu stran na ětyři. To (Jyfo- v pořácllro. S dóvěrou jsme bkdBi na ideu spoiuprice Jedno1ílímf1 stl:lm v Národ:IIi frontě. Ale- id'ea Národm íromy ziist:i.Ia. poubjm pmgrau:em.

Vfdycky a za "2:;djch okolnosti badane mi1l před sel:ao

úkoly, na Jeiizbž řdmú je momo se dohodnccli bez stra­ mcké. zanjatostr. Musíme se zbavit toho oázoru,, ie svornost je. dobrá teoom tehdy. kdyi jsme v 00W1l. Masíme si uvě­ domiti, že ,ÍSDle lidé, především lídé a potom jsme jeden.

národ a spwavujeme se jeclněmf záli:on.v. Jsme na sob m­

víslí, protože tvoříme jednotu. &ospodmkou, spol'eiíenskou a kulturní. U vědomi této jednoty a její pro:Jp6oosti bychom měli iít i polffidiy jednotné a id'eové rozpory v;ymezit do t. zv. •akademických cfebat«-

l\lůieme s potěšením llhldovat, jak velké části nrieho Dámda je accbuta manické poUiimfeni a jak se ozývá. voláni po, aadstnmclu,sti. Je oviem pllii:ozené. že nadsira­ uii-tí stnnici a neshanici maji touhu se poW.icky vYživat. Měli by tedy k tomu účelu dostat vhodno11 org:aofsaci, klle by se mohli pofiticky projevit. V dnešnfch stranách ne­ mohou. Je tedy potřebí v:vtvořit organisaci novou, která: bT vyhovovala jejicll **poiadavku.**

Musíme se především• zbavit **toho dojmu,** který **někdo·** možná má, že by bylo potřebí v:,tvořit pátou stnntt, svanu mulstraniTní, stranu sl ých lidí, jafl: je m nikdy pojmeno­

váváno. Tím bychom sf oija.k oepcmablř. Vybánill bychom.

l:erta cfáhlcm. Má-li vmilmoofi oadstraaiclm org:misace,. pak nesmi v s:miém poězítku pffjmout formu pcUtieké par'f,Jer ale rnusi skutečně být o a d s t r a.o a m.i • Ale nějaká or,ga­ nisace tu must být, aby Národní fronta byla zjevnou sku­ tečností a ne pouze agitačním heslem. Jak toho dosáhneme?

Prostě tím, že dáme ideovÝm nadstraníkům možnost seJíti se na nezávislé púclě, pod jednou střechou. .Jistě l>Y se

...... ,, ..

·•

*1,30*

•

Dnesetv

dohodli, jestlile by se před tím nemuseli jit zeptat na svůj sekretariát, Cetll jsme nedávno v novinách, Jak leny se v jedné obci samy chopily problému zavedení obecní pračky, To, co bylo neřešitelné stranicky zaujatým mužům, to sl jejich ieny vyřešily ihned. Vidime na tom, Jak Je stranick08t bndou pokrokových řešeni.

Potíž v tvoření nové organisace by byla v tom, jak za­ bránit, aby se z nové organisace nestal agitační nástroj ně­ kterých lidi nebo strany. Vhodné by bylo začít pomalu a nenápadně zdola - v obci, v čtvrti, v závodě, bez velkého agitačniho kHku a náboru. Vytvořily by se pracovní orga­ nisace bez možnosti kariér funkcionářských. Nebyl by to ani spolek. Byla by to jen společnost těch, ktefi mají váli k spolupráci a kteří by pak na svém mlstě ve straně a Jiných organisacích působili ve smyslu Národní fronty. Sa­ mozřejmě by nešlo o tvořeni nové organisace, ve které by se platily přispěvky, vydávaly legitimace a zabral Jeden byt pro sekretarlit. 810 by v prvé řadě o to, bes nějakého pokynu shůry pořidat v rámci programu Národní fronty společné podniky kultumi, schůze, manifestace a projevy. Umoinilo by se dáie, aby se různi straníci sešli k vzájemné diskusi ne proto, aby se potírali, ale aby se snažili dohod­ nout. Bylo by zapotřebí, aby se lidé vice seznamovali. Tako­ vým způsobem by vznikala organisace, která by byla něčím mezi společenskými klub;r (znaimýml ze západnich států) **a**

politickou organisací. Pojmenujme si to předběžně **K.LUBY**

**NABODNI FRONTY.**

Tato organisace by si nečinila **nároku na** nějaké zastou­ pení v parlamentě. Věnovala by se privě *ú* drobné práci mezi lidem. Ctnnost klubů by byla kulturně vzdělávací a osvětově politická, Takový klub by byl kolektiv lidí, ktei'í by si vzali za zásadu vzájemný sluliný a respektující postoj,

1 **kdyi** by byli vyznavači různých stran. Vzali by si za úkol pracovat ve smyslu Národní fronty. Posuzovali by se přc­ devllím podle charakteru a vůle k spolupráci a ne podle partajní legitimace. Snažili by se o to, aby prohloubili vzá­ jemný demokratický postoj v osobnim Jednání a aby bořili sociální přehrady. Tvořili by kolektiv nadtffdní, nadstranický a nadstavovský, Jejich ideou by byla dobrá vůle a spolu­ práce - jejich praxí Národní fronta. Hledali by objektivní politickou pravdu ne už Jako jedinci, ale jako kolektiv. Při­ pusfme, ie by někde zprvu docházelo k třecím plochám, ale ty by se jednou offely a potom by do sebe docela hladce zapadaly. Jen dejme vůbec možnost, aby se ty třeci plochy k sobě dostaly.

Clověk Je iasto ochoten říci, ie něco nejde. Nesmíme vidět jen překážky. Nám musí jit o to, najít cestu, kterou se Národo( fronta stane skutečností. Musíme hledati cesty, abychom dosáhli možnosti se politicky vyifvat ve smyslu demokratické Národni fronty. Kluby Národní fronty by mohly být formou, ve které bychom toho mohli dosahovat.

*V*,*lastimil K Z* u *n a*

Spisevat.elka volá o pomoc

Od roku 1931 bydlila pětičlenná rodina spisovatelky **a**

sociální pracovnice paní B. v maličkém dvoupokojovém

Jeden bezdětný generál, který se právě vrátil ze západní fronty a vymáhal na tento byt dekret, ačkoliv neb\_yl do Prahy služebně přidělen. (Přidělili jej až v dubnu 194'7.) Při­ šel za spisovatelkou a prohlásil prostě, le byt náleží jemu, protoie mu jej druistvo přidělilo. (Mimochodem: Tehdy ne­ mělo druistvo Ještě ani disposiční právo.) 10, listopadu do­ stal generál v kanceláři sociální komise zemského národniho výboru dekret na tento byt, vyhotovený radou M. Proti t-o­ moto dekretu podala spisovatelka odvoláni na zemský ná­ rodní výbor a byt jí byl přiřčen znovu výměrem z 30. listo­ padu 1945. Tento výměr však zvláštní náhodou vyhotovoval právě týi rada M„ který předtím pomohl generálovi; nyní Jej v pří\_padě spisovatelčině právně neodůvodnil a tak umož­ nil družstvu odvolat se k nejvyššímu sprivnimu soudu. Ten prohlásil ve svém rozhodnutí, že nepřihlíiií k podstatě sporu, ale ie výměnu zrulluje, protoie není právně odůvodněna. Spisovatelka žádala tedy zemský národní **vjber o** výměr nový. Tento výbor zrušil 20. ledna 194'7 výměr spisovateliiD i generálů.v a vrátil věc bytovému odboru ústředního ná­ **rodniho** výboru města Prahy s **poukazem,** že spisovatelčin byt Je pro bezdětného generála nadměmý, zároveň vAak pro­ hlásil, že dfivějllí malý byt, ve kterém rodina strádala tolik let, je pro **rodinu,** skládající **se z** pěti dospělých Udí, vY· hovuJici. V březnu viiak přidělil ústřední národní výbor spisovatelce znovu čtyřpokojový byt, ve kterém Již rodina

23 měsíců bydlila, který dala mnohatisícovým nákladem

uvést do pořádku a za který jí ostatně byl předpisován po celou tu **dobu** nájem. Dřívější malý byt byl přidělen jiné, jeitě ubožejší rodině, manielům s třemi dětmi, kterou druž­ stvo nechalo bydlit dříve ve skladišti za krámem na xylo­ litové podlaze. S tímto nájemníkem učinilo družstvo po soudním **sporu** dohodu, že se odstěhuje s rodinou z Prahy, a rodina spisovatelčina byla znovu vyzvána, aby se hned stěhovala do uvolněného malého bytu, ie předseda a mfsto­ předseda druistva ji ve čtyřpokojovém bytě prostě bydlit nedovoli. Bytová kalvarie spisovatelky a sociální pracovnice, která 30 let pracovala naprosto nezištně a za níl stoji .i Syn­ dikát českých spisovatelů, nebyla do dnešního dne skonče­ na, nebof bezdětný generál a představitelé družstva trvají na tom, aby se vystěhovala D hrozí vystěhováním soudním. Přede dvěma mě&fcl se zabývalo timto případem Národní osvobozeni, bylo to však mamé voláni o pomoc a spisovatelka má být z bytu vyhnána v nejbližších dnech.

Pointa tohoto u nás tak. obvyklého případu je přesně táž, jak říká podezření: Spisovatelka, stojící dnes na pokraji sebevraldy, neni organisov'ina v žádné polltlckě straně, kdcito bezdětný generál, toužící po čtyřpokojovém bytě, ano.

*Edvard V a Z e n t a*

politika

* nádvomím bytě v domech Obecně prospěliného družstva pro stavbu úředních domů v Praze-Bubenči. Když děti do­

růstaly, stalo se bydlení v tomto bytě trýzni. Stariii syn, který oe vytáhl na 193 cm, musil spát na otománku 180 cm dlouhém, protože v bytě na postel ui místa nezbylo. Druhý syn stonal v tomto těsném pffbytku tři čtvrtě roku na zánět vnltroblány srdeční. Po revoluci požádala spisovatelka o vý­

*Oato*

Marxistický blok

měnu tohoto bytu za uprázdněný byt čtyřpokojový, na který měla právo, nepřihližejic ani k tomu, že Jako spisovatelka a duchovní pracovnice měla nárok na pracovnu. Jako každý řemeslik má právo na provozovnu, tak I spisovatelka má totiž právo na svou pracovnu a na misto pro psaci stůl, **k** čemuž i porevoluěni bytovl\ nařízeni pflhlfžela. Předseda družstva výměnu sice odmítl, ale místní aárodni výbor JI povolil, 30. října 1945 se rodina do čtyřpokojového bytu nastěhovala a 2. listopadu byl její dobri osud zajištěn dekretem na tento byt.

Dobrý osud - tak snadnc to nejde, jak se u nás Jli přesvědčilo tolik majetniků bytových dekretů. Hned, kdyi se rodina nastěhovala, nařídil ji předseda druistva telefonic­ ky, že se musi stěhovat Ihned zpět do starého malého bytu, nebof Jsme už od revoluce daleko a vrací se starý právní řád. Tento starý právní řád se v tomto případě vracel. jak se rodina přesvědčila, proto, že se o čtyřpokojový byt zajímal

Měsíc, který uplynul ode dne, kdy byla publikována dohoda sociálních demokratů s komunisty, dovoluje, aby byly uváženy kladné i záporné důsledky tohoto činu

našem politickém životě.

Je jisto, že dohodou, kterou z·iniciativy sociáilně-de· mokratické strany uzavřeli za ni předseda strany, gene· rální tajemník a představitel moravského umírněného, v podstatě 'konformního křídla se stranou komunistickou, nastalo uklidnění v nejbouřlivější epoše, kterou naše vnitřní politika prodělala od květnových dní 1945. Dny, kdy se ve vládě projednávaly texty znárodňovacích de­ kretů a kdy se tedy bojovalo nejen o uskutečnění, ale i o kvantitavní rozšíření košického programu, byly idylou proti letošnímu začátku září. Katastrofální sucha způso­ bila snfžezú národního důchodu zemědělců, bohatých

... *491*

Dnesek,

**l** chudiÝch bez u:ozd:iln. Komunistická stllana jpf.edložila we 1V.ládě máv.nh .na zdanění milionáňů. Pa odmítnuti J>Úvod­ nich zásad, jimiž by b;y,lj postiženi majitelé tStiíedtúch una.. etků ve všech v.rstv.ácl:\, nedotčeni však ,důchodci vel­ k ch }Pfiljmů, il:OZjel seai\_gitačni aJ-,arátkomunistické stra­ **n\_y** 11qplno. Ministfil Jipro sv.é negati\mi ililasování ve vládě oznámeni ulici. JBez Jl)ev.qých statistiazych údajů házeDDbylo údaji.o,miliosáfilch dl tjajich počt:q, jenž ,zatím

.kvapně zjiš1!ován b;y1 .na bemích @!lávách v P.imze ,i na venkově. (J.e .zajima ,.že ministerstvodinanci,nedalo tis­ **ku** ,k di.y>osici vý.sledk\_y.s h zjištěni ,zkusmo učiněn.ý.ch **z** přihlášek ,majetku j \_z ,pfilznání ,k dani důchodové jak **v** .Hr.aze. tak ve venko:v.s ý.ch belmích správách českých **e** mru:avský.ch; ukázalo *,J:?;y*.se, jak neodův.odněnt!"tu byla házena do lidu čísla o .sku\_pině lidi, .jejichž 1jednor.ázové 2:danění mělo.honem.honem.zachránit situaci a která nás stála málem u:ozpaa .Národní.fronty!)

Za týden této a\_gi:tace se podařilo největší ,politické st.I:ane ,změni.t obraz ulice.:Byla to takov.á v;ýcho.va .k de­ mokracii, jakou si .můžeme dovolit nejvýše jednou za ge­ ner.aci. "To měl být v iJ>raxi pro\_gram LlVOIDu či !fv-OZu, pro který se strany aovolávaji mučedníků z akupacé?

Pii tom třěba ještě zjistit,.že nikomu v Národní 'lron·

**.tě** Mšlo o ochranu ,[ěcih."k,teiil j v socialistickém řádě ko­ řisti .z práce jiných·.z!!Jímavé je, že již nyní se v .N á •

**r** o d n í fr o n t e rýstfje konefoý ,projekt aohoay, jenž

přijímá vše c h.n navrlhovaňé ,prvky zdan'ění, takže postihne jak neúměrný m a"j e t eg;, ta1t i neúměrné či vysoké příjmy.

Avšak návrh komunistů ve vládě i vše, co poté ná­ sledovalo prqpagačn . by1o příliš jasné - a pnliš nebez­ pečné pro hospodárský život -všech občanů, než aby "bylo

.možno je; akce;ptovat ve form'ě, jak b\_yl \_podán. ná­ m"ěstek ministerského -předsedy Fierlinger jej původn'ě označil za hospodařsky nedomyšlený. Dva roky tu plá­ nujeme a -snažíme se pevnou stavbou právních norem

-dát r.evolučnlm myšlenkám \_pevný břeh, v němž by byly chráněny jako škutecn\_ý revoluční právní fád 1>řed wý­ ltlaaem. jenž by neoqpovíila1'je:jich podstatě.. N.elze však tuto stavbu rozrušovat akcemi, jež maji:;povahujen a jen

..agitační nebo ;sou věaomě jen lt vyvdlávání 'třídní ne­ návisti.

Agítacně bylo hes1o 11milionmké daně«\_yšleno

geniálně. Mluví k rrejširšhnu >p0čtu 'Obyvatelstva;·niluvi **k** němu ilcčI mejsrozumitelnějši; nedává mu aniJ1110žnosti, **ani** přHežitost1 piíemýšlet o skutéčném .stav.u; zasahuje jeb0 kapsu slibem, že zaplatí .někdo !jiný; ,naplňuje tu zá­ pornější sn:ímku lidského srdce,)jež-se vždy .chceIDbracet p,r o ti měkomu, mápojem, jenž hasl žizeň z probuzené lidské n e n á v i s ti.

Hle heslo pro volby, heslo, jež nedává už barevných

* odstínů, ale rozděluje národ jen na bilé a černé; promebo proti dani z milionářů? Zamysleme se však bloubě'ji: tak n 'i z k o nejen stav1me, a1e 'tak lilůboko i-po-nechává­ me l i d, nejméně 40 procent obyvatelstva státu, že mu postačí týden novinových sloupců k heslovitému nalévá­ ni politiky, aniž by byJy tPOSkytnuty jakékoliv skutečné cifry úřední, aniž by b lo .momo 60 ,procentům Národní fronty vysvětlit v rozhlase stanovisko vlastní? Nevědí pólitické strany - všechny politické .strany mohou se zde poučit a pohledět tak trochu i do vlastního zrcadla!

- co je jejich opravdov.á povi.!Dnost k v ý c ho v .ě lidu **k** politice moderní, poučené, vzdělané, odpovědné až **k** posle dni mu v o li či? A to vše těsně před tý­ dnem, v němž vzpomínáme Masaryka! Jako by:práce ce­ lých generací, smeřujícf k J> o1 i ti cké výchov ěná· roda. všeho lidu, oa ,Prostého dělníka až k universitnímu vzdělanci, p a dl a v ni ve č!

•

**A** stalo se dakonce, že v někom vzbuzena byla v.ášeň' ničit tímilsobem, .1 tři.ministili dostali .zásilky vý­ 'bušnin. Budiž nám io v dalšfm ,politickém životě memen­ tem, že politik má volat *i* .k mozku, ru:j.en.k vášním lidu.

*..j32*

Absoluce, kterou 'Si ičlenové '°á:qy mav jem JPO at€ntmtu dali oablasov.at pro své strany, není očištěním úplný,m. Nesmí tuiiž být níkdy-,nechceme-li myslit o občanské wálce - připraveno psychologické prosťředí tak, aby ně• který zmatenec použil ·svých domácích zásob výbušnin k zásilce politikům. Jde o ono o v z duši, z něhož se 'ty• to činy roaí. Uisto je, ze- žáimá -ze stran s aim a tak'llaiv­ ní'IIIethody neužije ani k ní,nebuae navadět.

A ještě jeano zjišťění bucliž dovoleno: š1D u ministry vět'šinou t. zv. »pravice«. Neb\_yli to lidé bezvýznamní svou činností \_před i války. Nebylo biY vkusné říkat,

.ao zn:amenal Pav.el H1. atý a co znamenal 'Jan M yk svými \_p1:0jevy -z Londýna; a dr. Petr Zenkl *qyl* zvolen iipontímně ihned 'PO .irevoiluci hlavou strany, jakmile jej politiko:vé ·za zahnaničí se setkali s lidmi doma J. z .kon­ centráků. Zde,.myslím, b y 1 o na m,f stě, a bw rt i s k odpůrců jinak odsoudil -ahned--aieni:iťt,

nel-se stallo. 'Nejen, že bylo nízké - a nedomyšl né - jpodstrkovat ohToženým .myšlenku, že atentát aali si 'Illl­ strojit. Clen v1ády je člen vlády; je t.o ústavní čmttcll, jenž .g1tládá .slib do rukou hlavy šiátu; je to spolunositel kolekti.vní vládní odpovědnosti před parlament ne jako jednotlivec, ale jako člen vJádního ko1ekfiva (za tfil cyďnif 'tak .argumentováno při ililasov.ání o -projevu .ůurišově): atentát má a musí být odsouzen, mčl a .bylo pov:inností ho odsoudit ve chv.íli, kdy byl odhalen. I za cenll, *že* by se v budoucnosti mohlo 'Ukázat, že byl 'IU1S1n:ojen; -tím. wětši mohlo být morální vftě'Lství těch, kteří by atentáit oa5oudili jako politiětí odpOrci. Nestalo se tak; až když vody rozčilení opadiy, vláda jej odsoufilla <ve schúzi sama.

A otázka nastrojení atentátu? R u d é pr á-vu doka­

.zov.alo, jak si mezinároilnf reakce strojí atentáty: až k -za- 1Pálení ř.íšského sněmu Goeringem. Můžete:li proti svým partnerům ve vládě vznéstrtakové podeztení, považujeie­ h to za možné, jak můžete s takovými lidmi znovu .za­

<sednout ke stolu a jednat? Neviaí nov.ináři -a politikové listů takto píšících, že se -z:ároveň ibijí we vlastní rt.vái? **A** uvažovali jste, ljaká by asi byla odezva óboobného nu,.kdyby adresá'ty výbušnin nebyli Zenfil, Drtina a !Ma· saryk, ale'řékněme GottwilB, NeJed'lý a Svoboda? Jeaen dělnfk u stroje by nepracoval; jeden úřad by se -neoavá• žil nevyslat do úlic všechny zaměstnance; nebyl-oby pra· coviště, z .něhož b.y jeďndtná odborová organisace ne.vy­

*m­*

,Pra:vila do statisícových .zástupů všechny pracující, aby ve všech městech a místech republi y zvedal svůj lilaa proti l'eakci, i .zvedá.hlavu a odvažuje se .ohrožovat v\_e.. douci národní 'l!evoluce. N á r o d nf r e v o 1 u c e tu právem v'Z po m e ň t e! Jejími jsou Gottwald, Ne­ jedlý i Svoboda představiteli. To ani nezaůrazňuji, že by

.Gottw.alda a Nejed!lého .stejně mohutně nesl v té chvíli naramenou proud jejich st.ran i.k ů. Jsou však M a­ I.Sra r y k, D r tů.n a a Z e.ruk 1 m é n .ě p ř e a.st a v i t.e1.1 n á r o dtni .r e vrnil.u c 1938-1945, m eiž G o t 1 w a J d, Ne j e d 1 ý a S v o,b oid,a.? K:do vyšel do ulic ve chv.ili, kdyolicíe zneškodňovala krabičky výbušnin, .zaslané

**,z** ©stravní ulice? A ten, kdo nedomyšleně, jak jsme sho­

a zdůraznili - si troulal oZIUl!:tt atentáty jako nastro· j.ené, zaa uvážil, jak malé možnosti -agitačního využtti této okolnosti měli-příSlu!níci strany, k nimž ná1ležejí dva **z** ohrožených ministru? '2:ádné. Jediný z příslu"šníků :ne­

-vyšel do ulic; .ministerstvo v.nit:ca jen .řádnou cestou vy­ Aetřuje, kdo je ei1JW.chatcl. Jak madý agitační efékt »na­ strojeného« atentátu!

To byl zevní obraz týdnů, které předcházely dohod Fierlingra s Gottwaldem. Je však potřebf zrekapttU!lovat wývoj poměru 1Btr.any komunistické a sociáJ1ně «iemokra· tické od revoluce až ke·dnům krise, -aby bylo !lilOžno či­ nit závěry i z iěchto faktů. Ode d:nd košické dohody !Po-, stu.povaly ob! strany souběžně •ve všech otázkách sociál­ ní přestav"by obnoveného státu až ke dnům volěb ao vodámého Národního snromážděni Nebylo jim db"ě-

D!llles

ma zatězlto shodnout' se- o základním :groblému znárod'­ nění; dokonce tn návrli núnistra :grůmys'lu překonával ltomunistické- očekávání. Ve vládě byla parita stran. v prozatímním Narodním **shro:rnážděv,i** dovolovafa účast jedné pětiny »nestraníků« prakticky majorisovat'- jalcy'• Rodiv socialisticlcy náVl'hi aniž By bylo tiie'Ba předem se doliodovat s tž,etfm yantner P.Ů,vodhilio socfalistic

ho oloku, národními socialisty (á v tom, je kořenL\_Rl'obl'é• mu, proč se-neudržel socialistický blok jakmcelelt; je tolio litovat pro cely rozvoj socia1l9Illll. Neníí jedno, zda> česko• slovenští socialist jsou počítáni do, či: jsou vymmováni zai oblast p1Jlitixy, která múze pr-o sociaTumrus asiinilovat vrstvy, :,;nyslíci dosud1 liberálně!}; a komunisté, nečinili přeď volbami• pot'fží; atiy sociální.i demokracie obsadila svými p:físlušníky·hodně míst fioSJ;!odařsky vffznamn ah; laičové posice k to u•byl;,rna místech, svěřených sociálL n:ě; demolh>aticliým politikům, © paritu i•techto ho;;podar

sJWcli• posic vua· třetfinu partneru, sociailistickélio bfoRu

nebyfo reči.' Mholié dúslecllřy; skfilpíuú v Národhí :fu:ontě jsou z toho dodnes,

Sociální demokracie vyšla z voleb podstatně slabší proti dřívější 25procentní paritě. Jeji dětlnické kádry utekly hodně- doleva. Získala čás1f živnostníků, má1o na vesnici, hodně inteligence; ze- všeho jen část marxisfu1 jinak- spíše lidí, k,teří ouď sázeli•na osvědčené'jméno sta­ ré sociální demokracie, trochm kožené, ale rožvážmí.,aistru­ totvorné., nebo těch, ltteN si přáli upřilnný,, vý.vojov.ý" so­ cialismus, i když názorově nesoultlasiili s dialelítickým materialismem. Početní;zá1Hadha hlasů byla úzká pro mr­ brané liospodařsRé posice. Vyltlji:Ht je?omuni5"ťé naliyli v01lbami oprávněni pro všeclina, místai v hospodařství 1hrm dosadili porevoluci své Ve prospěch národních· socinlistů?1 Ti byli púvodhě' zkráceníiv 25pnocentni par-iťě/ ltterou volliami udržeili; stejně tak neodpovídaly hospo­ dářské )?osice lidové demoltracie počtům lilasů jejích, VO• liču.

mm

Sociální demok,racie nemohla **se w** těchtm poměrech

m}lofio•postupem ve vládě'odchyJovattod komunistů. N"ejr ťr-pčí• bylir J:?ro ni chvíle letos na jaře, kd.y se dovedli národní sociallilté dohodnout s komunisty přímo a sociál­ ní{demokracie ztratila na krátkou dobu v Národní frontě svůj charakter jazýčku na váze. Sociaffistický }Hok už davno ztra-ffil *svou* soudržnost. Wtéto situaci bylo nejvý,-- 1\odně í jednání ve vládě, kde sila marxistick.ýclr stran byfo ;ell'O jednoho ministra větší než silmlidovců msocia:. listů. Sociální demokr,ati mohli často dirimovat; v· **této** době nastává zespodu zvolná konsoii'dace. strany, uv.ědor mováni nutnosti upevni tf nejen socialismus, ale i demoi kracii,lepšit dosavadní diletantsley způsob plánováni lčrátkodobého i dlouhodbbého, jak se projevil v neš:tast­ né politice nejvyššího úřadu cenového i ve.. vyřazeni sťátniho plánovacího úřadu; sociální. demuk:r:acie buduj!¼

v. k:najích solidníavliu pno pfilšti v.olby; .byla :Rrvái jež mr, ně. my,&lila; ješťl?byly natačni stroje:-teplé. publikacemi

volebních výsledků z k'"ětna 1946, li:dy bylo již r.ozhod.. nuto šikova vše pro brzké**alby** nové.

Foslancb prozatínuúho Národního shromážděni stali se jimi z, vůle a moci předsedů str.au; ale ani, ti neby)i vlastně' dosazeni přímou volbou členů. Gottwald, i Srá­ mek mčli tmto legitimaci z činnosti pi!edválečné. Zenkl *byl* spontánně zvolen po revoluci, hlav.a sociáně d1c mokratické stTany vyšla ze zahnaručnfoh traktátů váleč• n&ch, z činnosti v Rusku, ze spojovací činnosti•mezi mos­ kevskou a londýnskou zahraniční skupinou politiků, '1Je­ prve volby do ústavodá:zmého Nánodniho, shz,omázděni daly i mistnim, okresním a krajským institucím strany možnos.t vlivu na volbu poslanců i na politiku strany. Objevily se- staré tendence umírněného sociailismu, stře• tající se s levým křídlem předsepy stran:y;; sociálhě de.­ mokralický dělník předyálečný lišil se od. komuništiclté· ho typem, způsobem života i mY.šlení; nadto se• ká"dcy:. strany nutné posunuly do12rava, když část dělnictvm se zradikalisovaila a v.olila. komunisty přímo. Ne li y·l o t:u o ů d y pr **o ta** k ti k u dvou *s*rr a n a· j e ďi;n é **li·o**

.R ro gramu. Z'de bylo jasné rozcestí, buď nalevo, k dlk­ tatuře IJroleť'ariátu (L když se sama komunistická strana nikde k tbmuto programu ve. volbách ani poztleji nepři­ hlásilla), nebo k' vývojov.ému sociajismu, programu pře-::I­ válečné sociální demoknrcie. Zivnostníci musili být" **pro** . sociafunnus ťeprve> získáváni, i když- už členy strany by:i; a J;!Otíží s tímto.majetnickým křídlem strany nebylo málo Sociálně demokratická strana se zdanJivěl posunula **yo** volbách do:grava, vrátila se však ve skutečnosti na sv mísfo z- onoho odchýlení, do kterého se dbstala vedenim nového :gředsedy v revotluci.

K-dyby tuto skutečnost dovedJi její vůdcové. myšlen.• kově> anticipovat, dne 24. X. 1945", kdy dostali do rukou nei1o\_gsan.ý list znánodňov:acich delaeiů, mohla z ni vy­

:cůst jedna z nejmocnějších.. a nejodp\_ovédnějších stnan , p.ové československé demokllacie již ve. volbách v květnu 19116.akto seHřiz12ůsobov.alo vedení dodatečně; něktefi by,stfej jiní. poma:le.jj.;, zato 12odi tlakem mas. Do vedeni lze VY.a:ůsti. z. kacfuú;, od pfu:emi nahonu: J.estliže velilel převezme. velenii nach ustav.en mi. Šiko/, musit :groniknout. stavBou od stiecli až, R.. pňzemi . Mhozi z jejich po:itiků se domnivali, že.znalostiRádrú Sali& v.e. v:edení ien po třeti RQschodi; ne,-li pouze. db J!Odlo:ovi, a. že n.razemí a pnv@ RQschodi stnan. :iJ,oID oofastí: v.edoucimi nepnozkoumanou.

Z tohrnono šiko:vánit blokŮIve•stnaně, nozhovony o **vý..,** měně vedou.cicht osobností,, nic, co, by, p'Jloniklo na, vefejr­ nost, a pňece v.ěc,,mllÍŽ!všiahni1v.e stnaně kdMi ne mluvil4, tedy my31i1i. Riů toroi, jjlkm olnry,lde, nejménre byJo **viděti** skutečné st ů'jce akcít. Stnanm s.tála, pfed listfrpadovým brněnski!111tsj dem;,nebýt. bouňe okolo milionářské daně\_ b.yJa by se. jed.páni. točila lila:vně okolo otázek osobních. méně okolo oiázeR, talwcltý.ch. nelio irleov. ch. '

A,. v:e. sp itostil s osobními otázkami b.yla v.do, kt zd.áruivě náleiir k 12.mitice: sníše mas-: tenor. J!roti yňishlš;' nikům, stnany. V závodw:ili1 ve. vedanil podni v odbo„ noJJých organisacích1 v místní oknesníoh čti zemských! nánodnmh výborech by,lrunejteřavě-išl"otá ra dmnokratie:­ ké svobody, osobní i o.tázka demokna.tického hlasov.á

]':!noblém mstM či osobního Hňíkoi:i za činnost;konáva­ now ve funkci! zástupce stnan.y, \ry]':!ovmánh neyohruiin.ých odnůr.cůize-závodů; sabotáže-nozhodnutí\ '? nichž"**nepilošJoi** stanovisko největší stnan;ytproti! hlasům, stram ostatnímu To b.yJa situace sociálně demaknaticley;chl J!iús1uaniků, kde stížnosti směřovalw proti! větší manxistia:ké stran:ě. Až **v.a**

ch,vili,na.své>lfůžit J!Ocitili it sociální, demrmrati, co ie

OP.r.avdový tencm ooobni, si uvědomili svou, pnv.iniwst bo­ ipvat pnoti těmto methodánn dikta!un. Mohli již **dňíva** doiit k uvědomění; stnanjcká }!ňíslušnnstt je jakýmm dnu... hmru umntvující in ekoe k bolestem pňíslUBníků dim}cycli stran. Tennve, je-U zasažem vJastní nenv, :g e:·sei **moz,,** kové ústňedú k, akci na obz,amn

Pasun dopra m ID siiné demokratické timderrce- v okm­ mžiknl kdy, b.yJo jasno; že h:laiv.nioht sociálních· refonem bN"lo již' zákonn:muae:sfuwdosažeIJO}b:ezp,rostřadní kontakt

s. voliči a nutnostt sladitt poža:davlt;y, krajů s po:titi!rnu stnany ve vJ ďě dovedlYfsociálně. demukma1liaké poslance prakticky;, do situac kdy lromunistiuká mana im na' svých nejexponovanějších posicích po.litických, jmenov.i.­ tě v zemědělské politice a v, otázkách. spadajících do pú• sobnosti ministra vnitra a.informaci, v parlamentě chví­ lemi; zcela osamocena .. Ve- výóorech se> fo jevilo jasněji než• v· P.lenu! Wonečn'é; Hfasováni. bylo stejně\ pf'enem **do­** Hodnutcr v·Narodhí'fron prakticky vsak byly v parlal" mentě v J:?osledhim• roce• viclifuiny dva bloky, na jedh& straně komunisté, na drufié"•strany ostatni.

Y týdnu. kdlí Byl :gro li!cfu.hán komunisticRý návrli zásad o dani z milionářských maietků1 byl ministr Majer mimo re:gubliléu. Ve. vládě byl P.řítomen\_ná.n)ěsťek mims­ terského :gředsedy Fierlinger a ministr Laušinan; pti hla.­ sováníf b¼"l yřítomen.jen ministn prům slu, a podle novi­ nových zpráv se Hlasováni' nezúcastnii'. Cb nasleďoval

*4'-m*

**Dnes**

až po karikaturu v Rudém právu, všjchni víme. Komunis­ tická ,strana připravovaa volební heslo proti pravici. Přepjala agitaci, dovedla Národní frontu k hranici roz­ padu a octla se, proti očekáváni, I/ isolaci. V této chvíli vyvinul předseda strany sociálně demokratické iniciati­ vu k jednánf s komunisty a dohodou, veřejně publiko­ vanou, jí z isolace pomohl.

Nikdo z nás si nepřeje, aby komunisté byli v isolaci. Nikdo z nás si to nemůže přát již proto, že by to zname­ nalo rozpad Národní fronty a pak vdádu buď menAino­ vou. jen komunistickou, nebo vládu většinovou, ale bez komunistů, což je v naší situaci nemožno. Je mnoho lidí mezi námi, kdo v zájmu prohloubeného socialismu, v zá­ jmu prostorového plánování ideového i hospodářského, v němž by socialismu bylo přiřčeno jeho pravé místo ni­ koliv pouze materiální kostry života, ale přímo hnacf ideové sily mravní, by si přál i, aby soci al ist i c.. ký blok ne p ř es t al f u n g o vat od revoluce. Aby nebyl býval taktikou k dobíháni třetí strany, aile oprav­ dovým nástupnfm seřadištěm socialistů marxistických i nemarxistických. Je však otázka, kdo zaplatí cenu?

Nedělejme si ilusi, že na dohodu doplati ve volbách jedině sociální demokracie. Již druhý den přinesly ně­ které krajinské listy spontánní p,rojevy organisací obou stran o spolupráci. Někde se pokusili komunisté o zne­ užití, resp. nesprávný výklad dohody, a musili být so­ ciálními demokrlty opravováni prohlášením, že dohoda není splynutím. **K** americkým žumailistům učinil minis• terský předseda prohlášení o budoucím vývoji k jednot· **né** socialistické straně. Jaký bude vývoj?

Konsolidační proces, k němuž strana sociálně demo kratická směřovala od posledních parlamentních voleb, byl prudce zaražen. Nejen, že straně vraceli legitimace její nedávno získaní příslušníci; ztratila hodně nadějí zí­ skat ty, kdož věřhli v její pevný, neklikatící se postup ve věci demokracie. Teror není slučitelný s demokracií. Je možno s úsměvem podávat ruku tomu, kdo včera vyha­ zoval ještě příslušníky strany ze závodů na dlažbu? Ne­ nf třeba mít více páteře? A na druhé straně je nebezpeči oslabení u méně pevných dělnických kádrů; směřuje-li vývoj opravdu k jednotn't! straně socialistické, proč v nf nebýt dříve, než bude pozdě?! Opět ztráta pro demokra­ cii! Dohodou mezi komunistickou stranou a sociálními demokraty o společném pootupu zesílila možnost prosa­ dit cokoliv vůli 51 procent proti vůli 49 procent národa. Zároveň však ještě hlouběji byla vyryta čára mezi »levi­ ci« a »pravicí«; neeprávná čára, poněvadž značná část příslušníků třetí socialistické strany stejně jasně, jako povinnost k svobodě a demokracii, cítí i svou povinnost k socialismu. Nemá i dojít k rozdvojeni národa, bylo by potřebí spíše .silnější, ne! slabší sociální demokracie. To si uvědomuje i její politický odpůrce. Volič v příštích voobách měll by spíše rozdělit vliv stran, než posilovat strany, tíhnouci k majoritám; pluralismus, rozdělení moci na více činitelů, je i zde podporou demokracie. Volič se však nerozhoduje podle toho, co je nejvhodnější, aile po• dle toho, co strana slibuje -svým dosavadním postupem dodržet i v budoucnu; a podle toho, co je výhodné pro něj.

•

Mělo-li smysl, že po revoluci byla obnovena vedle strany komunistické strana sociálně demokratická, bylo třeba, aby linie vedení by'la pevná. Demise ministra Ma· jera nebyila ranou do vody. Po prvé tu ministr položil na váhu otázku vlastni odpovědnosti proti výhodám, ply­ noucím z drženi moci. Ukázala se tu rozdvojenost pohle­ dů na Fierlingrův postup, i když demísi vzal pak ministr Majer zpět. Odpůrci sociá:lni demokracie tvrdili po revo­ luci, že vznikla jen proto, aby hlasy, jež by nikdy- ne­ ziskali komunisté, byly zachovány marxistické levici. To však nebyl smysl obnovy sociálni demokracie a její po­ litiky. Škoda, která vznikla na Slovensku neobnovením sociální demokracie v báňskobystfickém povstánt, resp.

*434*

**po** osvobozeni, je důkazem, že existence sociálně demo­ kratické strany je nutná pro demokracii, nechceme-li do• spět k protikladu neodstiněné pravice a levice ve vnitřni politice, protiklad který je nebe7JPečný i *s* hlediska po· litiky mezinárodru.

Gottwaldova prognosa o jednotné straně socialistické **by** ukazovala na konečný vtvoj ke třem stranám, o nichž v Londýně uvažoval již president Beneš. Na pravici byla by pak patrně skupina voličů nesocialistických, ve středu nemarxistití socialisté-demokrati a na levici silná stra­ na socialistická; nikoliv však tak silná, jako je dnešní úhrn hlasů komunistů a sociálních demokratd. Dospěje­ me k tomuto řešeni? Jistě bude na překážku hodně věci osobních; a bez vývoje **a** skutečného vyzrání lidu k od­ povědné politice, bez opravdových vddčich osobností i ve vedeni stran je toto řešení ještě daleké. Znamenalo by i změnu struktur jiných stran, zejména strany národně socialistické, jež by snad pozbyla členstva nesocia,listické. ho, soustředila by však i hlasy mnohých sociálních demo­ kratů-nemarxistů.

•

Dohodu FierlingerGottwald nepovažuji zatim členové Národní fronty za dlouhodobou a definitivní v oné for­ mě, jak byla publikována. Již pr.oto nikoliv, že současně s její proklamaci se pokusili sociální demokrati o obnovu jednání s národními socialisty o socialistický blok; po­ mohla·li komunistům z bezděčně přivoděné isolace, ne­ bude jim nic bránit v tom, aby ve volební kampani vy­ táhli všechny milionářské trumfy i proti sociálním demo­ kratům: jen zde mohou z es 1 a bit soc.-dem. kádry **a** zesí!lit blok svých voličů, nikoliv na »pravici«, Co bylo bezprostředním důvodem k uzavřeni dohody? Koluje o tom mnoho divokých pověstí, mezi nimiž nechybí ani zminka o hrozbě pučem. Jsou příliš průhledné, než aby čtenář je nekriticky přejímal. Důvodů, proč sociální d mokrati považovali dohodu s komunisty za nutnou, je však přesto několik. Strach, že se komunisté přes hlavy sociálních demokratů dohodnou ve vládě s národními so· cialisty, jako se to stalo na jaře? Nebezpečí, že parita po· dle voleb z května 1946 bude do důsledků prosazována i v posicích hospodářských a že tím ztratí sociální demo• krati řadu vedoucích míst? Důvěrná hohoda z předre­ voluční doby o společném postupu vůdců obou stran a hrozba, že bude dohoda publikována? Snaha, ov'ládnout všechny posice ve straně úspěšným politickým manév.rem ještě před listopadovým sjezdem? Otázky osobni a věcné se tu spojuji a nikdo se nedopátrá nejvlastnějších příčin. které tu nebo onu vedoucí osobnost vedly k jednání a které zase toho ěi druhého funkcionáře strany vedou k tomu, aby ne p r o n á š e 1 svého hlasu o dohodě a ne­ dával v této chvíli své jméno všanc ani pro, ni proti.

Národní fronta je nyní pevnější, než byla před milio­ nářskou bouři. Není to důsledkem. pouze dohody '.Fierlin­ ger-Gottwá:i. Neklidné dítě se vybouřilo; nadto má ještě v ruce krabi u prskavek, jež nezvlhly a zazáří v před­ volebním ohňostroji. Jeho slabší sourozenec vf, že nebu· de chvíli ohrožován a že si v koutku může olizovat rány. **A** druhé strany Národtú fronty si spočítaly, ž\_e 49 procent neni o mnoho méně než 51, že ústava potřebuje kvalifi­ kovanou většinu a že proces dělení veřejného majetku není ještě skončen; že zkrátka bez nich Národni fronta není možná. A nepraví Oskar Wilde moudře, že dvě přl­ telkyně mohou být přítelkyněmi na celý život teprv tehdy, jestliže se nejprve na smrt pohádaly?

•

Jest však jiný aspekt celé dohody: mezinárodní. Dru•

h.i internacionála nebyla obnovena a náměstek minister­ ského předsedy Fierlinger prohlásil při své cestě do Pol­ ska, že nebude obnovena, aby nebyly zvyšovány ideolo­ gické třenice mezi komunisty a sociálními demokraty. Ye skutečnosti však iak socicihú demokracie, tak i komu-

Dnesetv

.Dis.tě projel{ujl snahy o .bi't&nacionA11.nl dohodu stran v jednotliYicb státech.

.soclámi demomacie ěeskos101'enská podnikfa *\V* po­ sletilmch dvou !etech nekoli.k.I:át pokus .o pevnější meziná­ rom v.awn .sociálně demokr.atiolcyob stran tev,i,opský.ch. Zúčastňovala :se iotensivně .sjezdů, jakými ib.JYl\_y.na př. SJiezd -ve -Š:výcareah nebo.sjezd rjrhodoevro,pských.sociál­ mch !!lem.oM.atů w Bndapel!ti,-atObesilala i sjezey soudruž­ ských stran, :ve Francii, 1'It&ndsku či -v Polsku. Der

konce klidila lllevraživost kteří pozorovali,, že prsten m.:ime:macionály je :spínán neviffite'lným .kroui­ kem 'ínternacianály &-uhé *i* v ,těch zemich, j.ež považo­

vali zahra-dm ,doménu revalnční demokracie lromnn:is­ tické. Cesta ministra prumyslu do jihotjéhodní *a* .se-.vero­ výcho&.i Evropy lomkého ro'lru byla okamiiitě ,pttalyso· vána ,poti'tiekými cestmni mnkcionjj-ů lromunisti.ckýc:h. Vývoj v llesk-oslovensku, kde sociállti demcikiraci:e stilla *v* -posle'dtúm **roce** pevně *w* cbhadóbě demokl.:a.cie, zoek?lid­ ňoval vadoe komunistů. Zejména poukazováno na -politi­ lm sociáfuúťb demok<raihi ipolsk§,cb, k;teři.í pevně a určitě spo'lupr.a-cuji s olslcy:mi komunisty; jejich úlóha tie ;mad­ něj5:i o to. že je měn.I!\komunistu a víee sociálních demo­ kratú.

:Komunisté proklamovali 5. řLjna 1947 jasně, 1c čemu do­ šlo v jednám 7.ást'UJ>ť.Ú komunisfidkjch stran \_při j.ejic'h schůzce v Pcilsku. Zř:izení informačního b\_yra znamená p.i::akti&y o'bnovu kominterny, i ltd\_yz sídlem bude ten.to­ kr.át Bě1ehrad. V pnohlfilleni .se jasně oosuzuji pravicové tendence vútlcú socialistickýcn stran 'Z padu, chv,ail.enaje spolupráce, **.k niž** dochází m sociálními demokraty **a** komunisty v Ceslroslovenslro, Po1sku, Rumunsku, Ma­ ďarsku -atd. **S** tdhoto hleoiska je aohodu iF'ier1inger-Gott­ w.ald poouzoyat jako posí'leru mezinárodního sociaNmc­ kého bloku o širší -základně, ke které doclr.raí ve východ­ ní Evropě.

Jallrn v celém svetě, tak i ve vnitřní politice doébázi **k** pevnějšímu předělu hranic mezi svě1iem aemokra.c1e individuallistické a Jrnlektivnl, socialismem idealisticKým a ma'teri.alistiékým.1Jkázal\_y-li drubé str.an\_y Národ. fr.on-tY na povinnost, d o h o d n o u t .s e v r **á.m** c i c e1 .é h o n á­

r o a a, ne v rámci bloků, nfWodo.eňujme varovný mo·

jsme předpokláda'li. Sucho .zafflilo naši platební bilanci

**o** deset .miliard.

Zchudli jsme i -,, .nánodním důc.boou... .Necbf ztrátu nakonec ponese ta nebo ona vrstva obyvatel - je jisté, že hodnot.a ..z.emědě'lské \_produkce porlle předvál.ečného p:nůměru **činiila** v cenách .z roku l.946 asi 58 miliand K.čs, kdezlto .hodnota, dosažená Y r.oce ll946 jen asi 44 .milia.r.d, a hodnota v roce 1947 podle odhadu asi 38 miliard. Tyto poslední odhady jsou vzaty z dlouhruiobého p 1 á nu s,o ci á l.n i ,d .e m.o k ;r a ,c i,e, jeb.oi první p.olovlnu .30. zá­ ři p.ňedseda .s.tnm.y odw.zd.aJ předsedovi v<liídy jak-0 pod· klad k dednán.í ústiíedni pláncr.v.ací kontlse. *V* plán.u za· tím .najson kapidioly o otňehě a dii.stribuci, .o k,uJtu.ň

veř.ejnéIáv! a tnic.tvt jei.budou hotovy .a.si dří­ ve, než vyjde 1;ato stat.

•

Tak.-ép U1.e t ka !komun ,i stůj,eho.to v.a. Viděl jsem ji, je to tlustá kniha, avšak nedali do ni nahléd­ nout. Zato naznačili, že předseda strany Gottwald plán prostudoval a sou,hlasí s ním. Předseda vlády Gottwald p1im od p'I:ed.sedy sm:an.y daslild nedostal.

**N** -á **r** o dni s o ,e i a1 i s t é ,de>konči sv:é prob1ášcni • zásad o éFlt'uhodobém plánováni paimě ještě v tomto týdnu. »Div.il ibyste .se tam11, kolik věci bude Y souladu

**s** plánem -sociámc:b demokratů,-« up02ionňo;val jeden z ivúdců strany. >i5ude to -vypadat, ako b:1 :zonlci fiedné strany některé pasáže opisovali -z prací druhé strany, ai1 při px.áci je.aru o dru'hý.chYMěli.«

**O** zásadové ěásti ;plánu 11ociálnieh demokratů, jediné, klterá byh1 ,do .nzáv.erky tohoto lČÍSfa Iiln ška zveře.iiněna, řekl .mlilmmůstioký národohas.podáiř: »To Ji dobllé; .se vším můžeme, lil\Yslim, souhlasit, :až na zásatlu posuvné pěti­ le.tilcy-\_ Vnnacovávat .hospodáfslcy :Plán *ži* roku vždy na pět let dopředu, to óe neúměmé zatěžováni plá­ lll.O\Vaciho a:pat:áltu.«

»Kommristiclcy plán neznám,« fe1cll.v sobotu vedoucí náTotfoh0spodář -soci llne aemo1r;ra'tíclcy; »jjen jsem slylie1,

ment tohoto návrhu. Znamená asi iolfk že n e·c h c e­

0

m e v1 d ě t n á r o d r o z d v o j en. .Ze c e *.s* t a *s* o c i­ a1 *ismu* nemá být oddělována od cesty de· ro o!k r a c i osvobozováni člověka od vy.kořistováni nemá býti uskutečněno, aniž dosaženo .konce vykořisto­ vani nesvobodou .ducliovni. Zár.oveň však v této éhriil. je třeba, aby všichni., k,d o heslo soci a]·i s II). u ma,ái v pr o *g* r .a m u a v e .štít-u, ne d a li se o d s v é c es­ ty .z dr z o vat těmi, kdo *1.e* hes1em socialismu jen z'l.eh­ ka a nedávno na1ře1,i. DávJta z Jlll1íonový.c.b majeťkú nenl

tou ksocialismu; není dolconce ani krůčkem k .němu je-1i navržena tak nep".lánoví'ťě a -talt krátkodobě, jak *se* .původně stalo. Cestou k socialismu .a k demo'kracň je -d ob. o d a -všech stran N á r o 'ti n' i fr on t y o tem? kčly a jak dltěji připxa-vit pro soci-alisrnus celý národ nejen podmínkami. hmotnjm.i,, 11evo1'Ucemi instituci, -a1e i podmmkami duchovními, r e­

v o 1 u c e mi srdcí a h1 a v.

že komumsté odhačlují stouprrntí národnfuo duchodu za pět 1et dva ai :tfilkrát tak vysolko j-alco vy. My j&me skrom­ nější, my oohadujem . že národ zbohatne za rok asi o ·I>Mprocent.« •

>Sociálně demokratický jplán ovšem znám,« řekl ttiliož dne vedouci Iiárodo'hai:;podái' KSC; »už jsem k němu na­ psal obsáhlé pfip<mtln1cy\_Múžet.e dát do novin, .že tento·

.kit:át nebude .o věci .musi\_t jednat ani vláda ani hospo­ dái:s1m Nároc1n.i fronta, že .se muže pustit do práce rov­ nou ústřední p1ánov.ací komise.«

- 'llo je -vlastně také Nánodni ironta. -

»Ano, a jeminečně fungující. Představte si, ze je to sbor s v:elkou výkonnosti, *v* .němž se dosud am jednou nehlasovalo. V.Aechno končilo dohodotL«

Zdá se, :že tentokrát ·s plánem nebude nadměrných pot·**lZ**-**'1.**

**na**,,

*Bohiimil* ***B* í** *l e* ***k***

**bos**

, ..,

**o ar**

d

- **A** jakié máte vy názo•ry .na dlouhodobé plá'novooi'l

Jeden z vedoucích národohospodářů 'Strany lidOVié měl tyto llázory: ,Alby ;pa pěti!letce nebyla již žádná le't!ka.«

•

**·aksenámpovedezar-0k-azapětlet?**

Zchuélli. jsme.

Such.o způsobilo, že letos nemůžeme vyv.ézt cukr, ječmen a slad .asi za 4 m.ilia.r.dy Jkqn.m. 1SuchQ zp.ůsobilo, že budeme muset dovézt **o 6** miliard více potravin, než

»Víte, při dělávání dvouletky lidovci přistoupili jen na iplá:nav.á.D.í uměsek., ,čili j.::,Ji\_ my iíkáme, úzkých pro­ filů,""'\TYkládal. později Jeden z tvůrců sociáJ.ně demokir.a­ tického jplánu. ,Dvouletka byla plánem pro dobu n-e,d o­

s .t.a t.k .. .ay-Jlak budoucí pětiletka bude již řešit sou- těsky **v o** db y tu.« •

*435*

**Dneset<:.,**

* Chtěl bych vědět víc o plánu sociálních demo­ kratů. Je jediný dosud venku. Ale promiňte; většinu lidí nakonec nezajímá, co se jak plánuj\_e. To je vaše st11- rost. Lidi sp zajímá, zda se jim p ó v e d e 1 í p n e b o h1lř.

Odpověděl: »Spotřeba každého člověka bude kon­ cem roku 1953 uspokojena průměrně o dvacet pět pro­ cent lépe než v roce 1948, a tedy asi o 35 procent lépe než v roce 1937.

* Jak je to možné?

»Vypočetli jsme, že československý průmysl bez prů­ myslu stavebního může dosáhnout za rozumného hospo­ dářského plánu do roku 1953 o 25 procent vyšší výrobu, než koncem roku 1948. Ta, jak víte z dvouletého plánu, má v průmyslu překročit celkovou úroveň výroby z ro­ ku 1937 o 10 procent. No, a 25 plus 10 je 35. To se ovšem týká průmyslové výroby, Nebudeme však daleko od pravdy, řekneme:-li, že i potřeba stoupne úměrně. To platí zejména proto, že vývoz a dovoz se musí zhruba vyrovnat.«

•

Pokud je známo, nebyla konkretní čísla plánu ještě nikde zveřejněna. Sociální demokrati chtějí, aby se roz­ pravy o hlavních zásadách a hlavních cilech plánu účast-

* níla co nejširší veřejnost. Chtějí dosáhnout o základních směrnic[ch plánu »spontánní dohody mezi všemi poli­ tickými stranami«,. Věří, že jen cesta široké rozpravy jak ve straně tak v celém národě je slučitelná *s* demo­ kracii. Dobře tedy, zde je podklad k rozpravě:

Celková průmyslová produkce (výroba a služby) má stoupnout za období 1949 až 1953 o 26 procent. Počet pracovníků v průmyslu za tutéž dobu vzroste o pět pro­ cent. Dnes máme v republice 12.2 milionu obyvatel. V roce 1953 jich bude asi 12.5 milionu. Z př}P.istku 300.000 osob se dostane průmystu-z 65.000 • "ňíků. Je totak? Bude-li přírůstek větší, což se může stát zejména na Slovensku, pak dostane přidáno stavebnictví.

Pracovní výkonnost .pro celý průmysl se musí zvýšit průměrně o 20 procent. Je to možné?

Rychlost, vzrůstu klíčových průmyslových odvětví, které mají rozhodující vliv na celé naše hospodářství, musí být rychlejší než jinde. Proto se dostane tři čtvrtin plánovaných investic do průmyslu báňského, energetic:­ kého, hutního, chemického a do značných části kovoprů­ myslu i průmyslu kamene: zemin a keramiky.

Uh I i : Dnes se pomer mezi těžbou uhlí černého **a** hnědého změnil ve prospěch hnědého uhli, a zde zase ve prospěch méněcenných druhů. Jakost kamenného uhlí je dnes horší asi o šest procent a hnědého asi o de­ set procent. což způsobuje na nevhodných topeništích daleko vyšší zhoršeni topné ekonomie. Je nutno obnovit a vystavět {řidírny a pračky uhlí, zejména ústřední úpravnu uhlí v Komořanech na Mostecku - jinak by 1;e značná část těžby stala neprodejnou. Nová topeniště velkých a středních /spotřebitelů je třeba přebudovat na hospodárné využití uhlí drobného zrnění nebo méně hod­ notného složeni. Sladit nová topeniště s dopravní oblasti té či oné pánve. A využívat odpadové te,p1o a vedlejší produkty při spotřebě uhlí v podniku i v blízkých pod­ nicích. - Koksovny byly za války předimensovány, ty přebytečné je nutno rušit.

2 e 1 e z n á r u d a : Těžba stoupne nepatrně. Stejně t/\žba rud ostatních. Je třeba pečovat o uran á o prů­ zkum naftových oblasti. '

S velkým rozmnožením pracovníků v dolech se ne­ počítá Je třeba vyměnit přestárlé a nemocné, zvýšit vý­ konnost, mechanisovat v největší míře a zajistit horní­ kům byty výstavbou nových domů, i přesídlením pensistů do zdravějších krajů.

E n e r g i e : Třeba budovat tepelné elektrárny v blíz­ kosti dolů pro podřadné druhy uhlf, přesouvat výrobu·

lektrické energie na vodní elektrárny, prohloubit elek­ trisaci venkova, ptůmysl1:1, živnosti i domácnosti, podpo-

*436*

rovat zároveň spotřebu plynu **a** stavět účelné dálkové plynovody. Spotřeba rychle stoupá; spotřeba elektřiny se do roku 1953 zvýší asi o 37 procent a spotřeba plynu

.asi o 43 procent proti roku 1948. V roce 1948 dovezeme 250 mil. kWh, v roce 1953 400 kWh. Po soustředění vý­ roby stoupne výkon na zaměstnance ze 120.000 kWh ročně v roce 1948 na 175.000 kWh v roce 1953, tedy o více než 70 procent. V závodních elektrárnách se ovšem poměry změní celkem málo. Zvýšeným výkonem se podstatně zlevní cena elektřiny - i plynu.

Hu tě : Rekonstrukce vyžaduje nejvyššího výkonu. Musíme se přiblížit předválečné výrobě v západních ze­ mích - 250 kg oceli na osobu a zvýšit výrobu do roku 1953 na 130 procent proti roku 1948. Musíme také věno­ vat zvýšenou péči sběru starého materiálu.

K o v op r ů my s 1: Dojde k částečnému přesunu od hrubších výrobků k jemnějším. V nich je vyšší podil prá­ ce proti materiálu. Tím se v roce 1953 zvýší skutečná hodnota kovových výrobků proti roku **1948** ne na 130, nýbrž na 135- procent. Bude třeba opatřit zařízeni pro ústřední topení do 225.000 bytů, počítat s poklesem ve výrobě normálních vagonů a se stoupnutím výroby va­ goml speciálních, dále těžkých nákladních aut *s* přívěs­ nými vozy o celkové nosnosti 15 tun a sedlových trak­ torů s přívěsným vozem o nosnosti 12 až 15 tun. Osobní automobil musí být o tolik levnější, aby se stal opravdu lidovým dopravním prostředkem. To platí i o motocyk­ lech a jízdních kolech. A stupňovat výrobu spotřebního zboží: elektrické a plynové spotřebiče všeho druhu, při­ stroje pro mechanísované domácnosti, a ovšem, rozhla­ sové přijímače.

1. celkového množství kovových výrobků vyvezeme 25 až 30 procent. Výkon ve výrobě může stoupnout na 122 procent proti roku 1948, takže v roce 1953 při hod­ notě 135 postali llQ DfOCent zaměstnanc\i. roku 1948. Chem i e : Na uhe,-rÍé basi budou dvě' nejdůležitější střediska: u Mostu, Falknova a Ústí, a na Ostravsku, kde bude i výroba synthetického dusíku. Chemický průmysl se bude budovat ještě v oblasti Kolín-Pardubice, na Přerovsku a v Bratislavě, Srnolenici, Sen1ci, v Novácích **a v** Pohroni. Základem chemické výroby na Slovensku

- i jiných průmyslů - bude ovšem dřevo. Na Sloven­ sku je třeba i nové refinerie. Stalinovy závody zůstanou zachovány v nynější kapacitě, ovšem s moderním zaří­ zením, které umožni zpracovávat horší uhli na pohonné látky lépe, než je tomu dnes. Nezapomínejme, že osla­ beni německého chemického průmyslu otevřelo naši chemii dokořán trhy ve střední i jihovýchodní Evropě. Hodnota vývozu v roce 1953 stoupne asi na dvě miliardy, výroba z 20 miliard v roce 1948 ·na 25 miliard v roce 1953. Především se zvýší výroba hnojiv, umělého hed­ vábí, tříslovin, umělých hmot, léčiv, rozpustidel **a** ze­ jména mýdla. Výstavba a modernisace zvýší výkon o 25 procent, takže pro zvýšenou výrobu postačí nynější po­ čet zaměstnanců.

Dosud jsme hovořili o prvovýrobě a o investičnícli statcích, o něž bude po řadu let v cizině ve1'ký zájem. **A** to nejen na Východě **a** ve střední Evropě - také na Západě - a jaký zájem! Jinde bude třeba výrobu omezit.

S k 1o : Zahraniční trhy jsou dnes z části saturovány našim i cizím zbožím, dovozu zbytného zboží se evropské státy (všechny až na Belgii a Švýcarsko} bráni již dnes - a zámořské se jim bude bránit zítra nebo po­ zítří. Zahraniční soutěž je v některých druzích levnější a dobývá naše stará odbytiště, zvláště proto, že jsme mnohde ještě nemohli plně navázat předválečná spojeni. Proto: nepředpokládat, že výroba skla u nás stoupne od roku 1948 do roku 1953 o více než 10 procent. Budeme ovšem nově budovat výrobu c emického skla a automa­ tickou výrobu trubek, na žárovky a na »studené světlo«. Počet zaměs cianců ve sklářství se koncem roku 1953 sníží proti roku 1948 o 10 procent.

Dnesetv

Kámen, zeminy, keramik a: Plán zvýšit do· **savadni** životní úroveň vyžaduje výrobu velkého množ· ství stavebního materiálu. Můžeme počítat i se značným vývozem; zvýšíme výrobu v pěti letech (do roku 1953) o 40 procent. - Proti předválečným časům chybí to· muto průmyslu dnes 30 až 40.000 pracovníků. Podle zkušenosti z jiných států m4síme předpokládat, že jde **o** trvalý zjev. Proto lze potíže řešit jen rozsáhlou mecha­ nisaci a racionalisaci výroby. Ušetříme lidskou práci, palivo - a je1ikož jde o podstatné složky výrobních ná­ kladů, ceny se nám sníží velmi podstatně. Výkon lze zvý­ šit za pět [et o 15 až 20 procent; potřebu zaměstnanců

- asi o 16.000 více než v roce 1948 - musíme zajistit zejména mzdovou a sociální politikou.

Pap i r, graf i k a : Spotřeba papíru na hlavu se stále zvyšuje. V letech 1948 až 1953 se zvýši ještě o 3 až 4 kilogramy na hlavu. Vývoz má dosáhnout 20 až 27 pro­ cent celkové výroby. Vývoz lepenky zůstane asi na dneš· ni výši, vývoz buničiny možno zvýšit na 20 až 25 procent celkové výroby. Ovšem nezapomínejme, že **v** roce 1950 uvedou Spojené státy do provozu velké celulosky vUSA, které budou *s* to krýt celou světovou spotřebu. Soutěž bude v jakosti a v cenách. V jakosti.sulfitové celulosy obstojíme ve světové soutěži již dnes. - Dnešní vývoz výrobků z papíru bude možno roku 1953 zdvojnásobit. '!/ývoz knih a tisků může v témže roce dosáhnout 10 pro­ cent naší tiskové produkce. **A** co je velmi významné: papír se vyrábí z 92 procent z domácích surovin. Pos!a· víme mimo jiné moderní stroj na rotační papír **a** pří­ slušnou brusírnu, nový stroj lepenkový i papírenský. Zavedením výroby sulfitového lihu z odpadových vod uchráníme ryby, jež dnes v odpadových vodách hynou. Celková výroba v papíru a grafice se do roku 1953 zvýší **10** 30 procent - při témž počtu zaměstnanců jako v roce **19.48.**

D ř- ev o : V,ývoz řeziva bud nutno omezit co nej· **'Vice,** výroba v toce 1953 stoupne esi na 130 procent proti roku 1948. Výroba pil zůstane na výši roku 1948. Proto; větší vývoz nábytku, dyh a překližek! Zvláště na Slo­

:vensku!

T ex ti 1 : Spotřeba se velmi zvýší, také potřeba spe· ciálnich tkanin, zvláště pro kožedělný a gumárenský průmysl. Suroviny jsou ze zahraničí - v roce 1948 do­ konce z 88 procent celkové potřeby surovin. Proto: vy­ vážet jen jakost, a co nejvíc hotových výrobků, oděvy atd. Rozšířit plochu jakastního lnu„ i chov ovcí. Z 12 procent zvýšíme do roku 1953 surovinnou základnu **na** 25 procent. Výrobu zvýšíme o 15 procent, *s* počtem děl• níků o 4 procenta nižším proti roku 1948.

K ů ž e, gum a : V roce 1948 má být spotřeba jako

* + roce 1937: 2.25 párů na obyvatele ročně. **V** roce 1953 vzroste spotřeba na 3.5 páru. Vývoz jakostnějších a pře­ pychovějších druhů, poptávka by byla. Doma zvýšíme

,výrobní kapacitu jen u gumových holínek a u obuvi pro děti do čtyř let. Dobudováním pneumatikárny v Pú­ chově na Slovensku budeme v čele moderní výroby pneumatik, zásobíme zcela dostatečně domácí trh, zbude dost na vývoz.

P i v o : Obnovíme mírovou stupňovitost od roku 1949. Více piva lahvového (láhve!), rovněž stoupá obliba **piva** černého. Větší výrobu, stejný počet pracovníků. M1 ý n y : Dnešní kapacita převyšuje trojnásobně spotřebu. Proto: zavřít nerentabilní podniky *s* ohledem

na potřeby zemědělských oblasti.

Cu k r : Spojit výrobu *s* výrobou lihu. (Osm nových sulfitových lihovarů. Uvolněni zaměstnanců z celého od­

:větví.) S dlouholetou příznivou cukerní vývozní kon­ junkturou nelze počítat. Vyrábět často jen těžkou šfávu, takže udržfme menší počet cukrovarů v provozu po

:větší část roku. Budou sušené řízky jako krmiva. Nový závod ve Slezsku.

U m ě 1 é t u k y : Dovážet pro ně raději suroviny než lé!rahé tuky živočišné. Racionalisací se uvolni jistý počet **pr.acovnfk4.**

Co k o lá d a, cukrovinky: Velká výroba, velká spotřeba, v každé rodině pravidelně. Postačí méně pra­ covníků, stejný počet závodů. Provést specialisaci: dnes všechny továrny dělají snad všechny druhy. Při výrobě těstovin posunout práci z domácnosti do továrny. Vy­ tvořit větší jednotky.

Ch 1 ad i r n y, mra z i r ny: Budovat,.budovat. Zná• mé návrhy. •

M 1 é k o : Vice, přesun z dráhy na autotanky, na láhvové mléko, později z hliníku, jednou z nerezu. Vy­ rábět mléčné zmrzliny. Dodávat mléčné výrobky v pů­ vodním, čistém ba1eni.

Z e mě d ě 1st ví : Nebudou kolchozy. Nebudou sov­ chozy. Nebudou trpasličí statky. Nebudou velkostatky nad 50 hektarů - jen na šlechtitelství, chovatelství, vý­ zkum. Provést rozsáhlé sceleni pozemků - úplně *v* po­ hraničí, na půl milionu hektarů ve vnitrozemí. A vše dobrovolně - kdo odejde z vnitrozemí, dostane lepši půdu v pohraničí. Obec, která se dobrovolně brzy scelí, dostane dříve stroje než ostatní. Nelze počítat, že získá­ me do zemědělství bývalý poč.et pracovnikd. Proto: orga­ nisovat na podkladě nynějších pracovních sil. **Jak?** Dát novbu plochu trpasličím podnikům, kde .lidská práce není dost využita, **a** umožnit velkorysé užiti strojů na scelené půdě. Na.še zemědělství, odhaduji sociální demokrati, potřebuje k úplné mechanisaci asi 100.000 až 130.000 traktorů. V pětiletém plánu jich vyrobíme 50.000. Tím uspoříme 100.000 koni - proto může být víc o 100.0U0 dojnic. A těmi traktory zároveň uspoříme do 5 let na

50.000 pracovních sil. Dnes chybí celému zemědělství

60.000 stálých pracovníků.

Jinak: snížit osev, zvýšit krmivovou základnu. Přejít opět na řádné střídavé hospodářství. A pěstovat ty druhy obHí a ten druh zvířat tam, kde jsou pro to optimální pod 0 mili ů,. vocných stromků a 2 milio y. ,: ovocnýcnlreřii, a 50 procent dosavadního stavu včel.

A náležitý finanční fond, který by z cenových srážek y dobách úrody vytvořil zálohu pro čas úrody.

Zásada v zemědělství, jako všude jinde: o cenách vý­ robků musí rozhodovat výrobní náklady. Proto snižovat ceny zemědělských výrobnic:h prostředků - a tím cen potravin. A všude ceny jednotné. Investice, včetně oprav, 8-10 miliard ročně. Cást hradit levným úvěrem.

•

**Z á** v ě r : Podáváme jen strohý výtah z obsáhlého plánu. **A** jen prim a vi st a komentář: Není dost po­ drobný. Je to často spíše program než plán. Na kontrolu čísel, kritiku jednotlivosti je času dost. A to není práce jen pro novináře, to je práce pro mnoho a mnoho'lidí. Vyhlídky nejsou špatné. Dohodnou-li se strany, **a** jsou-li naznačené perspektivy v podstat,ě správné, pak se nám **v** roce 1953 povede opravdu dobře. A hlavně: pohyb na půdě má být dobrovolný, a pohyb v průmyslu z oboru do oboru rovněž. Sociální demokrati jsou přesvědčeni, že nebude třeba užít nařizovacích method, k nimž sně­ movna již dala vládě plnou moc. Postačí vhodná poli­ tika cenovek a mzdová, bytová a kulturní. To podle so­ ciální demokracie dá možnost životu svobodnému a tím snad i šťastnému.

**otázky a odpovědi**

*Miloš S i* ***f e r.***

**Boj o vše**

**Profesor** Albert Einstein prl)hlásil po první světové válce, kdy nejen v Ženevě, ale všude statečně a nekompromisně **hájil věc svobody.** d\_eipokr!\_icie **a** pfe4evším míru. toto:

***'!,31***

--- **Bneseiv**

Vymika:jíci JlliJDŽ1Wit' mmilmi,ý,di ,:mer:arí lDl!lZilali, jak zá,­

vamfl *a* cilim. iESt mim.. Av.šak

j tirlmky maší dmlDy činÍI ten1ID mr:mmi ID{)žadavek. e eněmn otráz'kmin°dP!!l"fm,Jin11 miliso o .li1l1stv.ai a ak1!w.ní účast na řešení mírového problému věci které se ž &-ě!t- neruiiže voommemtL

Je třeba si ujasnit, že ony mocné průmyslové il!QllÍniv:, lderé -mají IJ).lml Díl v,ýmhě zbl3l!liÍ,, $e stan pr<Jti pclmjné ÚlmilVě. splil'.lllýcli.otázek a že vlády jso11 :S m dái jem t.ehmy oltlm1i> dníclmilielnm dle. ismm:-li si ireimrum podporou většiny občanstva. V naší ddlně. demmilm:a&ké

ní.:fmmy závm aSll!lll. lllámdii aen .ma nicln :Samý toho musí

býti .kamý jedrutt,lir.-ec. vžd\_y pamětliv.

•

Kdw.ž lisem jmiil smiň d!lslw kl..itllmáni,,"1tadlrnéma rll!mlDV<n"JJI! Bli!llllilru.!Da Bamese,.s P. F,er.clii,nandema Pe­

**-pelmmJejové „Velké-** pětky,". Bývá obvmollfán. často **oe-**

-i,ráv.em. že si 1ll1Ůl1'lÍYá s tllúnl9'"**a** VYhlašwge vá.Lky.

8. Lamm.111nt 1DUP0NT, JKesidemll! Cmn1!)agmie D1J11»CJmt **de** Neru:rut-s. Ovládá největší cllemre!té komcernw světa a jemu také nfil.ežejl hlavni' t . vYt'ábě§kí altomo­ vé pumy. Presto,žejeho jméno mámkčlozná. je V"' dovým ,rinein lu. Jeho spoleěnost se rGZkládá **v** četné i,oárazené a pňř.azené pedm"ky **a** Sl!>Ollečností.

1TJIWh<15'1!ranrwu i,ilsobnost nelze -ani v.vpočítat.

1. .AllEi:ed P. SLOAN J;r\_ president General Mators. Jeho

.spo1ečnast vyrábí věrsmu strojú pro americkJi vozidla. letadla a ledě.

- Kauffimnan KETJ.ER, pxesidemt Cln:vsler CQrperation. v;málezee nové aemdynanůeké limie amerických. v Bývá naz.ývm, ...Blill-Dog".

1. Elllgeme GB.ACE, 'l)reident B5llnlehemn Steel C<m>cma- 1!i.enň. spěl velmi k v;ítězstvi 53llajencl svými 'PallD.Cén.

rGJJ#mu, nezmamemo il!I. ie se býv.m\ý-1P -..ézeň m­

stiwá i:iného šihQ innlimdléh.oi Viézně am nňc lWlilWl!li'éln Zlna:ms..enafo i'ID, iie T<ěl:: 1t'I'<Wtbr .a sw:i'lmďy fe. lBi!lldlmo háňit vš de a za v.šech olmbtDslií. a to 1!&eba i 1m>ti vlammímn

straně. Znarcemalo 111!. ž-e kr.irtiiilta ( a ť.a ueiíeiná )' je m1lli!má i se .stram Jimm.umsi!y-. bramemU.m tm., *ie* lll'V!Y v tCllmto sllm jsou iprál\iěijem 'l!IOIJrl111v:;mrrů.

liuje měřftlto DTO tri,ěliwS'tvyžadw,ie smuI přilii; mnoh1!1. N"ilI!Dléněnovmáf tázu Permntkova by se lleměl dát 1'JÍL\fy" strhnout k n..Pllvážené vě1a nebo ien k jedinému sfovu. je:lmž tón ji,! vulgární. Bob jsem nevěděl, ie byil', Peroutka povolán z koncentračního tábora, abv pnkrafoval ve své prá­ ci a že tuto oro někoho jiného lákavou na'bfďku stateěně odmítl a Taději, n-..st1!Rl1'ňll ou ees'tlíl 'Zl!lětt za-ostnatý 1llrat. Nll:P!!>depsal jsem se eelým jménem, 'Proillt!Jii! meffe jméno, je! málokdo zná, nemělo v dmi€ s fád'l'JVv\_ý2mam.

*·Touži-.11*však čás.t veiíe.inasti PO dwrazu, že kommrlsta může projevit svúj vlast.ní náz.Gr a fo ťřeba vefej.ne. m má odvahu se oruie,nsaL budiž 11 tem.to <Wkaz ď'án:

•

.Př.ed časem mi V)Vtkl. " Jl)fá,telskiéro l!GWilDUll'U. .soudruh Vacek. fa;třed:raí .sekretář Jnli> mláciez. že, Jru>je. náze>ry na jisté .atázky byJy 'P .ab,str.aikil:ni .a tím skresleDé. Jeh(i) kri­ tiku jsem považoval za velmi podnětnou. neboť mi po­ mohla odkrýt mnohé z omyht iichž jsem se dopouštěl. Je tfobla pcvat Y:ŽdiV kamk.ne.tně, oGl!ile .m!S.Pmrně zjiš.tělilých

:fak:t ...

Přim.áv.ám se. ie moje C!lmešmi.. &tmaOiVisklil neaí v Sli>w.adil s v-.aršav.ským /PIIQ Slilild Ji2!?,?!0fJmlllÍm. nebo ě :t:GZummm .t:.ěkclikla mw.šlemikám, ňež o'bs•.ňe.

1.Be'lauiel :iEein riisml. že meisem 'Sámii. 1?mt!mÍ!llm *terl&.r d:va* mnm cyniiltajjíciimo'IDOEl!řeilm a l"VZI1mo cili!ail:alkrtletn!I. dv.a immže. k nimž dia.vám oapmsto.u clTh:v.ěra. SOllldirui:i.a 'lllll1iv. l!>rmf: lir; Al'roliSta KGimana .a smuirul'la Vac'lta. ah,y la ě Eiiedimaili fasn-a v těeliEtioGltazkáelil

* 1. *V* Prcd:J.lášen! 'Se. praví-:- .,'Spo5'ené s'l!át-v a :spolir s nimi

.Ande si vytyčfly ve válce Jiný *al.:* zbavřt se lrnnkul'entu na triích eckQ, J1rPOnsko) a upevnit své dominuňió iro­ staveni."

Cíle si vYtyčuji pouze lidé. Říkáme-li - Spojené státy -, myslíme tím zde určité osoby. Kdo je tedy míněn? Vláda, což by] pnesid.6m.t F. D. Roosevelt a jehu:i> kabianet ,semá.t2 Tak zv. ameri2tí m:iperia'listé'I?To -jsou především ti-ito pá­ nl!lvé:

1. Benjamin FAIRLESS. president United States .Steel Corporatiort, pán světové ocele. U. S. S. C. vYrabi více ocele než všechnw k!Wámlv '8!!>:větského svazu dohro­ mady. Postava obestřená tajemstvím. Když ho chtěla

.amenicltá Y :iJ;ios:t 11GIBIJ.a!. byJo itňeba stá;uek. Začal

ja!r..o hor.nik. tím byJ také jeho otec.

1. Ei.J,,gene HOLMAN. lill'esid.en.t -S.taraalarud .Oil c:!Gm,PSJ!IY,

zvaný „Šedá emine1 ce mezinárodní politiky", člen

letadlly a dě .

1. Thmaild W. DOUGLA&, president Doui;iasovy letecké společnosti!. která vyrobila a posla1a do '5Věta již 1Jolík letadel, že každE dNě. mi::nlley vziétá jeden doo1'(las.
2. HeJacy FORD .m. v.}{ráhl predev.šim .známá aut.a\_
3. Henmy- J. KAISER. Jll0tv;Ý arnneridcy milianmát. .finančml a imnm ma l!láit. tvim .,Lilierty slilip-/'. Na Pod­ zim :mm 1946 .lm žaloivaln nmimtister.stv.o financi. Vy­

šetmůici kmmi5i :se z.a1áJ.m.. m jclJ:o w\m.či dynamismus byl

semmítisíciJ:l"CC"f'D1anfm ziskem adměněm wd l!lfí­

ldšmě.

1. Paul **W.** LI'l!\CHili'I.ELO. presirumt Goooyear **Tyne m:id**

Rlllbber . viládne. nad Ilkem.

Nebo je míněno více než deset „hlavnídi podněcova.telú války y USA". .ktere. jmeooval Vy.šinskij! Nebo soad dó­ e .cEást Iidllíli.U. .S ěi vsiclmi abě:ané U- S.?

Zmamená tnvemená. věta. že ameťičtí vojáci mepadni v heji Plllllffi. fašismu., v boj[ za S'tilhsdlll a deru!!kraeii. ale Z2l zbiavem se konkurentů své vlasti? V tom případě by bylo n,t!l!hm.o u:mat. že. žmlmna"i !b imJD.erialis11a .llll:l)reli nťemril!řelni roky u Arnhermu pi:áŘ mejilllOili ebebrrdm mm:álli:1ll ...

-Z. Je kcmstatováno, že pelifil:a U: S. a .A'Ilg.!ie sméraje k- nOS11el'IÍ im1lleri-af'ISillu1 a k zardoušemi demokracie. B'liže 1ra.kteriseV'ána ta,t,o l')l!l'litiika pmufttazem na reji „faktickoll lupičs'k<mpodstafu". Smím se. ptát, v čem'Vá „fakticky l á ,:n,dstata"f' i.u1cy Spoien'.Ýcllsťatů a Ang'fie, -i;me­ ť@ci k posíleníeríalismn a k zardoušení deTWkraóe?

Jak se dá odůvudrút. že bylo v t:éťo rouvislosti rlŽiti:> pi:áv-é vjr.azu „faktiekv l!upiěskápods.tata-"?

- Dfile.se. obvtňrují U. .S.; .,Vét?rdsí -agresoři - němeěti

a jai,onšt:í vel'.l.mkaprtjailá'stičtí magnáti - jsoa f.l'řiDravov;áni

oj:enými staty americkými k nové úloze mají se stát ná­ ruóJ,em imperiaEst:ické polifily USA v EVI:opě a A:siL"

DOllll'lfa1al jsem se. že němečtí agresoři jako A.. von Krupp nebo ll:lředsta&-.1telě I. G.Facben jsou souzeni .nro svou zlo­ minou podporu agrese W-emecka, a nebylo mí znám.o, že jsou llalllllAk JPřii:ai:avov.áni ..k nov\_éj.,eště sti:ašnější.úraze a to Spo­ jenými stá.ty

P.msím teay e jmétia .deseti lllejvětšicla německých. agr mi .a v:elkolrapitaiustickfch magnfilú a o .i\árlkQvou. cbaaak· teristilm je;i1cli ma\_.ietlm a či.wlosti.

1. Da1ši obvinění: ,.Arsenál ta:ldii.ckýcln, prasffedldit. pauží­

van .i cin'lilil táhiWlem. e .neabyěej.mě r.ozmalillil:ý. K.mmhi,rnniiJ; se .zlile hra.zmy máruílínn, VYda::ačsiví a Jilá­ tlak, nizra.é ,methody 1i>.Glit:ické.lw a ekooomického nátislmil., p en( 'V'VUJŽÍmnI vnitii:míeb nmzpm;iii a k DGlSil.enf siV'Jch : všecluw te se .PJJ(i)Vádi DQd lihecálně,JjlaCticlmu Illllušmu.. ktená má Gk.lamait a maebytat. lidi. ,ma,yzoalÍiÍci .se v politice."

NelDN'ht mil !iliEUld zmá.Ju: že am.ettidt!á vláda JJ.1i1&1illr1!11:de jm!VJIDni iJlllllStř.emiky oož vláda .Jdlenék<ili zb.vvaiiícl ve'llllwei. Prosím proto o uveden[ několika vvznačných zločtn.il vydě­ račství, podplácení atd., kterých se dopustila v poslední době.

***38***

- ,.

Dnesetv

1. Je třeba považovat nesocialistickou stranu lidovou za **stranu** zrádcovskou, či spadá do vtjimek a je progresivní demokratickou stranou? Je nutno za dnešní situace považo­ vat příslušníky našeho národa, kteří by projevovali vděčnost **a** sympatie k Spojeným státům, za zrádce?
2. Posléze se deklaruje: .,Hlavni nebezpečí pro dělnickou třídu tkvi nyní v podceňováni vlastních sil a v přeceňováni sil imperialistického tábora."

Pokud je mi mámo, mohli by disponovat západní spojen· **ci** v případě totální války.asi padesáti miliony vojínů. Sa­ motné U. S. mají pak největší letectvo a loďstvo a v případě potřeby může jejich válečný potenciál přeVÝŠit válečný po­ tenciál ostatního světa. Do toho nepočítám zbraně atomové, raketové a bakteriologické, k jejichž použití by, řekněme, nemuselo dojít. Jsem informován mylně?

Proč je v této souvislosti jmenována pouze dělnická třída?

1. **V** podstatě se hovoří o nutnosti semknuti **se v** „anti­ lmperialistický, demokratický tábor". Znamená to, že **KSČ, jako** jeho součást, zahájí politiku otevřeného nepřátelství v6či U. S.?
2. Vyšinskij obvinil propagandu U. S. z štvaní proti So­ větskému svazu. Tato propaganda, kterou representují pře­ clevším John Forster Dulles, Walter Lippman. Osborne. tvrdí **ve** svých nejsilnějších vývodech v zásadě toto:
   1. .,Spojili jsme se proti jednomu tyranovi s druhým ty­ ranem a co horšího - my jsme si to neuvědomovali." Vydatně se využívá řečí zrádce Kravčenka a jiných, aby se „dokazovalo", že v SSSR a ve východní Evro­ pě není svobody, al naopak, že jsou oponenti komu· nistických režimů zavíráni do koncentračních táborů, posíláni na pochody smrti do liduprázdných oblasti Sovět.ského svazu. atd.
   2. ,.Vládcové Kremlu se nikdy nevzdali myšlenky na světovou revoluci, na zbolševisování celého světa."

... .,Měli bychom zasáhnout dříve, než budou mít Rusové atomové zbraně ... " ... .,Někdejší spor Sta­ lina s Trockým nespočíval v tom, že by si Stalin svě­ tové revoluce nepřál, ale v tom, že tvrdil, že by byla za tehdejší situace předčasnou ... " Taktika sovětské zahraniční politiky je soustavně přirovnávána k Hit­ lerově taktice „one by one" a Sovětský svaz je obvi· ňován z převzetí starých cílů carských a z imperia­ lismu. Rozdíl mezi nacistickými vládci a vládou SSSR je spatřován hlavně v tom. že první byli blázny, kdež­ to druzí jsou schopnými a tím nebezpečnými nepřáteli.

**e)** Hovoří-li dialektický a historie.ký materialismus o tří· dách a o nevyhnutelném konci starého kapitalistic­ kého řádu, jsou všechna jeho tvrzení soustavně obra­ cena: Třídy se považují za „marxistick{· výmysl", ne­ boť jaképak třídy, když má každý občan U. S. pří­ ležitost dosáhnout těch nejvyšších postavení? (Fair­ less je z chudé rodiny, :aačal jako pomocný dělník a yypracoval se v suverénního vládce nad americkou a vlastně i světovou ocelí.) Naopak se však říká, že v SSSR je několik kast, jen jedna vládne ...

**d)** Komunismus je představován jako obrana neschop­ ných davů proti schopnější a pracovitější menšině. Proč se dělit o zisky z vlastní práce s těmi,dož ne­ jsou k ničemu? Stále se opakuje, že americká svoboda dává každému příležitost, aby se stal t. zv. .,self-made- man" ...

Nyní ovšem vzniká otázka: Má se těmto americkým po­ mluvám čelit stejnou mincí? Tato americká propaganda přejala v jádru všechno, co tvrdil Goebbels o bolševickém nebezpečí. Naší obranou bude tedy převzít zbylou část o ži doplutokratech? Zdá se mi, že se někdo bude smát a velmi se radovat - Němci.Poslední volba F. D. Roosevelta však ukázala. že americké veřejné mínění se nedá ovlivnit pro­ pagandou - tehdy byl téměř celv tisk proti Rooseveltovi - neboť Američané novinám mnoho nevěří, propagandě ji! VŮbec **ne** - mysli **obyykle sami** ...

Konstatuji, že, kdybych ztratil důvěru ve vedeni komu· nistické strany, kdybych paznal, že nestojím na straně práva, spravedlnosti a svobody, tu bych neváhal okamžitě z toho vyvodit důsledky **a** stejně by zajisté učinily tisíce jiných soudruhů. Zatím se však nemohu než domnívat, že komunis­ tické strany jsou demokratičtější než mnohé jiné. A když jsou moje ná:zory na některou důležitou otázku podstatně

odlišné, nevidím důvodu, proč by tato demokratičnost a svo­

boda neměla nést zatěžkávací zkoušku před zraky veřejno­ sti, kdyŽ dnešní situace - jak se zdá - právě takové zkouš ky vyžaduje.

**Stíny americké finanční pomoci**

Po přečteni posledního článku p. J. Beneše pod tímto názvem v č. 26 »Dnešku« vidím, že budu nucen aspoň struč­ ně mŮ odpověděti, i když pan Beneš převedl diskusi na zcela jiné pole. Snaží se v čtenáři vzbudit nářkem nad vývojem mezinárodních hospodářských stylru dojem, že jsem oběti ideologické vlčí mlhy.

•

\_Pan B. na jedné straně správně uvádí, že Anglie stoji před nezbytnosti vyrovnat nepoměr mezi svým vývozem a dovozem, ale na druhé straně odsuzuje prostředky, které jsou nezbytné, chce-li se Anglie o vyrovnáni aspoň pokusit. Je proti tomu, že si Anglie utáhla opasek, ale zapominá, že to není příčina, ale následek nedostatku. Je zbytečné mluvit proti utahováni opasku, nemám-li co jíst. Jak chce pan B. opatřit pro Anglii bývalý blahobyt, jak chce vy­ rovnat rozdíl mezi vývozem a dovozPm, než snahou po zvý­ šeni vývozu na úroveň dovozu, a nelze-li toho v plné **míře** dosáhnout, tedy též částečným snížením dovozu, až se dovo:a s vývozem vyrovná? Co je na této snaze nerezumného? Jaké zde mi'lže přijitl zklamáni, než to, že se tato snaha na

100 procent nepodař{, že přes všechno úsilí vlády a národa Zllstane ještě značný schodek? Což mi'lže Anglie zachovat bez zvýšeni vývozu dovoz na nynější výši? Mi'lže kupovat za dolary, které nemá? Jak asi si má dosavadní vysoký dovoz zachovat? Na to vše zi'lstává pan B. odpověď dlužen, ale místo toho mluví o tom, že je nutno postavit na nohy světové hospodářství. Je to asi tak, jako kdyby říkal: Bude-li všeobecný blahobyt, bude i nám dobře. To ovšem ví 1 mal'­ dítě. Ale jak za dnešních poměru toho dosáhnout? Volným obchodem? K jakému naprostému zhrouceni by to za dneš­ ních poměru muselo vést, jsem vys7ětlil již minule, a pan

B. se ani nepokusil některý z mých argument0.v tom smě­ ru vyvracet.

Mluví proti autarkickým protézám, ačkoliv na jiném mistě sám uznává, že je nemyslitelné, aby za nynějšlho stavu se některý stát vzdal celní ochrany vůči silnějšímu konku­ rentu. Vytýká mně, že jsem ho o tom zbytečně přesvědčoval, ale setrvává na tom, že ochrana **je** škodlivá, i když sám uznává, že je nezbytná. Je však bláhové mluvit proti tomu, co je nezbytné. Nic jiného jsem neříkal, než že státy jsou nuceny se bránit proti přesile americké konkurence a proti hrozivé nerovnováze amerického *v$* vozu a dovozu. Dokud tato nerovnováha americké obchodní bilance trvá, je ne­ myslitelný návrat k volnému zahraničnímu obchodu, proto­

*/te* při volném obch1)dU by nastalo v krátké době úplné od­ ssáni všech dolari'l, zhrouceni všech ostatních měn, a úplné ucpáni mezinárodní výměny statki'l. Dokud jsou tedy ostat­ ní stát:\' ohroženy, musí se bránit, byt by sebe vice toužily po spelupráci, jako na př. Anglie. M\tn-ll na vybranou mezi zkázou a strastiplnou obranou, volím obranu a nebudu mlu­ vit proti obraně s poukazem na obtíže a strádání, s kterými je spojena, nebudu naříkat, že jsem nu.cen utáhnout si opa­ sek. Churchill za války nabídl anglkkému nérodu krev, pot a slzy a přes to se národ nepostavil proti němu, ale šel odhodlaně za ním, protože věděl, že nemá jiné volby, ne• chce-li zahynout. •

Ano, vim, je ještě jedna cesta, jak dočasně odstranit nikoliv nerovnováhu anglického zal1raničniho obchodu, ole pasivní platební bi1'lnci z toho vznika;;f.!'i, t. j. nedostatek dolard. Nový americký úvěr. N!i stinné stránky takových **uvěr6 jsem poukázal** Hned na začátku jsem uvedl, že takový

*439*

·,

---•· ------------=- :;..;;;.;.;:, --

**E):11**

ú.věr můze.. **pi-inéfs.ii v** tižmé sitl.wlcii oRamfilou;, ey.cJňe::půso­ bící úlav.w apatfmrln,· ne afu IPJlt:aY.in,, s.umvin1 m neb, nutnějšfhru st1atř.ebnihtu zboží: Nensall jJiCIIll proti1 amelli úv.ěJ:ťirm vubeo,. alli. ohtM jJ;qm, j lll upozornit;, abW se neµnn.­ mínafo, též, na. jejich' stinrifu s.tránR;ir.. V. pfina.di\ že. **se** ukázal. takavýj ú.vú: sRu\.-"¾ihě: nezb tnpsti„ nak. o:všmn není

}iné vol ;ť!'vedle okamiň.::'n'.i situace.. pi:inimel' ci.új.· sledky sebr:. tiii.vějšř! .rue, tedy,-o, to; jre uvážit, zdm a ltdY. je úvěr sh'uteěně> nezb:yjtný; nebm asI!Ofil užit'tR!nf, ii.lm totiž jeho v#lrody aSQmil pftnwšují mswhodyr. 0) nic.. jil:Iélin mně

nešlo.

Pan B. se mýlí, když uvádí, ze Anglie se zřekla milo­ danů a uchylila se k autarkii. Nikoliv, Anglie se uch;ýlila• k *otn::anfi,* av.áměby, m1,--vébu hoSWJdímitv.Í.w:ottr. že: star& úvěr byl vyčerpán dříve, n se púvodně počítalo a že nový úv.čn: **v** Amerine: včas., nadbsta:lru J"!Bkr jJ!:! *známa* zr dmmiho tisku, rnluYi:L angllolré.. vlády již z jfllJa u.gazom'iov:a1i amflE?c­ ké činitele na nebl::Z{!eči. r.xohlého V\Yiierpáni gůi a. do.­ žad.ova:li se a dosud se- dbžadujj další americké ffnančhí no­ mooi. ***W*** nemrvným ochranným opntřenirm paR, sáhli, až" **)idyl!** už nebylo jiného:, zliytii Nebm srnrcH parr B. ví, am mohla Anglie udělat vhodnějšího, když hrozilw (qµné. ča:pim:f dolarů a nový úvěr včas nenřišel? Vždyť Anglie sahá už I na »železnou« zásobusvého zlata. Pan B. říká, že zrušeni

smňnitel.nm!ti li'bTiYzm.i ummmkrokr zněl- jrun jjnaln mohla Anglie za:bnímtt zlimw:eni &V.á nreny,? Hnn :ru. mňňlrál. co, by se stala, !my.by směnitelnost'. znnšena ne.bylm. Iilaš101 OYJ kr fb. nančnímw. zhroucení no- úglhénn v.;yl!erpimíí dhilmůl m zllrta a směnitelnost 1:lr př.esta:l& steine samm s<!liou;, *ažt* by, už.

bylo· cen směňo.vntt J'E!tlnal šnatně:. kdo volili rnenšii zlo?

PhD B. místo slruteimý,ch argumentů si pomúliú lhcihou

. ironií mzesmě.snuv:ónirm Zde-pftlUad:•

»ff.1dit" a plánovati sa-•dnes staio, *\Fe-* sv:etě nejnovější mú­ dbu. nmeral'!smus- je ve psi, je o zirre- žalostně> pohnslb, Bidu světu zaručerre• y,ylěmí Hzenéi liospodliřatvi. Z'Jčlná nová epocha lid&trva, Ydy všemocnýl, a důmysiny státt otlsáhne všecňncn lidske> kammí.moci giganticlfofio správnifro apa--

1.'".itu. NceBudo soulfromó ihiuimivU) budou jen úřední normy a plúny. Nebude> mezinúrodni' obclio Jjud.ou jen mezinir­ rodní oboHodni dbhuď'y. Ncyy v:ám toill« a tollltr lblromoti.v, vy nám to,IR a tall ponrán na ,-vlasy: G:litr0$Rl rose-zmučeně zmizí, neboť" bude- mít důmyslhÝ., bezvadn@ íungujioí vole­ plfur.«

P"odobnyim zpusouem možhm ironisovat :n zesměšnovntt i·. tu nejlepsf v.ě.C aiQneoliávmm ltr posouzeni' 1!1:enáHillll žda se talmvý zptiEOti had! den v:éhré diskuse: lepší v:ša:.ltt na tom je1 že pan Bl nm jedhmrn mti;těi tnlUO ři.zeni a plabování ze:-­ směšňuje, aby pak o pár řádků dále tvrdil, že lllierali!mms se nostw,i, gi:o.ti plánu, m fízeni1 Nev.fm;, jp1., sí1pfedstavude sv.ůj řizenÝ.,a"1or$Ilisovaný lib.erallsmuS>.Eo.dle; b.ěžného,anj ti je..základnh zilsadotn hospodářského, hb.eclisnmi ali;v,.stát **CD.­** nejméně. za-sahmml, do hOSJ;!odářsw.í j53dnntlivae: **a.** @Jnnclutl. m11t co nejMétšl, volnost v hoSJ:!odářsltém, QOdni:k:íni:. Et:ato jf! ta s tém aouhT.omona.dniI,atelslcy„ a. Vu.',t.voi-:enún,velli;ýchisou.:­ ln:omýoh ltayitál.ů se; stnL soukramokaP.italistiol J.

Pfirazaně., že mlidy; neb To,1lze idoáli naprostó hospe.dóň­ slté svobodJ3 uskutelmit nm 100) gmcent.t pi:ataž &v.ah9da jednoho, častru alu:nžuj\_e: zájJIIY, dnuliáha„ neb.OJ ZlÍjJllYl celku;,

a. -gz:oto h líbmalismus; Hl.. stolétí zrfttlt určitá, omezeni., umitá: zó.sahw <hl ho.snadář.ského živ.oi1q, ta:liže•ani, tam1nelze! mlu.v:ít o hospodářském, anambism ,, ktar&,, bw př.adt?oklňdall v:olhost naptostou. 'nl5tm zésahM"d"b lim;podámlre. obodyf awy av.šem v llberallstickt--•sousta:v,ě, p\_n,J ; saJidai:isticlii,Jllli. r..esp. socitil­ ními, neliber.alimicl.-ými= 2fu. staletí1 v.šitk· těcllto, zásahů všad.e pňim!vá.,a mnohde•se mění znen.áliliu liospudářstltl1li­ beralistjcké: w hos11adářstt,fi částečně. fizené: v menšiim nebo v.ětšim rozsahu. Bokudi však twm zásah5 zůstávaii ame:.-, zcné. a IleI:UĚ:Í základní hbenrllstir.kau1 stn1kturu. miuvíma, stále j\_eště. li jalro, na pf: v US&. 'Danu kde>se uplatnilo víae. hledisko solldar.řstiolté- a sociální, nahyJo)ňfmni značného re12sahu a mluvíme o soci-ili;,mu. ktcr oviíem, mů.­ žc být různě odstu-gňován. Cim vice plánování a řizenL tim múně llbera:lisrmr Je tedy řizeni n ptl'irro" nf v nrotikiadu rr liberalismem jaka zásadou.

v·

Chtěl isem ien zdí1raznih *7e* návrat k- sltutečnému llbe­ Mltsmu. jaký- znalo 1'9. =1poč'álPk 2rr. stole.ti. je, nemožný: *Tn* viděl i president> Rbosevelti-a, protO'nastoupil v, liospodář--

*440*

ské> politicf!lnm,;ou cestui aNewr EJeaTh, lrterá i když zachová­ 'Wl zók:ladní stm.k1urm libenali.smu,. znamená jeho čůstefaó adho:uránL a J.:!rwlÍt krok: kr hosyodámv:ú iiizenému v spo,­ leňném. z;íimu, tedy,, k. socialismu: li. ž snad. se! Roósevclt sám považoval za, lihanála, a, nechtěli libenáin:ii stélru od.­ stranit, ale.. ien i:e!onnovat, grotaže. noznal. jeho neudržitel­ nost" 'l.t dosaya:dhi fo:i:m€.

V mezinárodhím· olkhodě pokudl ji:fe o. jJ!dnollivce; je dnes hospodářský liberalismus zásafiy, státu'! líodne omezen; alb J;!Okud ide a státy samotné, tnvái dom.td v· ieiiclr hospo­ dm:sllitclh stycíah> úplny liberalismus, i kd:,;ž, vzdy, nepouži

, va;iií l.lb:eJ:álnínln.mnthodi m to pm nelinu dobu dasav.adhích di'!­ jjn1 gnntože drurudl neb7%'.la-.Vl',tvařenru mezfuár.odní v)adh, je- • jjžr.. w:a:v.omoa. by se. vztahov.alru nm celli;. neb a&Qofu**ětšinu** lldshm, O hospodářské. amu:chii však. nclze: mluvit ani. tam, protože státy do15rm1olně. omezuij svou v.alnost. asnaň mezi: národntmi. smlouvami. Svétt j dhotně."nosnodafsky ru tedy **l** J;!ullticRy, <rrgJmisova:ný futďe- všalc znamenat.. lronec ú tohoto liberalismu, a niRollv jeho ma.--.-itnum, jak\_ nesprávné tvrdí pan B?

Nej\_v.yšš.ího nrospěchu. lidshra. nelze., dosáhnout, jak: se pan BI domnívá, dosažením maxima indlviduálhí SVOOOdiY, WQtože- ma:tiinum svobody- znmnetJá, anarchii. Nutno hledat II03lepší poměr mezi svobodou ir vázaností, mezi zájmy- irr­

dividualnírní m společhy.mi lidi. 13.ádl je, vfmrtne mbein svo-.­

bodir, a, sv,aboda r.ubem fádu. Kde začíná.. iíád, ni:astávái svo­

* oocfu. kde:gfes.tává řád, začiná. svoboda T"aR,, j o je..škodlivá s.v.o.lrodb, J;!i'esaliuje:-li určitou mez, jj? téz šltodltvá přílišná vázanost. .rsw:m pro svobodu všude, ltde pfinásí vlH.ší užitek nei' škodui 'l!otéž. platí pro všechna omezení a zákazy. Maji v.ěané aduvodběni jem tmn1 ltde•piimb i více- užiilm než úJjicy' (i us;y;chnibgiclre). Fři torm nutno, lnratil w úv:ahw zájmy indiYidufilní L kolektivní. EfodnoacnL j9dnatlivfch.t lidí, sku­ pin i národů bývá však různé a,eda- politické- nejednot­ nosti v náJ:odeah L mezL národ?. NajJ.tL správn:t poměr mezi s:vohocfou m řá tb je, věčný pollticJtt proo1ém lidstva, měnící se>S" dobou a, vyžadl:rjíi':i vždy noveho n nuvého řešeni. Je• tedy žádoucí níRoliv ma.-tlrnum, ale>optimum, svobody **za** dhnych pomifuů.J kdy \lice- i mérrě- sv:obody znnnrená, újmu. 'Ilu. alrolhcrat; že. hni pňeb ptedstavu3í zpravidla

:iJlll nrulviTobu relntivníJ v důsledku ome-zenich nálntpních možností isenn jjž sám zdimaznill paulrozenn nm nič.eni potra­ viru při aončasnéw hindu. v jjn;ýcru ňásteah:i s:věta. J.estli **se** tomu tíká nadvw.;oba. nebo nedostatečná, kupní sila, je **v.** pod!itafě. jedho-, rozhodulÚÚ je fitR:t nerovnováliy mezi výro­ Bou a spotřebou, !clený; rm'lže míti příčiny rúmé.

:Onemiěl nejsem takový pesimista jako na:n B! ktc-r:t tvlldij Žil' llmY námeli je> posedltp vJili mlhou **víry. v** samospa­ sitelhost totó:lního státního iíízenú Ro.vnňž nepov.ažuji pro nái národ za, tmgjaké.. že jsme se ne.:ůčastnilh pafilsl!;ých jjidnánil o MarshaUově. plánu, a účelem mých úv.ahi o ame­ rlclitch úvěrecň b:ylo pi:ávě rozi!tíllt o5aVl'., z tragických

dí'lsledlru naši neú:časti. I!.ituji, že se mne to v pří adě pana

B? neJ;!Odaři,io. *Dr Jar. No v ý*

**K. disiusi o školslté rei .e**

Sleduji se zaJmem diskusi, ktei:ou v »Dnešku<t rozvířil univ. prof Hlavatý svým J.:!OZOruhodhým ltompromllmím. ná­ vmtemi školslt.é armunsace Nl?oudu tu rozeoira.t. duvody pro a '(:!I:QtiJ chtěli jJ!m UJ;)OZOnniti mu velmi podobný návrh školské.. oJlgJlnísao.(4 k!tecy nmni zanechal! *;r.* A. Komenský.

. že *námi* to v nejednom směru osvětli nesnáze re­ foonniho úsilí.

Komenský navrhoval čtyři šestileté školní stupněi školu mateřskou, obecnou latinskou a vysokou, v nichž by se pe­ čov:alm a výcliovu mládeie> do :M\_ let. Osud mu bohužel ne­ doptal, Dr,1Š].ettkur ptlOVOdi. Ná:v.rlu Kromenského pi;illoze-. oě. oemůzema, pferzíh; Beze změn v pocb:obDOlitech. Je tak:& ti:eba mnohé domr.;lit, ai doplnitt podie- dnešnich potl.-eb. :ei:o stnučnosbse, v dal.šfm. omezíme. pouze na d'tra šestileté stunně

*mnv*

w:o věk. od. 12.-18 let, pi:otože ško}w pro tento věk Jsou. před­

mětem neivětšilio ·zá'imu.veřejnosti.

SU:olh. oliecná byla by, jako u. Komenského, govinná **pm.** v.šeclin:y děti ve věku od &-12 let s víjimkou. dětí, vyža::­ dujícícfr- zvťáštni péci:! Sleďtrjeme--li práci a obtíže naši pěti,­ leté obecné školy, která pro neustálé> rozšíi'ováni okruhu

D:mese1eu

poznatku (z te .se .r.odičů -děti, kolik obtížný.cli U>QJmú a poznntku ..si dnes musí díte ,ia obecné skole .osvojit) často neiiosšhuje 'žáaouciho -výsledku -v'trJviu, vidhne, jP.k -myl!en­ **ka** 1Komenškého byra filJI"ÍIVJl.á. ITisťě by 'Se dala ,vytvofit ucěl­ ná a ucelená osnova, která by umožriila, aby -si w <šesti­ leté obecné škow lhezpeěriě cos:vojilo ttriv1um a :získalo při **tom** :zák1a:dn1 .mtientaci -v n b!žrubšídh IP™tclctb z á:lěje­ pisu a zeID@isu iir liey a z přh:odnichěd.'Šestiletá mbee­ ná škola byla by také w.$:hoclou llll"O máš venko'lf, &de tb\_,yll)ak bylo .sna ji možnl;, aby ltI:ojfudlm (af Již b,y se IBdmžov.aJ,y

au'ě

posttU>né .ročnilcy podle schematu 'I+ 2. '3+4, 5+m .nebo

1 +2+3, 4+'5+6) býla nejběžnějším typem .a .Jedndfřfflky n avojtřidky jen -výjimkou.

Další stupen 1>ro děti ve v'.ěku .od 12-'!8 llet '!llá, 'Btejne jnko kompromisní máurh prof. .iHln tého, největfil ipč.ednost **v** ttom, že 'Srjm išestiletým pi'lsobenim .zajWlf.i:e jellnotu ,v,ý­ chovy, 1tak wotf:ebnou iprávě v době m,ejbo.uiillv iho v.ývoje **v** pubentě. .Komenský ..naVllhoval pro toto -obdob! jen Jednu školu, latinskou, která již neby1a povinná pro všechny .děfi, nýbrž připravovala \_pro .studium .na škole vysoké. P.ro pri­ pra:vu 3c -vysoko'školskému stuiliu .,je jeho ..návrh iešťě stále u -nás neaocenený. Xdytiychom tú'čelně oastranlli dvQjstupiío­ vJtost dosavaaních streaoškolskýt:h osnov. lze oceliávnt, že by šestileté igymnasimn, :nav:azujfcf šestiletou cobeannu školu, uiosihlD téhož wýsledku jakD .dosav.afini osmilE:tá :Sttea­ ni škola, 'navazujíc! na pětiletou obecnou Akolu, ,Zoch#mila by nadto naši mládeži jeden drahocenný rok života. Uvažte, co by to inameqalo pro populaci a ipro pracovní trh! Umož­ nil.a by také .dalekosáhlou difer!!nclaci, Jc.tei:á by -byla žádoucí **v** ;poslední třídě aosav.adnfcb střefuiích škol, ale není prove­ iiite1ná pfi obvyJaém.malém počtu záktl těcHto7:řitl. -V IIO\Uml uspořáaáni by se 'Provedla ma vysoŘ:ý ·h =školách "lji.ste hospo­ ilárneji, protože i:nm by bylo \V'žity ďosti stuilentů,1kte'?i J;y měli stejné studijní 'ZlllJlěhmi. ilnk lby Ito bjlo i.také vjh.oané pro :náplň <-2amýšlendbo-zkušebního iroku ma wysdké iškole!

=

'V náv.rllu rB!ome»sJd•.ho mebyln .ršak *il'D* o

**ee** Akol, ,které by ipeco\Ully o ostatni nnllrdai. Zoo je práv.ě nejvlas úkol .naší 1iko"1ské irefonnzy. .P.rá rl:íkaji za­

**stánci** jean.otné .školy, :že jen nepatroá :část mláaeže Jn'lj.Be

ao

.střední 'školy 1a je tak u'častna její -nlrjv"ěfší -pi':elltmsti: dlouholetého wýchovného ipůsobeni. Ostatnf nuáucl má 'VÝ­ čhovuroitříšťěnou: 'ško"l:a'Iněšfa"n,;ká školll oiibmmá něho tlolmnce ško1a "liiěšfanllliá -+ učebni ipome, :i,ppjený s JPO­ v.lnnou &cházkna <do ;zá:kladnf odbmmé !!ikoly. °ďe -pfirO? é, h by.chom .asi me,zystačili IS j:edinon §lrolou, ,ktená QY obsáhla 1V:šecbnu .rozmanitost 10dbmmé JP.Číp:cavy. Jay.!D by ,patrně tfebn několika škol, souběžných..:Se .šestile.tý.m siem, p1:i čemž **by** se jpamato\UUO.na možnost \_pllechodu z jeilné 11kóly -na arubou. Ttešení by ovšem musilo byt takově, aby 'Se odborné vzděláni účelně spojilo s dostatečně rozšlfen\Ým óbel!ným udělá.nim, lktBré by -pw..ky.tomt1a lestiletň obn..cná :šimla. Zvlášť1těžkým oříftmn QY 1:o IbJŮQ piíi :začleněni IPraktlakého nt-..olenl (dosavadní učební lP!J?Ilěr) do .tako:vého vscbovného celku. -9.ešení IÚkolu ib:17 se ,musili ahQPil .n ochýbne nejI.E:pši odborníci z jednotlivých povoláni, ucttele odborQýcb skdl

+

y.šech směi:ů a i učitelé .škol měšťanských a«ližších sffečlntcb. "'Nebuau 'Se zabývati ďalšhni poth:obnostmi, rnebudu ttaké uvnžovat,..zclamav:cžená osnov.ašlml!ikéluJ'.ziílwna ffléši:ůednoill ivýchovy .alspdií ttnk úspě!Iiě jako enský. .Jsem .si tnk.é vě:lom, .že domyšlení mirurhu Komenského neni úkol ,mh!{é.

**Jistě** je snazší zozdělit rosmiletoa :Stfedtrl $kolu nn td čt letě. Ale domnhdun iSe, .že b.,u:bom ,pečllvým Jl-1'.0ID:Yšlením návrhu aospěli k opr,avifové reformě, že 'by .naše lko1'Ství vyróstalo o\_pravdu z českých kofenti, ze by 'Se 1kmracne oa­

* rakou.Milo -a -v neposreilrií l-aM,e by{?hom .se -za IIlÍlrai'I *iKo­*

menškého označovali meien slovy, .ale 1 i IČ1Dy do- kázali, -že jsme !hodni jeh.o .]jména. *.Dr Václav,V'.ect1e l!ý*

,

**e**

*Vác'ltťV Mu il,r* o *oň*

**o.«u.1.un. se •u.u,."UJ•** • .. •

Úmyslu vy.hcit véře:intm 'ZPůsobem ilcast -mi -vice '?lě! fty.řměsícní 'brigádě "11.l T.ěšínsku v 'Petřvalaě .Í!f'!J'l1ÍŽ do 'vv­ uárú ,;Dne " **-ě. 22** -nikay neměl. P.ovažu:il "é 'l)i"lsdberif

na .riámě Hlledvíka *aa* wfíliš•skrnnm!Ýpfinns tkiliospodářskému rOZVDjiirepubJ.ilnz, ab\tcll ibyJ rtouiihoaátmerem,o tom, co-jsem napsal, .v.ěnm, u:lokonaleji Jnpatou .5.70 m pod w,..mf, tČlánek pana Bohumila tBilk:a mi .byl pfilmý.m .podnětem, abyah .od­ hodil slupku ho :aoukmmebo .zážitku a ořediožil jadr.o problém.u. icliož prach isemuienně.dýchal a účinlLV cítil sám na sobe.

©d (()stravy-a .p. oJKar-vinnnu,wd'0ilr,y ažJtí@lze, tje roz· prostřen •kamenouhelný revír. 'lleimm:néjší v reptiblice. -=s iH těžícími jámmni vrclohtedu oka 07.3etvmi. *tA* rna 'liiťh pracuje na 40.0UOfhorníků, 'trávícičh ťřetinu,žiwta U,ez sšlunee. světla a čistého vzcluchu.

'i.Když isern <s:iel --pn Pmfé 'lileéi *ma* 'P{tfil mitro do hloubky 567,90'lil úbÍl'čl1 se od mirražíišil'Okou l?hodbou ft'éměř luxusne osvětlenou do vnitřností jámy, zdálo <se mil. <Že111nmahavmrt hornické práce je -II1Vthus. .T.éhož dne . .kdv .oo několika ho­ dinách lopatování v l)"řeražce vysoké nanejv-ýše 1,20 m mi sfilouzla lampa čimžlabu..a b:vl jsemmucen,-mjítcsiroro růcs-vy­ pújeeným '5Větlem horníka. iemuž **i1em** bbv,l tóřrilillen. veděl

jsem, že uhěln;ý 1:>róblém imám mlespon .na 1Pw v;vtešený. 120 un cdóld ·a ll:20 nn mahm:u po iloilimo.u •se -:pln:zit ma kluz-

kém :svahu 1pn •vziiučhu. ktmtÝlbi! mro rrmzv;,,litlé plíce neclý-­ clnttělnv 'llat!lčilo pohledu ua lhornmtví -zcela movému. Kfijž jsem po l!29ranech očlčhfrzěl zeizávodu. který

. nevv.wněllrovanvm orostileclim mi bvl mejrepším -vodítkem k ,seznání.rozdílu mezi 'SOcrialistickou th!!Orli a <socialšti:ckou PMXÍ. wěde!,:tsem;že,dhe!nv1Próblém-iiewv.iíešen u těch. kanz Dli 'Závoéiě}jako honimi ,pracu:ií, .fle nevvnsen tmn. kde se o uhelném ,prolilému mtluv,ía. ohaduje i mlúnuie.

.S l.e z ý h.o.r..nJ.k

nezahalí. lIDo ((!)stravy ljsem přijel ljdko tjedim z ttěch, kflóž **v** qrracovní mmniilee viděli <serltenci. kterou lze jako korunu klást :na wrcllol \\!llech vvsvětliv.ek o rm m vvkonu. **Z** U5ltaV¼i'isezn,oojížděl iia'ko ne..'"Trilou.vunýrpiíVI'Ženec všečh horníků bez :rozclilu. mili.. Kteří w -Hóbrolli utť km>italismu či socialismu jsou p(lvažováni vvhradně za máteriál. který !llou­ ži k ukojovánf určitých .cílů.

Plán, který .počítá optimisticky **a** nedoloženě. nepovažuji

za "Plán. )l!>nesrli ,renvosrií <vvkřiky „mm, •ulili" '?lemusily by

.se rozývat -a 'nesnáze 1by 'Be rnemU5ilv Hlea.tt 'tam. kde ne­ existují, kdyby plánovací korriise počítala cškútei:nostrrll **a** iliikpliv ;s qjřeilpók]ady. lll>o tluw féfsě! -i:isem tmZ.lBwcen. iale jiz lbáhem lbri:,tnd lbvlo mů iasné. že IPhín miěl IJ.ýti '\V3IDudo­ vímmiltrllivma :mnzném l?ll'ÍSunucddbrov<ilnít.-u. mibrž namev­ ném ičisle !Btandru:driě ;zamě&tmm.:§lfuihomíků. Nali!zat vínu Pák ma!homilm.vi Tiáko moslední ůrurtanai. když všechtw rostat­

·riiibýly wvčerpány.;je lZlom tí.

ffifurnik .!Bi w.šímá. 1Pozoruje :a tt.rrl:o si vlru!tní mázoJ:lY:. N:e­ nm slJ.Ší pobídky kmráci od •tech. kfiaž snmi mepimcují - ůe lni!ý na ;zaměstnlcní. ·které w a?elé Jlkmké sonlemcrsti "ie 'vv­ lučné. Poslanec Zápotocký b.\tl tPO <sv.ém 2Zinezdu Iml -sle2S!co dlowm \t\_zponúnán .a jeho iméno 1dopmvázeno poznámkami skutečně drsnými.

Ost:Pawký ...bnimik 'SW:Í n }již rofilm nemětší - je ma pdk:rzji amých ttěhsných <scho'JJD()Stí. fD:eaet. .d.wcet J:i fficet lét JPI'a'ilidélně 'S:iffiiět orn:l zem. aiřiť den rco den .a -pnlykat i:ma:ch.;jako iiní ldízchaií ·vzduch. tto ma ;síle Ill!J)fidá. lNa dole oi:1.nubáni není Uid.Jločinku. HG'.ečovitv il\\funus tžlabů. biiiclch

.sem m tmn tmavými ooh',tbv :a dloormwiícičh uhli :do ne­ ustále připravenvch v.ozíkú. ..se mE!'Z&Bte.'.ti. až tkdvf je sn1&1a

..šlmncena. .Je w.šei:ini 'lllfipml, zže rořesnídfwka není dodržena, Ž!'! lopi:tta md !házeni .jl'! žhavá. de mejen !košile. •nvhl'Ž i kal­ hot.v jmu qm>pomrny ičen1ým 1l)l)tem. Hmmíkovl mtluvít o vý­ Jmnumosiit ;uhlial.o,doUi.

Horníkovi se vyčítá nedocházka. moih'é poncMií, IJ)ijáctvI, ké 'DlZ(fy, inemocnicařerií 1ba*zaá* se. ,j zvla př@avky.

iHorníko\' a :n:ednčn:ázka !bvla ·v 1>rvvtn čtvřecn mesiclch to roku nepatrná.'Byly ·w;ák .,,říanv. mel.v úřeďni **pe"čet' a oln:ožovaly svou 'tiepromýšlenutfí ty ·morálně slabé.**

*1,/,i*

**Dneset<:.,**

kdož se snadným vÝdělkem 100% přídavku při nedělní prá· ci vrhli na spekulativní lenost během pracovního týdne. Ne­ dělní práce, ter,to odkaz nacistického pojetí socialismu. útočí na pud peněz a bezohledně přehlíží základní podmínky po­ řádného vÝkonu, které jsou odpočinek a zdraví.

Ano. horníci pijí - pije jich většina - většina jako všech lidí. Ale má·li někdo oprávnění pít, je to horník. Pít neznamená se opijet. Nervové VYPětí, které je VYVOiáváno prací pod zemí, je pro každého, kdo o uhelném problému pouze píše, nepředstavitelné. Jsou VYnechávky po VÝPiatách, ale u jednotlivců. Je nesprávné líčit celou záležitost VYDe­ chávky jako úplné zabrzdění provozu podniku. i když kaž­ dá VYDechaná směna má svůj vÝZnam a musí bÝt počítána jako ztráta. Hornictví má teď pochybnou čest, že všechny oči jsou obráceny s jestřábím pozorováním na ně - jiné podniky unikající kritice.

Československá mzdová politika

je SvÝmÍ vlnovkami, způsobenými politickým příbojem, ne· šťastná od počátku. Její neurčitý charakter, podléhající změ­ nám podle potřeby, není žádnou směrnicí zachytitelný, neboť není neobVYklostí, že jedno mzdové nařízení potřebuje **v** kratším či delším časovém období nařízeni druhé. starší. llorníci se o tom.přesvědčují právě nyní, kdy na ostravsko• karvinském revíru nastává regulace mezd na základě t. :..v. mzdové normy, která způsobí, že mzdy budou stlačeny **na** maximální hraniči 140 Kčs při úkolové práci. Znamená to, nehledíme-li k 25% zvláš!nimu příplatku a odměny za vý­ kon, že týdně obdrží horník 840 Kčs. méně tedy. než vrátný na Zimnlm stadionu. Ani dosavadní mzdy nebyly na výši a byly vzdáleny spravedlivému nároku na odměnu. Připo­ mínám si. jak po VYVěšení sazeb za uplynulé pracovní čtrnáctidenní období, docházelo ve skupině. se kterou jsem těžil uhlí na•stěně 110, ke stížnostem. reklamacím. Předák se odebíral „na koberec". aby si VVProsil dodatečné ZVÝŠení sazby. Nebylo divu - stanovit 100, 110 či 120 Kčs jako den­ ní mzdu na dole při *těžení* je kvalifikovaný nesocialismus.

Zasahovala i tu •

závodní rada,

* + ale její funkce je zcela jiná než funkce' závodní rady v sou­ kromém či v nekomunistickém podniku. kde dokáže lomozit, burcovat. bubnovat na poplach.

Po vlastních zkušenostech a prozkoumaných případech jsem naprosto přesvědčen, že závodní rada jako orgán Re­ volučního odborového hnutí v závodě s komunistickou sprá­ vou - tudíž ve většině národních podniků - je naprosto neúčinná a svázaná. Je prostředkem našeho komunistického pojeti socialismu, který maskovaným odevzdáním vlády děl· nických záležitosti do dělnických rukou zaslepuje oči mase dělníků, aby neprohlédli. že tím se vzdali všech způsobů ochrany, kterými by musila disponovat mravně uvědomělá, politicky nezávislá závodní rada!

Je podle hierarchických zásad. vládnoucích v komunis· tické straně. vyloučeno. aby závodní rada korr unístického složení táhla proti správě stejného politického sn·ýšleni. Stá­ vá se tak. že mas" dělníků. dělník iako iednotlivec, obzvláště pak komunista. proti správě mnohdy chybující. nemá odvo· láni. Stalo se to nejen mně. kdy při sporu s důlním člen závodní rady .:e postavil se závodním inženýrem proti mně, nýbrž i při reklamacích, kdy vlk se najedl a koza zůstala celá tím, že sazba byla zvýšena o 5 Kčs.

Závodní rada pak ve světle SvÝCl:.skutků nevypadá nijak světlá - jeví se spíše jako politicko-mocenský prostředek, který milionům dělníků sňal viditelné řetězy, zanechané ka• pitalismem, aby ie obepjal neviditelnými provazy socialismu, **v** němž není odvoláni. •

**V** ostravském „Úderníku" byly uveřejňovány přestupky jednotlivých úředníků na jámách a uváděny jejich tresty. Peněžní malversace. porušení služebních povinnosti a různé další nedůstoinc?sti bvlv předváděny ve veškeré nahotě. Ne­ stalo se. až na jeden případ, pokud jsem měl možnost „Úder-

*44B*

nik" odebírat. aby disciplinární komise rozhodla jinak. než odvoláním z jednoho a přesazením na druhé místo. Tu ne­ rozhbdoval rozsah viny, nýbrž politický klič. vždy ochotný otevřít nové dveře života. tam kde měl zavřít brány věznice. Jsou věcí, které jsem na dole odsuzoval. Kastovnictví horníků podle druhu VYkonávané práce je hluboko zaneseno do jejich společenského styku a je pro pozorovatele z cizino prostředí odporné. Rovněž strach před autoritou, který se **je­** ví v tom, že člověk předstírá práci. i když ji má hotovu. jde-li důlní či jiný „hodnostář" kolem, je nepochopitelný **pro**

dobu, kdy sociální povýšeni nemá se zbytečně VYDášet. - Diktatura směnmístrů je nemilý a nepříjemný zjev na po­ hled a poslech i pro ty, kteří se s ní nemusí seznamovat. Hornik nebo brigádník, kteří mnohdy z malicherných důvod6 jsou jejím terčem. zažijí pestré přemísťování z místa **na** místo s hubeným platebním efektem jako konečným **vý­** sledkem.

Následek mylně chápaného socialismu je postoj některých

mladších horníků, kteří jsou neustále nespokojeni. hledaji výhodnější pracovní místa a reptají bez příčiny. Že tato ná· kaza zasáhla i nejmladší vÝhonky, svědčí výrok šestnáctile­ tého hornického učně, který pravil inženýrovi, že je „glupý• a nehnul ani brvou.

Brigáda

Když jsem koncem roku 1946 zaměnil seminář právní **fi'"** losofie prof. Tomsy za brigádu v dosud nepoznané Ostravě. věděl jsem pouze. že myšlenky o normativní theorii zaměním za uhlí a v tomto mourovatém pomyšlení jsem žil až **da** příjezdu do Petřvaldu. Dnes mám brigádu za sebou. vím co znamená a VYkládám si ji jako nezbytnost Pro **každého** mladého člověka, který žije s úmyslem trochu prospět celku, poznat lidi a práci. Brigáda však v tomto pojetí vyžadujé tří nezbytností: musí být dobrovolná, dobře uspořádaná a podporovaná. Nemohl jsem říci v Ostravě. nemohu a!}i nynl přisvědčit. že všechny tři podmínky bvly splněny. Reditel­ stv: s brigádníky ani tak příliš nerozprávělo o jejich právech jako spíše poukazovalo na suverénnost povinností. mn<YLI **z** nás po.strádali v jednání oblastní rady bezstranické přímo­ čarosti a zvládnutí celé akce od zapojených úřadů jsme **pa­** strádali často a citelně. **V** samotných našich řadách přihá­ zely se scény, které neměly daleko od bru¼}ní bezcitnosti člověka **k** člověku a mravně vůbec byli mladší brigádnici **na** stinné straně.

Za svého pobytu v Petřvaldě zjistil jsem nejen já. nýbrl všichni ti, kdo přemýšleli o věcech kolem sebe. že brigáda je všechno jiné než slepé nadšení, ukázkový výkon, dobrl nálada, které jsou VYSkytujícími se vÝjimkami. nikoliv však pravidlem.

•

Složení brigád je velmi různorodé: sezónní dělnici. země- dělci, řemeslu nevěrní řemeslníci. tu i tam studenti. skupillJI továrních zaměstnanců, lidé podivných osudů. charakterů a minulostí v jednom, lidé druhu „uvidíme - co - to - bu· de - dělat", lenoši bez bližší specifikace, ničemové s VYčká­ vajícímí vášněmi, partyzáni bez zaměstnáni a mnoho dalších psychologickým případů.

Oblastní rada, ustanovená v březnu t. r. velkými sloVJI a pompou nadmíru okázalou. se projevila brzy jako vějička, na kterou se nalepovaly stížnosti brigádníků a tam zmíralYi za zpěvu utěšujících slov představitelů ředitelství ostravsko­ karvinských kamenouhelných dolů. Bylo bezvÝsledné Po"' dávat připomínky, poněvadž dříve nebo později skončily **na** z,áporném a jednostranném postoji úředníků ředitelství **a** URO, kteří na schůzích dohlíželi. Z počátku bylo řečeno. že oblastní rada je samosprávný orgán brigádníků, ale skuteč­ nost iako vždy změnila proposice.

Případ prvého předsedy oblastní rady. který byl odstaven dříve než došlo k vyšetřování záhady ztraceného šatstva. určeného pro slovenské brigádníky, přispěl značně k pra­ vému poznání smyslu podobných spolků a instituci. KdyŽ jsem trval na tom. aby ze zásadních důvodů bylo objasněno, kdo způsobil, že předseda byl zbaven funkce neVYšetřován

Dnesel6

a neuv doměn, odpov.ěalěl mi zástupee krajského vyboru horníků, že URO *mL* .moc, abv ,přes hla:vy dělnictva určo· vala ce je a není správné.

JL1J1121il.OWD:Í dmiméha "Předsedy oli1lastmií1Jllllly bylo l)l'ove­ c:ieaiGI mkcili:v,vrubou, 1iak by se na SlD!lllQS o:cgán sJiu.;e­ **lD,** JJY'"'brž avtorftaf.ivmm padvisem Cefl tra'1niho fefil<te1e. - Předseia J!)od timto !iloltledem **a** za těclato podmínek je dů­ věrníkem řediitelství..Řemtelství s..,.é!aQvy.hlédmi,tého člověka Z!imGJšt'mje po;miruati :fárad:, p11Jskytaiie **mu** !De:zoi:acnv dirclwd **a** zaváaí vědomě či nevědomě dti čstě J!)racavní fedm>tlry ne­ WJ:odné výsady.

Mnozí z !Drlgámwsů, a byli to hlavně dmdí otcové clm­ dýcll rumn. Oi!I!iižděli do dolu s oatěšenfm. *že* fun neofu>acme pemze deputát 4,5 q černého rlh1í měsťčně. n,mti. sé jim b111čfe IDll!IŽru> .ri;t 11) g dalších. jak ge Ba úfad:ecll ochrany JJTáce o t.Jzm dovmali a cefiI v J!)Ď'nlašavacich podmmlcách. Na schůzídl se 'fhemata \_příJmp" věnovallii>časuv.íce - abezvýsledmě. Dotazy b.yly vídánv s J!lřes.věalo.vou ne­ gaci a .s odiwOOl!lěm111. -ktere umlful::řicím účinkem. l!>i'i­ PlimIÍrrale lfilasiifě d:aby nepffiíš vzd'álené. Konec konců byl to ,,stát d'.i z.iij,em", který zakazO\ al jedněm a dovti10-

* + - val dnil:lým. Bcl'o\ra brigáda. o které se jinak nemluv.ilo ja­ Im o bri,gádě .mle.>!Of?icky i:ifiPtavené". o této žádosti nikdy 116Ji>ram:luw.ila. abv .nakonec byla obi!lamematajně a ze ,;išech neá ědňeji. 'T'ěsmA JDřai o ezdem by,l jseJri .zJl)rnven. že

]mp l)l'O B.tťOVl!l brigádu byl p.roolen. Nárofuií podruk ná­ D!lcmÍmlll l)amrilm vyhověl ale člověk. stejné k.rve. stejně nw­ zG>lna.týdi tl1Ukoa byl odhozen stra.JlG)u\_ MmSÍme S'e smínt **s** faiktem. že socialisticl.á st je zatím lmJbě ne­ a,,ravedlivá.

•

Brigímy maiií lilo nastávalÍÍCÍab let liVG>t zaijištěnrt. Přes nedúwěru. ktm:á 1ie jim věnována mady, nS!řd u s-e vždy PQcfiiv:í a pracovru 1řdé. ktefil se .nebudou cihližat VJJl'.avo ani v1evo a veéleni mra.vým r0ZUIIIlem vvkonají svou

**bll!Z** mmy,

Dnešní \>rigádníci vytvofili Ji)ředJ;>oJilady. aby se neopa­ kovaly výmky o zbytečtwsti. By:W inám1IDl!loladw lít.o. lmyž :i5me by1'i: terči iřeči o nátk!a:c:mosfil brigád, o ieiiah *ne­* ob1Ji'bě v medméh krlízích. svěcfky prováděné oropaaandv. aby lao:cnik a btigádruk '!!e ocd sebe Gldcizlli ma .me.).větší .nwž­ rw111 'l!l!lÍlru. D21il!la clié moky rma. ..11>i:eP.vcli" lorigád vy­

vren.ffily v Riwxihn. aby 'by}v m-akficky J!lřezkmzšemr -tím. že jedna směna. čistě .hornícká. dokáže. že její vÝ.lmn li>e:z. nás ie st . Jill1t'la.btě větši. Samozřejmě. že 1k 1onmio iměřmf sfil nedQj}CiJ,

Brigádn1'1r je ddbri pi;acovrúk: na dol . pokud je dím i ve

vlastním oliro:cu. Zeměllélci, .hlen v zimních iměsÍCÍCh vwně­ nili TJYhm za UmJDatu. a sbijeci kla-dm>, l!ii!lt:řfilli viibee 1k ner1ep­

mm. Každá brigada má ovšem JSVá indřvidaa. která se mezí

prac.qilci nelimdí a která obVYkle celou brila(ádu -v l!Jořádku nealokončí. Ta však .11e:isam s .to, ail!J,v paicfilmmila clmť zbýva-­ jícim. me!but' dosuvadní vnitřní obsah brigády je charald:eri­ sován. zásadou dnbrnvowé disc\p!mv. ktel:á dovoluje cho.vání kažtilémtit 1Dmile jeim bu. .Je to- mra.vni sila. každého ied­ nofilivého bri:gáduika. která SIDOJ-uurctrje jeho výkon.

Jsou naproti tomu zm:ažejíci případy imladistri-ch. **Je** tmJJ]!l.é vidět sedmmáctiletého .mlaQika propadat iváš!Jim **a** hrubým zvykům. které nejsou ozdaibol'l žádného Clověka. P0- věst brigádníků smižu.ie vvskytu.jíci se aJ>ílství. které s­ f1,de mmohufy v bm!lta!lismlll3 l!Skutlm lmncentiraění. Uvádím tu v somůslost 1áma Laušman. kde na řádící opfilce bylo nutno přivolat pdlicejm pohoto.vost sedmi mužů!

Brigády se stanou oblíbenějšími. až jejich členové nelou­ dou posílání do táborů, které maií daleko od průměrného požadavku na čístmu a hygienu. Brigády zapustí s.vé koře­ ny hlouběji. až mady octhram.y práce a odimvědné úřady budou VYřizovati žádosti o rodi.m:lé a zvláštní podporv ochot­ něji a rychleji. Žít v obavách o hmotnou stránku zanechané **rodil!IY** pracovní VÝkon nénodei,ře a **nezvýší,**

Brigáify nabudou sveho mravního VÝznamu. až Dfesta-

.1110111 l!Jj;t lÍlltaif:išliěm iedmltliva:iii. h:tefi se 1DiltÚ llrl:ižiVl!IÓIÍ,. al nežřv,i, až mládež :rrastoul!IÍ*na* místocetr"letyeh a pade- 1Játl1etýéh brigádru1ru. kteří ze všeéh l}fimáš'tií obět' nej,ietsí. Zimzí ;i ll!lf!Cm.Věm a :meitistota. iaž. ka,žal-ý hr:if',á:dm,ík 1!ri':ilčl:e do **clolm.** irJtfm:mován. neboť iimak *se* ml!P !wf.>r<ileermlm**sazma** *z* lllor­ nické mzdy 'bude zd'át rrfiká a jeho výkon neotmdrrocen.

.Pli mkonči.ro:ání těchto fádkú m;vmm. na všečhny hor­

níky, s l'Jlinmž :ísenri ll)raCGJUl a ie;iíchi JD]:alti Tilfál jsem si om­ háiit Jm)ti :nezmilVl'l!I lDCIJIIIlěrii. M,'VSliill isem i :na brigirainik.Y, s nimiž '.isem žil Dřes ětvn dkmhé zhmň uéíce- a kterým dnes apaku\_ii ve matce ta co isem im 'častQ fikaI a o čem jsme často ViY'lrlál!iali. Mmímn i -ma estram;v kJ:a.i s Besky­ dami jako věčrmar strfží nl:mě -vitkcmclrýcm l!lt:emen a těž­ ních věží v práci - myslil isem i na elcwěka radostnéšui. kterého jsem ooznal na S'fezslro .

##### dopisy

ZeZifua

Titl. cednllce Dneška!

Na mou odpověď M. Marešovi v Dne11m (!:. .l!a) hr se celá Oup:i arum;innmch JO!:sttelů s rl'lznjmi i. ota:znlky, vykfičuiky, V "Jticttf věci paarumé, **Cl** j3ml mz;:ny **S** věj:mf zásadmmi Chcl v1lát µr;ivě pruto dm 1étD **-)l8!átie k1D s.rěOa** *II* tici s11nrčne. čt!!náBlm DneMm. **jaa** cehm věc vbhm .Zilill! ,já

I. Ad Jt.ak zvll!nÝ politic:.Jrýten:n ve Zlrně. "11kJm cenu maóí všeéhey semuce **o** Zlm . n,, cfiikmnenm,fe 111a př. je:m{mí v bezpečnostním výboru ústavodárného N'.i:mlnilro sm:omHi:Em ze dne **Zf.** IX. t.r .. dby !Dyla do Zliml VJTSl[m3 l:am:ft. lm!rá by "Y­ **iietiilla,** co je pra.včity na tom. že je zile ue Zlflll!- ctimlgle. se- zde mílí a .že ZEÍ!l je místem In-lmillalimickjcli: ni lfo­

p:3d!o ruaiemwně: sncffilní !Gcatil aibnffli hm3o- pm "tento n{lvrh. protože prý je to zlD:.vtetné a že nmnr m$, nt:.'1!11n> N{lrodnl socialisté a lidovci "JJlllt 6dmfffi. mm by =edti c!ůvcrtl. Toto hlasov{lní plně odmihrje jejich prmmu "tvář. !lf.echfějr, 111:J:y pcavda byfa o<lhalella. llojí *se* ji. Jll!lJtDže by jejích **am-=e** zpiastdy.

J.eden z JJisatei6 se mne ptá. jak 111. že hl lillfve mr stmdijnfm ústavu 10 příslušniků nllrodně socialistické smmy n cms *prý* po­ čka. a jak je ti> 1J nes!lrikci lmífrolmika **JI. J.al:lflm.**·Nezajímá mne, **j3ki** je ueilo bylo .idl'ruck:é **pásdilfenl** mých **$db+lcac.JVnilm.** to není mým á!GJ!em. "Pm:byl:ra:,i. l!e ai 8dm;mi. ta;alftru a ofimilivt zaměsmanci ZJJn!.ml i zleva mnlwu v tmnto 5m!Im 111:ěžuvat. Ve věct

**.laklilmvě** pm:,stě llcmsta11lrjl nepfmlHené vzdBimi (3 tf. -nii!. a 2 11'. obclmd. škalíF) P= vcěn1 u{IJ:riohDsood6&ké lmíbmmy, !Jcte­ am dfive vedl gcmha)l!IIÝ priomk - .a dafelro tepší využiti jeho pnu:ovních zkmemlstl na jmém lll'CICO ím mts:.'ě, lJl!O něi má větší předJ,okl:d\v. li n:i místo -.,. J"akšika btaloglaátor-s JJlirtm slhdošl:Dltfr:fmi u:zděfámm. 11epcmrádajid 9Jli zmům cb:ich -icli, je ti> fll7D knilrmmu j,!sfě leJ)šJ řeielli. J:ik \&!k vi,av!tlit ŘUtečnlltit že ze o Ó5tllV1II rmmJ:a odejít **jedna,** *z* l!istl!ek. tllkbJ lrolnmst-

1.a - smad i tato nemt útisk m:ea,. lll>lliiclcy ltel:»ir'?

II . .Nelm:ule IIIél štmdn. febiw.li v 1éto su.ms'.:ostl 1ém11Ž plsáteli, **pirof** (fseim neodešel ze Zllfna ctf-fve a pr-oč jsem vydrt-el *v* z.Avocde,clh *iBat.a:.* Diro al.tmm n o **vdll:i!m** iJr.J. BJila mí JIGll02mlf "'-iceu:i:nt;. ů&brě. pfemně, 3ml>DYll!mP i **s**

„

**pOŮIJmm,.** :zm-uřite a naaávl:ami: prostě **at** JClim, i=uič ne11dciel

z jinéllo illllĎI!iltlI )irl:Satel. -V dllbě ;pro!l!St.J:rám IJytn to l'feciel?šínl sllmr03t o chleba, it 11ba.1nr 1Jiea nm:eu;vmt ciemi v N"ěma!ku lro­ nečně pak pnrui, :re fsme clutěki otfsmm!t a zamezJt v tnmtn vŠl!lmll s ěim j nemublaliU. cbta v2i1a:t b:obt otfe;Janostl, mohl 11:;rcb obrátit ot(:,z!m pisatele a -ze;gt se. *,mit* nelld:1$fe dnes raději ten. lrom.u pCJmtry DJMě.iši se zda:il *v* n p. Bata sarašué. Kmistattliji "Jiak ,ařizm!mf Ďlldb. te ,je'ilt **ě** d.ee-5 j v z i v o­ d e-c h tol?ik dloubti·le.1:ých ziam!ěst-n.ancť'1 nejen 11rn

dob u **d** ve e et i let. ale i vúc,e,«- Jiltefi zcebt **11JITTJi p.éri** v tmnto· llllavém Zline s:vé IICBCtrUIĎ prfiv1emn Jak tahle **srwnat-s** tecm:em?

III. A d H o s p o d *{I* ř s k é v ý s I e d k y n p B a f a. Kolem l!fsel. :let měly k d mminy ad m!denl .n **p.** Bata, irmpavtR!n se lada otázek. '.tieba .iouká:zat ti:!? tato: *vn.* -,:i. Bafn. jako v !každém jmérn nárocbúm podmkn, Jllld!ehá -pfellievliim kmotrule J)fislušnéhl> cenerlůniho ředitelst.m. mlnfs:.ecévu p:rÚJlll:;y:ůu. Ani zlínském JJfípad'! není- v;t.jim.lta "NadtlJ ·vn p. Bafll je r.1- veden v nejmším. ro!ZSJhu systém sam<nlllril:mich iec:lm;;elr s vl::115-

ním 1:mdllillav:,íme.1!nicwim. z něhož je **zfe)na** týdenDi Jmnwolo.

Mám za to, že finanl!nl vedeni n. p, Bata zaujme ke vtem

rnárnkám své stannvl:slio, uzrrá-.li -to za -

IVP.tes vilec.hny kritické JJ11Zn:1121%y, vylcf:im!ky I otazn Wl3JlodářskéIDD vjsledlllll v <11t. **"JI. Bat.r** pqf I *z* n á v **aj** i JJfccc jen anonym n I !kinit.ieif 111,r II spe c.Jtu z{lvo.d111. To už te. **af1** pukmk proti dobám peJJfevnitov:fim, koY jsme nemtffie slyšeli samá 111!11těiemá ,miructvf o únmacení J)admku.

1. V iednom přlpadě rmate1, takbr,: •Mň--li **n6rocln1**

podnik Bafa v;!Jsledk;y (t8llf,y přece!), pak už je t.o proto, '-o, n

'"

Dnesetv

m ě a t n a n c i n e k o mu n !sté maji ten svllj zévod **a** republilm rádi **a přes** všechna tato protivenst\'i pracuji. **věřice, že** přijde jednou čas, kdy je}ich práce a kladný postoj **k** zévodu budou uznány.« (Dnešek, **č.** 251) •

Po festivalu

Titl. redakci •D n e š k u•

v Praze.

UznalOflt •objektivního« pisatele je přikledná: všichni pracuji, jenom komunisté ne. Všichni moji svůj závod a republiku rádi, jenom zase ti zpropadeni komunisté ne. K čemu da!M řeči.

1. **V** druMm případě podle dalšiho anonyma (Dnešek **24) je** prosperita závod(J podminěna precovni **e** technickou organisaci a především »armádou dělnikil a úřednfk(J vychovaných k práci, a ne k stranickopolitické agitaci«. Jistě správné! Tim se dostáváme bllže k tvrzenlm, která se v ruzných obměn6ch objevuji v tisku vtlbec, totiž, že steřf baťovci moji největAi podll ne nynějšim hospo­ dářském úspěchu n. p, Beta. Srovnejme tento n6zor, aniž bychom uplrall někomu z6sluhy, s delšlmi mlněnlmi, jak si pěkně odporuji.
2. Odešly odtud tislce zapracovaných rukou dělnikÍI, mistru. sklednlktl, nákupcó. prodejcó atd.
3. S oblibou se tvrdl v jedné části tisku. že tisice lidi bylo

vyhozeno rudým terorem.

1. Při procesu s D. Ciperou se zase prohlašovalo, že protest podepsala po 1 o v i n a zaměstnancó, kteří jej neznali, a že tedy ji! neexlstrnji staři pracovnici v n. p. Beta.
2. Konečně se prohlašuje, že stati zaměstnanci jsou bez vlivu. Jek to vše jde dohromady? Mohou být vůbec ještě v závodel'h stařl bafovci, když jich tisíce a tisíce odešlo? Jsou-li tem, **pak** ne­ mohou mlt. vliv na nynějši úspěch podniku, poněvadž se zase řiká, že jsou bez vlivu. To však ne druhé straně nevadl pisateli Dneška, aby staří zaměstnanci docela spokojeně jubilovali. Takto se tedy za­ mlžuje skutečnost, umocňuje nebo odmocňuje podle sympatii a politické nálady pisatelovy.
3. **Mit** správnou představu o tom, kdo má či nemé pravdu, kdo Informuje »neseriosně a opověžlivě«, jak to tvrdl podařený s.monym, znamená jlt k samotnému Marešovi. A tu jsme u s o u t ě ž e n a změn u zn ě n I firmy. Marel! prav!: »Kdo by si nepamatoval, jak po re"Voluci bylo pr ý lidem žád6no. aby z označeni n6rodnlho podniku Baťa bylo vymýceno jméno tyrana a kapltalist\ckého vydřiducha Tomáše Bati?«

Pejhovský řlká: Nenl seriosnlho dokladu o tom, že vedeni **fir­** my chtělo odstranit skutečně jméno Bafa ze zněnl firmy. že byla soutěž vypsána. nikde jsem nepopiral. Nezmiňoval-li jsem se o ni, pak jen proto, že je to až příliš znémá věc, o niž hovořit nebylo třeba. Meritwn věci je však trochu jinde:

* 1. Ve stylisaci, t. 1. ve zněni soutěže.
  2. Co považovat za seriosni doklad o tom.
  3. E!yla-11 vskutku přlčinou soutěf:e jen a jen osoba T. Bati, Jehož Morell kvalifikoval jako »tyrana a kapitalistického vydři­ ducha« (Dnešek č. 21-22). •

Soutěž, publikovaná ve všech dennich listech, zněla takto:

•Abychom se zbavili každé pfipomlnk:, minulých dob, vypisuJP.me veřejnou soutě! na pojmenovlmi našich závodů«. Tady přece neni ani zmlnka o Tomfišoyi. Také v řeči dr. Holého, který tuto sou­ těž ohlásil z podnětu z6vodnl rady a jež je otištěna v Zllnské pravdě (rol!. 2., číslo 36, ze **14. VI.** 40) není tomu jinak. Stoji tu doslovně: •Doufáme všichni, fe nový n6zev podniku nám pomůže setřít s něho vše špatné. co tu v minulosti napáchal tak zvaný batlsmus«. T ě m i t o d v ě m a a u t e n t i c k ý m I d o k 1 a d y tehdejšlch představiteló z6vodó je jasně pro­ k á z á n o, že to n e by 1 a o sob a To m á š e B a ti , kt er á by1a př I č I n o u k v y p s ft n I s o u t ě ž e, n ý b r ž j i *n* é m o­ ti vy. da n é k o m p 1 ex e m od s u z o v a n ý c h z j ev ó v z á­ v o d ě, j e ž b y 1 y o p i s o v 6 n y a 1o v e m b a t i a m u s.

Neexistuje tedy seriosnl dokument, který by tvrdil opak. Anonym ocitoval kousek z článku K. Pellka. Jde o čl6nek po­ depsaný a již z toho plyne, !e jde o nézor jedince, nikoliv **o** oflclálnl nňzor kolektiva - t. j. vedeni závodu. Jiné je otázka ovšem, ani! bychom chtěli řešit problém zněni firmy, byla-li firma Bata vedena v celém světě jako firma *Bata* čl zda se ko­ nečně prodávaly české výrobky Bofa pod značkou Beta.

I účastnici soutěže, kteřl podali 12.957 ni\ vrhů, viděli pf! vý­ běru a motivaci nového zněni firmy pracovnl. psychologirké a sociálni těžkosti, jak jsem je uvedl Marešovi. Toliko 274 n6vrhll omezilo svÍlj návrh na dosavadni zněnf firmy. Soutěž, které byla vypsána závodnl radou. měla zjistit míněni veřejnosti, 1ak vy­ j6dřit přeměnu kapitalistického podn1.ku v podnik národn1. Ne­ značila tim problém. který byl rozřešen a uzavřen znérodněnlm, tim, že bylo vedle zněnl firmy Bafe připojeno ještě •nérodnl podnik«.

1. Anonym (č. 24. Dneška) srovnával staré zlaté časy 11 dne­ šek. Při tom poznamenávé, že dělnici si před- vélkou stavěli do­ cela hezké rodinné domky, !e bych se o tom mohl lehce pře­ svědčit I přesvědčil jsem se na stavebním referětě města Zllna. Výsledek byl prahubený. Od konce roku 1935 do 1937 bylo ,,ysta­ věno 22 domů, v roce 1938 21 domů, v roce 1939 pak 18 domů. Z tohoto celkového počtu 61 domd je dělnických 5. Tak vypadá" skutečnost.
2. Anonymové dělají advokáte M. Mare:Ovl, vysvětlu1lce,

!e ve Zlině byl, !e jde raději mezi lid atd. Nezdě se ml ani možné, že člen Svnzu čs. novinám by postupoval tak jednostran­

Pan Cerný prokázal svým dopisem v *rt.* člsle »Dnešku« špatnoa službu SCM. Sém svez jfstě má zájem na tom, aby stopy, ktcró *v.a,,* nechal ve školách, kde byl **v** době festivalu ubytov6n, zarostiy **co** nejdtlve travou zapomnění. SCM nic nepom1:1!e, že někdo zaň vir lá: »To ne jen já, oni také«, a pomáhá 81 obvlňov6nlm h o s t 1:1.

Svaz mládeže prý »nem6 prostředků k radlkálnlmu z6kroku, apeluje sice na dobrovolnou kázeň jednoU!.vc1:1«, ale marně. SvBII mlédeže přejimá vllak z á ruk u za chováni svých členó. Je Jeho věci jak potřebné kázně docill, a je.li sl vědom toho, že docilitl ji je nad jeho síly e možnosti, nesmi na sebe brát závazky, jež plniti na n I s to I »účinně může zaséhnouti jedině sl6h. ano, již **se** stalo. MI6dežl, která chce žít sobecky a dravě, se pOhost!nné brány škol - nogeh6ren zavlraji navždy, Z6dá toho ohled - k mládeti od šesti do čtrn6cti let.

Nech( se p. C. nedomnlvé, že mu nerozumim a nevlm, že měl na mysli stétnl zákrok proti příčinám a ne proti • následkwu. Proti následkóm poc!tu přillšné svobody. která nevl, že svo­ boda jednoho přestév6 tam, kde začfná svoboda druhého, má stiii\_ oplraje se o zákony, velmi, velmi účinné prostředky a je velm1 pravděpodobné, !e vllichni, kdo-1 chtěj! fit dravě a sobecky, se **o** tom dřlve či později přesvědči. Proti pflč!nám m(Jže stát bojovat výchovou a v tom přlpadě stát jsme my, my všichni, i vy p, C. Nejen pedagogové, jejichž pr6ce zůstane marná, pokud mlédež **se** bude stavět Ol mltavě k povinnostem, které ji škola uklědll!

Snad nebuoe na škodu, řeknu-li dnee, kdy samozřejmý význam slova se stává sporným, co rozumlm výchovou. Výchova nenl zá­ zračný recept na vybllenl černého. Výchova nemůže vyvolat v čl(), věku !klony, jež v něm nejsou, a nemllf.e vyhladit sklony, které v něm jsou. Výchova může jen naučit člověka, aby uměl s6m **se** sebou zacházet tak, aby neohrožoval sebe I jiné. Aby pěstoval **a** uplatňoval prakticky své vlastnosti dobré a ovl6da,l své vlastnosti špatné a hlavně, aby vóbec rozlišoval. co je dobré a co je špatné. Vychovávat lze slovem a přikladem. Kde skutky poplraji slova, nelze mluviti o výchově, nýbri jen o mateni pojmÍI. U pedagogů, jich! se dovoláv6te, je právě tento přlpad nejřldlll, protože vydáni neust6Ie krit:ce mládl, které právě proto, že nerozum!, neodpouštf. snaž! se nepopirati svá slova svými skutky a nepodrývati tak vý­ sledky svého úsill. Ale stát, to jest my, my všichni, ktefi lomíme rukama nad mravní deeorientovanostl mládeže, voláme po náprav předhónlme se ve vynalézáni receptů na theoretickou výchovu **a** praktickými svými skutky svá slova popíráme b uv6dlme mladé lidi ve zmatek a pochybnost o všech hodnotách vůbec.

Clověk od prvniho krůčku, od prvního slova w!f se napodobo­ vánlm. Nebude na škodu :>.smyslet se nad lim, co a koho dnešn( mládež napodobuje v přlpadcch, kdy se jejich sktrtků hrozlme, **a** postarat se předevl!lm o vymýceni těchto vzoru! Výchova začlně od kolébky a konči v rakvi. Když se dostonou ke slovu pedogogové­ odbornlcl, nenl již včas, ale nebylo by jelitě pozdě, kdyby vnějš( vlivy jejich práci nerušily nebo dokonce nevyvalovaly tak doko­ nale, že o vlivu již vóbec nemůže býti řeči. Nejlepší plán peda• gogó nerozřeš! otázku zvýšeni . rnravnl úrovně mladých, budou-li dobrá slova poplrána špatnými skutky, bude-U čistá theorie vysml· váne špinavou praxf. U novorozeněte začin6 se a výchovou v pe,! řině, u nás, ktefl jsme stát, můžeme začlti kdykoli, je-li libo, hned. Podle receptu shora uvedeného. Naučme se zachozet s sebou tak, abychom neohrožovali sami sebe l iiné, tedy i mládež, tlm, že ne­ uplatňujeme své vlastnosti dobré a neodplráme zlým. Nedávejme sobě snadno a lacino rozhřešcnl a nebudeme muset ani mlédeži omlouvat jej! chýby do oči, přlpouMějlce, že demokratická svoboda projevu a konáni, špatně pochopená, může vést **ke** zvóli, že d1:1věra v dobrovolnou kázeň, která je podm'nkou existence kaf.dého dobrc,.. volného kolektfvnlho snoženi, může být zklam6na. Ze pocit.svobo­ dy je neslučitelný s vědomfm povinnosti, !e je omluvitelné a pocho­ pitelné, že mládl, dlouho porobou rdoušené a ubljené, chce !it sl>' becl<y a dravě. Pak mdžeme se Ihned pokusit o věc zdánlivě ne­ možnou. Sami uzněvajice a plnice mor;Uni z6kony, můžeme jiml rězem spoutat revoltujicl duše miadých svým přlkladem. My vši. chni a každý z nás mllžeme a muslme působ:t ne ty, kdož jsou **nňm** nejbliže. Nepochybuji o tom, !e mnozl tuto svou povinnost zkuše­ nějšího vů.čl méně zkušenému plni a proto jsou přlpady nek6zně, zV11:1le a dravého sobectvl u naši mládeže jen výjimkou a nikoli pravidlem. Leč to nestač!. My všichni, my stét, my rodina, jež **je** jeho základem, musíme a mtlžeme zaséhnout účinně a radikálně, každý ve svém neJužšlm okoll.

Nečekat nečinně na přfležltost **k** velkému hrdinstvl, ale dobře

plnit maté úkoly, jež člověku kaf.dodennl život dává, tak nějak to řekl ten velký muž, kterého se dnes kdekdo dovolává při přfležl· testech nejnevhodnějšlch. Pouliti jeho jména v článku p. C. působl výsmě ně. Chyb! něm spolek přátel a ctitelů nechráněn6 značky **TGM.** M. J.

**listárna redakce**

ně, neobjektivně a tedy nevěcně. Je-li slyšena jedna strana, t j,

* lide v Marešově pojeti, měla by být a mé být slyšena i strana

druhá, t. J. podnik, resp, jeho vedeni. Nadstranickost se nevvčer­ pávé v úzkém profilu jednostrannosti.

*D, EmQ P e* j *h o v% 1ci,*

**V ělá.nku Některá ilisla dvouletky** na atraně 420, f-6dck 44 a **59,** má být mlsto milion a millonovó diference - sto tlsic a stotlsicové diference, **u!**

*444*

"::*r*-*a*..·

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | •I |  |
| **KULTURNI Z ,p R A V OD AJ** | |  |

*ft11Ta1WJV Seiff'l't:*

**POBA Ei\ AN0a**

*Již d.řive jsem ho vídal. ted' jsem se raz;pomm,é/., nad irordbem* mlléky *kf.Wat* bručen( *SÚIA1JC'h* 1'ěet.

*Vítr ho* sr=1 *včera* dtoub-nu.tím *ao* l!eber, *mrtvá ha.iik tera,*

., třtJti *svých vla.stmfoh per.*

*Ptták divaké:ho ch:m.,ín př.i.!ét ja,k* z *dávných tioo,. Byli js,m,e tu jen č,by.ři.* ptálk, *a-nděl, já a. hroo.*

Hospodin ihi přednoa o"brčeině vy,padajicím lidem. lb .a$0clá:lni -

**Prote jidt dRá tolik.** *·LINCOLN* va Jednod;I.řvých států Ja:káko.

liv. Jen vytvořením autority

*tam* začal *'l}ydáwt »CoopéTa- předních osob--rwstf pra šířeni* 1v§esvětové lze deffi.ni1livm.ě od- • fiion, *'Service* de *Presse«,* .,, nfž *my§lenelk* 'Em.!11'11 *'llevese. V l!e-* pi.i -sv;-oo vý,.kJaliech probírá

str.aniU ne!Dezpeči v Rl?\1ea

**filiooca prr1Jjevy** *vynilkaj(,- le vffeoru* jaou *pr-Dj. Eitnstein.* tůzné PGl1tteké a společenské

*áah ;pď.iti'ků demol/cr-atickýclh* Thom.a.s Manm, Ovein J• .Ro- ideologie a theorie a &WVOzuje, 1tsfiát11 *Evr.i,pp.* :Byla to *§irooe* berts ***a*** ;. že v§echn\_y ústí v postulátu zalo!6R.á t119'11liroli sluiba, *zamE-* Revesova !klniha »Anatomie naéionální st1Vet'etů'lw, t. j. v *f-ená Jk* so'l\Že'ltí « *<k spol11;prá,ei* m1ru« {Anatomy of\_peac Har- k-oo.sbru'.lroi náredn.ich 1:1tlltů; *všeoh ii.* Vsednndesá!i per & *lBra ars„* New Yoťk vyey,rn k O!l)Uitění tolhoto smě­ *státeah vycházely* po deset *li,t;* 1'915) je politickou a .sociol c- a k ,pnjet1 .m.yšlerrky univer.

,:o *.deinc čJ.á•kBI, zahr ené* kw studií o přeqpokladec!h sa1lulticlre, ,e;íž uskutem&ú je­ osti'e proti *'l'Wlcismu a. faši.stmu.* trválěho svirftov.ého míru. Re- dln! múze zabránit lanutí ***Vúv,oi*** *idlqjdi ooáilostí* od- ves saati *se* o .dúkaz, že v.á'.lky nov,ýe'h vile1.c **a** šířeni fašismu. ňaiI R ,ptldn *jeho půsa,-* majl \_původ v oeutrickém Při mm Reves dolatruje, že je ení *a pi'weťll ho* &, *Amerik,,* zameřenl všech národních .s.tli- il oluprá,ce různých bos.. 'lade -roku 1H?, 1.1 doM, *kdl}* tu .a le Jirva:1ý mír *.se* dá za- poM!řska-sm:iáilmcb systérml.

(;Ze sbírlC;Ya.Jablko**s** ildínacJjspojené *státy seve-roamerioka!* jisl:it jen vytvořen1m o ecně Jl!lho -vý'lťlaay vre'holi ve vý­

zve,

*,fvsto-u,piiy* do *válk31 proti N* uznaného a meiiná.redn'ě ,J?1at.. ub\_y se národy 1JSkrc,vni1y

**NOVÉ KNIHY'**

*IJmet'IJI Reves:*

*medo!r. a '1'1!fPC1'Flls/k,?1., V'f11Uli! svůj* n.ébQ :in-áv.a, je! 'bude zan.ifono v -ná cll 'tla romah své vlast.

*""Oentolcraticlcyj mmnifest«* ***(A*** světovou autoritou. ffltazu.Je. ní su.veremity na prospěch

<i *Mtistfsw), v něm:i* že nmdhosbi a *r* -suve-' svrc!hovanosti mezináTodn!ho se -ji! **at,iJevnjí** *'IIJázlnwky jehD* rlmwdll liedn.Gtek na sv tě mu.- pdva n.aa oe'losvětovým ko­

***m&ao!*** *organvsaoe* si prl neWll'tállmi rozvoji a !PO- lek,tinm '1idst.va.

**ANArollHE MfR1i1 sv&. *S* pki.-ou** *pňgvědl!ivostí* kr!iilw Ju>sJ? . dopravy a •.Anatmnie .mliru.c měla hned

ji ***-pak* fonnaiaje *ve*** *své d.aJlfí* teéhl:ulc,y v.vtvář.eti neusf;á11; po svém vydátú ,neobyčP.jnj

*Emery Reves, ktar,í má dek.. tkni.ze »Aina,txnny* of *pea,ce«, v11-* Imnnikl;y .mlEi. jednDtlLivyrru ohlas a je dnes již přeložent.

*Corát ná.rodntho* 11,ospodáiřstvi *dané v Ameriice r. 1945. Aut!III'* stfil;y. které J!)élk ve- de edmnáctl. jm:ylk&. Její čtl

•11 *univemtě V Curychu, půsa- 'li* **a&.,..** lJC'lll(Í,toe ao,u, .k .at.á.lélnu .illapět'T,, sou\_pe- ,\_ -lrlad ......&ve vyšel V nr.,. ***Ml*** před *tl)!Íll!kou. lv!a1111.1j.aěko m.aiflk;y.* é *nacistv•* fanf., abro)enf Jl nak<mec k v.á'L *,..,.J* ..,......\_ .l"... *\** llor1UJJ!ma *v P-ai'ízi,. v* roce *wso* - v *Ame-ritle* .ae *.wtwořil výblJIT'* kam, .neclnt je již ii>Qli ldadalélstri Fr. Bma-vy.

Feultleton. Vald§týn byl tehdá komořím .mm .km Safnmn \tak, fe často.áhodD3e se JI .illalbilvitou po,lf-'-..é-

KBPLE!lOV HOROSKOP PRO pozdějtiba dsai1e MawHe. mívá zbytečmý strach. S .lety' hn .b:mcléiíe ZamoUilcého a kri­ Snad dvomk:á in:trilta. NebGf alntw.w *.se* a *hmny* m:iglidké ěty.

VALDST NA horoskop, jejž dllle uvádfm, -v .se jehlua b\_yfeJnA povaba V1llb:Wiin, .fá.dal od Keplera

*(Výňatetk* z *i!ldiruk:u A* ootu. n&.tecjeh .mn&ee'h -zarliii 51arae schoptaá 4llle'zitý.Cll věcí. tillrdmgidk:ou 'l.'ekcmstrulrci u­

Ditlt>rioha *iweřejn,ěn€h,o*m t»Molw o ilmmto J".ev'í .se .tdliiž .u .nlib.e velkA ctl- ply.nulého tivot.a **a** pro sn

. **llte!liním** 'ffB! ČUISOJP'ÍlS *vW:i;* vpravdě říci, že má bdělou, Uldost a .touha.po l!asoyoh.hod- budlc,uanaslň. Yo Kepler dělal

* &ot 74 • dl('Ulll,mfikru, SlllaŽili\'OU a J!l'!IDO- aoatech .a moci,, ..iež mu .0\_pi\- .jan nerad -medllv.ě:řWlli tomu

4 « inou mFsl, dm. deeb m- SliiDl m.1i1,ilua \'lllellzy.ch a ta]ných - .ale vy.h1,i7lil zítk:arnílru. Dě.

Keplera vyhl roku UIDB vot, že se mu nelibí v.ieclnm1 n .nad .nlmTž vlak \"M.ši. llal lt:O pod;fd z Ilnrěrz!ll.. me snad **T** Prame **iékaf** S ayr. *v*žwotě .a ,ĎE!dDám, iale iie dm.tlí lllOiU .zvi't&l. .Nei;ú -pochyby, že-na záklladě sd6lení Stromayro­ Zádal natMtu pro 25ledélao ***po*** tli!QVcttácln a zvl , ilojiie vy.51iih:iě lilo4nosti .a ibo- • . J.1'4íedpovád! - vždy • Aledh:tice. jen! se narodlill v Jež jejtě m!km m'11r•HsiJ. **ddd.** b.alls1wI JI,, bude-U :rovoř.iaý„ :i asmoklgiekim iOliúvodněnim -

\*·

Cechách na 51° .šil'lkiv dne 14. však v myš+emrim výllD.iin&lO siía11ku. A e pro dobu kolem 112. roku ne­

IX. 1583 jul. kal. .Harflkop ten riae, -:mei hle wlěli. a ttmišiti. Sa- 11lte&ur .stoja ,př.esně **'Y Cll)Ollici** klid .a ne,pf:ijemnacstl., cesty, **ae** zachoval v .Pulkově v .ruko- turn při jeho zrozeni .PÚS!ilbí k J"aqiiil-.erov.i,, zdá **se. !e bu.de** st.a.nBJll, ale ,l!lřh:efí 91:arýah lidi, pisn:é pGliZUSmlosti Ke ·mairemcn,é. me!lanoho'lidkiě,, .s'We ml'l:i zvláštnl 'kouzlo, jimž .Při- c.ešt&il, ba .snad telesně ztrýz. Beaesainaú ih se 11:l@i- dělé h:y. alceymíl,, ma- v.ábl 'k sobě ve1i'ké mJD.obtvi něrii. V 39. *ai* ěO. roce ohrožen aov.ai do ětverečnélw .smema- gii. klmzi•n .styk *.s* duch\_y. opo- Rdi, :mebo že **se** -tlá jednou po.. živDt Manem v dollllě smrti

tu. Poopia je němeclw-Jaňn-- vťhooráni a .:n.eabá.ní lldskýdt ,yýiitii-za lh.Uavu a vťrdoe ,nespo- atd. "'Eakovýcll pň3dpov"ědí bylo ský. Piřevádím jej dli> liešliay. a mrari ii v!eclil a:iá- kojenců. Pokud bude *inr,* 1l:'ŮIZ- .asi M.

Značky astronoorl-ak!é. pooires ofenstvi. Podezlrll vše, co ko- **mé** ..kir.uté .a .hrol:mé bu- V .alai:looai Je dG roku užívané, zachovám.. *H* á Jll'lih neb lidé, ja'kio **ltJ'** l!Dylo QQ.11,c .1.6 jak &lkazuji jeho vlast- obsalmiie lllěimilik dlyb. - é jen kl1am. A de [ana Kal.dý záznam v 'horoskopu lll.00"1JČlllpormámkynaprllciKe­ KepiEll'cwjm ru.lmpisaci -prova. ji slam1D:lll, :zpŮSl)lti mu tubo 'Keipllernvě m.á -v\_ýmmrn. -a ně- plerově. U.2lllávA pět shod, iež cleny ®r!IWY- Oo vmtř- jeho povaha de'jjmě -a My i l\"ice ne! 3et!lea, J'O©e .se v.rlalw.di na .nemoc, nebLZ­ nilio ětve.roe ?VPÍSl}vaJo .se !aily DplWI'ŽlB!li 1lil s llllDlllllii stf- iNp;aýtlm 'Škdl ullraiimg.idtýcll:1- @eči žw vojenské a civilní **a** .kde se Tákam ík 11!18rolfil. kati se má, takže bude povah- měl 1ielly tiB5'hl ma4Je- .aňatek a fui:,ěchy

**V** originále Jje *9* .-amai\ek *v.m* :za samotáie **a** il!le.twra mLál1l!l .Da lf.7lmm!iXl.1. llifměni je.. bmail!ilé. .Jenže ud.Alosti byly

ho písma, jehož Kepler Dékd7 .opa>ta..bm{ hodnéhGI. Buuie skm- ho bylo v ;w,m, ahz -hleděl .čaa>vě posunuté vůči dobám. uživ.al. *Bylo* cozh.JAtěnQ. Ty· tečm-ě . bsr: ,br.a'11r- známou mu JlDOVahu V.aldštý- jež J.ll1Čil Kepler:

plsmeo.y dátr.a]! .slovo: W.all;.. aké nebo mmielti novu do vhodně '11,j'b.llapý.chl Prv!D.l.se dostavila .as. o čty. stein, coi je fone,tlclcy Wald- nikoho necti, **oddán** jen moě :a esi. Nébo'f V.aldit;ýn .:110Zl.l.měl 1:i 'léta ;později a místo předpo­ stein V.a.ldštý.n. Vettie taj- *své* zvůli, k podrlallým k;nrlý, amologů tolik,.že mohl.sdru.en11 véaén\_ých nepřijemnosU byly nopisu stoji .latinsky a .Stra- chtivý, lakD-im.j, poli.rodný a pře:zlk:oumatt. - Proto Ke;pler,1':jiné.

=

= oo

mero Stromayea::a.S w.tkavj *v* jednám. šmlJUI ittii111S11je méně přimtvá1 'fi.etI zase o sedm. 4et dřive.

mayr t.edy .mezacho-v& obvy.k- mlčelicy, často pr.chlý, aa.e *.té.i* 1:1llll11IJeJlilh'i meš ,-omllou- 01,;i;r.rtá bvla onemocněním,

**lou** cliskretioost prostiednill:a. svarllvý • trcmfa.Jt; pmdstaiv.,U:vá to poukazem, \e har t jež se dostavilo o dvě léta **dfi e.**

**Kniha o** čínském malířstvf,!Autor, terý žil 30 let **v .J**■**-** Princeton University Press, ponsku a poznal hvot lidu, USA, vydala knihu George pL'le, že chce svou knihou od­ **R** o w l e y e •Principles ofjstranit •blije« o Japonsku **a** Chinese Painting«. Obsahuje pi'.-iblížit je pochopeni západ- **48** černobílých tisků a dva ba-, niho čtenáře. NalézA •klič rcvné lepty. Autor pou ívA k pochop.eni Japonska« v oso­ při výkladu filosofických ko- bitém politickém a hospodář­ mentářů. Vybrané obrazy po- ském vývoji této země. Původ cházeji téměř ze všech styli'I japom,kého militarismu vid! a období čínského umění a ve feudálně-statkářském sy­ P<?dávají spolu s autoi\_:ovým stému správy. V závěru knihy vykla e náz?rný p e ed autor vytýká okupační sprá­ styllstic ych pnncipů čms. é- vě nedostatečnou snahu po de­

ho malírstvf. K. L k . . k "'

CHURCHILLOVY YÁLEČNÉ PROJEVY

jedinečná historie války

**Bývalý** britský **ministerský předseda a vCadoe**

viUizn6 úoiujicího národa přednesl - větlinou

**Klíč k .Japonsku.** Naklada-ltno rat1Sac1 Japons a., v nu.

v dolni sněmovně - řadu projevu, které byly

telství John Day Co. v New vldi je.dlnou možnost, Jak za­

I

mistrnou ukázkou řel!nického uměnl I státnické

Yorku vydalo knihu Willarda brániti nové válce na Dálném Pricea i,Key to Japan«. Východě. •

Pátá byla dna, před.poovědě- Astrologická literatura dneš. ná na interval 1630-1635. One. ni často se dovolává okolnosti, moaněni dnou dostavilo se již že Kepler rz:µkončuje tyto před­ 'l'oku 1620. povědi breznem roku 1634 a že

Splnilo se tedy 27% před.po- yaldštýn byl zavrttžděn 25: vědí. Ale je třeba astrologie,unora éhož roku. sto1.1;penc1 abychom hochu pro ll. až 13. astrolog e tvrdt, že tímepler rokpředpověděli„ztýráni«, t. l}aznačuJe sm;t Valdštyn u,

j. výprask, aby někdo onemoc- 77ukončuje \_pred.pověď. s Jeho

něl, aby se mladý velmož ože- životem. To eo yl. Duv J,e . nil? Kepler ty shody neuzná. .»zlaté« konJulcc1 P.rfaldšty. va.L ValdAtýn je bei-e vážn 8 v horosk tak duež1té. Me­ l!ádft proto, aby Kepler horo- z1 tyto, kOltlJukce od 20 \_let se skop »rektifikoval«. To zname. opakuj1ci pa ou oposice.·­ nfl, že Kepler má dříve mu u- podletrolog1e - ValdAtyna tlamou hodinu narozeni mirněohrožuJici, Pr to zak?J!čuje p,Ainout, aby se dosáhlo lep. KE pler své predpotě-di po­ **lil** shody mezi událostmi a ho- znamlrou, že r.oku . 632-1634 Toslropem. I to alllal Kepler čeká pro oposici Jup1t,era a Sa. Jen nerad. Ale vyhověl zákaz- tl!:°a těžké ohr žem, že. ale niku a sdílí s výhradou, že tře. pnz:nivé okol ostt z drtvěJ!íka ba položili narozen[ 0 *6½* mi- mohli- by zpusobit, že nemi!á nuty pozdčji, že se tim shoda komp 1kacE: neohrol':I ValdAty­

jen málo zlepši. novo št tt. o. smrti a"?I. slovo a •štěstt« v pred.pověd1 Je VŮ-

To bylo .roku 1624, kdy Vald. bec jejlm nezdarem. Roku 1630 štýn znova se obrátil na Ke- propu.c:;til cisař Valdštýna ze plera prostřednictvím Gerhar- svých služeb. Ten pak štván da ěl. Taxise. Zádal, aby svou ctižádosti pustil se do po­

I

moudrosti a které jsou dnes, l!teny s delillm l!aso.

* vým odstupem, živým, bezprostřednlm a neskres­ leným pramenem **poznáni** historie války.

I. **D O B O J E** ( **1 9** 3 **8** - **1 9 4 O)** I I, **V Y D A N** I

*Prnni svazek obsahuje* i *niJkteré vrojevy vi'ed­ uálečné, které jsou uilak v úzké souvislosti s hro­* zící *válkou. Obzvlá.lltni význam zde ma;Jt projevy, jimiž Churchill ostře kritisoval mnichovskou vo­ Zitiku tehdejl§fho ministerské1 o předsedy Nevilla Chamberlaina.*

Brož. 120 Kčs, váz. lóó Kčs.

I I, **N E L** I **T O S T N Ý Z A P A S (1 9 4 O -1 94 1)**

*Projevy, zachycující vonuré doby vojénakýc1 ne­ úspilchtl, doby obav z invase* do *Anglie, boj o 'kecko, mJmecký* upád *do .Ruska, útok Japot18ka na Pearl Harbour* ***a*** *vstuv USA do války.*

Brož. 90 Kčs, váz. 118 Kčs.

I I I, **K O N EC Z A CA T K U (1 9 4** 2)

*Projevy z nejčernt'ljMho roku druhé sv ov«J*t1dl­ *ky, kdy se válečné vyhlídky Anglie ,:ddly být katastrofální. A i když se v druhé polovtniJ roku události vyvíjejí piizniviJji, neváhd Churchill svými projevy zdt'lrazňovat, le naprosto JeMiJ nelze mít nadéji* ***na*** *bt,zký konec.*

Brož. 70 Kěs, vá.z. 96 Kčs.

. **Další svazky jsou v tisku.**

Churchillovy projevy vycházejí v dokonalóm pfe. kladu Dr Jar o sl a v a K o1 á ř í k a a v grafická

úpravě. obálce a vazbě prof. Frant. Muziky.

rnu Kepler určil z hvěui pro

litického dobrodružství, jež se

každý rok štěstí a neštěstl, zdaončilo chebskou katastrofou. bude dál válčit, zda nebude .

snad míti domov v CLZIDě, zda . pler mělt. jiné !1ezda:7,

zemře tam či doma. »... nebot Jez JJstě měly l1v ta Jcl}o čun n&kteřf matematLkll'Vé shodu- dále tlm skep čtě. Istam vis­ ji se a řikaji, že budu bydleti ko k astrologii. Struve, JE:nž mimo vlast a tami zemřu; vět- znal rukopisnou p zůstalost Je­ šina říká, že mrtvicí \_ 0 tom ho v Pulkově ulozc ou, praví, bycti rád jeho mínění slyšel ... že Kepler zpracova\_J tisíce »the.

Uvšech knihkupců Fr. Borový

**KNIHY** REDAKCI DOSLI! Dr Jo s e f Tvrdý: -Ovod

do fllosofir Předmluvu napsal John Her se y: Hirošima. dr. Jan Patočka. Nakl. Kome­

Nakl. Melantrich. Stran 105, nium, Praha. Stra.n 197, 58

N. B. také jaké národnosti a mat«. Brzo, snad jtž roku 159?, 28 Kčs. Kčs.

konfese jsou moji tajní a ve. u:čil Keťer svouvlastni tt­ řejnl nepřátelé, neboť to lze vitu a poci al si na. léta: napred z themata (horoskopu) be2lpCČ- události, Jež ho cekuJi. Tyto

ně vyzvěděti.« předpovědi po uplynuti jejich

Pavel Saj a 1: Tvář severu, Jar os 1 a.v Neuman: Ne­ (Reportáž zájezdu do sever- zmar. Obálka Jos. Lada. NaJtil. ských států a Polska.) Vydalo Kvádr. Stra.n 324, brož. 99 Kč.s,

Dělnické nakladatelství. Obál- váz. 120 Kčs.

lhůty osobně poznámkoval. Kepler byl jiného mínění. Souhlas je §pat:ný! Počital ho­

ka L. Svášek. Stran 74, 36 KčsI. Dr v1 ad i m 1 r K ad 1 e c:

Nevěřil v před.určeni, jež je lo. roskop pro synáčka Jindřicha Matteo Band e11o: Novely. Rozvrh dar"\ov6ho břemene. ·­

gickou podmínkou astrologie. a pro syna Augusta svého uči­ Přeložil a úvod napsal Jan Obálka Frant. Mašeik. NakL

*'V.* jednom z četných dopisů tele MacsUina. Horoskopy byly

svych pravi: »..• mou velkou ři • é 1 h Oši ř u ba

Brechensbauer. Obálka a kres- Práce. Strwn 125, brož. 56 Kčs. ba proti titulu Miroslav Sa- L. Mu mf o r d: Technika **a**

knihu proti kalvinistické nau- P zmv •a e

ce o pfedurčeni. Odvolávám se do roka.

zeme o

šek. Nakl. Karel Synek. Stran civilisace. Z originálu Tec·hnics 291, brož. 96 Kčs, váz. 121 Kčs. and Civilization přeložil dr.

na všechny kazatele, kteti ji Keplerovi a!Jtrologie neublí­

Vlad. Roháček. Obálka Josef

Alois Jirásek: **Bitva u**

uvidi, 7.da jsem onen omyl ze žila protože sl zachoval kritl­

ladu nevyvrátil a spasitelně ku.• ValdAtýna, jenž ji slepě

**Luěence. Praporec sv. Václava.**

Vydal Kruh spisovatelů při

Hochman. Graf. upravil Frant. Mašek. Noa.kl. Prf\ce. Stra.n 500,

1 utl ěnepostupoval···« Ke. věřil zahubila. Právě kdvž

brož. 170 Kčs, váz. 205 Kčs.

vojenském vědeckém ústavu.

Nakl. Melantrich. Stran 64, 7

pler žádá pro člověka svobo- ' ' ; . du aby pochopil odpovědnost se chystal **k** otevřené vzpoure,

**za'**naše jednání. Proto odmítá byl Jupiter v oposici se Satur. Kčs.

N. Bi r j u k o v: llajka. Pi'e­ ložil Jan Rek. Obálka Zdeňka Adla. Nakl. Svazu ptá.tel SSSR.

předpovědi ast:rologie o věcech, nem, Mars se Sluncem. M!irs Sir Philip B. B. Ni c h o 1 s, Stran 509, brož. 120 Kčs, vá.Z.

jrž závis! na lidské vůli, jako v nejvl!tšim rudém lesku stál na př. násilná smrt. Ale již mezi oběma hvězdami, v kva­ tehdá platilo: Náš z:'-'ka.znik, dratuře. To je aspekt pro Vald. náš pán; KepLer tedy Valdštý. štýna velmi nepříznivý. Zdá

K. C. M. G., M. C.: Několik

myšlenek o britské demokra­ cii. Vydal Melantrich. Stran 33, brož. 19 Kčs.

150 Kčs.

S in c I a i r Lewis: Ma.n­ lelstvf soudce Timberla.nea. Romá.n. Z amerického orig.

novi vyhověl ale nenechal ho se, že tím vzniklo jeho nevy­

Karel P e j m 1: Celý svět Oasa Timberlane přeložila Zd.

v pochybnosti, že sám pokládá světlitelné váhá.ni. Propásl pra. takové před.povl>di za bczvý- vý okamžik pro V7.1pouru **a za\_** znamné. • platil to životem.

kouří. Dějiny tabáku. Obálka Petr Tučný. Vydavatelství Za svobodu. Stran 454, brož. 168 Kčs, váz. 198 Kčs.

Hofmanová. Obálka a úprava

.Jaroslava švába. 154. sv. e<lice

Atom. Nakl. VAclav Petr. Stran 423, broi 105 Kčs,

--.,

**BOONIK IL V PRAZE 16. RIJN A 194'7 OEN A Kčs 3.50**

Kdo se lépe osvědči ? **FERDINAND PEROUTKA**

O dobrý parlament **Dr FRANTIŠEK KAFKA**

.... ' , , , ***v***

C1m. v1c --:-...,t,.1m mene

**lnž. VLASTIMIL LOUDA**

### Mezi s·ociálním.i d mokraty a komunisty o. PIKSA Vzpomínky na první pozemkovou reformu F. nuMLER Lidová správa v pohraničí · sPEcTAToR Strach o peníze q.

**Za ŽÍ'V'ft nebo po smrtif** - **Státní pohřeb ano** - **byt ne** - **Spisovatelka volá o pomoc** -

**Volání po jednotě** - **Ze Zlina.- Po festival-u** - **Proč plarkatf** - **Dva zbití novináři Listárna redakce**

**Anglicky od Angličanů**

DaHlf nové kursy pro zaěátečniky a pokroěilé.

SPECIÁLNÍ KURSY PRODĚTI OD 8 LET

Kursy francouzštiny. Zápis denně.

Spolek pro \_povznesení vzdělání, **seakr.Akola ja&yková**

REVOLUČNÍ *15* - TELEFON 604-24

---.

**A** Ř **ČAP** ů

JoSeJf Ca.pek:

Karel :

Bratří Capkové jsou dnes beze sporu naiíimi nejčtenějšími autory. Věnujeme proto jejich -sebraným spisům 'VWlffll -část svého edičního programu, -vydáváme nové kni­ hy z pozůstalosti, **dopl:ňajeme rmebrané** svazky novými vydáními a pamatujeme i na knižní uspořádání drobných prací časopiseckých a novinářských.

I

**PSÁNO DO MRAKŮ**

Filosofický zápisník z let 1936-1939. *Brož. 65 Kčs, váz. 92 Kčs.*

**HOVeBY *S* T. G. IIASARYKEM**

Velké ilustrované vydání se 16 hlubotiskovými přílohami. *Brož. 100 Kčs, vázanl 142 Kčs.* Nezkrácené levné vydání. *Brož. 25 Kčs.*

**VZRUŠENI.: TANCE**

.....-

Ješt.ě do

Jinošské verše z doby Capkova vstupu do literatury. *Brož. 60 Kčs.*

1. U. R. lektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. *Brož. 45 Kčs, váz. 65 Kčs.*

**ITALSKI.: LISTY** *Brož 20 Kčs, váz. 40 Kčs.*

**O.BRA.ZKY** Z HOLANDSKA *BroL BB Kčs„'Vd2. 38 Kčs.*

váinoc vyjdou dalši lmihy - mjistěte sl j8 včas u svého knihkupce.

Josef Capek: POLITICKJ!: KARIKATURY (výbor z polit. 1meseb 1922-1939). v tisku.

POV1DANI O PEJSKOVI A KOCICCE. *Váz. 1!5 Kčs.*

Karel Capék: POVIDKY Z lEDd KAPSY. *V tisku.*

POVfDKY Z DRUHF:: KAPSY. *V tisku.*

KNIHA APOKRYFO. *Brož. 45 Kčs, váz.'70 Kčs.*

PRVNI PA.ltTA. *Brož. 51 Kčs, váz. 80 Kčs.*

VAVŘÍN **.A RATOLEST.** *Brož.* 65 *Kčs„ 11áz. 9S KČ8.*

TOVARNA NA ABSOLUTNO. *Brož. 51 Kčs, vt.iz. '15 Kčs.*

KALENDArt, ěili jak jerok dlouhý\_ *BroL 55 Kčs, 1'lk. 'l!J Iaa.*

ZAHRADNÍKŮV ROK. *Brož. 40 Kčs, váz. 62 Kčs.*

DÁŠEŇKA, čili život štěněte. *Váz. 125 Kčs.* I

U knihkupců.

FR.BOROTI

**OBSAH DNE.šKA** Ú. 28: KAREL TARABA: Nepříjemn otázky. - CATO: Marxistický blok. - BOHUMIL **BILEK:** Jak se nám povede za rok - a za pět let? - MILOS SIFER: Boj o vše, - Dr .JAR. NOVÝ: Siály americké finaněnf pomoci. - Dr VACLAV VESELÝ: K diskusi o §kolské reformě. - VACLAV **U11DBOCB:** Brigádník se ohlíží ... Sjednocení prvého a druhého odboje? - Kluby Národní fronty. - Spisovatelka volá o pomoc. - Ze Zlína. - **Po** festivalu. - Listárna redakce.

*Dnesek..,*

**fídí FeTd. P1tT1»utka**

**VYDAl(Á SDRUŽENÍ KULTURNÍCH ORGANISACI**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VE ČTVR.TBK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon ěfelo 390-51 a! 5'. - Očet poštovní spořitelny ěfslo 35.621. - NevyHdané rukoplSJ'

.se ne - *Pl' ma* nJk *Kěs* Ulil.-, aa pill imai Km 8'.-, načtvrt roku Kčsu.-.

jednoWvA čfala Kčs 1.50. - Dohlédacf pošt. úřad Praha 25. - Odpovědný zástupce I.I.stu

redaktor Ed. Valenta. - Tiskne Melantrich, Praha II, VAc:lavské nAm. .\_

**Dnese1e.,**

ROCN IK I I. V PRAZE 16. RIJNA 1 CISLO 29

**O dobrý parlament**

Vláda právě předkládá rozpočet parlamentu; text se Ještě v konečné fázi piluje v dohodě s příslušnými re­ sorty. V návrhu finančního zákona se podařilo snížit rozpočet na 68 miliard, v čemž mají být ještě obsaženy tři miliardy úvěrů investičních. Je to cifra stále ještě **m6něrná** skutečnému národnímu důchodu. Je to rozpo­ čet stále ještě pasivní hezkým počtem miliard. Ale je to přece rozpočet, který p r o ti návrhům ministerstev

- a to jsou výkonné úřady vlády, to jsou místa, která projevuji v přípravě rozpočtu vůči parlamentu i vůči vládě jako sboru vůli jed n·o t 1 i v ý c h min i str ů, a za iejichž návrhy tedy musí mi ni s tři m i t o d p o­ věd no st od chvíle, kdy rozpočtový požadavek úřadu je sdělen vládě jako sboru! - se snížil téměř o polovinu. Ci je to zásluha, že rozpocet se již psychologicky přizpů­ sobuje lidové kritice, která brojí proti přepychu nahoře i na místech méně exponovaných - jako příklad se to pak přemi§í do celého života, zejména i hospodářského provozu znárodněných závodů i závodů pod národní správou? Toto je v í tě z st v i par 1a men tu. To je vítězství několika lidí v rozpočtovém **v** ý b o r t\, kteří měli odvahu postavit se proti samopan­ ství byrokracie vládních úřadů; řekli zcela kategoricky vládě: seškrtali jsme rozpočet na 72 miliard, je potřebi, aby byly provedeny ještě zákonné předpoklady nebo změny usneseni vlády o položkách, které představuji dalM úspory 4 miliard; protože neuneseme vyšší rozpo­ "čet, než **68** miliard.

Nuže, tak si představujeme dobrý parlament. A uva­ fujice o příštích volbách ne s toho hlediska, jak o něm uvažují strany (kolik ona získá či kolik druhá itratl mandátů), nýbrž tak, jak o něm uvažuje prostý občan státu, který v parlamentu vidí své před s t avi t eI e a mluvčí i o c h r á n c e dobrého r o z v o j e s t á t u, zjišťujeme, že n e d o s p ě j e m e ke k v a 1i t ní de­ m o k r a c i i, n e b u d e - l i v b u d o u c n o s t i pod­ tržen i nadále v ý v o j k v ý b ě r o v *é* m u p a r 1 a m e n­ t u. A zastavíme.se nad chybami, které se tu dály, aby­ chom nad nimi ukázali, že to byla cesta, která demokra­ cii po\_d:kopávala, aniž by si toho byla ta či ona rozhodu­ jíeí osobnost vědoma.

Parlament kontroluje

Rozpočet přichází do parlamentu jako návrh finanční­ ho zákona. Bylo osudem finančních zákonů, že do nich

. plenum parlamentu nemluvilo. Parlamentu bylo do\lO· leno mluvit n a d zákonem; mohly se tam- pronášet řeči kritické .až do oposičnosti; poslanci mluvili řeči, určené voličům toho či onoho kraje, jenž se dožadoval subven- 1

ce; parlament sám neměl však prakticky možnosti mlu­ viti do jednotlivých kapitol. Nad bouřlivými a kritický­ mi řečmi, jimž mnohdy vyměřována byla doba, aby mohl být rozpočet včas schválen, rozložila se duha míru při hlasování, kdy všechny strany svorně pro rozpočtový návrh zvedly ru e. Teprve v resolucích, jimiž parlament dožadoval se na pf. pi-edkř'ádání dílčích výkazu o skuteč­ ných výsledcích státního hospodařeni, se pro:evovala jeho skutečná životni moc. Tento k r á t e•se však pro­ jednáni rozpočtu dúkladně p f i z p ů s o b i 1o v ů l i 1 i- d o v ý C h z á s t u p C ů.

A parlament tu projevil nejen svoji pravomoc z á­

k.o no dá r no u, ale i kont r oIni: řada položek ne­ jen seškrtána, ale '17 nesm.frně,mnoha položkách objeveny i skryté zdroje, určen1..- jiným účelum, než by:y v ná­ vrhu. Bylo by indiskrecí, ZID;iňovat se o detailech, dokud'

o nich neuslyší z úst členů rozpočtového výboru plenum

-sněmovny samo. Rozpočtový výbor, jenž ve spolupráci s rozpočtovými referenty jednotlivých ministerstev pro­ zkoumával položku za položkou, mnohde šel na podstatu nepořádků a bude žádat vyšetřováni i do minula. Po­ slanci jednotlivých stran Národní fronty si rozdělili me­ zi sebou práci tak, že kontrolu toho či onoho resortu ob­ držel vždy příslušník jiné strany, než byla strana úřa· dujícího ministra: slovenští demokrati kontrolovali **na** př. ministerstvo průmyslu, český komunista minister­ stvo spravedlnosti, nároaní socialista ministerstvo infor­ mací a pod. Selhala zde však po prvé zásada »já na bráchu, brácha na mě«. Kdo zná mašinerii parlamentu z posledního roku, ví, že komunistická strana je otevře­ ně stoupencem zásady silné vlády a slabého parlamentu. Byla zprvu domněnka, že ontrola bude jen formální. Vždyť zatím selhaly jakékoliv pokusy o efektivní kontrolu dvouletého plánu i o činnost úsporné parlamentní ko­ mise, jež za prvé republiky měla velkou pravomoc, opí­ rající se o silné I)\lslance.

Nyní byli .P-ři kllntrole poslanci, kteří se do rozpočto­ vé osnovy pu;tili dříve, n,ež vládni návrh byl defini­ tivní; položka za položkou. **A** škrtali, žádali odůvodněni, specifikace, vysvětlení. **A** našli mnohde zakopaného psa veřejné neúspornosti. Jen tak se podařilo snížit rozpoč­ tový původnf návrh na 72 miliard s pož.ldavkem, aby ještč další 4 miliardy škrtla vláda. Byli rozpočtoví po­ slanci, kteří kontrolovali resort jen rámcově; ti nedocí· lili sníženi, nebo jen nepatrného u rozpočtu, jenž jim byl přidělen ke kontrole. Jejich referáty však neobstály ve společném projednávání rozpočtového výboru. Tento­ krát fungoval parl.amentnf výbor tak dokonale demokra­ ticky, že poslanec určité strany kritisoval politického odpůrce, že neúčinně kontroloval resort, jenž je spravo­ ván právě kritikovou stranou. A zase jiný poslane-C po­ chválil rozpočet, předložený ministrem .strany, stojící na protilehlém křídle Národní fronty. Jen takto bylo lze zvládnout úkol přípravy rozpočtu. Ať isou nad rozpočtem proneseny o jednotlivých cifrách finančního zákona v plenu jakékoliv řeči určené veřejnosti nebo skutečně věcné, parlament ani tentokrát v konečné fázi nic na rozpočtu nezmění; je to mašinerie příliš složitá, aby šlo finanční zákon měnit v plenu. H I a v n í p r á c e u li b y 1 a v y k o n á n a. A jménem. lidu můžeme za ni pro­ nésti dík těm, kdo měli odvahu za lid nejen promluvit, a}e i jednat. Poněvadž jsme si příliš zvykli na to, že se lidu neptáme vůbec. Příliš dlouho už trvá stav, že hlás­ nou troubou lidu jsou sekretáři stran a slečny u telegraf­ ních přepážek poštovních úřadu.

Mluvíte-li v poslední době s lidem, nikoliv s »reak­ cionáři« nebo s bývalymi vlastníky znárodněných tová­ ren, nikoliv ale také se znárodněnými řediteli, národní­ mi správci nebo se zaměstnanci stranických sekretariátů, zjistíte, že jeho cesta a cesta, kterou se dali vedoucí po­ litických stran, se v posledních měslcích diametrálně rozcházejí. Lid chce klid; a slyší slova o válce. Lid che Národní frontu; **a vidí** zorganisované zástupy na ulicích a čte o atentátech. Lid chce sociální spravedlnost; a vidí přepychová auta1 milionáfo staré i nové, bonzy staré i nové. Lid chce spnvedlivý a možný přiděl potravin; **a** vidí rozbujelou šmelinu. Lid chce šetrnost; a čte astro­ nomická čísla potřeb jednotlivých politických i hospo­ dářských instituci !l vidí veřtjný přepych. »Jeden z po­ litik-O. kdyby začal a šel přfkl.adem napřed,« řekl mi inte­ ligentní dělník v těchto dnech, »získal by si. tako.vou popu'aritu, že by se nemusil bát do smrti o své zvoleni.

T-0 musí začit u hlav, **ne z** v ostfedka!« Vzpomněli jsme

*w*

**Dnesel(\_,,**

si v této chvíli na památnou cestu, kterou nad nafouk­ lým rozpočtem vykonal Švehla s ministrem financi z Prahy do Karlových Varů: rozpočet seškrtali na polo• vinu, tužkou a na koleně. Ale je třeba začít u sebe.

Anglický •ministr má na př. příděly jako prostý občan. Jeho žena mu denně řekne, zda ona stejně jako paní Smithová nebo paní Brownová může s přídělem vysta­ čit či nikoliv, a co by bylo potřeba zlepšit. Tento kon­ takt s lidem našim ministrům chybí.

Vláda nebo parlament

Rozpor v myšlence, zda hlavní je vláda či parlament, je ze základnich diferenci Národní fronty. Od sociáln[ch demokratů k lidové demokracii hájena je myšlenka vlá­ dy, kontrolované parlamentem. Komurusté, i kdy.ž o tom veřejně nemluví, zastávají prakticky názor, že vládu nemá parlament oslabovat ani kontrolou. To je pojetí demokracie, jak je praktikováno v jiných slovanských státech. Tento demokratický systém komunistický sou­ visí úzce i s nově do ústavního návrhu přijatou zásadou o ne d ě 1 i t e 1 no st i státní moci. Montesquieuova kla­ sická myšlenka o d ě l e ní s t á t n í m o c i na moc zá­ konodárnou, příslušející parlamentu, vládní a výkon­ **O!)u,** příslušející vládě a úřadům, a soudcovskou, příslu­

§ejicí soudům, je u nás v základním ústavním zákonu opouštěna. Neni sice do dů,sledků opuštěna v podrob­ ných ustanovením připravované ústav v kapitolách úvodních však ano. S mocí zákonodárnou, příslušející parlamentu, však souvisí úzce kont r o 1 ní moc, jak ji vystihl prof. Matějka svého času ve studii »Kontrola moci výkonné« v Cs. vlastivědě. Tuto změnu si musíme uvědomit, i když zásada nedělené státní moci je vtělena nyní zdánlivě jen theoreticky do ústavy; v dalších zákonných návrzích o lidové demokracii může být roz­ vedena daleko šíře. Nyní tedy přijímáme princip ne­ dělené státni moci do ústayy. Parlament jim bude ne­ sporně ve svých právech oslaÍ>en. Není při tom ovšem nezajímavo nahlédnout do německého naučného slovníku z doby .nacionalismu, kde pod heslem »Dělení moci« lze číst, Ože dělení státní moci je liberálně demokratickým pojetím státní ústavy podle Montesquieua, je však odmí­ táno národním socialismem německým, poněvadž zne­ možňuje. jednotné rozvinutí politické moci a její usměr­ něni (Knauer 1939, r. 494).

Poměr vlády a parlamentu je ze zAkladních ústavních otázek. Jenom vyvážený poměr obou těchto demokratic­ kých činitelů umožr)uje rozvoj demokracie, jak k němu dospěl vývoj v našich zemích do druhé světové války a jenž byl košickým programem doplněn sociálním osvo­ bozením a odstraněním byrokratické druhé koleje samo­ správy. Funguje však vždy parlament nejen jako zák o­ n o d á r n é c e n t r um, ale i jako k o n t r o 1 n í m í s t o vlády? ústavodárné národní shromáždění vyhrálo s vlá­ dou prvé kolo, když si přisvojilo právo projednávat

ústavu. Vyhrálo právo spolupřípravy rozpočtu; prohrálo

o bezprostředních vládních návrzích děly často ne v par­ lamentě, ale pouze v koaliční pětce, šestce či sedwip<;e. Ale senát, ten bezvýznamný senát, kam odsunováni po­ litikové na odpočinek, si troufal v letní kratochvíli r. 1 ;!7 porazit celou vládu při jednání o ceně obili.

Nevyměnitelní ministři

Tato p o 1 i t i c k á s 1 a b o s t p a r 1 a m e nt u potrvá tak dlouho, pokud potrvá systém Národní fronty. Před­ stavitelé Národní fronty jsou názoru, že by se rozpadla, kdyby se vyměnil který člen vlády; Národní fronta je vedena ideou neměnitelnosti vládních míst. Attlee má prakticky pro celý zbytek parlamentního období neome­ zenou moc, dát odhlasovat v parlamentě jakýkoliv v ­ nínávrh, poJ}ěvadž konservativci nemají dnes možnost porazit vládu. Přesto vyměnil už několikrát členy vlády a znovu tak jistě učiní, až shledá zase potřebu a nut nost. A není to porážka socialistické vlády, je to spíše její vítězství. Vláda, ustavující se ze zahraničních revo­ lučních skupin londýnské a moskevské, prohlásila, že doplní své řady a vymfuí své zahraniční zástupce při návratu domů. Tento slib nesplnila. Revoluční národní rada neprojevila dosti vůle k mocí, aby žádala pro své representanty křesla ve vládě; některých omylů z revo­ lučních dnů využito k jejímu rozpuštění; byla py snad rozp těna i bez těchto omylů, pon vadž • nebylo vůle k uvoohění ministerských křesel. Zásada, že ministr není vyměnitelný, neplatí ani v Rusku, ani v jiných slovan­ ských státech. Po této strán demise ministra Majei:a měla význam téměř očištující; i když nepřlJata, ukázala, že tu č l e n v 1 á d y d o v e d e o p u s t *i* t p r o z á s a d u *s* v é mi s to v ý h o d n é m o c í i p 1 a t o v ě a bojovat jako pr-0stý poslanec. V Polsku na př. revoluční vedoucí **soc. dE!lll.** Osóbka-Morawski byl nahrazen silnější osob­ ností min. předs. Cyrankiewicze **a** zaujímá nevýznamně křeslo; komunistický-ministr zahraničuího obchoqu .J ­ drzychowski, politicky osobnost velmi silná, odešel z vlá­ dy pro kritiku ministerské činnosti, aby se stal orgam­ sačnim vedoucím funkcionářem své strany. Není neopo­ třebovatelnosti v politickém životě; není ani neoµi,yl­ nosti; a nejméně tu platí nesmrtelnost. Mnohá revo1uční sláva bledne v mírovém budování: s tím musí počítat zejména ten, kdo slávu hledá.

Jsme si vědomi, že a proč nechtěla komunistická stra.,. na vyměnit ministra ůuri§e, i když u-činil zemědělský výbor **60%** svých členů resoluci o nesouhlasu *s* jeho po­ litikou. Zde nešlo o jeho osobní methody. Ty odpovídaly plně politice, kterou za svou stranu měl a musil prová­ dět a prováděl; zís]cala jí přece ve volbách hlasy vij'lsµi­ ce. Jako problém demokratické kontroly parlamentu však tato otázka ukázala, že vláda je silnější zatím nei parlament p o1i t i c k y. Dokud nerozhoduje p-arlament, ale vláda a Národní fronta, nezvedne se politický pre­ stiž parlamentu. Je to věčný kruh: bez Národní fronty nebude ústavy. A bez ústavy nebude příštího pada-

právo účinné kontroly dvouletého plánu, nevybojovalo **t** mentu. .

si právo vytvořit silnou úspornou parlamentní komisi.

Vlastní členové to prakticky znemožnili; ne z vlastní Iniciativy. Cást poslanců, příslušejících skupině, podporu­ jící myšlenku silné vlády a slabého parlamentu, se posta· vilu proti. Chvílemi byl parlament jen tribunou kritických **teč[,** ne skutečným politickým kolbištěm republiky. Ve chvlli největšího politického napětí zářijových dnů jed­ not l)Oťlomcnt o bezvýznamných zákonech s klidem Indických joghi'1 a s důstojností římských senátorů. Ne­ v, dd o politickém životě nic. Poněvadž politický život

, n,•odchr6vú u nús v parlamentu; všude jinde, než tam: v novJn6ch; ve vládč; a je-li nejhůře, v Národní fťonl&. PaťlOll'I nt si nesmí dovolit porazit vládu; nesmí al dovolit oni vy1lovlb n.:ímčt nedůvěry jednomu členu v'.6cly, Ncnl lo tedy pai:lnment, kterému by ·byla plně· **1věfloni1** pfcclvdlcčm\ funkce. Nuže, i tehdy se dohody

*946*

A přece i zde je to do veliké míry otázka s i 1n ý c **h** o s o b no s ti. I zde platí, že tam svět se hne, kam sila se napře. Kdyby se parlament jednou odvážil a opravdu postavil v určité, na př. osobně-ministerské otázce proti vládě, byla by sice jednodenní krise Národní•fronty, ale posice parlamentu by se nesmírněevnila, aniž by náš politický život byl tím nějak poškozen. Naopak, zlepšil· by se zpťisob projednáváni mnohých veřejných problé­ mů. Zatím j, situace ta, že vláda má nesporně silnější politické osobnosti ve svém středu, než je má parlament a že strany vyslaly do parlamentu politiky v podstatě konciliantnější, konformnější a kompromisnější než do vlády. Parlament se stále ještě vlády trochu bojí, i v zá­ sadních věcech, na nichž by mohl vybudovat svou pre­ stiž do budoucna.

Ale nejen princip dohodování mimo parlament, v Ná­ rodní frontě, ale i pffsný

Dnesetv

**byrokratismus stran**

zaviňuje, že parlament si na vládu netroufá. Vždyť po­ slanci jsou poslanci z vůle předsednictva stran a mnohde je-n z vůle předsedů. Naříkali-li jsme na aparátnictví a sekretářštinu v prvé republice, oč hůře je tomu nyní. Prozatímní národní shromážděni bylo zcela nedokrevné. Nebylo voleno, ale dohodnuto Národní frontou, v pod­ statě jmenováno předsedy stran. Titíž lidé, kteří ve vládě rozhodovali o tom či pnom politickém činu, roz­ hodovali o tom, zda člověk A či B se stane či nestane politickým representantem strany v parlamentě. Mohl Se člen PNS postavit proti vládě, když otázka, zda bude kandidován za půl roku, byla v rukou toho či onoho náměstka minist rského předsedy či ministerského před­ sedy samého? Při květnových volbách do parlamentu 1946 se situace již zlepšila v mnohých stranách potud, že kraje tu mohly již uplatnit tu více, tu méně vlivu na výběr kandidátů. Převážná vě.tšina poslanců však ještě pocházela z PNS a byla určována vedením stran. Posla­ nec by měl být tak nezávislý, jako kritik v časopise: hmotně i duševně. Měl by to být člověk, jenž se neboji, že ztrátou - i resignací! - poslaneckého mandátu ztrácí svou obživu. Nejhorší typ. politika je profesionái ve Francii i u nás. Vědomí, že toho či onoho člověka je pro poslaneckou funkci škod a, a přece jej zvolit do parlamentu, by nám mohlo vytvořit v budoucnu dobrý sbor. Nezapomínejme, že příští ministři - a garnitury se budou osvěžovat! - budou vybíráni z parlamentu; že lze čekat spíše odklon, než příklon k systému ministrů­ odborníků, stojících mimo strany.

Odborníky do parlamentu

Zdejsme u otázky nejdůležitější: chceme poslance­ odborníky nebo poslance-politiky či dokonce jen politi­ káře-? Pro politiku je třeba mít nadání. Takové, jaké má básník, spisovatel či novinář, a jež nelze získat pou­ hým studiem: »politický čich« se to nazývá lidově. Ale musíme mít poslance vzdělané, připravené pro jejich úkol, sebevzdělávajjcí se dále, ne mluvky-nedouky. Di­ letantství je z největších vad našeho porevolučního bu­ dování ve všech oborech, kultury, politiky i hospodář­ ství. I d o p a r 1 a m e n t u m u *s* í m e p o s 1 a t *s* p e­ c i a 1 i st **y** ; n i k o1 i v v **š a** k p o u z e *s* p e c i a 1 i *s* t y, ale značnou jich část. Mnozí poslanci se již specialiso­ vali. Máme rozpočtáře, ústaváře, branné specialisty, fi­ nančně-daňové znalce, máme poslance, věnující se otáz­ kám zahraničnjm nebo zase vyživovacím či problémům průmyslové dvouletky, zemědělství nebo výrobě živno­ stenské. Mnohde však je tento výskyt pouze nahodilý. Zde je největší odpovědnost před příštími volblimi na ústředňich sekretariátec;h stran. Kdo zná techniku se­ stavování kandidátek, ví, že je primitivní a že počítá *s* voličem jako s nevzdělancem. Vedení stran se velmi často domnívá, že kandidátka »potáhne«, bude-li me-.li třiceti kandidáty zástupce každé společenské složky, od­ kud čeká strana voliče: profesor, živnostník, lékař, děl­ ni1c, žena v domácnosti atd. Při tom ví každý volič, že z v o1 i t e 1 ni jsou jen kandidáti čel ni; a strany jsóu dnes - největši části voličů - voleni do parlamentu podle t d e j i, které strana representuje, i když n pod­ ceňujeme místní význam té či oné silné osobnosti. kan­ didující. Volič ví, že- teprve úhrn všech zvolených kan­ didátů ze všech krajů může dát dobrou soustavu parlamentních pracovníků. Každý kraj má zájem sice sobecký, ale do jisté míry oprávněný, aby jeho zájmy byly chTáněny a zastupovány jeho v 1 a st nim kandi­ dátem. Kraje tlačí před volbami na ústředí, aby prosa­ dily své osobní návrhy. Ale zde si musí být ústředí stra­ ny vědomo i okolnosti, že z krajských veličin nejsou

vždy dabří politikové celého státu, a že jen malý je sku­ tečný počet osobností„ vyrůstající i ve státníky. Určitá část kandidátů měla by být ponechána vedení stran, aby takto mohla být do parlamentu vyslána na př. jed-

na třetina hospodářských odborníků, specialistů, kteří se z krajů octnou v parlamentě jen náhodou. Stalo se na příklad, že odlehlý kraj vysliµ ze svého středu do parla­ mentu zástupce, jenž se ukázal v;Ýborným znalcem da­ ňový,eh otázek a přispěl svojí prací ve výborech k zvý· šení parlamentní úrovně; samozřejmě, že jeho čas, jehoi značná část byla ztrácena i dlouhými cestami do bydliště poslancova, byl stráven z největší míry prací v odbor­ ných výborech; poslanec se pak nemohl věnovat tak zá­ jmům jen a jel! krajovým, jak to očekávali jeho voliči. Kraj žádal ovšem na·ústředí, aby v příštích volbách byl dán ještě jiný zástupce, i když tu strana nezískala pro něho hlasy, poněvadž krajský puslanec je více činný jako odborník, působící pro celý stát.

Pochybená byla myšlenka, která ovládala ještě loň­ ské volby, alespoň u některých stran: že totiž do parla-

* mentu mohou přfjit lidé slabší, zato více demagogičtí, za nimiž půjde určitá masa voličů; odborné znalosti měly jim být ryl!hle »podány« odborníky, které strana bude mít v malých kroužcích připraveny pro tu či onu otázku. Byla to myšlenka »nalejváren«, obdobná pověstným pří­ pravkám studentů pro právnické zkoušky. Ukázalo se,

.že tento systém není možný; odborníci-nepolitici mohou a musí samozřejmě připravit nebo vyjasnit přeaem sta­ novisko strany před proje náváním osnovy, ale posla­ nec musí být stále sám do té míry nositelem politické vůle a projevovatelem i vlastního stanoviska v parla­ mentě, aby mohl materiál ovládat vlastním intelektem a aby mohl na místě čelit v debatě námitkám odpůrců.· Kdo zná, jak v odborných výborech, na př. zahraničním

.a jinde, jsou mnohé referáty nřipravovány ministerský­ mi úřeďníky a nikoli,, samým v ,,J-ancem, zjišťuje, že kvalita práce předválečného parlamentu byla rozhodně vyšší než je dnes. To je zjev ovšem zase obecnější, sou­ visící s úpadkem úrovně v novinářství, kultuře, hospo­ dářství - viz Pistoriův úvodník ve Svob. novinách - zjev však, jemuž do budoucna musíme čelit. (I byro­ kracie nepředkládá dokonalé návrhy zákonů!) Není jiné cesty, než vyslat do parlamentu H\_oslance-odborniky, po­ slance-osobnosti, poslance, vědomé nikoliv řemeslnosti své činnosti, ale odbornosti své práce.

Dom4\_cí a zahraniční revoluce Kandidátky PNS i úNS byly u vedoucích jmen zdo­

beny -velmi často poukazem na revoluční činnost domácí či zahraniční: »účastník domácího odboje« nebo »účast­ ník zahraničního odboje« i »politický vězeň« bylo visit­ kou prvých dvou kandidatur. Aniž by tím byl snižován význam odboje, i zde lze zjistit, že ne každý revoluční bojovník. či kons irátor se ukázal i důstojným budovate­ lem. V příštích volbách vymění jistě téměř všechny strany část svých poslanců, kteří se opotřebovali: zásadu, kterou jsme shora vyslovili i o vládě. Nebude to ústup revoluce; v mnohých místních národních výborech již j strany »revoluční« vyměňují zástupce. Učiní to i v: par­ lamentě. Je naopak třeba zjistit, že domácí odb-o j se probojoval svými zástupci - až na jedinou výjimku - po 'U ze do par 1 a m e nt u, ni k o 1 i v do v 1 á d y. Bude tedy rozšíření či změna vlády v budoucnu z členů parlamentu cestou, kterou košická vláda splní slib o svém doplnění z řad domácích representantů hnutí odporu.

Proč se tak nestalo - vedle příčin osobních - ji! v květnu 1945, je d.,áno i příčinami věcnými: zahraniční revoluce přišla v sevřených, organisovaných řadách svých představitelů londýnských i moskevských. Do­ mácí revoluce byla nesčetněkrát rozražena ve svém šiko­ vání i práci gestapem. Ani jedné odbojové organisaci - mimo partyzánů - se nepodařilo zůstat bez pohromy až do konce války; poslední, skupina intelektuálů, při-- pravující program kulturní i sociální výstavby pováleč­ ného státu - byla zatčena tři měsíce před osvobozením. A není nezajímavé zjištěni Ot. Mrkvičky, učiněné ve

*.+4'1*

**Dnese**

Svob. novinách, že by mnohým z chyb, které byly uči­ něny po osvobození, bylo zabráněno, kdyby do vlády byli vstoupili ihned po revoluci i představitelé domácího odboje, kteří znali psychologii zdejší i tužby těch, kteří pod okupací prožili těžkých šest let.

Dvě komory?

Když se tvořila ústava prvé republiky, byly tu náy vrhy na dvě odlišné komory Národního.shromáždění, po­ litickou a hospodářskou. Západní demokracie se vyznaču­ ji parlamentem dvoukomorovým, ať už na základě odliš­ nosti hospodářské, věJsové, stavovské či územní. Sociální demokrati se tehdý postavili proti druhé komoře hospo­ dářské z obav, aby politická sněmovp.a nebyla dušena mocí hospodářských organisací soukromokapitalistic­ kých, za něž by hlasovala hospodářská komora. »Chtějí mít senát, tak budou mít senát!«, Bylo teh,dy řečeno, **a** senát se skutečně stal sborem ze stár 1ýc h politiků. Vývoj v Evropě,kující sek fašismu, vytvářel v systé­ **mu** korporativním třídní formu h o s p o d á ř s k é - **h** o parlamentu. Po květnové revoluci jsme se rychle zba­ vili druhé sněmovny .jako přežitku; věkový rozdíl nevy­ tvořil za prvé republiky tradice odlišného hlasování ne-­ **bo** jiné hlasovací sestavy, když obě komory rozpouštěny současně. Senát se skutečně ukázal zbytečným. O hospo­ dářských otázkách se neuvažovalo. V PNS byla pětina poslanců »nepolitických«. **Byla** to skrytá forma pro uplatňování revolučních nároků pracujících tříd. Od té doby jsme neslyšeli slovo o možnosti druhé komory, o hospodářských representantech, o významq toho, aby jak průmysl, tak zemědělství či živnosti byly nějak za-. stoupeny speciálně při formován( lidové vůle.

**A** nevědouce o tom, resp. neuvědomujíce si to, tvořili naši politikové h o s p o d á ř s k ý p a r I a m e n t par ex c e 11 e n c e : ústřední plánovací komisi; orgán odborníků, při tom representantů stran i Národn[ fronty samé, kteří řídí dnes prakticky náš hospodářský život. Tak, jako se .politický nerv přesunul z parlamentu do vlády **a** schůzi Národní fronty, ta.k se hospodářský nerv přesunul odtud dll ústřední olánovací komise.

Přesto ovšem 1 .g i *!f l* 2 ! t 'f '11. i m t:ehtrem .zůstává parlament. Není bezvýznamné, že jsou mu předkládány osnovy, při nichž uáklad je vypočten navrhujícím mi­ nisterstvem daleko níže, než činí pak skutečný dosah ustanovení, jež parlament uzákonil. To se pak projevuje na př. i v rozpočtu. Jsou v něm kapitoly, které se opí­ rají o t. zv. »plněni ze zákona«. Jestliže na př. minister­ stvo sociální péče navrhne zákon o péči o mládež, kde proponovaný roční náklad čtní na př. 600 milionů, v roz­ počtu v k protento účel je požadováno o půl miliardy íce, je tu diskrepance mezi úmyslem zákonodárcovým **a** mezi dosaženým výsledkem. Buď je pak třeba zákon o sociální. péči novelisovat, aby byl náklad snížen na

;předpokládaných 600 milionů nelbo není možno v roz­

počtu škrtnout požadovanou položkou 1100 milionů. **To** uvádíme příkladem, aby bylo dokázáno, jak důležité je, aby v zákonodárném sboru byli odborníci, kteří si uvě· domf i dosah a důsledky přijatých •norem. •

Styk s.lidem

Poslanci mají vůči členům vlády nespornou výhodu většího kontaktu s lidem. Přijede-li ministr na schůzi, stýká se v podstatě jen s místními funkcionáři strany, se sekretáři stranit!kého aparátu nebo s nohsledy či pro­ sebníky; nikoliv s lidem bezprostředně. Poslanec tohoto handicapu nemá. Musí neustále vědět, jaké je ovzduší

jeho okresu; nevnímá-li je instinktivně, není dobrým po­

v distribuci; všichni víme, jak se rozbujela korupce, zne· užívání veřejné moci, úplatkářství i zpronevěry státního majetku, únik kapitálu do ciziny, prováděný i těmi• kdo maji representovat národní výrobu novodobou. To jsou otázky, které čekají na kontrolu parlamentu. Náš byro­ kratický systém je starý systém rakouský. Úředník mi­ nisterstva, i sebelepší úředník, neví o žádném faktu, do­ kud se neoctne na jeho stole ve formě spisu. Spadne-li před jeho zrake15:diµn, doiví se to úředně, až když dru­ hého dne ráno výstřižková službaprostřednictvím pre­ sidia mu to ohlásí černé na bílém na základě novinové• zprávy. Zde je třeba přebudovat mnohé; proto plánovací úřad a gen. sekretariát hospodáiřské rady to prohrály proti ústřednf pláni,>;,ací komisi. Úřad· proti živému tě­ lesu musí prohrát. ,Parlament jsou živi lidé, v kontaktu s lidem, jeho představitelé a jeho nejlepší výběr. Ať se nebojí vlastní odpovědnosti! B e z **b** o j e ne ní d e m o- k r a ci e .a b e z s i 1 n ý h o s ob no s t í **ne** n f s i 1 n.é­ h o s t á tu. Málo je těch, kteří z politiků vyrostou ve státníky. Cas provede výběr. **Na** poslancích záleží, zda **a** kdo vydrží do poslednfho kola.

*Dr František K a* / *k* ***a***

poznámky

Oím 'VÍCe - tím mW

**Velkou módou naiioh dnů se staly resoluce. Kdekdo** dnes VYdává resoluce. **Jednou je to zápl&va** l'eS91ucí, určená **vládě,** která **právě** řeší **důležitou otázku a má. bý,t** ve svém **nuhodování ovlivněna touto záplavou, která obyoeJně** VYohá­ **llf** z **Jednoho pramene a miv4. také docela shodný text. Po** druhé se **pro změnu vyvola,ff resoluce** i **oelostá.tmch organí.** sací. které se obracejí k celému nál'Odu ve ě. řekněme nadstranické, upozorňují, varu.ji, za.přlsahaj(, dovolávají se pamá.tky padlých a umučených a nakonecslibují, ie odkazu ziista.nou věrni, nebo »splníme, Jak Jsme přísahali«. Resolu­ ol VYdá jedna organisace, za několik dn6 přibude druhá a dalš(. Resoluce se pošl- tisku, vydo,jí se ve f,ormě pla.kátů. Ubohý oběan, jdoucí kolem yjvlmúoh tabulí, má najedneu dojem, jako by nový 15. březen -byl ui zitra.

Jsou tyto resoluce výrazem opravdové snahy po nápravě našeho veřejného života? Mám dojem. ie nikoliv. Kdyby to­ tiž měly být sna.bou poravě, nembhly by být tak pře­ početné a musily by obsaJUJva.ti vice konkretních dat. Zdá sepřece jasné, že iádný ělen vládY, který by dostal hlášení t-é nebo oné celostátní orga.nlsaee o tom, ie IJ&př. gener61 X nebo Y je zbabělec, reakcioná.ř nebo člověk, který pro osvo­ boG!:enf nehnul prstem, by asi Wko **se Nmodl** nechati tako­ vé hlášení bez povšbnnutí a bez záhruku. Naě jsou kárné výbory, očistné komise, dfscipliná,rky a všeoJlnY ty ká.mé in.stance, které má nde vcfejná. správa **k** disposici? Pro­ hlá.sí--li na pf. předseda braaného Výboru -Ostavodárného ná­ rodního shromá.7,dění na partyzánském sjezdu v Olomouci, že otlsta v a.mtá.dě byla provedena nedostatečn!, na koho pak především !a.luJe? Od ěeho pak je branný v-ýbor, než aby se v svých schůzích za,ffmal hlavně o ty,to otá,zky?!

Místo toho se ta.kov-ý poi.adavek stane módním artJklem resoluci, jako by se věřilo, ie takto se přispívá k utužení dfs.. oipliny a monUky v armádě! Důramně se iádá oěista v ar­ mádě. ve velitelském sboru, brojí ee proti reakěním, fašis­ tickým a zbabělým živlům, které se **boje za** osvoboG!:ení ne. zůčastníly ve všech srožkáoh zbraní a sluleb. Zádá se, aby bylokoušeno prověře.ní velitelského &boru za součÍIIDD5ti odbojových orga.nisaof, Svaz bramrostl **má. být** veden těmi, kteří svým aktivním bojem dokázali svou schopnost phůtf. ůkoly Svario atd.

»No, to t,o tedy vypadá v té naši armádě krásně!« fek­

ne sl každý-**obi!a.n,** který- tyto a podobné resoluce čte. Dva ro­

litikem. Ale jeho povinností je, aby toto veřejn@m' íněni

ky se na všech ob prověřuje. ověřuje, potvn:uje, soudí,

v parlamentě účinným způsobem nejen representoval

.a tlumočil, ale také uváděl ve skutek. Nevzdávejte se tohoto práva. Je je<!no z nejcennějších poslaneckých atri­ butů. Máte právo kontroly, interpelací a dotazů, jehož je dosud velmi málo využívánG. Slyšíte **o** nepořádcích

*J48,*

viží a uvaiioje a nakonec se konstatuje, ile očista. je mizerně provedena.! Je pravda., iJ.e »jsou v naši a.rmádě iivly, které tvoří pfedpoklady k rcwkladu armády, k budování armády nepohotové, váhavé, nespolehlivé, k níž by lid neměl klad­ ného poměru?« abychom mluvili řeči poslední resoluce Sva.. ZQ národní revoluce? Nevím Jmlllli-ll b;v: kladně, na tuto otáa-

**Dneselv**

ku odpovědět ti. k4eřl tuio resoluci 11&psa.ll. Kdyby tomu 1ak mělo být, pak podobné korporace už dávno měly předloiiti ministrovi DáNJCbú obrany so pis takových osob s doklady a žádati jejich okamžitě odstraněni. Jak je možno, že se **o** tom nemluviJo 40BUd v branném výboru parlamentu, a ,fa.k je možno, že Po VŠ- dotamníclch a řízeních mohlo doJíti k takovým zjevům?

Resoluce se na př. dotýka,jj Svazu brannosti a jeho ve. deni. Nechoeme a nebudeme dělat nikomu advokáta, Jsou přece u nás odl)8Vědní iíiniteJé, ktm jsou povinováni, aby k podobným resoouoím aojall sta.novisko. Ale jako prostý **ob­**

čan e člověkptá, počem se vlastně volá, když I., n. a **m.**

předsedou Svazu brannosti jsou generálově dr. Ferjenčík, Bo­ ček a dr. Procházka. .Jsou to snad lidé, kteří svym a.k.tivnim bojem nedokáza.ll svou soh4Jl)JUISt plniti úkoly Svazu bran­ nosti?

Tak se zdá, že účelem těchto resoluci jest, aby byly vydwny, aby se něoo děla.lo. Tu nejde Jen o armádu, nýbrž vileobny zJevY na,lfobo veřtjnébo iivota. Při wm jsem pře­ svědčen,. ie by nemwůlo být rosmĎcí vůbec, kdyby se ctily zákony, které Jgne si sami dali, kdyby k&Mý lump a due..

bá-k šel tam, kam pa,f,řf a kdyby kddé laJdáctvf bylo po zá.. s1uze potrestá.no bez @hledu na -to, ke které politické st.na.ně náleží pachatel!

Takto běháme, křičíme, vohbne, varujeme atd., **a za.1im**

tvrdost záJumů, kterých máme více než dost, se mění v měk­ kost tvarohn! Máme nejen zákony, ale I svůj lidový p:Ll')a.. ment. A tu jsme zase u pl"CJ6tiedku, který v lidové republice

musí být v pravém slova .smyslu VYJadřovatelem vůle všeho lidu a který mi také dbáti, aby se taro vůle lidu v praxi pro. váděla. Konstatuje-li dnes poslaaiec v plenu iíi ve výboru pa,rlamtmtu, že tam a tam se ději nesprávnosti, -pak nestačí,

ie taro 7.Pri,va byla. přednesena, le na ni třeba i ministr ud­ pověděl. ale Je zapavebí, a.by bylo také v tomto sboru Gr&IIA­ meno, fe vimu'k byl po zásluze potrestán, Každý soud kcm!i rozsudkem a. k&Mý zákrok na půdě našeho pa.rlamentu by měl končit l"OILhodným činem, který by nedovoloval pocbyb­ Jlostí o tom, že v -tomto státě Je n en odvaha ukázaitl prstem, ale vYVodlt z toho i vileolmy důsledky,

Proa:a.ián iJjeme v době zápla.VY resolucí. Ale to Je pni­ ve nutno si za.vi;:is uvědomitistarou zásadu, le méně je vicie, f;e k národu se mAm obmeet jen ve chvílích nejrižnějšioh **a** ve věcech, kde decimy Jiné pNJStředky se ukázaly sla­

bými. Jinak národ zlhostejnf, resoluce zevšedni a lld sl právem fekne: A od i:-eho Jsme si volili vlastně orgány své lidové spníVY, kdyi p,a.kon se ka!dá věc musi plaki\iovat?

*In!. Vlastimil L o* u d *a*

Strach o penfze

Kdo zná alespoň několik základních pouěek z **nánlchuno** hospodářství, ví dobře, oo je to měna a zcela. určitě alespoň slyšel něoo o Jeji cltllvostl. Ví na příklad, že měně ikodí I nepatrně pošramocená pověst, neřku-lil nedůvěra, kter.á Je

pro ni zhoubná. Aprotože tato znalost je obeoná a pronikla.

I do redakcí denníoll listů, nepřetřásají dem'ky zjevy, které u nás na&taly po tom. oo se rmančni politika přéntsla. z bza­ vřených kabinetů na ulici. Tim se sta.lo, že se v novinách nikdo nedočte o tom, dell!llě vldf a o iíem denně v nej­ nemožnějších kombinacfoh slyší. A právě proro, že se **nedo­** čte o tom, s čím se na každém kroku setkává a co Je 1eily už veřejné ta,Jemstvf, VYSVět-luJe si t-0 mliíení po svém, to jest, domnfvá. se, že retlaktorům bylo zakázáno o tCJm psát. Nebyl t,a,kový úkaz VYdáln, není také úřada, který by Jej vYdat mcbl a není u nás tisku, který by musel mliíet. AJe, jak řečeno a Jak je dobře výslovně opakovat, novináři ne­ chtějí šířit pa.ni.lm, protole necht Ji J)Clškoo:ovat náš hos dářský život. Vi!di dobře, že jeden z největších, nejne ­ nějších a nejna,kaž)ivějilích strachů je ponižujfci strach lidí

**o** peníze a touha .fejich vyzrát na ro a předběhnout ostatní. Když se začalo nia. ulicíoh mluvit o tom, le millonáii za­ platí t.o, co chybí státní pokladně k pomoci zemědělcům. na­ stal obvykJý sběh věcí. Ti lidé, kteří měli peníze, byli touto agitaci dokonale upw.iorněni na ro, že by mohli o jejJoh ěást přijít. Aby se to nest.alo, ?,11čali utíkat od koruny ke zooží. Není pochyby, že jejioh útěk už Je bezmála dokončen. Je­ nomže k t uto útěku se přidali lidé, kteří se domnívají, že by mohli být :in milionaiře považová.nl, po nich se dali na tutéž cestu dallfi maJUelc pcně'z a dnes bezhlavě naku­ puje kdekdo a kdeco. Text.i11e, pokud kde byly, jsou už VY­ koupeny, boty jdou na oobyt, i když mají n-umovou podráž­ ku, na,kupujf se prášky do pečiva, ba dokonce 1 tomarové

ii(á.VY z UNRRA. na které Bi naii lidé nemohli zvyknout **a** Jimiž proto pohrdali, Jsou nynf 1 peníze. V městech, kde neilJy vůbe<i na odbyt americk clra.rety, protože jSO\I přillš drahé, nastala po niob sháňka a kuřáci, kteří ietřili **a** kouřili levnější druhy, si najednou nakoupili zásoby proto. ie se domnívají, le v nich udrii hodnotu peněz.

Nedávno se usnesl Jeden poslanecký ltlub VyZVat vládu, aby vydala ja.sné uklidňující prohlášení o své finančnf poli. ti . Klub učinil své uancsenf po wm, oo se dověděl, jak se toto překotné nakupová.ni jeví v bankáAlb a zá.ložná.ch. Ncni

poohyby, ie vJáda. tahové prchlášení učinit může. AJe je zná­ *mo,* ie ul pouhé probWová.ni o oobré pověsti turo pověst nija.k zvláště nezveličuje. Co ).)Citem zbývá n<Wináři? Jak má onpomoci dobré pověsti měny? Jak se teprve jemu bude vě.. řlt, když řekne, le není důvodu k J)(lll)laohu, že se peníze ne­ **budou** kolkovat, i!e je zbytečné schovávat drobné a utrl\cet velké, A ta.k tedy je bezradný, je mu lito těch lidí, kteří se boji těch strašáků, které si sami VYvola.ll. A proro jenom na.. značil, aniž se pustil do velké úva.by finančně-politické, od­ kud ti strašácipHšli a ja.k je nebezpečné obléci je do frázi a pustil je do ulice. ' , G.

Za živa **nebo po** smrti?

Ceský cestovatel dr. E. Holub nedoěkal se za svého ži­ vota příliš vděku svého národa. Nebyl první ani poslednt Byl by ro předlouhý seznam lidí, kteří za života byli ne­ pochopeni, lili v bfdě a neuzná.ni. To.je úděl lidí, kteří něco chtějí. U nás I Jinde. .

Dovedeme oslavovat jubilea. Dovedeme pořádat pohřby a pohřební řečníky nemwůme tězce **1hánět.** Dovedeme ctít mrtvé. Což 11:dybychom ro Jednou vážně zkusili s úmyslem llát ui z **a** I i v a lidem trochu toho uznáni, které jim ne­ odepřeme, až zemřou?

Mnoho českých lidi zemřelo v koncentrácích a věznici<:h. Byli to lidé prostí I VYnikaJfci. ctíme jejich .r;amátku. Prá­ vem. AJe byli také čeliti lidé - prosti I VYnikající - v kon­ centrácioh; někteří tam byli dlouhá-léta. Vrátili se. ůasto s podrytým zdravím. Něco je hnalo do veřejného livota. **A** ni dostávali ránu za ranou. Ty, kteří v ko entrácích zemře­ *li,* ctíme. Právem. AJe ty, lqeří se vrlí.tili do života a do livota veřejného, napadáme podle vil ch zákonů džungÍe na­ lleho stranického iivota. Col kdybychom sl tak usmyslili: hle, kdybys by] v tom koncentráku zemřel, jistě bychom t6 oslavovali; ale tys v koncentráku nezemřel; i přijmeme tě mezi sebe aspoň se zlomkem té vlídnosti, s kterou bychom obklopili tvé jméno, kdyby ro bylo jméno mrtvého? Nebyl by io dobrý úmysl? A nebylo by bo možno nějak - aspoil trochu uskateiínit?

Nejde j-:n o ty, kteří se živí vrátili z koncentráku. Jde

**o** všechny livé, kteřl něco chtějí. Až jednou zemřou, jisti Jim napíšeme uznalý nekrolog, jistě se nebudeme musit sta­ rat o řečníky v krematoriu, kteří dosvldčí, jak vYDlkali, jali se obětovali, jak za života nebyli pochopeni a uznáváni. Ne­ bylo by možné zařídit to nějak tak, aby lidé u nás dostali za života aspoij kapiiíku z toho uznání, které Jim jistě dáme, až budou mrtví? .

Malý národ musí hospodařit i s duchovními silami. Se silami svých vynikajících lfdf. A ipatně hospodaří ten národ, který své vynikajf.cí oceňuje až po smrti. *V. G.*

Státní pohřeb ano - bytné

O. Wiinsch, český novinář, který byl dlouho zavřen **za** první i za druhé světové války, novinář, který stá] v čc]e novinářEké organisace, měl státni pohřeb. Hodně uznalýcb článků bylo o něm napsáno. Tento český novinář, který byl nemocný tak, ie to **na něm** bylo vidět, který mě] srdce v nepořádku, neměl mnoho osobních přáni; jen jedno: slušný byt. Bydlil ve čtvrtém patře a to dělalo potíže Jemu i jeh„ pa.nf. Měla také srdce v nepořádlm. A čtvrté patro bez vý­ tahu nenf pro lidi, kteří mají srdce v nepořádku. A byly jelitě jiné nesnáze *s* tfm bytem.

Mnohý se zeptá: a to si předseda Svazu českých novi­ nářů, muž ne bez známostí, muž, za kterého by leckdo z -ORO ztratil slovo, nedovedl pomoci? Jak je vidět, nedovedl. Praha, hlavní město republiky, :neměla vhodný byt pro čes­ kého novináře, který se vrátil z koncentráku. ktt>rý má v ne­ **pofidku** srdce a který **prosil** za svoji paní. Ale iádal, prosil a rozčiloval se **marně, V** Praze "1" musil střelit zahraničnl **voják,** aby se aspoň trochu rozteřllo bahno, které páchne **vsiřío každému, kdo je nucen v Praze** hledat **byt. Ale** dalllf

*449*

**Dnesetv**

abralllčnrvo,tál;,i, ldefi 1e nehodlají "flffllet-, a! nemaJí'1119o o

V)'hlidek. • Několik set; ne-li tisíc stá&nich áfedniků dělalo

* Praze prohli\_dku bytů. Stálo to 8'atisíce, ne-O vice, byl
* toho mnoho kyselostí a mnoho popsaného papiru. A nacl viím Jako by znělo zTIDladoěeské Praby Grošovo: nic se nesta­ lo. Je jakési pořadí, podle něhož v Prase mají lidé dosta-vai byt; ale toto pořadí vymysUli na praiské radnici asi jen proto, aby drAždill lidi, aby tam pomáhali těm, kteří chtějí u ka2dou cenu uvést v nevážnost lidovládu. Tak se Ftalo, ie Otakar Wunsch nedostal v Praze sluilný byt. Nevím, po­ tuluje-li se kdesi po pražských úfadéch Ještě nějaká Wůn­ schova ládost o byt. Snad nyní tato žádost bude vYřizena **madno:** iadatel je mrtev. Zádost je bezpředmětná. *V. G.*

Spisovatelka volá o pomoc

Ke zprávě, uveřejněné s tímto názvem v minulém čfsle **Dne** A **k a** sděWo Druistvo pro stavbu úřednických dom6 I' Praze své stanovisko. Je správné slyšet v podobných tra­ gických sporech obě strany, aby poukazováním na bědy stra­ ny jedné nebylo snad straně druhc ukflvděno, Pfed'itavitclé družstva především zdůrazňují, že podle druistevních- stanov bylo třeba o uvolněný byt losovat mezi uchazeči, členy druž­ atva, z nichž mají přednost veřejní zaměstnanci, z nich pak

* vláště účastníci zahraničního odboje. Zemský národní vÝ· bor navrhl proto, aby byl byt přidělen generálu F., který

se účastnil v první i v druhé válce osvobozovacích bojů a byt neměl. V domech družstva bycllil jfi odedávna až do roku 1939, kdy odjel do ciziny. 31. října 1945 se nastěhovala do jednoho bytu, náhle uvolněného, spisovatelka paní H. 11e svou pětičlennou rodinou, jak tvrdí družstvo, úskokem, tvrdíc odcházejicimu nájemníkovi, že družstvo s jejím na­ stěhovlinim souhlasí, takže nájemník Jí vydal klíče. Dekret na tento byt byl prý paní H. vystaven na podkladě nespráv­ ných údajů. Po dlouhých úředních cestách kolem stížností obou stran zemský národní vÝbor konečně prohlátdl, že dřívější dvoupokojoyÝ byt paní H. je pro pětičlennou rodi• nu přiměřený a nezávadný a čtyřpokoJovÝ byt, kde **rodina** bydlila, byl definitivně přidělen generálovi, takže rodina panl H. bude v nejbližší době z bytu vystěhována. Generál sám oznámil redakci, že informace, le by byl příslušníkem nějaké politické strany,- je mylná, že nikdy v životě v žádn6 straně nebyl a ani dnes neni.

Je ovšem smutné, když generál, člen generálního štábu, voják zasloulilý, nemá byt a musi do Prahy dojíždět vlakem. Zbývá tu však mimo jiné přece jen jedna o"zka nedořešená: DvoupokoJovÝ byt je přiměřený pro pětičlennou rodinu splso­ vateléinu, kdežto čtyřpokojyÝ byt Je přiměřený pro bez­ dětného generála. Družstvo to vYSVětluJe tím, le generál potřebuje tak rozsálilého bytu jednak pro svou pracovnu

. a jednak pro porady s veřejnými činiteli. Je vidět, že **po** revoluci bylo zabráno pro úřady přece Jen přilil málo **prai­** ských -budov, i když se prúměmému oběa.nu zdá, že úřady zabraly obrovskou část tohoto města. **Jinak** by nebylo možné, aby se porady generála hlavního štábu s veřejnými ěiní­ teli musily konat v Jeho soukromém bytě a níkoli v míst• 110stech **úředních.** *Edvard V a* i)i *n t a*

poli tik a

-Hm 1ť zápasem: Podilnfky tohoto zápasu jsou pak· ti, kteří se cítí v kapitalistickém I'ádě odstrčení; pošlapáni ve svých občanskýoh **a** lidských právech, zneužiti pro cizí,becké cíle. Je přirozené, že tu jde především o děl­ níxy, námezdní pracovníky v dilnách a na půdě, dále pak o široký okruh pracujících v rozmanitých službách a oborech, v neposlední řadě i o drobné řemeslniky, živ­ nostníky, rolníky atd., dušené přemoci a finanční mo­ hutnosti velkých podniků a koncernů. Nic divného, že příchylnost k socialismu projevilo a projevuje hlavně dělnictvo, »čtvrtý stav«, nejušlápnutější ze všech. Také se netřeba divit tomu, že b•ojovný socialismus zapustil.. kořeny hlavně v zemích hospodářsky chudých a sociálně zaostalejších, neboť zámožné koloniální mocnosti Západu vždy měly možnost poskytnout ze svých bohatých pře­ bytků jistou část dělnické třídě, již si takto přiměřeným zvýšením její životní úrovně zavázaly k toleranci, pokud šlo o využiti nenárodních světových sil a zdrojů k obo­ haceni národa vlastního, resp, jeho vládnoucí třídy. Tím si lzé také vysvětlit, proč socialistická levice získává přívržence i tam, kde sice existuji bohaté přírodní zdroje, jež však pro domácí lid zůstaly nevyužity a nezužitko­ vány (Cína, Indie). Socialismus není ničím jiným nežli součásti úsilí humanitního. Běží jen o to, aby *se* svým intencím nezpronevěřil nevhodnou volbou prostředků, aby v zápalu boje o moc neobětoval hodnoty, je! jsou

r o vně ž podstatné pro vytoužený řád. Jistou necitli· vost, doufejme že přechodnou, pro tyto hodnoty u ko­ munistů nutno přičíst i na vrub některých starých kapi­ talistických humanitářů, kteří pod pláštíkem lidskosti snášeli zhusta i dění *s* pravou humanit9u se zcela roz­ cházející.

•

Koho odstrašuje "UŽ pouhé slovo komunismus, nikdy se nestane politicky myslícím ělověkem. V čem však ko­ munismus odstrašuje i mnohé socialisty, je to, že nemají valnou důvěru v methody, jichž, nerealisticky a doktri­ nářsky, *se* z.busta používá. Obavy socialistů netkví v tom,

že by komunisticlké hnu í mohlo snad dříve nebo později pohltit hnutí socialistické, nýbrž v tom, že pro použití nesprávných a nevhodných prostředků se strany komu­ nistů by věc socialismu mohla být poškozena, zdržena či pokřivena. Neskrývá se v takovém smýšleni kus po· krytectvi a nepřejícnosti vůči pokrokovým vrstvám ná­ roda? - Niko1iv.

Každý, kdo se v politice pohybuje na zemi a ne ve hvězdách, ví, že moc je důležitým instrumentem zvláště

tam, kde se usiluje o změnu poměrů, řádu. Nikdo není tak naivní, aby sl mohl myslet, z; o nové věci netřeba

bojovat. Svět je dokonce tak otrlý, že vyžaduje nutnost

zápasit o hodnoty zcela nesporné P.2 stránce mravní. Ani

jedno sousto nevejde do tvých úst, nebude.Hi se starat;

*František Hu m l e* ***r***

**Mezi sociálními demokraty a komunisty**

- **V** jednom z posledních čísel Dneška bylo 11>sáno o vý­ hradách sociálního demokrata k ujednání mezi stranou komunistickou a sociálně demokratickou. Dnes bychom chtěli toto thema osvětlit hlouběji.

Nazíráno prostě, není snad mnoho rozdflů mezi cfli obou politických směrů. Tu i tam běží v podstatě o od­ etrnněni vykořisťováni člvvěka člověkem změnou řádu

)<(lpitalistického v socialistický. Ta zrněna nena tane nnmn od sebe, nýbrž musí bt\_ti **přivoděna** politickým úsi·

***J60***

nic dobrého tě nenapadne, nebudeš-li myšlenku přivolá­ vat svou vůlí. Nikdy nedojde k nastoleni socialismu, ne­ stane-li se lid vladařem. Ale také: Nikdy nedojde k na­ stoleni socialismu, stane:li se lid vladařem špatným. Historie nás učí, že o lidských právech se začalo uvažovat až tehdy, když v mocnářstvích respekt k aristokracii poča1 pomalu a tápavě ustupovat před respektem k měš­ ťanstvu a pracujícímu lidu, t. j, tehdy, když nová moc

!l)Očala ukazovat své pevné rysy a obrysy. Poněvadž ne­ lze spoléhat na příchod **a** všemoc platonského vladaře, chápe se lid své věci sám, i když, často nezkušený, dává svému úsilí formy poněkud nezralé a syrové.

•

**Dmesetv** \_

Jisté však je, že moc je záležitosti' vždy ošidnou. Od ulití k zneužiti bývá jenom krůček a vyžaduje to trochu citlivosti, máme-li poznat onu mez, za níž se rozkládá království, do kterého žádné politické moci nic není a nemá být. Tam vládne život sám ve své nahotě, tam se tt.íbi charaktery a prýští živá voda ze zdrojů nepoli­ tické lidskosti. Moc má růst organicky s úkoly, nemll však bubř.et samoúčelně jenom pro rozkoš z panování

**.a** ovládání, či proto, aby se naplnilo písmo a písmenko

nějaké doktríny, jež může být zítra v celých větách

**a** odstavcích otřesena.

Zžíravá touha po moci je -u komunistů zneklidňující: ne proto, že kapitalisté mohou ztratit, ale proto, že so­ cialismus by mohl ztratit. V tomto smyslu se sociální demokrat cítí levěJší nežli komunista; vystupuje někdy 'jako strážce proti hazardérovi. Je-li mnohý komunista ochoten posloužit si ledačím, jen když to moc rozmnoži, má socialista spíše tendenci vybírat své prostředky a vá­ žit jé a posuzovat co do vhodnosti (nejen účinnosti). Je ilusí, jestliže si někdo mysli, že methodami světa starého postaví svět nový. Nedocílí toho ani většinou 99%. Jsme-li proti násilí zásadně, nemůžeme lhostejně přihlížet k to­ mu, aby násilí staré bylo vystřídáno násilím novým. .Ne­ smíme zapomínat, že, byf nepozorovaně pro tempera­ ment drsnější, methoda srůstá brzy , s věcí a formuje její tvář. Okolo močidla chodě neujdeš nádchy.

Můžeme sociální demokracii leccos vytýkat, sotva však nestálost v z kladních názorech a principech. Nyní je třeba, ahy vydržela i nadále. Namítne-li někdo na omluvu, že u komunistů jde j e n o taktiku, pak musíme poukázat na to, co jsme o takové taktice jakožto ne­ bezpečné pro věc socialismu řekli výše. Pramálo také dojímá jakýkoliv pauša1ismus, ať s ním přichází kdo­ koliv. Jako všechnif, i první republika mělll své vady a slabiny. Máme však to tradovat tak, jako by byla za nic nestála, ač po třistaleté porobě znamenala velké vítězství pro národ a jeho rozvoj ve smyslu upevněni a do osvobozování toho, co tu bylo? A je v zájmu zdra­ vého vývoje všeho na.§eho lidu za třetí republiky úspor­ ně vyvolávat představu, jako by nyní bylo všechno tiobré a znamenité, co přichází shůry? Je nutno uznat,

!e státní správa má jistě veliké starosti se zvládnutím

nových poměrů, tak složitě se utvářejících v hospodái'.·­ ské přestavbě. Je však nutno plout s rozvinutými plach­ tami k n zdravému centralismu, když v jádře socialis­ mus má blíže k decentralisaci? Socialismus chce pře­ devším vyvlastnit nadhodnotu, odčerpávanou dříve vel­ kopodnikateli, a reservovat ji pro lid. Máme však zá­ mku, že t.ato nadhodnota se z velké části neztratí někde ve zbytnělých institucích státního kapitalismu, jenž nám hrozí?

ústava zarutuje volnou a svobodnou činnost spolko­ vou. Má však stát, v jehož čele stojí komunistická stra­ na, nevraživě dívat se na jisté organisační touhy ven­ kovskfillo lidu, potlačovat je předem jenom z obavy, že by se snad někdy ex post mohly projevit nepříznivě pro dosavadní politickou strukturu ve státě? Jak daleko je pak k nedůvěře v každý svobodný projev a k jepo po­ tlačení, když každému je možno namítnout, že se neví, co udělá zítra? Komunistická strana má obavy o moc, protože moc se ji zdá alfóu a omegou všeho, něčím, **z** čeho pokrok tryská zcela automaticky. Chtěli bychom ji M<;i, aby se nebála, neboť její váha bude u nás vžuy znnčnó, i kdyby snad početně doznala jistý úbytek. Jsn1e totl! pí·esvědčeni, že mnoho ,komplikací v našem novém **alól6** vyplývá právě jenom z tohoto strachu o mocen­ skou posici. Komunisté si musejí uvědomH, že břímě budování socialismu v tomto státě neleží jenom na nich. Je l\l jcllň mnoho jiných upřimných socialistů, třebaže nl'bOu v.rovno členy komunistické strany. Domníváme

, *1<'* nadměrný strach o moc činí tuto moc méně kva­ lllnl Upflrnni', nt.>dvojsmyslné přilnutí k demokracii ne­ mů o komunl Om přinést nevyhodq. **Naopak:** může ze-

'

sflit jen posice jejich strany. Ceský lid je v jádře dem0- krati ký a poliťicky zralý a vyspělý. Bude-li takovou i komunistická strana, nemusí mít obavy o jeho hlasy - bude je mít a kromě toho i sympatie těch ostatních, kte­ ří stojídeologicky jinde. Neboť to nutno říci: .pikdo ne­ může žádné straně uškodit více, nežli ;1ikodí ona lia· ma. To je i případ komunistů za I. republiky, jejichž tehdejší olitiku, jak jsme se nedávno dověděli, sám soudruh Smeral podrobil přísné kritice. 2ádná volební agitace protivru'ků nemá moc nad cílevědomou reálností, osvícenou vůlí a sluš: 10sti. Zbraně svým odpůrcům dodá­ váme vždy z největší části sami. Sociální demokrati si přejí, aby komunisté toho nečinili. Tak chtějí chápat dohodu s kýmkoliv, tak éhápou dohodu i s komunisty. Má-li být trvalá, nemůže být jiná.

V jedné obci na Vysočině sociální demókrati svolali veřejnou schůzi. Ač nezváni, ďostavili se oficiálně i ko· munisté s krajským tajemníkem v čele. Došlo k otevřené výměně názorů, slovním půtkám, nic více. V komunis­ tických novinách jsme pak překvapeně čtli, že byl vy­ dán společný projev :i.>KSC a soc. dem.«, další stylisace *pak* vyzněla v tom smyslu, že ,sociální demokrati budou patrně podporovat politiku komunistické strany v NF. Hotovo. Sociální demokrati jsou tu tedy od nynějška bezpochyby proto, aby prostě zahodili svou vlastni vůli a »podporovali« komunisty ve vůli jejich. K čemu tu vlastně ještě jsou? Jak je možno v několika řádcích re­ ferátu o drobné lokální události napsat tolik tendenč­ ních a nepravdivých „lov? Jakou pokřivenou představu o věci si musí učiru1 cc.!nář nov.m, jenž tohle čte? Komu­ nisté mají dobry apetit. Sociální demokrati si musí dái pozor, aby nebyli snědeni samou láskou a pozorností. Nemůžeš-li někoho přemoci bojem, zkus to třeba s přá­ telstvím! I v přátelském objetí a stisku je možno vydech­ nout navždy.

•

Zásadně: Jsme proti nepravdě a falši, a jestliže komu· nisté nebo kdokoliv jiný se k ní ve svém tisku občas utíkají, nejsou staviteli nového a nemají právo na plnou důvěru svých voličů. Jsme-li pro společenský bonton a fair play ve sportu, žádáme totéž i v politice. Pokrok je ošidné slovo, je třeba je vždycky dobře ohmatat a prozkoumat se všech stran, nežli mu uvěříme. Socialis­ mus má v sobě tolik vnitřní pra'?dY a životnosti, le

opravdu nemá zapotřebí utíkat se ke lži, podvůdkům, , skres1ování, potlačováni, teroru. Má před sebou jedinou cestu vskutku úspěšnou: to je ona cesta, kde kráčí moc

a pravda, vedouce se za ruce jakožto nerozluční dvo­ jenci. Moc hmotná a moc duchovní tu splývají v jediný akord lidství.

Jako předchozí dopis, je i tento článek psán (aby ni­ kdo nebyl na omylu) dlouholetým sociálním demokra­ tem na okraji nedávné politické dohody mezi stranou sociálně demokratickou a stranou komunistickou.

**národní hospodář**

*01tdřej P i k s a*

**Vzuomínky na první pozemkovou**

**reformu**

Pisatel znal\ky »Dre"« ve 22. čísle Dne!!ku podrobil ostré kritice první ?()Zemkovou reformu. Měl jsem mno­ ho co dělat s první pozemkovou reformou. Jako bývalý rolnik do 20..ha orné půdy, dlouhá léta veřejně ěinný -

*.. 1*

**Dnesei,**

dnes na odpočinku »bez odpo iMuc --...: dovoluji si na­

vázat na vývody p. »Drevac několik vzpomínek.

•

* Bylo tehdy, témeř už před 30'iety, přirozené, že se střetly dva protichudné názory. Tehdejší představitelé zein"ědělců trvhlť na přídělu do·soukromého vlastnictví, socialisté byli naopak toho názorů, že »není ideálem so­ cialismu rozpadáváni velkostatků na drobné zemědělce, poněvadž je to jen přecbodný proces lidské společnosti, končící družstevnictvím v kolektivismu.« Ale ani u nich nebylQ ujasněného názoru na tuto věc. I vůdcové se značně rozcházeli. Nebylo divu, byla to věc nová, nikde nebylo vzoru, zejména ne pro poměry naše - pro vy­ spělé zemědělství a. pracovitý lid na.půdě„Otázka přídě­ lu do pachtu byi1a nepřijatelná vůbec, lid, jako dnes, toužtli po svém.

Radikální socialisté byli nekompromisně proti sou­

kromému přídělu. V roce 191$.daroval rpně Václav Šturc, pozdější protikandidát Ma rykův, rudou knížečku »Pro­ gram bolševiků«, kde na str. 47. je psáno:

»Cestou rozděleni půdy nepř li bychom k cíÍi. Správ­ né východisko nalezneme jen ve společném obhospodařo­ váni, prohlášenim půdy za společný majetek. V zeměděl­ stvi právě tak jako v průmyslu je nejlépe vyn:1bět ve vel­ kém. Neni a nemůže být naAim dlem, aby každý kutil na svém jako chrobák v kupce trusu, nýbrž aby menši sed­ láci přešli v rozměrech co největších v zemědělské komu­ ny.Proto stavime se proti rozděleni vel}tostaťků.«

Pro dnešní dobu je zajímavé tehdejší stanovisko ko­ munistů v památném prohlášeni chrudimském, kde se po­ stavili proti pozemkové reformě vůbec a nabádali d nic­ tvo, aby nevstupovalo ani do družstev, nýbrž aby **vši­** chni žádali odstupné, »čímž se objeví taková potřeba pe­ něz, které stát nesežene a nebude moci pozemkovou re­ formu provést.«

Naproti tomu program tehdejší zemědělské strany říkal:

Pozemková reforma znači posíleni statisíců drobných existenci malozemědělských a vymaněni dalšich statisíců ze závislosti pom.ěru zaměstnaneckého a pachtýřského. Zabrané půdy budiž poufito především k přidělu do sou­ kromého vlastnictvi, osobám podle zákona oprávněným, k vybudováni co možno soběstačných podniků a k doplně­ ní drobných hospodářství. Při výběru přidělců budiž brán zvláštni zřetel na způsobilost k zemědělskému povoláni **a** na vůli trvale se mu věnovat. účelem reformy neni zři- zováni zbytkových statků, nýbrž soběstačných podniků **a** poděleni bezzemků půdou. Kapitalistické vlastnlctvi půdy nesmi se skrývati pod rouškou nedotknutelnosti soukro­ mého vlastnictvi, protože právě kapitalistické, ze zákona á řádu půdy nevycháeející vlastnictví, jež se nahromadilo nějakým nadprávím nebo násilím, je největšim po.!ikozo-, váním, ba zhoubou zdravého a silného soukromého sel­ ského a malorolnického vlastnictvi půdy. V duchu zá!l1ld revoluce, llterá nás vedla k dosaženi státní samostatnosti, spatřujeme v pozemkové reformě vyvrcholeni našeho hos­ podářského a národního osvobozeni. Národ není svoboden jen dík ústavním řádům, ale především držbou své půdy.«

Tollik ze dvou protichůdných a nejnesmiřitelných pro- gramových zásad tehdejší doby. Realističtější zastánci ko­ lektivismu shodli se pak se zastánci soukromého vlast­ nictví na zákonu záborovém z 16. dubna 1919.

•

Brzy však, když byly vyřízeny dlouhodobé pachty, za· čai]y se ozývat lilasy lidi pi;oti dalšímu pokračováni **po­** zemkové reformy, I vrozpočtovém výboru poslanecké sněmovny 13. listopadu 1920 ozval se vážný hlas, že po­ zemková reforma bude míti za následek národohospo• dářský úpadek, rozdělená půda že se řádně neobděilává, velkostatky že odvádějí daleb méně obili a přidělci té­ měř nic. 24. listopadu 1920 i s tribuny parJamentni ozval se hlas: »Dost již s tou parcelaci«, a v pondělí velikonoč­ ní 28. března 1921 došle k protestnímu táboru veilkostat" liářských zaměstnanců, úfedniků i dělníků pl'oti pozem-

*#S*

kové reformě vúbec. Vydáno bylo heslo: »Velkostatky nesmějí být roztříštěny, poněvadž by byla ohrožena strojní výroba a zásobování městského a průmyslového obyvatelstva.« \_Zµálo se, že prováděni pozemkové refor­ my je v základech.otřeseno. Jen velká manifestace agrár­ ní strany 15..května 1921, volající po další parcelaci, způ­ sobila, že bylo polp-ačován,o, i když na mnohých velko­ statcích docházelo k vážným, ano i krvavým srážkám mezi přídálci malorolníky a zaměstnanci velkostatků i dělnictvem. \_

President Masaryk v projevu 1. ledna 1922 dotkl se pozemkovéreformy v tom smyslu, že velkostatky u nás zvelebi.lly zemědělství a dobytkářství, mluvil o průkop· nických snahách, projevujících se na velkostatcích, a řekl, že podle jeho názorů všeobecná parcelace neodpovídá na­ šim potřebám a že určitý počet velkostatků měl by být zachován. Dalleko ostřeji proti parcelaci velkostatků -vy­ stoupil ve své prožuře universitní profesor Pekař.

Projev presidentův způsobil na vesnici zneklidněni, které pominulo, když po návštěvě Švehly u presidenta

10. ledna přijal Masaryk deputaci rolnictva, již prohlá­ sil, že »provedeni pozemkové reformy je velikým poža­ davkem národním«, uznal potřebu, aby z velkostatků zří­ zeny mafé pozemkové příděly, a prohlásil za nutnost, aby

:gejvětší počet lidi .našel na půdě slušnou obživu. To vy­ světuje p. »Dnev« tak, že Švehla znásilnill Masaryka, a že

»Vraný šel z chaosu na hracl«. Dne 28. října 1927 znovu mluvil Masaryk o pozemkové reformě:

»Pokud běží o pozemkovou reformu, bude br.zy ukon­ &na v zemíc.n historických. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi zbývá je!tě práce vice. Pozemková reforma je vedle převr...tu největšim činem nove republiky, je dovršením a vlastnim uskutečněním převratu. Po válce také *v* našich zemích byly hlad a bída, a lid přirozeně pohlížel nepři. znivě na velké latifundie. Záborovým zákonem předešli jsme sociálním výbuchům, jinde, na př. v Anglii, bylo ji­ nak; jak se v Irsku před reformou vedlo velkostatkářům

- u nás ani jedinému nebylo zkřiveno vlasu, v Irsku byli pobíjeni. A podobně se pozemková reforma i jinde - ne­ jen v Rusku - prováděla jinak než u nás. U nás přece asi **80** procent pozemkové přeměny stalo se dobrovolně a v do­ hodě. Naše pozemková reforma je vskutku největší sociál­ ní re.formou nové doby vůbec, ji provádí se konsolidace republiky do značné míry a tim naše republika prokázala centrální Evropě a Evropě vůbec velikou slu1Jbu!c

•

Pozemková reforma dotkla se všech velkostatkářů v českých i německých krajích. Půdu,od německých vel­ kostatků v českých krajích získávali přídělci čeští. Kofo· nisovat české licli do zněmčeného územi nebylo tehdy tak snadné. jako dnes. Vzpomeňme jen, co o řešeni národ­ nostních otázek tehdy napsal význačný soc. dem. předák **a** ministr: •

ioNeni žádné tajemství, že naAi nacionalisté si přáli, aby byl stát proti Němcům tvrdší. V dobré paměti je par­ lamentárni zápas o státni jazyk. I zákon o volebním prá­ vu prošel ohněm zápasu. Někteři politikové žádali, aby Cedhllm a Slovákům bylo přiznáno daleko vice mandátů, než by odpovídalo jejich počtu. Já se svou stranou stáli jsme na tom, aby osvobozený ,národ nezačínal svllj nový státni život křivdou vůči menšinám.Přes veliký vliv, kte­ rý jsme měli, zdálo se, že myšlenka privilegovaného posta­ vení Cechoslováků zvitězi - klonili se k ní z nesocialis­ tického tábora i politikové rozšafni a předvidaví. Ten­ krát vzkázal president Masaryk po Vlastimilu Tusarovi tuto větu: ,,Uděláte-li to, složim presidentský úřad a od­ jedu do Londýna." To pomohlo.«

Tedy, co jde snadno dnes, nešlo tenkrát. V 87. schůzi posl. sněmovny 27. listopadu 1930 prohlásil komunistický poslanec Hohnel, že •

· •pozemkovou reformou vyvlastňuje se velký německý ma­ jetek, přikazuj-ese českým uchazečům k poče!fováni v n meckých krajích, kdežto německý rolnik půdu nedostal, české školy pak vyrůstají v německých krajích jako hoU­ by po de!ti; žádám, aby německá půda, která je **v** rukou

!:echil, přešla do OJ,ajetku německých rolnikll.c

Dnesetv '

•

Tak vypadala situace tehdy. Dnes *se* lehlko mluví, co

•

**a** jak mělo být.

Vím;, že žádné didské dílo není dokonalé. Je tak

i s první pozemkovou reIÓrmou. Vážná věc je, že celá· řada odborníků vytýká jíž stejné vady pozemkové refor­ mě dnešní. Předseda zemědělského výboru dnešního ÚNS napsal: .

»Dějinnou chybou naši nynějši osídlovaci politiky z-0.-

* stane, že nebylo využito statisíců ha půdy v pohraničí **k** uvolněni půdy ve vnitrozemi zaji!těnim přednostniho. práva směny, spojeného s rychlým právnim WípOřádánim takovýchto směn. .Historického navráceni půdy do českých rukou by1o využito politicky jednostranně, bez náležitého pochopeni pro malozemědělské zájmy ve vnitrozemí. Usedlosti ve vnitrozemi se špatnými budovami nebo i bez nich měly se vyměnit za objekty v pohraničí dobrovolnou cestou podpory státu. Tak se mělo '7Užít osidleni v pohraničí k uvolněni velikých plldn.kh reserv ve vnitrozemí. Na oficiálních statistikách osídleni budeme móci dokázat, jak nepřipl.lAtěni možnosti tvořiti

i větši usedlosti v pohraničí ochudilo nde malé rolníky o statisicé ha pddy, kterou nutně potřebuji. Zákon o re­ visi pozemkové- reformy i scelovací zákon mtiže řešit je\_ • nom problém malých usedlosti částečně a pouze v. někte­ rých obcich!«

Poslanec Oldřich Šmejkal, sám madozemědělec, usu­ zuje spravně. Ukvapená **a** nedomyšlená revoluční propa­ ganda rozhlasová i novinářská, řizená z ministerstva ze­ měděilství: »Rychle do pohraničí a zabírat!« - způsobila, že jak z ndi, tak z celé řady okolních obci odešli »za­ brht« všichni, které doma nic nepoutalo, ani domek ani kousek pole, často úplně nekvadifikovaní k vedení -samo­ statného hospodařeni. Zabrali ponejvíce pěkné usedlosti. Malí zemědělci do 5 ha půdy všichni zůstadii doma, čeka­ jícé, že podle tehdejší propagandy bude se parcelovat každý-sedlák třeba od 10 ha, a tak že si pomohou doma. Ono to tak tehdy také vypadalo, to byila vlastně propa­ ganda »parcelace šmahem«. Nyní je skutečnost u nás ta­ ková: »zbytkové statky zde ani v okolí - jinde je to samé - nejsou přes 50 ha usedlost ani jedna, sotva jed­ na do 30 ha. Čeho mohli malozemědělci dosíci, dosáhli v první pozemkové reformě - jsou tedy nyní bez naděje, ač jejich vztah .k půdě je přirozeně užší než těch bez­ zemků, kteří v pohraničí zabírali. Dávali větší záruku dobrého hospodaření než mnozí z těch, kteří v pohraničí ztroskotali a dnes namnoze se vracejí.

Půda velkostatku není rozložena stejnoměrně; vždyť při první pozemkové reformě z celkového počtu asi 17 tisíc obci .a osad bylo účastno přídělu jen asi 8000. Tak bude tomu i dnes - nelze ovšem upřít, že jsou obce **l** celé kraje, kde revise pozemkové reformy přinese ma­ lozemědělcům velmi podstatné zvětšení výměry. Nikdo **z**rozumných lidi nemůže se stavět proti řádné úpravě držebnostních poměrů půdy ve státě, na ne1'zdravé **po­** měry v pozemkové držbě poukazova'l již v prv,ní republi­ ce velmi vážně časopis »Brázda«.

•

Byl jsem členem obvodového poradního sboru při ří- zení přídělovém, často jsem bytl ve styku *s* úředníky po­ zemkového úřadu. Vím, že se objevovala chtivost, závist. A zase ze své vlastní zkušenosti vím, že i dnes děje se něco podobného. Jako tenkrát i dnes je »košile bližší než kabát«, nejen v tomto, ale i v jiném, ještě dlouho zů­ stane.

Vždycky, když procházel jsem přes sta korcit podí, při• dělených naším chalupníkům'v první pozemkové refor mě, uvažoval jsem, co všeck& nám přinesla první svobo­ da po roce 1918. Dnes ovšem to vše bylo odsunuto do po­ zadí - dokonce mně řekd před dvěma roky jeden z teh­ dejších přídělců: »škoda, že se to nerozděluje dnes, to by byly úspěchy!« Casto mně kdysi vytýkali někteří sou­ sedé, tehdejší ředitel velkostatku i majiteil panství, proě jako člověk nezávislý- pletu se do **pozemkové** •eformy **a**

starám se o poctivé její provedení v našem kraji. !tiká• val jsem, že je to má povinnost. Však jsem také za tu svou činnost odvetou nedostal po celých 20 let od velko­ statku ke koupi metr dříví. Velkostatkář mně jednou řekl: »Počkejte, ona přijde jednou také řada na vás.« A opravdu, bylo by mnoho nechybělo ---:- sám jsem pozo­ roval lačné touhy po mýcp 19 ha. Abych, užiil slov »Dre­ va«, byly nyní daleko vice rozsvíceny »svíticí žhavé uhli·· ky očí číhajících vlků«.

Ze naše I. pozemková reforma nebyla »paskvi:lem•,

jak ji pojmenoval velmi význačný činitel dnešní, o tom rtaké svědčí veřejný výrok • zn{Qného politika lidové

,strany: .

»Mluvi-li se tendeněně s pohrdánim o předešlé po­ zemkové reformě, pak tu jde jen o zřejmý úmysl věc tu před dnešními lidmi zlehčit, aniž by pro tento pohrdlivý tón bylo věcných důvodO. Jestli předešlé pozemkové reformě dalo by se vytýkat, že misty byla provedena stranicky, v tom směru ani dnešni reforma není bez chyby, rozdil je jen v tom, že se dnes stranic1;:y přiživuje na nf strana jiná. První pozemková reforina, pokud se týče stranicko­ sti, byla však pravým neviňátkem proti dnešní. Věcně ne­ byla tak nešťastně provedena, j k by se lidu rádo namlu­ vilo. Radíkálnějši pozemkové reformy bychom tehdy těžko snesli, a sám p,resident Masaryk měl určité obavy z po­ zemkové reformy, nehledě k tomu, že hlavně socialistické strany.měly vážné dilvody pro ,echováni zbytkových staL ků v zájmu zaměstnanců a dHníků na těchto statcích!«

Snad pouhé pr,avdivé vzpqminky nebudou považová­ ny za r-eakci.

život a instituce

*Spectator*

**Lidová správa v pohraničí**

•

Kdo čekáš sensaci, obrať klidně list. Nebude tu sen­ sačních odhalení, konečně jsme na ně už tolik zvykli, že by nás snad ani nepřekvapila. Jen n kolik pozorování, která nechci a neminím generalisovat, už proto ne, že jsou to. poznatky jen z jednoho úseku našeho pohraničí. Ale jsou závažné.

Problém, lidové' správy se cítí někde i ve vnitrozemi.

Zvláštní vůni má ovšem v pohraničních, nově osídlený$ okresích.

•

Do pohraničí přicházeli první osídlenci už v květnu 1945. Takřka všude se vyskytl šikovný člověk, který vice méně sám se jmenoval komisařem a začal působit. Mno­ há taková působení se pak projednávala nebo projedná­ vají u soudů. Bylo tolik příležitostí, které dělaly zloděje. Záleželo ovšem na tom, apy pohraničí bylo osídleno rych­ ie, a mnozí z prvních průkopníků vykonali jistě hodně práce. I když pracovali talké s ohledem na sebe a na *své* zájmy.

Dokud tu byli Němci, měli komisař i správní komise

dostatek času věnovat se sprévě obce, ale s ukončením odsunu s věci najednou změnily. Velmi mnoho těch prv­ ních odešlo,, Nepátrejme, proč. Jsou mnozí, kteří říkají: Udělejme už jednou kříž nad tfm, co se stalo. Je zbyteč­ né hledat, co se nikdy nenajde. Zapisuji,' že jsou takové názory.

Dnes je pohraničí, které mám na mysli, skoro osídle­

no. V každ takřkía obci je pestrá mosaika: Ceši, Slováci, volyňští Ceši a jiní reemigrantiy jako pracovní síly Bul­ haři, Rumuni. Je po volbách, a každá obec má sv-ůj míst­ ní národní výbor. Okresní a zemské národní výbory a je­ jich úřady žádají, aby se skutečně úfadovalo.

Kdo pracoval v samosprávě za první republiky a pracuje v ní dnes, potvrdí, že tentokrát to byla učiněná idyla. Bývalý starosta větší vesnice mi říká: Ten.krát jsem

*j58*

*r* Dnesék..,

•

byl rád, když aspoň <Y.>čas přišel někdo na obec si povy­ kládat. Zlaté časy! Zapracovaní komunální činitelé ve vnítrozemí z.mábají dnešní úkoly celkem zdařile.

Ale *v* pohraničí? V tšinou lide nezkušení, lidé, kteří

nemají pon.ěti o 10m, *jak* se vede obec, kteří se setkali po prvé v životě s problémem sestavit obecní rozpočet. A vy· řízovat spisy? •

•

Menší obec. Celkem ještě řídce osídlená. Předseda MNV mladší člověk. Obdělává celkem asi 25 ha. Sám se svou rodinou. Přichází rovnou z pole. Ten a ,ten spis? Na stole laqná hramada papíru: úřední věstníky, několik tlustých obálek - dosud neotevřených - pěkná zásoba výnosů. A mezi tím různé jiné, už otevřené, ale snad do­ sud ani nečtené. »Víte, člověk je na to sam, na poli si ne­ vím rady. Jy, stará, nebraly tu dě8ca něco se stolu?«

A tak zůstává pošta i tři týdny neotevřena, a všecky urgeace jsou marné. Vždyf je také nikdo neotevře. Sou­ pis osevních ploch z května nlmí dosud hotov, soupis has· podářského zvířectva z 1. července není dosud ukončen. To -jen tak namát'kou to nejdůležitější. Přirozeně, že okresní přehledy nemohou být rovněž hotovy.

Pohrozíme pokutou. povídá utahaný správce úřadu ONV. Pokutu? Pan předseda MNV se poněkud rozčilí. A to on raději 'funkci složí. Casu na to stejně není, ať to dělá někdo jiný.

Jenže ten »jiný.,, je nový těžký problém. Kde se na­ jde? Dnes v t záplavě úřadování není obyčejně na ves­ nici nikdo ochoten přidávat si ještě tuto práci. A tato funkce ostatně dnes už nic nenese. .Jsou s ni jenom potí­ že: p€>kuty, nezáJem občanstva, dozvul<y prvních dob. Mnoho se ví, leckde nelze zakročit, jak by by1o třeba, je to mnohde podivuhodně posvazovánb vzájemnými hříchy a hříšky. Těžké poměry se léčí v hostinci. A pak už není vůbec ani smyslu ani zájmu o práci v obci a pro obec.

•

Ji,nou obtíží i°e časté měnění členů místních národních výbQrů. Ten a ten se vzdá, toho je nutno odstranit. Tak se stává, že ani sekretariáty politických stran nemají přehledu, kdo *'v* tu chvíli stranu v MNV representuje. Jsou obce. kde se v *MNV* vystřídali už všichní, kteří byli na kandidátní Jistině.

Noví lidé, novn nezkušenost - lze.očekávat, že práce bude lepili? A to ani nemluvím o sporech stranických a mnohých jiných. Jen nepatrnou ilustraci: *v* jedné pohra· niční obci se sešla místní rolnická komise ve 3 hodiny ráno k jednání. Zapisovatel pečlivě uvedl tuto okolnost v protokole.

A co učitelé? Jsou J?řece v obcích. .Jsou, ovšem, ale věřte, že mnozí za těchto okolností se takové práci vyhý­ bají. Jini dělaJi vše možné, .aby nemuseli nastoupit. S lidského hlediska je to pochopitelné. Někde přemýšle­ jí, že **získají** pro· několik obcí nějakého pensistu, který pro ně povede obecní agendu. Obvodoví tajemníci, něco takového, jenže ne zákonem ustanovení . .Jedna obec si ho vydržovát nemůže, více dohromady by to snad uneslo. Jsem velmi zvědav. iak by se osvědčj.li.

•

. U ONV to bude ovšem lepší. Ale také není. Clenové rady ONV chodí do schůzí nepořádně, svolané plenum ONV se nesejd'e-. Není zájmu, je málo těch, kteří chtějí opravdu pracovat. I tu je pozorovat sklon k lehkomysl­ nému životu. ú"'redníci to ovšem "!'idí. A, bohužel, místy se podle toho také zařizují. Spatné příklady působí špat­ ně. Snižuje se pracovní výkon, pracovní morálka upadá. Představitelé lidové správy jsou dobře pozorováni. Je­ jich kvality fa ovšem také leckteré podrobnosti ze sou­ kromého života) jsou dobře známy. Spolupráce (a **to** I pqslušniků té!e strany), je někde velmi špatná.

•

Opakuji: nechci generalisovat, nechci Učit poměry příliš černě, ale takové zjevy jsou. .Ze tím práce i konso­ lidace v obcích i v okresích, je na bíle dni. Je potom div, že mnohé statistické údaje z okresů jsou jen snů§• kou číslic ní ím nepodložených?

V podstatě lze říci, že lidová správa v pohraničí trpí nedostatkem zapracovaných, poctivých a obětavých lidí. Být starostou v obci býválo velkou ctí. Dnes po ní, zdá se, v pohraničí touži velmi málo lidí. A když, tož obyčej- ně ten, který se nejméně hodí. .

Lidová správa, jak se často mylně mysli, není jen rozkazováni nebo representace, poroučení nebo nafuko­ vání. .Je to práce, **a** v pohraničí práce dvojnásob těžká a odpovědná\_..Kolik je tu proplémů, které třeba řešiti A tu se právě ukazuje nejTépe, jak je nutná účelná refor­ ma celého našeho samosprávného úřadováni. Topíme se v záplavě papíru a spějeme·k tomu, že i malá obec po čase bude potřebovat několik úředníků, pokud možpo s vysokoškolským vzděláním. A to je nemožné.

Poměry v pohraníčí jsou ovšem výjimečné. Výjimečné je snad i to, co tu říkám. Ale jsou to skutečnosti, které

***,r*** záJmu našich nově osídlených obcí á okresů nelz.e pře·

hlížet. Samo se to nespraví, i když jsou mínění, že ono se to nějak urovná.

Politické strany tu maji velký úkol: vychovávat a ško­ lit samosprávné funkcionáře a hlavně bezohledně trvat na tom, že do správy obce patří jen ti nejlepší. Ovšem, bída je v tom, že těch dobrých (o nejlepších aní nemlu­ vím), ie hrozně málo. Chybí smysl pro odpovědnost. Ne­ šfastné schováváni se za •lid, který si to přeje«, musí pře­ stat. .Jen. osobní odpovědností je možno docílit nápravy.

Nechceme být kritičtí pro kritiku. Uznávám rád, že na pohraničí se vykonalo kus práce v poměrech velmi těžkých a svízelných. A tu práci je vidět. Ale po dvou letech máme právo žádat, aby lidová správa v póhraničí se konsolidovala, a aby našla lidí, kteří budou její chlou- bou. •

**otázky a odpovědi**

*Ferdinand P e r* o *u t k a*

**Kdo se léoe osvědčil?**

***l.***

Jak známo, žádá p. Gustav Baireš, h1a.vní novi!Ilá.ř­ ský mluvčí komunistické strany, odpOIVěd' na tři otázky. První z nieh zní:

,,Kdo se jako demokrati a obránci svobody v osu­ dových dobách lépe osvědči!li - komunisté nebo p. Peroutka a jeho linie?"

Kterou komunistickou linii má na mysli p. Baireš? Tu z roku 1933 nebo tu z roku 1934? Z 1935 nebo 1936? Z roku 1939·. nebo z roku 1941? PorO'Vnávat lze jen dvě veličiny stálé.

Vracejíce se mysli do minulých do,b, žúvč po­ mínáme, jaké-trápení bývalo s linií komunistické strany, kolikrá,t jsme bývali znepokojeni, koliJkrwt překvaipeni, kolikrát jsme nemootli pochopit.

V lednu 1933 uchvátil v Německu moc Hitler. I !!:dyž ještě nebY'lo ínožno přesně předem odhadnout **podobu** všech budoucích, událostí a tempo spádu, i když v Anglii a ve Francii se lidé za,tvrzele mýlili, v Cechách celkem každý rázem pocitil, že válka so posunula do okruhu blízkých možností. Vlči, dravý, rdousivý charakter Hitlerova režimu nebyJ pro Ce­ chy tajemstvím. Nedopouštěli se té chyby, jí! ao

5 ..

**·onesetv**

.

**\_mnoho** -výzoaDm,ýeh.AngUčanů &ouho dopoušt-ělo, proo v.J.astní burioasiia..je,jím v•Meěnpi .připravá.m".

**-aby** ma.nně hled8Jli v nacistech sk11,yité .zmko gentle- Svět mqže být klidný, nebo1l německý proletář bdí. manství, aby se spokojili několika uhlazenými lžemi, Válkar nebude, protože německý tiělnik ,nechce válku. k nimž se l'áčil. -snížiit-6oering. Jako národ jsme cel- V kterém museu. jsou uchovávány tr.asky této linie? **kem** věděli, že brzy půjde o vše, zejména malým Nemohouc uvésti žádný veliký doklad o „síle, od­ slovainským sousedům. Německa. Není možno po- vaze a odhodlání" německého proletáře, ,,Rudé prá­ střehnowt nebezpečí a nestairast se, co proti tomu vo" paběrkovall.o po hnědých německých nivách. Zde podniknowt. soupis revolučních činů německého proletariátu, jejž V těchto prvních dobách vymačovaJa se komuni&- .,Rudé právo" pořídilo na příklad 7. září 1933: tioká linie pa,sivní, nečÍ!Ilnou důvěrou v německého V Diisseldorfu vstowpilo 400 mfadých n meckých děl­ dělníaka.. Byl to ;pozůstastek všech těch ilusí, jež ko- níiků do stávky a vítězně ji ukončili; dosá;hli zlepšéní muaústická internaJCiJOnála vždy o německém dělníku jídla, pracovních oděvů, ZSiPlaicení jizdného na pra­ pěstovala. Kdysi věřila, že Německo se vyvillle v dru- covní místo; ve sklárně Oberhausen 120 mladých hý komunistický stát v Evropě. To dosud vězelo ko- dělníků a dělnic se roznodlo z'&Jhájiit stávku na pro­ munistfokým theoretiikúm ve všech nazíracích buň- test •proti šikanování mistrů a proti špatným pracov­ kách. Bylo sice i pro :ně překvaipením, že Německo se ním podmmkám; dosáhli zlepšení mezd o diva feniky vyvinulo v nacistický stáit místo v komunistický, a:le za hodinu; v tabákové továrně Auirelia stávkovali

**je v** pov•a2e theoretiik01Vě, že zřídka dá na sebe půso- mladí dělníci a dělnice a dosáhli zvýšeni mezd. - bit fakty. Víra v němecikého dělruka, v německý p A, běda, výpočet byl u konce. Hitler sice jiJž plnou leta.riát tedy mech:aniicky účinkovala dále, i když je parou rozjížděl svllj váilečný arát a válečnou výro­ UIŽ llitler srwzil do b na.mnosti a ponížení. Ještě bu, ruka německého proletáře vůbec nezasáhla do dfoulho se v projevech komuhistickéstrany udržovala tohoto rychle se točícího soukolí, ale „Rudé právo" ho evna,tá illuse, že svět na konec bude zachráJDěn bylo neochvějně ltlidno: hle, němečtí dělníci kdesi německým dělníkem. stávikovaU, aby jeoo.fili aiaciněji po dráze, jinde e od-

V březnu 1933 se ozvaly první tóny této písně. váži!li žádast o drva. feruky mzdy více! Komunistický Ceští ikomunistiětí btelektuálové, sdruže:ní v Levé orgán soudil, že jsou to revlO'luční výbuchy a).e ta.k je frontě, vydali - jalko twk často předtím i potom - obstarám.o vše, Slby Čechoslováci se mohli cítit bezpeč­ manifest. Tehdy ještě lidé se snadno 11ipokojovali vy- nými. Považoval ty drobty za předzvěst bouře, která dáním manifestu. Nikdy sice žádný jejich ma,nifest, se na Hitlera ňtí ze mmotného nitra Německa. žádný jejich protest proti událostem v cizích zemích N3!I)Sali jsme tehdy proti tomuto truchli.vému, neměl nejmenšího následku ani účinku, ale věci mí- marnému a na scestí s'Vádějícímu paběrkováa:ú na vají objektivní a sUJbjektivní stránku. I když se po hrobě politické sily německého proletariátu:

vydá.:ú.ma.niifestu\_ neipohne v svět &D! t, pfece ti, »Hitlerovi bude třeba pohledu na qaleko větši a Gd- krlo JeJ podepsali, mohou mtt subJekbvm doJem, že vážnější sily, než jsou tr,r drobečky, které sebralo "Rudé něco vykonali. Objektiivně měl manifest českých ko- právo«. I on, doufáme.,.\_má v sobě přirozený pud sebe- mooistic:kých -mteleiktuálů proti udalostem v hitlerov- záchovy. Bude-li mus1 počítat s velkfyl risik m, bud7-li

\_,\_ • NX- k • 1k0, , • v proti sobě vidět koalici států odhodlanych a přlpravenych

em v owec U aJSl *ta!* ? am, Jako kdyz ko- k obraně, což by. mohl.t ptivodit jeho vlastni zkázu, je

c1cka škTá.be na drveře, za rumrž Je tygr.- mnoho naději, že s1 bude počínat jinak, než jak touží.

Ale hla'V'llÍ pro naše thema je obsah onoho mani- Litujeme, že zatim nemůžeme oznámit jiný, pravděpo-

**festu.** Polhybov'ctl se v rámci patnáctiletých ilusí ko- dobnějlii způsob zachováni míru.«

muinisticlcé i.nJtemacionj.ly. Hlásal: ,,Slibujeme pomoc AčkoJiv to dnes připadá jako zcela nepravděpo- německému proletariátu;--německé inteligenci v jejich doibné, pravda je, že komunistický tisk toto stano­

boji proti nástupu hťtizoviády a zkáze duchovních viisko, tuto snruhu po vyzbrojené a odhodl81Dé obran­ hodnot, d ů v ě ř u j í c e j e j i c 4 s í 1e, od v a z e né koailici stá.rtů proti Hitlerovi déle než jeden rok a od hod 1 á ní nedat se!" Jak, ve světle po- označO!Val za válečné štváčství a sociál-fašismus. Zde

zdějších událostí, obstála tato víra v silu, odvahu a máte dvě linie posta,veny proťi sobě. Vskutku, která odhodlání německého proletáře? Kdy a j , třeba jen se lépe osvědčila?

trošičku, zadržel Hrtlerovu ruku, snášející se k straš- Německý dělník byJ obrácen v solný sloup jako né r ě? yla neb? !1ebyla iprávněna víra, že ně- Lotova žena, ale „Rudé právo" nepřestávalo vyzývat mecky dělník zachraini svět pred katastrofou? , aby v něm, jen v něm byla spaJtřována záruka proti

To je první bod .v tom sporu, kdo se lépe osvědčit válečnému nebezpečí. Dokonaile za,tím opovrhujíc My jsme nikdy neměli onu mystickou víru v silu, ideou obranné koalice států, mluvilo o „přípravě pra­ snad ani v dobrou vůli německého dělníka. Obáivali cujících mas na válku", o „bratrství pracujícího li­ jsme se, že část německého proletariáltu bude poit.la- du". Kdy definitivně vy.hasl tento blikající plamének? čena a druhá částstržena proudem nově rozpouta- Až kd německý pracující lid, oblečen do nacistic­ ného německého na.cionadismu, mechanismem vál č- kých uniforem, si pesiky počinal v Rusku od záipadu ného aparátu,;touhou po odvetě, kteI'á dřímala na dně **k** východu? Už roku 1933 mohlo být ja.sno,•že komu­ duše většiny Němců, a vyhlídkou na světovládu. Vi- nisté doporučují vařit nápoj míru na ohni, o němi děli jsme pa!k, jak dCJ1brým nacistic)cým vojákem byl už bylo prokázáno, že snadno zha,sne. Také r. 1914 aJŽ do poslední chvíle německý dělník. Nemáme, co byl vzduch plill hesel o „připravě pracujícího Udu na

-bychom odvolávalli. Naše linie byla: pomozme si sa- válku" a o „bratrství pracujících mas", talké tehdy mi - a německý dělillík nám pomůže. se prarvilo, že „mezinárodní dělnictvo nepřipustí vál- Manifest komunistických intelektuálů vyjádřil ku". Roku 1933 bylo vlastně známo, jak naprosto **první** linii komunistické strany. ,,Rudé právo" tehdy před dvaceti lety zklamala ta,to naděje. Bylo lehko­ každý den ohlašovailo, že německé děLnictvo „bojuje myslné v ní pokrač,ova,t. Přes to „Rudé právo", o ni-

*455*

**Dneseiv**

čem se nepoučiwi .z historie, r. 1933 na prvním místě vystavovalo tu snad domněnku nebo u snad slabou a neV'livnou skutečnost, že německý dělník si nepřeje války. Ten bodrý němecjý dělník! Chtěl válku roku 1914? Nechtěl - aile přišla. Chtěl r. 1933 vládu Hit­ herovu? Nechtěl - ale přišla. Dvakrá,t německý děl­ ní.k zkradhovail., a byfo lehkomyslné žádat, abychom *v* úvahách o osuft'11 svého národa znovu počítali s touto zřejmě nevliV'llou bytostí a abychom ji po­ lcládali zaskáJlu, o niž se ro!Zltříští zdvíhající se už vlny. Nebylo-li německé dělnictvo spolehlivou ocihra­ nou proti to.mu, a:by Hitler uchvátil moc, odmítali jsme považovat je za spolehlivou ochrwu proti hitle- rovské válce. Správně či nesprávně? .

Ještě v lednu 1935 psafa komunistická „Tvorba", tropíc si posměšky z toho, že ministr zahraničí dr. Beneš byl jmenoválll majorem v záloze: ,,Na.še zraky jsou upřeny ne k zahraniční politice československé buržoasie, nýbrž k říšskoněmeckým dělní,kům v pod­ zemních orgamisacích ... , k mezinárodní solidaritě dělnictva." Ja,k dlouho se dívala „Tvorba" do této výhně toho, co se nic nazývá? Když byl bojován slavný a smrtelný boj u Stalingradu. ještě se RUISO­ vé, ještě se redaktoři „Tvorby" 7.<l.ržovali tím, aby

,,Ulpírwli zraky **k** říšskoněmeckým dělníkům v pod­ zemních orga'Disacích"?

Po part:náct let vyzývala komunistická strana v Německu k otevřenému boji třídní války. Když r. 1933 k tomu tak dlouho při,voláva.nému otevřenému boji konečně došlo, vzdali se němečtí komunisté bez jediného vážného pokusu o odpor. Dělnická třída byla roztříštěna. Vyčerpána bratrovražedným bojem, ve kterém němečtí komunisté vedli hlav:ní útok ne proti nacistům, nýbri proti německým sociMním demokra­ tům, stala se německá dělnieká třída přes noc ko­ vadlinou pod lliti1erovým kladivem. Němečtí komu­ nisté pořádali s Hitlerovými fašisty plebiscit v Prus­ ku, aby svrhli sociálfa.šfaunus, t. j. sociálně demokra­ tickou vládu. Konečně, pět minut před dvanáctou, krátce před chvílí, kdy vypukla hnědá noc, dala Ko­ minterna německým komunistům telegrafický povel, aby se spojili se soeiálními demokraty na obranu de­ mokracie. která do toho okamžiku byla zatracována jako o demokra-cie měšťácká. Ale promeškaný čas nelze doho!lHll: ani telegraficky. Německý proletariát byl poražen bez boje, a s ním lehla do hrobu i t. zv. měšťácká demokracie. Ale pak jsme se dočetli, že ta!ktilka komunistů v Německu byla správná. Čili: spráJVnou t ilkou komunistů dospěješ **k** vítězství fašismu.

Za rok potom St'lhrul německý dělniik znorvu, tento­ kráte při pouhém hlasování. V Sársku se konal pod mezinárodní kontrolou plebiscit o tom, zda. sárské o,byva.telstvo chce být připojeno k Říši nebo zda si raději přeje, aby Sársko bylo ustaveno jako samo­ sto.Lné území. Zde, kde šlo jen o hlasováni, němečtí dl lnfci Sě neuikázali o nic odhodlanějšími než tam, kdo ělo o boj: tři čtvrtiny německých dělníků hlaso­ vo.ly pro přiipojení k Říši, pro to, aby jim na-šiji bylo položeno hitlerovské jho.

Marně hledáme, čjm byla oprávněna tak vytrvalá, lnic kálopcvná a nesnáše1ivá důvěra našich komu­ n! •t(l v německého dělníka. Nezabránil Hitlerovu ná­

,tllt>U, nc-r.nbrú.nil válce, nezabránil německému po­

tl l.l n naStalingrad. Odmnali jsme sdflet tuto dů-

věru. Od ledna 1933 jsme tvrdiili, že bude třeba dras. třčtějších a pronikavějších prostřed•ků, než je před• pokládaná mezinárodní solidarita německého dělníka. Kdo měl pravdu v této mezinárodně-politické noetice! Či linie se lépe osvědčila? \_

Kdo nesdílel povrchní a všemi po.zdějšími událost­ mi vyvrácenou viru v mírotvornou roli německého děilnfilra, kdo nevěřH, že taito na :kolbiště dějin stále přiivolávaná, a>le stále se tam nedostavující bytost je schopna odrvrátit Hitlera od lwpičského ta.žení proti soW3ednim náirodům, musil hledat účmnější prostřed­ ky proti hrorzícímu útoku. Českoslovenští demokrati jasně předm:sli svůj program: síla obnovené němec­ ké armády bude tak velká, že odola,t jí nebudou moci ani západní, ani východní armády -samy; je tře­ ba systému kole tiivní bezpečnosti, a sice trukové'ho systému, který nepřestává na řečech; Hitler již kuje zbraně pro svou agresi, a nedá si a1Di imponovait ani se zadržet něčím jiným než zase zbraněmi; je třeba postavit vojáka proti vójálm, dělo proti dělu, letadlo proti letadlu; Československo se musí stát členem to­ hoto obranného systému státú; aby bylo platným členem (a poněvadž na SJVětě nic není zadarmo), mrusí se také vyzbrojit pro obrannou váJlku.

Uvědomujeme si, že to vy:padá dnes nepravděpo­ d-oibně, že by byli komunisté odporovali tomuto pro­ gram.u. Je také možno cokoliv tvrdit před mládeži, kiterá nezná minulosti, a stranický tisk je dosti vy­ cvičen, aby zametl kai.dou stopu. Přes to je faktem taik solidním, jako každý jiný fakt, že komunisté dlouho - jaik se nám tehdy zdálo, nekonečně dlou­ ho - oponovaJi pňpravě na obrannou vMku. Jaiko zrádci všech pokrokových myšlenek byli jimi staivění n,a pranýř ti češití demokrati, kteří už tehdy, když se ještě věřilo na německého dělní,ka, pravili: při­ pravme se na chivíJi, kdy bude nutno hájit vlast zbra­ ní. Bouře, která se proti nim v komunistickém tisku rmipoutala, nebyla mnohem menši než ta bofllře, kte­ rá se v témž tisiku o deset let později rozpoutada proti kolabo,rantům.

JeMě roku 1935 psala „Tvorba": ,,Protifašistický boj nemůže být ospravedlněním války'". Vskutku nemůže, páni komunisté? Dnes hledáte v minulosti každého, co by se jen trochu podobwlo zhrubělosti - tehdy jste zaJtracovali wechno, co se podobalQ roz­ hodnosti. Kiterou snad linii nám doporučujete k srov­ návání - tu s,nad, že boj oti fašismu neospravedl­ ňuje válku? Ale pa.k ce'lý svět z let 1939 až 1945 musí před vaším zrakem vyjít jako neoiSipravedlněný. Paik zemřely miliony neospravedlněných lidí, p8!k ne­ bylo v této válce hrditnů, nýbrž jen svedení a zatra.­ cení před zrakem historie, která je nemůže ospra­ vedlnit z toho, že proti fa.šistidkému útoční!ku užili zbraně. Zbraň, pot smrtelného záuasu, úzkost boju­ jících, paity pevně zaryté do země - ja,k nelibě to teh9y vonělo čisťoučkému komunistickému theore­ tikÓvi!

Roku 1933 jsme naipsali, že útoku hittlerovsikého

* Němec-ka bychom se ovšem bránili, a že je nejlépe vy.zbrojit se a talk předem Německu oznámit risiiko, jemuž vystaví útočnou vá.liku. Od té doby jsme ne­ byli „Rudému právu" známi jinak než jako váleční štváči, někdy dokonce jako zuřiví iváleční štváči.

*4'66*

**Dneselv**

•

*V* jednom článku byl ten-to tirtllll opakovám desetkrát. Ačkoliv již tenkrá,t jsme byli v poli!tice mnohému zvykli, přece jsme užasli. Snad je ještě tento pocit úžasu patrný z toho, co jsme odpověděli na tyto ža­

**do**

I **S y**

**Volání po jednotě**

loby v září 1933:

»Kdyby v politice bylo možno po lidsku mluvit, řekli bychom komunistům: při všem, co je nám svaté, si války nepřejeme. Ale co máme dělat, než se pf1p,avovat **na** obranu, jestliže se pojednou objeví něco jako vrah mezí námi? Dovollte mít ,aspoň úzkost z něho? Dovolíte bát se o osud národa? Vy na nás hřmíte: dělnictvo si nepreje války! To je v této situaci argument **k** uzoufáni, protože my si války také nepřejeme, ale budeme ji m(t my i děl­ níci, jestliže si jí bude 'Přát Hitler. Komunisté by měli být odsouzeni k povinnému čtení Hitlerova »Mein Kampf,., aby se přesvědčili, že je zcela možno, že válka přijae, i když si jí nepřejeme. Je v té knize psáno zcela jasně: my Němci nemáme dost půdy, ale Slované ji mají; je na­ šim právem jim ji vz(t. Co proti tomu pomůžete svým ubohým referovánim, že dělnictvo si války nepřeje? ...

Hitlerismus mluví o válce skoro každý den, vychovává **k** ní německou mládež, vede foči, jaké ještě nel>yly v Evropě slýchány, a komunisté se zabývají odhalovánim imperialismu v Ceskoslovensku, **v** této malé zemi, **kde** každý v(,. že válečný kon!Ulct by ji ohro il. Kdy se pro­ budl :r. tohoto snu?«

Opět si uvědomujeme, že to dnes vy.padá grotesk­ ně a nepravděpodobně, a.le zase je faktem ja,ko každý jiný fakt, že v době, kdy na našich hranicích do gi­ gaintrokých rooměni rostl temný stín Hitleniv, toho­ to vrchního imperialisty všech časů, v době, kdy supí **ráz** t-ohoto zjevu ta.k se zaostřoval, že každému už musil být zjevný, čeští komunisté se zabývali odha­ lováním imperialistického spiknutí v - Ceskosloven­ sku, podezřívati jeho vládu, že chce něco urva.t z ně­

meckého těla, zaziíivali této malé zemi, že se hodlá

P. T. redakci Dneška. •

V čísle 28 tohoto časopisu navrhuje Inž. Dr Růžička vytvoře­ ni celonárodního re·rolu!:ního svazu, sloučením Svazu n:ír. revolu­ ce, Obce legionářské, SOPY a Národní rady.

Dr Ri1žička s6m je členem ůstfodniho výboru Svazu národni revoluce a proto se divím, že počitá tak hladce s provedenim sjed­ noceni On sém musí věd t, že 11tav, ve kterém je SNR, je velmi neutěšený. Plám se, jak se má státi SNR součásti nějaké velik4 nadstranické organisace, když v něm samotném není nadstranická den náležitě dodrf.ována? Formálně snad se tam o nadEtranichostl nluvl, nic prakticky hraje manická příslušnost v ústředním výboru SNR značnou roli.

Ani organisačně nenl SNR v pořádku. Zcela běžným zjevm je, že se ztrnti dcsitky i sta přihlá!ek členi1, kteři potom ovšem marně čclroj1 ne legltlmace. Způsob, jakým byla dávAna vyzna­ menáni, **je** podivný. Celá hda zasloužilých a předních revoluč­ ních bojovnílru nemá vyznamenáni, která v míře bohaté zdob! prsa agilních (dnes) členu.

fUká se, f.e bratrství ve zbrani tvoří nejpevnějAI pouto přátel­ stvl. **V** ústředním výboru :JNR jest vzájt:mný poměr členů chlad­ ný e celkem nepřívětivý a koleglálnl soudrfnost se zde projevuje většinou jen mezi členy téže politické strany.

SNR sám nenl ani připraven na sjednocování. Pro pfipad sjed­ noceni s Obcí legionářskou zamýšleli členové SNR klást legioná­ fťun ultimativní pof.adavky, které by byly pro legion6ře nepři­ jatelné.

Chápu, f:e velkou organisaci nelze vybudovati přes noc, **alt** za dva a půl roku mohl jit SNR býti **o** vftlký kus dále, kdyby v ůstřednlm výboru, který rozhoduje *o* veškerém dění ve SNR, sedělo vice bratrů skutečně nestranných, zasloužilých a rozum­

ných, než jich tam sedínes. Tukovi členové tam dnes sice jsou, , ale zřejmě jich není dosti, 11by prorazili " Ideou konstruktivni, ne­ stranné a radostné práce.

Myšlenka Dr Rů:tlčky o mocném Národnim revolučním sva­ zu je jistě dobrá a velkorysá, ale podle mého soudu je nutno, aby údy, které sloučenlm maji vytvořit, tělo, byly ji! samy **va** stavu zdravém.

S ujištěním, že moje kritiko má za účel pokrok, ztlstávám

při.pravit k tragické obra.oné váibe, že se chystá pro­ jítt peklem s hla.vou vztýčenou, že chce svými vlastní­ mi obětmi přispět k tomu, aby svět býl zbaven té

v plné úctě

V6!ený pane redaktore!

•

*K.* z.

DeS'I\esiJtelnéozby, kterou připravil nacismus. Měli jsme rten.kráite dojem, že do komunistického tisku ne­ píší volně ůvažujfoí a cítící čeští lidé, ve kterých kon­ kretní .událost může vzbudilt konkretní cit, nýbrž že se tam jednotvá.mě otáčí jednou nasazená gramofo­ nová deska. Je podstatou gramofonové desky, že ne­ změní své tóny, ať se děje ookioliiv. Hle, jak se tehdy ozýva)J!.gramofonová deska: není roroilu mezi vál­ kou obrannou a útočnou; dokud je n11 světě kapita­ lismus, je každá válka útočná; hitlerovské Německo a demokra,tické Československo jsou stejní imperia­ listiČJtější lupiči; Československo se třese v lupičské psychose. Poněvadž se zavrhovala obranná válka vůbec, zavrhowly se ovšem i její prostředky: zbro­ jení a národní solidarita.

Svět je vždy pln překvapení. Mlsto, abyr,ge orzvalo slovo omlwvy za toto stanovisko, přicházf vyzváini, abychom srovnali své linie a posoudHi, která se lépe o.svědčila. Posuzujte tedy.

Ale, ačkoliv v,ládní moc zajisté stačí, aby mnohé zaJkryla nebo aby si vynutila.,,aby se o mnohém ne­ mluvilo, přece jen je krajně nepravděpodobné, že by

p. Gusltav Bareš vyzýval, aby bylo posouzeno, co se lépe osvědčifo, zda demoikratická linie obraJ'.lilé války nebo komlllllistická theorie z let 1933-1935, že Ces­ koslcwensko se třese v „lupičské psychose". Byla snad ještě jiná komwnistická linie? Ano, byla. Právě proto jsme se už zeptali p. Bareše, s kterou z komu­ nistických linií si přeje, abychom sv-0u linii srovná- vali. (Dokončení.)\_

**K** článku p. Dr In!. Ri1žičky v čls. 28 st dovoluji poznamenat Jsem legionář n jako takový posuzuji nt.vrh nn sloučeni I. a II. odboje. My legionáři máme fádnou organisaci, ve které vládne pořádek, lcolegielite & vlastenectvl samozřejmé. Polltlkaf-ení nemá u n6s co dělat. A1 totéž bude moci *o* sobě říci Svaz národnl re­ voluce a osvobozených vězňů, potom tn.deme ochotni se spojit v zájmu národa. Do té doby to však odmltáme a máme k tomu dobré důvody.

Jinak zce:a souhlasím, i jin! bratři, *s* vývody Dr Růžičky, kte­ ré jsou uv6děny jistě v dobrém úmyslu a ze kterých jest vidět naprosto správné \_pochopeni *situace* a státnl potřeby sjednocen!. Ovšem sám autor projevuje na- konec obavy, že •· .. již při zapo­ četl jednánl o sjednoceni, politické sekretari6.ty ihned počnou pře­ počltávntl "posice«, případné členy výboru podle stranické pří­ slušnosti, že počnou uvažovati o toin, kolllc jejich strano tam bude mfti vlivu ... «. Pro mne to nejsou obavy, nýbrž jistota.

* *Václav N á g l*

Vážený pane šétredaktore,

v minulém čísle Dnešku byly za sebou dva články: Inf. Dr Karla Růžičky o sjednocení obou odboji1 a Vlastimila Kluny s návrhem zřízeni nadstranických Klubů nár. fronty. Mám dojem, f:e jste dal oba č:ánky úmyslně vedle sebe. Z obou vyzařuje touha, která je dnes velmi rozšířena mezi všlm naším lidem, touhn po nadstra­ nickosti nebo odfenatlsování našeho politického života.

Pan Vlastimil Kluna navrhuje řešení zřízenlm Klubů národnl fronty, kde by se scházeli všichni umírněni lidé z ri1zných poli­ tických stran e snažili se o zmírněni vzájemných sporů. Mys;tm, že v těchto Klubech dopadalo by to brzy jako v těch spo!ečných schůzlch, které pořádali KSC a nár. soc.. Jedni by přesvědčovali druué, diskuse by se měnily v hádky n boj by **se** ještě přiostřil. Kromě toho mysllm, le ve stranách nerozhoduji ti umirněnI, nýbrž naopa . PH prvním Incidentu by se klub rozbil.

Návrh Inž. Dr Rtlžičky je jif reelnějši. V odbočkách toho pro­ jektovaného •Svazu obou revoluci« acházeU by se legionáři, členo­ vé Svazu nár. revoluce a osvobozených vězňů. Tyto osoby něco k 80bě skutečně váže a sice r':l,,olučni a bojové kamnrádstvf. Toto kamarádstvl **a** společné ideály překonaly by mo!nó i stranické fa­ **nouškov6tvi.**

*451*

'

**Dneseiv**

Nesdilím tudlž obevy inž. Růžičky, ktere tento na konec vy­ slovuje, !e by I do tohoto vlasteneckéi10 rev.olučniho svazu se za­ hnizdlla politika. Nestránický a vhodný předseda, právě takový generólni tajemnik a několik rozum,nýrh lidi do pfi!ldsednictva, ta­ kových, ktefi by se nebáli zakřiknouti v přlpadě nutnosti i vlast­ uí straniky - a svaz by dobfe fungoval.

•

V plné úctě *Int. Václav V.*

Pane redaktore!

V 28. čisle Dnelka jsou dva návrhy na nové nadstranické orga· nissce. Oba pisatelé považují za úkol těchto Instituci - zhruba ře­ čeno - výchovu charakteru národe.

»Vhodné by bylo začit pomalu a nenápadně zdola - v obci ..**.c** píše pan Kluna.

Tož podívejme se do obci: je v n!ch dnes tolik organisaci, spol· kii, odbotek, klubů atd., že skoro není domu, na němž by nevisela informačni skřintm, a dhe, aby nebyla schůze. Avšak úk , který stanov:li pisatelé těmto organisacim, je už dávno ve štítě dřívějšlch místních osvětových komisi nebo dnešních místních osvětových rad. Charakter národa nevytvoř! nová organisace, ale obětaví lidé. Vy­ tvořlte-11 novou organlsac!J přidáte j.m osvětovym pracovníkům o funkci vice, protože na pr. letos mnozí budou připravovat oslavu

28. řijna ve ěkole, v Sokole, v MRO a kdoví kde ještě a ptíštl rek tedy také v této nové organisaci. Chtěl bych touto poznámkou ficl: Výchova národa, jak je navrhována, je v menš1ch městech a ves­ n:c"ch v rukou několika lidi, na jejichž poctivost a odpovědnosti záleží. Promyslete úkoly státní péče osvětové. Byla by to kratAi cesta. A promyslete ještě jednu věc, kterou považuji za nejdůle!i­ tějši: jak přivésti do ltursíl, divadel, přednášek atd. indiferentni **a** nevychované, kteři to nejvíce potřebuji.

NW1í nedostatku nestran.ckých organisaci. Je ale skutečnosti,

se

!e výchově vzpouzej! ti, jimž by měla býti soli a chlebem. Ci snad přece je i osvětová péče pod vli"y stran a proto ona touha po nové organisaci? Nu, nevim, ale ne vesnicich ji budou organlso. vati tltiž l!dé, kteři v osvětě pracují. Josef O *b r h* e *i*

**7,e Zlína**

Pane doktore Hurte,

byl jste tak lm!kav a odpověděl jste za pana doktora Pejhovského na část mé **odpovědi,** uveřejněné v tomto časop!su čislo 25. Vyslo­ vujete pochyby o tom, zda ]Sem byl pred válkou v CSR, když si nepovedu vysvěiliti sám pří nu, proč zaměstnanci od firmy Baťa neodešli a zůstévali v zaměstnáni přes všechny ty »stra§né« poměry,

......\_ jak je Učil pan dr. Pejhovský.

Mohu vós ujistit-,!e jsem nebyl v tt. ddbu v cizině, ale naopak,

·od roku 1938 jsem přímo ve Zlíně. Mohl jsem sledovati tedy po­ měry u firmy Bo!a přímo na místě, nehledě **k** tomu, že jako rodák z blizkého okolt Zdína byl jsem od za.něstnanců firmy Baťa .nfor­ movón phmo, nebof jsem jich velmi m[lj'ho počital mezi své přátele. A z vlastnihe pozo.11evání, jako! i z lnformaci od svých přátel,

:vim, že zůstáveli v zavodě proto, li! se citili spokojeni. Ani! by si to uvědomoval!, považovali zévod za sv,ůj, měli radost z toho, že svým podílem přlspivají k jeho vzrílstú, jednoduše milovali svůj z(,vod. Tak nadšeně, jak hovořivali moji přátelé o firmě Bata, jsem neslyšel nikoho druhého .mluvit o závodě nebo firmě, kde byl za.

městnár.. Byli hrdi ne slovo »bflt:ove\_c«. Věřte, pane \_doktore, že znali

1tl!1y svého zaměstnéní, ale v'edomí, že se dovolaji spravedlnosti, jim tyto stíny nedělalo tak temrié. Když jsem jím poukazoval na to, že přilili času ze svého !ivota věnují préci a málo času jiní m věcem, jichž kulturni člověk ke svému f.lvotu potřebuje, poukazo­ vali na to, že závod je ve vzrůstu, že se buduje a že přijde Člls3, kdy poměry budou uspořádány tak, !e i po tétó stránce bude Zlín všem pracu iíclm příkladem. Věřili a pracovali k tomu cili. ·Každý, kdo je ve Zlině delší dobu, musel jim dát ;i:a pravdu. Zlín se blí il k to­ mu, co si vytkl i po stránce sociální a kulturní velmi ryc'.:e. Stač! jen srovnat poměry ve Zlíně nei.o v závodech Baťa v rc J 1928 a potom o deset let později v roce 1936 a zjisti, jak vell *j* pokrok učinil Zlln za těch deset let po všech stránkóch. Věřím . e kdyby nebylo války, měl Zlfn všechno to, co mu noví .vláqcové **po** os\ o­ bozeni vytyknll (d!vadilo, zlmní :ázně atd.). Ale nejen to vnějši, ale i pracovní poměry v tovórně se velmi znatelně zlepš;iy .ve pro­ spěch pracuj\clch. Postačí, když vám budu citovat čést rozhovoru s jednim z mých přátel po osvobození? Tehdy řekl: »Zlín mó nej. lepši předpoklady pro znárodněr'. Tomáš Baťa byl předchůdcem socinlisace a jsem přesvědčen, Ce kdyby :ve vedeni závodů zůstali osvědčeni pracovniclJ Zlin by ukáza.l republice, jak se má znárod­ něni a socialisace delati.c

Nemohu si pomoci, ale musi>n s těmito slovy souhlasiti. Zlin we dostal zpět - svým strachen>

A nyní odpověď na Vaši otázku, pane ·doktore Hurte. Věf(m, že ti, kdož přišli do závodů *Bata* za okupace a jsou dnes v tomto zá­ vodě u moci, by sl přim, aby staří baťovcl odešli ze Zlina a nekri· t!sovali jejich práci. Mnoho starh batovců tomuto přáni nových vládců Zlfna, byf nevyslovenému, vyhovělo; -ato bucf dobrovolným odchodem nebo nedobrovolným, kdy jim k odchodu pomohlo slůvko

>asociál•, kterým se ani ve Zlině nešetřilo. Dobrá polovina jich však pt-ece zůstala. Ftáte se proč

Proto, pane doktore, !e človck, který svá nejlepši Jeta ze svého t:vota věnoval jednomu závodu, *se* nerad louč! s dilem, které p:>. máhul budovat. Jak jsem jidi 21 počátku fekl, u nikoho jaem se ne-

*458*

sešel s takovou láskou k svému zévodu, jako to by(o u bafovcll. Je to tato jejich láska, která je zde drží a která jim nedovoli opus­ titi dllo, jemu! zasvětili svílj život, i když dnes museji snášeti vš lijaM příkoří. Věř!, že přijde čas, kdy jej!ch věrnost k závodu bu­ de uznána. Máte pravdu v tom, že nebylo nic lehčiho, než po osvo­ bozeni si najit zaměstnáni jinde. Nebylo by rovněž nic těžkého, kdyby utvořili dru!stvo a založili nový podn!k. Bylo by to však budováni republ;ky? N . Jejich smysl pro blaho republ!ky je vyš§l, netli dočalUlá újma na duševních a hmotných statcích. Věfl, jako věříme my všichni, kdož to myslfme s československým hospodář­ stvím e socialismem dobře, že přijde čas, kdy kvalita zvítěz! naď kvantitou a to v každém směru.

Musim však přiznat:, že takto smýšlí sice vš!chnl stařl bato\<ci, ale u mnohých jsou ještě jiné důvody, proč zůstávaji. Jsou ptilill svázáni hospodářsky se Zlínem. Mají buď ve Zlíně nebo v okCl'II posw.vcny své rodinné domky, jejich děti již vyrostly natolik, že chod! c:l,o odborných Utol, které j:m druhé město poskytnouti ne­ může, tedy potíže hospodářského rázu fm bráni v tom, aby ze Zlína odešli. Proto zůstávaji a věl'i, !e pravda přece jen nakonec zvitězi.

S úctou *Jarosiav S* c *h 6*

•

Vážená redakce,

d6vod, jimž pan Schon obhajuje pracovní poměry u fy Bata dříve (že totiž zaměstnanci neodcházeli jinam), je pochybený. Poměry zaměstnanecké u firmy Baťa. byly pro značnou část zaměstnanc6 před válkou zlé - velmi zl.é·, a'Ž do doby, kdy to nafouk,lé nic, jmenující se J. A. Baťa, a ohánějící se každou hvlli zpupným: »komu se to u nás nelibi, ať táhne jinan1!"• zmizelo v r. 1989 za oceánem. Ještě i odtrumtud snažil se tento všeuměl zasahovat do pracov-ního prostředí firmy pomocí pí­ semných při,kazd a pokračovat v navyklém systému i'Iltrikám.­ ství, ponizování a bezddvodného osobního napadání svých pbd­ řízených. Vedení firmy tyto pfíkazy házelo vesměs do koše. Oddychl si i celý závod. Bohužel, že vlivem válečných poměr0 nebylo lze zlepšit pracovní atmosféru do té míry, jak o to čes­ ké vedení usilovalo. Pře.sto se udělalo pro praeujíci v závodě

i pro věc odboje mnoho.

Opustit dlouholeté zaměstná,ní a prostředí, v němž je člo­ věk zakořeněn, to ne,ní jen tak a velká větši'Ila lidí je ochotna mnoho vyt.i,pět v naději, že bude zase lépe. To tedy platilo vžd-ycky a platí i dnes. Proto ta číslice, kolik zaměstnancd odešlo ·od firmy Bata po válce, je tak výmluvná.

Zle bývalo ve Zlíně za Jana Bati, zle je i dnes. Ddvod je **v** tom, žekaždé vedení, nemající oporu v odbornýct> vědomos,. tech a zkušenostech, BDaží se o své zajištění tim, že lidem na,­ hání strach.

Ve Zlíně jde tedy o to, aby stín JBJI1a Bati, který hrozil jii

téměř zastíniti světlo velkého budovatele zá.vodd, Tomáše, sbn, který se v nové variantě objevil nad Zlínem po vfilce znovu, aby ento stín byl konečně odstra.něn. Co platno změnit zá.sa,­ dy, nezmění-li se methody?

•• O to tu jde. A pak ještě o něco - o tu cenu bot. Je mož­ né, aby podnik s tak úžwmými strojními investtcemi vy,rába boty tak draho? Je zde nějaJká kontrola, která rozum! bafov• ské kalkulaci se soustavou mezieískd jednotlivých oddělení, aby zjístlla, kolik obnášejí faktické náklady výrobní? **Aby vy,­** číslila a sprá.v,ně zhodnotila všechny druhy remj:nich ná.Jdadil! Jsou zisky •národnlho podniku Bata podloženy intensitou **dO.­** myslu a vynaloženého pracovního úsilí? Zjistit to je ve s.pleti,,

-

té si.ti Baťovy účetní organisace úloha velmi obtímá. ***K. B.***

**Po festwalu**

Ctěný pane M. J.!

Vaše odpověď (Dnešek č. 28) na můj dopis mě poněkud zarli• ži. Udivuje mne, jak vy, zřejmě veliký moralista, můžete tvrdit.

!e ten, kdo se neboji pHznat chyby, kterých se dopustil, jedné llpatně. Jen zbabělec čeká někde přikrčen, až se na vše zapome­ ne. Uvědomělý člověk však hledá přičinu závady a snaž! se ji od­ stranit.

Jestliže Jsem řekl, že se československá mládež o festivalu ne­ chovala o nic hůře než mládež ostatnlch národů, není to nějaké omluva nebo svalováni viny na druhé. Což nechápete, pane M. J., !e tu jde o mnohem více než o poškozené pražské školy? Ze tu jde o problém mravního ozdravěni mládeže po zhoubných vti­ lečných letech! To je, jak jsem ukázal. problémem světovým, tedy i problémem našeho státu, nejenom Svazu české mládeže.

Z toho, co jsem uvedl nyni i ve svém předešlém dopise, **je** zcela zřejmé, že v tomto případě"Svaz nemá prostředků k něja• kému radikálnimu zákroku, že účinně může zasáhnout pouze stlit. To ovšem neznamená, že SCM skládá ruce v klín. Právě naopak:. Musim vás upozornit, že již od svého vzniku používá SCM právi oné výchovné methody, kterou vy doporučujete, a rozhodně **ne** bez úspěchu, protože v jádru je charakter naši mládeže zdravý, nezkažený. O tom jsem se přesvědčil životem mezi mladými lid­ mi jak přímo v SCM, tak v rekreačním táboře, prováděném **v** rěmči Zemské prázdninové péče. Jste však přili!!ným optimistou, domniváte-li se, že můžete svým příkladem spoutati rázem revol­ tujíci duše mladých. Tento způsob výchovy je jistě velmi dobrý, ale pomalý. Ci myslite. že se z hř!Anfka stane okamžitě svatt, **přijde-li** mezi světce? (V předpokladu, **!e** !ipatné chovóní **tvhoto**

**Dnese1e.,**

elověka není podmlněno jeho duševní konstituci. Pak jsou všech­ ny snahy o nápravu téměř zbytečné.) Dnes by však bylo zapotře­ bi okamžitého zósahu. Proto Jsem se obrětil na naše **pedagogy,** kteřf jsou v tomto případě poradci jistě nejpovolanějšl.

Ale co p!atny všechny dobré snahy na jedné straně, jsou-li na druhé straně pop rěny a vyvraceny? SCM by dokňza\ jistě mnohem vice ve výchově mládefe, kdyby nebylo lltranicko­ politických štvanic proti němu, kdyby po něm bez příčiny neby-­ lo házeno blátem, kdyby jeho činy nebyly obraceny na ruby, kdyby zn kafdou jeho akcí nebyl viděn stranický strašák. Takovéto cbo­ vění části naši veřejnosti vůči *SCM* jistě uvádí leckteré z jeho členů ve zmatek a pochybnosti o všech hodnotách, které se jim snaž! Svaz přibllžit.

Mám ještě jednu připomlnku, pane M. J. Domníváte se, že je profanaci Mll58rykova jména, napišl-li, !e myšlenka, která SCM vede, je Ma&arykova idea jednoty národa, idea bratrstvL Toho bratrstvl, které spojovalo Masaryka po celý jeho život nejen *s* ná­ rodem, nýbrž se všemi spraved.lvými lidmi na světě. Chcete Hcl. že výchova naši mládeže tímto směrem je přiliš mal!chei:nň, aby mohla nésti ve svém štítě myšlenku presidenta Osvoboditele! **Pok** sl ovšem ve svých názorech tak trochu odporujete. 2Adňte, aby

každý z nAs byl mravním vzorem a působil tuk na výchovu m16-

deže ve svém okolí. Masaryk je vzorem, púsobicim na celý **nllrod.** J"e snad lidsky nejkrásnějším člověkem, jakého kdy vůbec naše vlast m!!a. Jeho jméno nesmí být pouze svátcčni připomínkou, nýbrž denním chlebem každého z nlas. Masaryk musl být duší našeho národa.

Jinak, pane M. J., s Vliml v mnohém souhl36Ím. **V** podstatě chcete totéž, co SCM a co musí chtít **kafdý** 6en našeho státu: mravně vyspělý národ.

Tedy jen trochu dobré vůle, a budeme .sl urěitě rozumět.

**S** úctou Váli *M. O er,1 ý*

Proě plakat?

V4žená redakce!

ivobní pojištěni je také spoření, **jenže** předem plá.novuniě podle životní úrovně pojistn-ika a podle cíle, kterého jím chce dosici. Není proto nic podivného a.ni nespmvedlivúho, sleduji-U &ta,ré úspory v životním pojhitěni **osud vsech** úspor vestaré měně. Dospěje-li dnes pojíst.Ita. k výplatě, at! již **z dilYOdu prcd­** čo.sného úmrtí nebo z **dilvodu** dožiti, docil( prijemce kapitálu uvolněni v nové měně za &tejných **\_podmínek,** jako ostatní ob­ čané ze svých vázaných vkludťi. O tom nerozhoduji pojišfovny, nýbrž Národní banka. mo.vně, že tu penize jsou a ie je **z** čeho uvolňovat, jsou-li pro to dilvody. Uik.ládaJ-li si někdo na věno dceři se stejnou pravidelnosti a. obětavosti na vkladní knížku a dnes Be mu d-cera vdává, je vestejo.é situaci. Považoval **by** za újmu a nespraved.Jivost, kdyby se měřilo Jtnak jeho spolu­ obča.nům, kteří na tento cil spořili v ilvotní poJistce.Pojišt:ov­ ny neměly jistě tu kouzelnou moc, aby r.ázom J>rombnily své staréreservy - vázané ostatně jako všecky staré vklady - **oa** reseryy v nové měně. Ty se teprve tvoří z premii přijatých v nové měně. Splatné kapt-Wy se vyplácejí ve staré i v nové měně a to P<>lJlěrně podle počtu premii zaplacených v té které měně.Pouze 'i5ojistky do 5.000 Kčs se vyplácejí vdbec jen v nové měně, a,le jen v případě ú m r t i a neměl-li pojistěný ještě ně-­ jakou pojistku dalšl, sekterou by úhrnná částka pojištěn' pře­ výšila přípustnou mez 5.000 Kčs. V tom je·třeba doplnlti tvrze­ ni pana K. M. Nové pojistky, nn.které byla za.placena první

prémie již v-nové měně, jsou UJtny v případě úmrtí jpn v no­

vé D;lěně bez každýc.h formalit. Podle součusné praxe jsdu na tom u starých pojistek cnejlépe ti, kteří uzavřeli své pojistěni v posledních letech okupace a. zaplatili na přlklad první dvě prémie v nejméně hodnobné sl.a,ré měně a n:,mí již dvě prémie v nové měně. V pojistném případě bude Ji·m vyplacen kapitál polovinou v každé měně, pokud lze pova.zovati za výhodu, že to.k brzo zemřeli. Není v tom absolutníspravedlnost vdči těm. kteří valnou část prémií Zlllplatili v .neJhod.notnější měně před rokem 1989. Cim pojistka je sta;r.ši, tím je menší poměr výplaty kapitálu v nové měně.Připravovaný flnn.nčni zákon bude ji.stě řešit i tuto boleststairých pojištěnciL Bylo by si jen -přáti, aby se pojišťovny s-na.žily účinné ."ZaSáhnouti ve pc ch svých sta,. rých pojtštěncO. tak, aby byli uspokojeni. •

Není tedy proč pln.kat. Nubno se jen podivit, že pojlšfov­ ny dosud nikde neinformovaly své pojiitěnce o osudu život­ nich pojistek a o předpiseoh k tomu se vižících.Projevily tím málo porozumění pro své zákazníky, kt ré jejich jednatelé tak těžko pro myšlenku pojiěťovacl ziskó.vaji. Zavi-nily tak samy dnešní rozmanitost názoril a nedůvěru k živobifmu pojištěni v bec. UpJy.n.uJa již dlouhá doba od znárodnění pojiš1loven, a ta­ kový počin byl by býval prvním přesvědčivým dilkaze.m služby veřejnosti našeho znárodnělého pojišfovnlctvi. .Jde často o těž­ ce uschraňované prémie a často i o jediný rodinný majetek. Z blahopřejného dopisu, ktery dostala dotyáná paní a který vyvolal tutorozpravu, je zřejmo, že administrativa pojišťoven Je w:dálena živého styku s lidmi I kdy.&to mllže být k zlosti. nemění to nic na významu životního pojištění.

Je to spořeni. plánované. Cíle musí být dosaženo, i kdyby se plwn nezdaNl, kdyby pojištěný předčasně zemfol. To se stá­ **valoy aQrmá,Iních** dobáoh **polovině** připa.dfl **a 4Des, po tolika**

„

letech okupace a. strádá.ní, je t..nto **poměr** jistě mnohem horší.

.Te to tedy ideální svépomocne zřízení pro nás vieclhny, kteří jdeme do :iivota s hottma: rukama, mámesb.ro„t o splněni svých dlouhodobých 7.avazků a **o oaud** s<1.-ých rodin. Bude-li nám dopřáno je splnit vlastní r;:Jou, máme čáku .BO.jistit ni J ja­ ko pensisté slušnou i:řvotní aroveň. Dožil-li *se* toho člověk v normlW!icb dobách, bylo možno mu k tomu bla.hoP.řá.t a bylo **to** zpravid!a jako YAlvořilost vděěně kvitováno. OkamZitě pomě­ ry JSOU jiné.Pojišťovny je neza:rinily, ;fle měly by jich dbá.t ve styku *s* pojištěnci, aby svou l-.=zstarostností ne:zooršovaly po-

měr k životnímu pojištění vdh - *Ite.*

Váf.e.Dá. redakce.

**V** čísle 26. Vašeho ěusoplsu podal pan K. M. nců.pinou in­ formaci o výplatach pojiljtek do 5.000 Kčs. Ta pak vyvolala řadu dotazu v pojištov-nách a jeden i v č. 27. Dneška. Podává­ me .zde proto informaci, jakým způsobem ,POU dnes pojišfov­ **ny** povinny postupovat pH plněni ze i!ivobúch po;ibtak.

Podle ust.ano,·eni dekretu č. 91145 Sb. o **obno=i** českoslo­ VC111ské měny byly pojiill!ovny povinny r,ozdlllit ění e zivot­ nícb poj18tek na vá.sanou a vo1nQu menu, v -pomél;u p;r:émlí, ir:a­ place.ných ve :ita.rýcb a nových platidlech. **V** llllll,0bll připil.dech, zejména při výplatách na základě úmrU pojištěné O!!Oby, byla částka, kterou pojisfuv;na. musela vyplatit na vázaný účet, =ač­ ně vyšší než hodnota 'J)ojištěni zjištěná na přihláškách zivot­ nicb po.)išt.ě.ní pro účely majetkových **dávek.** Vydáním zákona č. 141/47 Sb. o likvidačním fondu měnovém byl poměr vázané a volné výplaty ze životních pojistek mněněn ve -prospěch po­ jistniiro tím zptisobem, že nyní pojištlovny plni na vázaný účet jen ůástlru, zj nou jako hodnotu pojištěni **k** .3L XlL 194;5 na soua>lsový-chpřihlé.illddl, a celý doplněk do pojlstné eum

vypláceji ve volné měně.

Směrnicemi mini3terstva financi**s S.** IIJ..· (to je Vy-nos mméný panem K. M. v č. *2* Dnešku) byla. povole.na z uvede­ ných zásad paušální výjimka v tom .směru,. .že pojiAťovnám bylo dovoleno p,nit ve **vomé** .měně, třebaže prémie byly zcela nebo zčásll zapla<ieny ve starých plaťid'lech, jestliže jde o vý­

**-plart:u n a 11:** i. **k 1**ad ě ú **m** .r. t í pojištěné **osoby,** pi.Dění nepřevy **šuje 5.000 Kičs** aj eh **o** v ypl a.cením je -zeela vyřiz-0na **pojl.st!ná. přihoda.** T-0to avoměoi výplat .se tudíž v-0.b\_ec netýk!í. výp!at pojistné sumy v přfpgdě d o! 1t r; co! poj š!ovny JSOU" povinny i u pojistek pod 5.000 Kčs plnit podle záikonn.ýc'h usta-

**noveni :s čií.sti ve vázané měně.** -

**V dokonalé iictě** Pojištlovncí. rada. (i;)vu **nečil:.elné pod;p.isy**

**tajemnik6.J**

**Dva zbití novináři**

**Vi!tmá l'Cdakre!**

Pod tímto 1iiu1em ujal *se* v jedncnn -z .posl.ec!11ic'h Dnešku autor, kryJlci se značfrou Nemo, brati&l.a'9Sk«toipiadu dvou brit­ llkjch ot.čan.ů, redaktora bstu lllustrated .recsa W oi n. o cour a a fotograf; téhoi listu Eriche. .A u e *c* b li cha. Napsal, ie nesouhlas! s :tiln, jali: přlpaii vyřid:l.o m.nisteJ:s1\•o zahaln1fil. a t.ilř.e se, proé se dosud oeDZval Svaz novioářú. Na tul.o otázku bych mu rád odpo-

věděl-

Novin! 011ganlsace 1;e neorva\,!, 'PI'Otoie p.ii,pal:lnen'i t.ak jed- nozn:ifný, jů se p. Nemo domnivll. Vyplyvá to jasn! jii z jeho vlastnihc, článku, }Chl>l jádrem je vylíěení iucdmitu *z* peTa red.

\Vinooom:a, odeV2ldanébo Wlnocourem -slátrumú '1úemmlru ·dr. C:.'!· mentisovL **V tomto** vy!ll!ent- Ill& I p. Nemo *:uiraut* v protes.ov.uď **to, co reci. W** nocoor .PMVí o účelu ..své ·cesty **do** r ublilcy. Kd11ž

.vysvětli.I. ie hoalal se svým dcuhem .tot fovat p:c.o v o z na slovcmko·mad'arské hranici, aby ziska'l kontrast k pořiv:enfm :iit obrllzkům u z a v ř e n ý c h hranic mezi l'eplllb1ilmu ••a Německem, **napsal W llOCOlll' doslova:** »Tyto snímky byly sooMstí '08S repor• taie **o** C oveusku • **mě,y** za úfel **ukhat**p.co'blemotiku **jeho po.staveni v** E •copě.«

Od <Job Mnichova .musí u .ruís každ§ řeč *a*problsmatice posta­ venl našeho slitu mit yĎdezfele. A zn{pro 1ÚIŠ Gladl dvujní11rob

nepn,iemně, pronHUí ji obean velmoci, la na ll!nichovu pfím011 úmst. Mnichov nebyl vyvoláll ll!č:lm jin -. nd řečmi a úvahami o problemat c:e našetlo pustavelli v

T.ak -zvaný bralislavsk;ý incident bude **pniwil!pollobně** *vy.svčt2eo*

dostatečně **al** *ve* s::ěmov.Dě na dotaz:, který tam byi .podán jedrum z **polHloni, a** pfedčasoé proresty či f!Dé ,podobně volini nemohou mít proto smys1u. Před asné protesty a předčasne rlrrery jl!n oslabují pos ci někoho, kdo je pronáší

**Vy'.ffieni** incidentu, 1ak jej podáw 'Winomur, n1!1li pfesvědčivé.

**Ti.sté je** 2 něj pouze tolllt, fe Wmocoor a **jelm'** .spaleélúci se dostali do podezterú, *hi!* dělají něco, co nemají, nebo že překročujI s11 e11i jehož *se* jim d o, a!aki svměoloosti vlidnidl hosti.Pndezren.l mohlo v.zn:knout jejkb vmou, nešfastnbu s'bodou okoln'es\i nebo služebnt horlivost!. At j"! k němu dala popud ktmkti'l'I -z uvedenýc!; ph n. nemu611o dojit lt tomu, -co llágedovato, a ejmena pak ne k nhilnGStem, kd Wnocoul' a jeho **pomomlt A.med:&cb** vyhověl! výzvám org:5m1 nirodm b elnosti. Dostane-li podtízooý orgán roz. kaz Ir: provedení osobní pr . mU!i ji provést **.a** nemúie se o Di s tim, .kdo má být prohJéd ut do.badovai. To ,s! ml.IS.i uvědomit kaW a tedy i ni>vinář, ie OCll2lJtání pro.blldk,.v a *Be* jejlmY

1

provedeni aa prohlídce r6z násllr. •

,659

Dneselv

Red. Wlno ur I jeho společnik fotograf Auerbach byli u nás hosty vlfldy. Lze doufat, !e bude vysvětleno. zdali také při žádosti o vládni l)ohostirultvl uváděli, fe hodlaj1 prokazovat problematiku postaveni Ccskoslovcmita v Evropě, a že bude sděleno, jak to vlast· ně bylo *s* cesb!>u pi Aucrbachové. Bylo mlčky trpěno, aby Aucrbacb sl vzal *s* sebou man!elkul nebo nebylo odvahy upozornit Wínocoura, f..e kdyf. bere s sebou 1otografa, nemusí ten fotograf si přlbiret manželku. Pan a paní Auerbacbovl mají *:v* příběhu svoji zvláštní úlohu. Možni, že prňvě oni to byli, kdo vyvolali nepřlmo celou ne. příjemnost. Pan Nemo něco o tom vl. Jinak by se nepouštěl do zá­ věru, oslabujícich celé jého vo!ňnl. Sám říká. že Auerbach byl před vlllkou redaktorem Pregcr Tagblattu a že pf! ačitáni lidu v r. 1930 so hlllsid k německé národnosti. Ale dodllvá **k** tomu: >Těžko ho po­ k¼ádat1 za Němce a neusrné.ti se pf! tom. Pan Nemo pravděpodobně již zapomněl anebo nechce vědět, co to Prager Tagblatl- byl. A ne· uznávó asi skutečnost, že právě existence tohoto německy šovlnls· tického listu donutilo republl'ku k vydllváni daliliho němedtého listu, Prager Presse, jehož úkolem bylo oslabovat vliv Prager Tag­ blattu. To stálo mnoho peněz a tak byla republika poškozována hned '<lvcltrét. Redaktory **Prager** Tagblottu, pokud se sami hlás,U k německé národnosti, je nutno považovat za Němce rozhodně bez

.významného 1:isměvu. Auerbach však palfi k těm bývalým němec­ **kým** občanům republiky, ktefl uprchli do c!zlny a přihlásili *se* tam k práci IIC1 obnově republiky. Není proto správný ani druhý závěr ěl mformace p. Nemo o Jeho **osobě a** to, f..e v r. 1945 mu po právu nebyla dóna naděje na při-znění náradnl spolehlivosti z toho důvodu,

**f.e** se hlásil v r. 1930 za Němce. Z6dnému Němci, který se v zahra· n:ěí pfíhlésil do naši annědy, anebo jako Auerbach do služeb na­ šeho odboje, nebylo odepřeno státní občanství v obnovené repulr llce, když o to stál.

Auerbachovi nelze vyěitat, že po válce volil to, co bylo pro něho osobně výhodnějši. Ačkoliv republika potřebuje každou ruku, pf'ece jen mu nemohla zaručit stejné postavení, jaké míval ve svém bývalém domově před válkou, a to z toho prostého důvodu, !e ně- medl:é listy u nás už nevycházejí. Rudotf *K* o *i* á *ř*

**Tisková opr&'W**

K článku, uveřejněnému v týdenilru »Dnešek« ze **dne**

!. 10. 1947 ročník II. čís. 27 na str. 422-M žádá ministerstvo v.nitra podle par. 11 zák. 126/1933 Sb. o uveřejněni této *tis­* kové opravy.

1. Není pravdou, že nikdo nepopřel zprávu o tom, že no. vlnáři W in o cour a Auerb a cb byli zpolíčkováni, nýbr je pravdou, že m.inlsterstvo vnitra vydaJo úřední zprávu dne

18. září 1947, uveřejněnou v denním tilsku, ve které bylo *y\_j­*

slovně zjištěno, že se orgány pohraniční pasové kontroly, or­ gány Stb a organy SNB chovaly více než kotektn.ě a nedo. pustily se žádných z činú. o kterých bylo referováno v tisku, **a ze** kterých byli 1\ařčenf zmíněnými novináři.

* 1. Není pravdou, že redaktor Winocour mohl odejíti **z** audience u p. st. taj. dr. Clemcntise v dojmu, že jeho obža loba bude při nejmenAim prošetřena, nýbrž je pravdou, že se rozhovor u p. dr. Clementise udál přesně způsobem jak byl vylíčen v úřední zprávě ze dne 22. IX. 1947, při čemž žádná slova o chov&ní bratislavských orgánO NB vyřčena nebyla. Naproti tomu mluvilo se o tom, že mezi zabavenými snímky Je materiál, který by mohl sloužiti za podklad trestního ří­ zení. Pan st. taj. dr. Clementis však řekl Winocourovi, že věř{ v jeho dobrou vůli a neinformovanost, a že v tomto směru nebude zaluíj no žádné dalši úI-ední řízení a že tfmto po­ kládá v c ZS\ vyřh.Pnon.

1. Není pravd 0u, že Jmenovaní byli zavřeni a zpohlav. kováni za to, že někde na Dunaji fotografovwi sedláka s po. tahem, nýbrž pravdou je, že byli zajištěni, jelikož přes zákaz fotografovali v zakázaném pásmu, odepřeli poslušnost úřed­ ním orgánť\m, odei,řeli se legitimovati, odepřeli vydat svilj fotografický aparát a již zhotovené snímky k prozkoumáni a zdrihal:i se dostaviti se llQ vyzváni **na** úřad NB. Je dále pravdou, že byli oosouzent policejním soudem v Bratislavě za nepřístojné chování vůči vrchnostenským osobám k pe-: něžité pokutě ve výši Kčs 200.-, že wa.k zpohlavikováni ne. byli.
2. Není pr.avdo že novináři fotog ovali se svolením **a** snad f *v* přítomnosti oficláln.iho ůvodce, úředníka povere­ nictva pre informácie p. T o r d a j e, nýbrž je pravdou, že v pHtomnosti tohoto úřednfka podle •prot,o1rolámf výpovědi to­ hok, přišel na. čs.-?M.ďarskou hranici orgán státně bezp. s.lu!­ by, který se anglickým novináhlm představil a velmi sluš­ ným 7.pllsobem jim oznámil, že se na hranicicb fotografovati

je orgán Stb velmi slušný.m způsobem požádal, a·by s nim zajeli do Bratislavy do úřadu NB. V Bratislavě se novináři opět zdrihall vstoupiti do budovy úřadu NB, začali vyhrožo­ vati anglickým konsulátem a chovail.ise urážlivě. Po vstupu do budovy nevyhověli žádosti, aby se legitimovali a teprve po dlouhém vyjednávání předložili přípis min. informaci. Jmenovaný úředník Povereníctva pre informácie se na hr.aini­ clch ptal, zda se zde smf fotografovat a obdržel .zápomou od­ pověď od orgánO na hranicích službu konajících. Ačkoliv tu. toto odpověd' anglickým novinářům sdělil, bito fotografov,ali a pokračovali v této činnosti i ptes vícero vyzváni orgáml s,lužbu k001ajicích.

1. Neni pravdou, že novináři předali p. st. taj. dr. Cl mentisovi· obžalovací spis, nýbrž je pravdou, že mu předali orohlášeni (Statement), které postoupil p. st. taj. dr. Cle­ mentis min. vnitra.
2. Není pravdou, že je třeba míti za to, že we, co obsa.

huje ad 5) uvedené prohlášen;, je do fpuntiku pravdivé, ný. brž je pravda, že tvrzení novináM bylo již vyvráceno úřed­ n! zprávou mtn. V'llitra ze dne 18. záři 1947 a to *v* těchto jed­ notlivých bodech:

ad 1. Z protokolů, sepsaných se zúčastměnými veřejnými orgány, bylo zjištěno, že noViináři odmítli se legitimovat.

ad 2. Z těchto protokolO bylo zjištěno, že novináři ne. uposlechli výzvy nefotografovati a chovwi se vůči úfedlllfm orgánOm hrubým zpOsobem.

ad 3. Poukazuje se na odstavec 3 této opravy.

ad 4. Nevychází z protokolu sepsaného s p. Tordajem. ad 5. Nevychází z protokolu sepsaného s p. Tordajem.

ad 6. Podle zprávy odbočky Stb v Bratislavě bylo zji.§- lěno, že novináři byli nejdříve telefomcky vyzváni, a-by se dostavili na úřad Stb. Teprve když neuposlechli, byli vysláni tři neuniformovaní zaměstnanci 1JOhoto úřadu, aby novináfe

předvedli spolu s fotografickým přistrojem a legitimaěnimi doklady, aby mohli býti perlustrováni a aby filmy mohly býti prozkoumány. Novináři rozhodně odmítli jíti s orgány Stb, ačkoliv se tito řádně legitimoveli a novlnátl svým chováním vyvolali výtrmost v hotelu Carlton.

ad 7. Teprve zákrokem **4** uniformo"Wmých přfslušniků NB podařilo se docíliti předvedení novialáM. Ani při a:ni **po** předvedeni nezanechali nov.iná.fi svého nepřlstojného cho­ vlm l •a k jejich zjištěni došlo teprve, když jim byly osobní doklady násimě odňaty. Ačkoliv při předváděni a později na úfiadf Stb odporovali novináti nepřístojným způsobem úřed­ nímu jednání, bylo s nimi nakládáno s největší .šetrnosti a taktně. Při zjištěni se ukázalo, že Auerbach vlastnil m:im.c> 8!11glický pas i pas čs., pla.bný do 11. února 1948, kterého po­ užil ještě 21. června 1947, když se waeel ze Švédska do Ang. lie. O tomto pasu prohlásil Auerbach, že dosud neměl přile. l!itost ho odevzdat. Tento do nedávna čs. občan odmítl mluvit

!!esky, ačkoliv dobře ovládá český jazyk a muselo býti po­ užito tlumočníka.

ad 8. Orgány NB nedopustily .re na Auerbachovi ani fy. sického ruµ;ilf a:ni mu nebylo spíláno »německo.židovských špionů«. Toto nařčeni úředních orgánů je v pří-krém rozporu se zprávou, kterou zaslali zmíněni novináři časopisu ú>aily Herald«, *ve* kterém tvrdl, že jim bylo řečeno: »My vám dě­ láme to, co vy děláte židlÍm v Palestině,« což ovšem jun též řečeno nebylo.

ad 9) Jak bylo oznámeno v úřední zprávě, k násilnos­ tem vOči novinářům nedošlo.

ad 10. Je pravdou, že novtnáři byli od.souzeni za použiti

zákona č. 190 ze dne 25. VII. 1929 k peněžité pokutě 200 Kčs.

ad) 11. Je pravdou, že bylo zadrženo 7 filmů a to: tři růz. né snímky Staa.inových závodll v M<JStě, dva nlzné snímky vlakových souprav benzinových, dva různé snímky z pohra­ ničního pásma u Jáchymova, jelikož jde vesměs o objekty, jejich! fotografováni je zakázáno.

ad 12. Pi Auerbachové nebyla 8llli zatčena, ani nebylo a ni surově zacházeno.

V Pra-ze dne 6. fijna 1947.

Zs *m,ttfstra: Dr* ***Zd. T.o*** *m* • •

listárna redakce

nesmí, ale když jli fotografow.li, e.by aparát a filmy ode­ vzdali *s* tím, že na hrainiclch pořlzené snfmky budou odst.M­

žany a zbývajici f un i s aparátem jim bude vrácen. Novináři podle výpovědi Totda.je- 'Mlri.hali se vydat aparáty **a** proto

***460***

Do č1á n k u M. š I f e r a v posleqofin čisle vloudila **ae tllr**

**sové** chyba. ***w.to* Walter L11Jl)lnBll mé** státi Walter W!.nchell.

**:v**

**KULTU RNj**

■

-,

**z·P R A v\_o o A J.**1

*lar. K* o*z m a n-0 a B s* i u *a :* Svoboda není ien TÝSa4ou. Jdeiá se aděluie. Je lo :rvvk. ičte.1ář *iS "V* a it e b n i c e s to a«

**)daý a** muaíme DSVDjil. LWYD G,I!)()R ZDIIIV.U uvědiDmi vývoj, který

V PASEKACH ■**-lilll-----------•--••-IIB**■**:m••iiml::Z!I**■ vedl k tomuto lyrickému c!D-

vršeni. G

*Raketou praská strom,* ***•el*** od .sociální lyriky nebyl .zpii- !ll o c, je Ti.n-o a v md b. á-c h <JJ.ielii1fno s */Národnlho osvoboienf.*

*v nehluf>o7Ga*soben ztrátou sociáfuí vir\_y, jak d nl se, v cárech zah a1e-, \_

81J4j *blankyt posleiml.* zřejmo z themauky mno- IDÍ všich;n,i 'Spí. Je Ito Prád vy§lo 3. ěíslo •Nové

*nhloukcm 11&dá., hasne* hý;ohlJásni(•Moskv.a.,, •Mě- pilášt harl !k:ýnův, -ze- **.mysli"** - !l'evue socialistického *eeZend hvtzda v* Zoěi,poto7o5. s't o Leninovo«, 1tL eninc mě, .Pr o'b oře n ň šach ov-**.humanismu.** bohatého ob­ atd.), aie byl .mo c,v.án zcela ni c-e, je to E VR O PAo:. sahu uvádime: A. Volavka:

I z

*VB1Jerka ztrne" BZurmém* novou pi)edstavou J>Qesie. V I Seiiert náhle cltf, .že bmto 1Vys1edky kapitalistického vý-

*mťí* a!lém, tomto vzesttipu k intwllii'l7Di svět, pobořeey nenávisti a voje oašeho -zemědělství. - Dr tmu *dtau* 11 *dttských,* o&h. lyri jev.i se př ocipor vállrou, ení opravdo do-IR. Beclcrmmn: Mnichov a v - *Ala Jasn6* kly.rice .nacionahstick: kipge.. movem lidskému 5I'dci .a hle- lká Bnitannie ve světle mezi-

***aZunce* se** *vřftf prcBt011em* sil myšlenlco é, k básni, která dám domova je aůiehtým nár.odniho práva. - Dr Jan

az!ITO'D.Ýffl formuje svět pod .ZGU'Dým motivem 1eho poesie: •N **c,** c Pacbta: Josef Pekař - ide"log *do* hrobu *otevřeného v* mofi úh.lem světového názoru. Apol- kr,e s I f .tmo u a stí n-em,4 klontrareivoluce. \_ Prof. A. Kdl- zcl6Rém IJ.inaa,e, ktaj- vůbec lby'I m4a- ž..i v o 't v r:á-s,ko k svÝ m 1 man: Idealismus a rr.odernf *11zlatousekyrouairodcestu* dému -SeilfertGw velmi bli:rik;t, I,e!hk-ova:iný'1!1 krokilm1fysika. \_ MUDr J. Hrbek: kf'ouim, hwnerné DalBa, začá'fky .nad- ch;i ,osu,d v.ázeš láskQU Sv,ětový názor v neurr.logii

llcde *jaký hrob vy.týJa.jic svým* rea .revol a čes .a hled.a'š \_dom-ov«. A ilřebaJ.a psychologii. \_ E. Varga:

1 1

-daem • .PGetism. v němi by.la Jakast1 usiloval. Seifert. .Y ! prvcm Plav.i tv5i: de Gaulla. - A..

\ -synthesn :těehto ;proudil, to vše· poesii ,dal roz;úzJl:astnělému D.; logický manifest nor-

***A*** *doZa* 11 *aftindoA, ·tam* 'lefi *bea* ivywofflo i u nás i[iiredpaik:lalllyJ éku kusiadosfi, občas se mativnf školy právní. - v. R11-

ozdob nového· vývoje, jenž zdá,,h .spíš 'S :ratlGstí !k:o'kie1ni-join: Nekorunovaní králové *atm Zesa* oloupen o\_piseii, urn.7cal :z oblasti .světcwě náat- jé, Dei ji vda ·vytváří. Ameriky. atd. - Upozorňuje- *fŤpyt a ban,y•* .rové .a ilieo!ogidk,é ·d.-o s.féiryl Vzešla z tono poesie iPhli me všechny kdo,: se zajímají

*Oh1ioatroj dohořeZ., Jen* emotivní a *pa* za-svě ch dálek **.a** ,msfrao O :theGr.etické otázky socialis-

. *loemíka* J!llimm:i Poes!e. ahy--dá a- chu exotickéhi,. **;p** věcilmu lidové demokracie, vědy a

**aem** *tuplJ padafi Jak v* o'fuňicli rou ""5tetidlmu rnzkoš, aby 1 citového neklidu. Seifertův filasofie., by si zavčas toto

. atno.11- UIDOCĎIJvala náš i;iv;c,mí pocit, pohled z.ucllY'Cllje mnoho věci' asw ·objednali, poněvadž přes

*Snad datel dobyvá -se* & aby UdFkému srdci přibližo- a jeho verš má ll1r-0jnásobmru zvýšený náklad bylo posledaí

*kolébi,y icn,y,* vala bohatou a vířivou :skuuro- periodiciflll vnitřní než veršksla úplně 11ozebrál,o.

*Btfad nékdo kope* h.7!0b. nost civilisační a pnrodni. básm'kil dřívějšióh igeneracf.

*Bnaa* mJkdo *ozývd .&e., JodBB* Tato poesie chtěla 1>slavovat Ale dnes citime jasně, že

d *zakopaný* život, vyslovovat jelliJ citQV<CJU tato petioc!a vjvoje byla jen KNIHY BEDAKOI no\_A 1!:

*ranam4* 11 *rakve krov.* o5pli'í., pronikat ,cibiJwlu něhou, pi,edlwdem k Ilyrismu jeho V.S mi r t1 o v: Bynove. RG-

a1e ned!t,ěla o něm uli.'aiovat, »J' a b 1 k a s !k I i o a«, »S vět- m[m. 0ba1ka a vazba Josef

*V.§eZadtno Je na dvtiJ tón* nech1:ěla jej soudtt a herolso- lem od ěaé.., •Kamenné- aukert. -Vydavatelstvf Za sv<t-

. vat jello vzepě1i. Pang1obism 11o m o.s ;tu« atd., že leccos se boclu. Sbram 365, brož. 99 Kčs,

**a** *jako lkorpion U oirmulina* této ]y.rlky *se* ;pojil 5 magii objevufie ne plnou !yridcou,váz. 1 Kčs. .

*bodne.* obrazov<1u vůle dělat *ze* světa hodnotou ale spiš 1'8aldljvm Ant. *N* ov **o** t n y: Bludištěm C(m *hZouM}', tfm* '1lft! feerii co'nejopojnějši a nej- hodnotou: hledáním a i hlou- minulosti. V úpravě Voj ěcha

-• *tlah0*

**PT=**

. roeumil barvitějšI se slučovala **.se** sna- děním. Dnešní Seifert také za- K1.1bašty. Nakl. Aventmum.

*ře Je to ta1'* !hou nejuvolněrrejšf fantastič- chycmje *ve* verši přival in o- StGm :239, brož. 120 Kčs, váz.

kyhodml. nosti, blížící se .zcela záměrně ta. ale proniká jej vzácnou ci- !L50 *.Kb.*

*,lako* by *ztratilaa tu jTn,6,w* fantastice snové. Kdesi v hlll- tov:oslí a po1idšfuje jej dl'!- Stanislav Budín: Vfrni zů-

. *r-orlllé* binách se skrýval co sresk sledně. l v jeho n.ynějšípoesii stali. (Druhý odboj amerických

* *véčny hlas, má* d.ah, *nechoď* a něžný smutek. Pod tím roz- znl horoucl opojenl .celým .Cechú *ve* východních státech

**tsí!.** 'lančeným pov.r-dbem, vibruji- Sldoem, ale to enf mápev- Unie 1SS9---45.) Nakl. Orbls.

Ze sbírky •Nil! .na •tcl2ec. dm ilJarv;ou plCJŠkami .světel- *n,ý* -střed **,d** o,m o v,a, Mer.i mu Stran 303, brož. 59 Kčs, váz.

------------ ný,mi. nabýval ten živo'tn[ teprve davá pravou věcnou 7!l Kčs.

SEIFERTOV - - smutek a stesk r; nvo1ni ne- dk!ladnu. r jeho ová lyrika "Robert Mo r e I: Sága. Z

**...,o,..**

*"i.* **,•.** SJlDy.S1masli íl)Ol!ivn! GS!lré piii- je bsud., je naplněna tivly :franCGUDJreho originálu Saga

**PltELOM** c1iuti. Bauilclaire, Riímband a č1uby a vibruje ener,gil chvi- přeložil Oldřich Beneš. Obálka u Seifer,l;a zvlišf Verlaine ,m;i- ile, ale prari ta časovost vy- H. Bertrand. Nakl. družstvo

faroslavSeifert: ..Svateo-- vaji se v této Jce, volává pravou 'Smršť opravilo- Má;e. S'trcln 233, brož. 83 Kčs.,

**n** cest a«. VydalG mlld.. Pir. z počáttru tob7c prostou- vé poesie, k'terá ji p11VZnašf - 103-Xfs.

Borovýv Praze 1917. pena lilSlavou civ.ilisačnídhJrou- nad !PouhlJ'll aktualifiu **cnrlle.** RolJert **L-o** u c ký: **Chopin,**

Tři lyrické kn'iž'ky, jimiž ise zel, aby pak .šla stále h1oubějí Jeho nová lyrika je nesena **básnik tónů.** Obálka F. Rady začal vývoj Jaroslava Seiferta do citové krise lidské duše. A velkou láskou k člověk\! a svě- Vydalo Nakl. družstvo Máje. od sociální lyrlk:y k jeho dneš- třeba sem zalehly i ohlasy tu, vůbec vnášet lásku do oko- Stran 188, brož 66 Kčs, váz. nf citově bohaté a tvarově ví- Dada v buršikosnosti obrazil, ralého světa, patři k základ- 106 Kčs.

Hvé poesii, totiž: »Na v In ách v provokační originalitě ná- ním principlim Seifertovy poe- Rex Wa r ne r: **Proě\_ Jsem**

**T.** S. F.« (1926), »S 1 a vf k 1 mětů, byl Seifert i v mládí sie, ale ta láska je spjata s byl zabit? (Why I wt.s killed?)

1

**z** Pf v á lip a t ně« (1926) a básníkem citově chladným, jeho vášní vidět celistvý pra- Přeložila H. Bartošová. Obál­

I

»P o š to vn i ho I u b« (1929), jenž nezpíval nikdy radost z cujfci a tvořivý svět. Dnes do- ka Jos. Hochman. Nakl. Práce. spojil básník ve sbírku »S v a- rozvalin světa a• nihilistický spěl Seifert k tak jednoduché-IStran 176, brož. 60 Kčs, váz.

**-t** e b nf cest a«, jejíž nové posměšek nad rozvratem člo- lini . k takové prostotě výra- 85 Kčs.

studium uk'azuje jasně, že věka. Jeho lyrika byla napo- zové a jeho verš dospěl k tak Fr. Bran i s I a v: S uzlíě­

**v** nf je dílo pro vývoj české jena spíš smutkem a neklidem úžasné obsažnosti citové, že **kem stříbra.** Lyrika z I7t zyxilcy v době mezi oběma kter.á hledala .smysl *.sv.l!-* ,iedině v by mu mohl 1930-U48. Obálka JJ. tr.onti­

avětovýmt valk i svrcbova- ta a nějakou životnrjlstotu a být opravdovou analogii. By- spice Karel Svolinsicy. Nakl.

**aě** závažné. Seifertův odvrat nikde jich nenacházelL -.J e lo však dobře, fe si dnešní Práce. Stran 107, brož. 50 Kčs.

-

OSOBNI AUTOMOBILY AEROMINOR - ŠKODA.- TATRÁ • ••NÁKLAD NI ÁUTOMOB•LY AERO - PRAGA - ŠKODA -TATRI' '\KTORY ŠKODA • ZETOR • VLEČNÉ VOZY MELICH> ,.,, .YKL Y

**lfpa**

*t.z* - JAWA - MANET • OSOBNI AUTOMOBILy

KC?

DA -TATRA • NÁKLADNI AUTOMOBILY . >DA

- TATRA • TRAKTORY ŠKO ' LI

CH"AR • MOTOCYKLY ČZ - J O

BILY AEROMINOR - ŠKODA - KLA LY

AERO - PRAGA - ŠKODA - T TORY . "-ET •

VLEČN VOZY MELICHAR • Y ČZ - JAWA - MA • OSOBNI AUTOMOBILY AERO ODA-TATRA • NÁ D NI AUTOMOBILY AERO - PR A - TATRA • TRAK Y

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠKODA - ZETOR • VLEtN | | R • MOTOC | LY |
| *(:.z* -JAWA - MANET • SOB | | MINOR -Š | A |
| * TATRA • NÁKL TRA • TRAKTORY MOTOCYKLY *t.z* - MINOR - ŠKODA - GA - ŠKOD -TAT MELICHAR • M MOBILY AERO   BILY AERO - A | O | GA - ŠKOD ZY MELIC OMOBILY ll Y AERO   * VLEČNÉ * OSOBNI ADNI AUT   RY ŠKOD | A  •· O A Y O O  E |

**TO·!lll·IIIII•** ·---·AÁ K i4.a K

* ....

TO

*(:.z*

*rr* **f- ,** -

LY

o ...\_

DA- **-----,. lr:i:i ....,.. 'A**•

TRAKl . ;:: IOTO

CYKLY *t.z* - J• --.11".::.1.\_...:--- - ... "-" ,'11NOR

OSOBNI AUTOM..\_ - **C>** JÁKLAD NI AUTOMOBILY AE: AKTORY

ŠKODA - ZETOR • VLEL, JTOCYKL Y ČZ - JAWA - MANET • 0S081\1, • ,NOR - ŠKO DA - TATRA • NÁKLADNI AUTO!'-,... .-\GA - ŠKODA

- TATRA • TRAKTORY ŠKOOA - ZETl,. , VOZY MELI CHAR • MOTOCYKLY ČZ • JAWA - MANE 1 „OBNI AUTOMO BILY AEROMINOR - ŠKODA· TATRA • NÁKLADNI AUTOMOBILY AERO - PRAGA - SKODA -TATRA • TRAKTORY ŠKODA - ZETOR •

' *..r :"* .. - - *-.,: -* 1• tl,,. .. ••• ,,,. , . , • .• '... • ..;. •• ·· ·•\,.Il"·., .-

TRAKTORY ŠKODA - ZETOR • VLEt.N VOZY MELICHAR • MOTO CYKLY C:Z • JAWA MANET • OSOBNI AUTOMOBILY AEROMINOR

--

I

**ROONIK IL V PRAZE 28. RIJNA 1947 OENA Kčs S.50**

Kdo se lépe osvědčil? FERDINAND PERouTKA Obrazy z dnešního Ruska RALPH PARKER Zvláštní posel z Orly Dr VLADIMIR HENZL Jak se dívat na plnění dvouletky? 1nž. KAREL noLEžEL Ztratili se učitelét zůstali zaměstnanci JAR. P. BLAŽEK Je členství v ÚRO dobrovolné? **D:r JAROM1R PŠENIČKA** Veřejní zaměstnanci a ÚRO FRANTIŠEK LOUBAL

P1"a1Vda o učitelstvu - Boj o čtyři miiliardy ukončen - a co teďf - Politické stranictví a škola - Pensisté děku.ií - Bytová cf,iungle - Ze Zlína - Po festivalu - *PťoČ* pla­ kaitf - Jaiký byl Prager Tagbla-ttf

Nejhodnotnější politická literatura z nakladatelství

FR. BOROVÝ

Jaroslav stx:a.nský:

Národní umělec FRANTIŠEK LANGER,

dramatik a prozaik světové pověsti, shrnul pra.vě ava. bll.snická. poselstvi

o T. G. Masarykovi, sv. va.clavu, Praze a ohr ožené v 1 a s t i,

proslovené za války do britského rozhlasu, do knihy

###### BBC LONDÝN

Významný do'.!tument našeho druhého odboje.

**K** dostliní u **v A** e c h knihkupcO **za Kčs** 48.-.

Vydal Fr. Borový,

**DNE 6. ŘÍ.JNA 1947 PŘIPADi.A**

*ptl* tahu čs. ttldni loterie

na los čfs. 6204

**OPĚT A TO UŽ PO DESÁTÉ**

u znruné Aťastné prodejny

O losy I. tř. nové čs. tHdni loterie k zahajovacl­ mu tahu ze dne 15. listopadu je již značný

za..

jem a proto si je objednejte jelltě DNES! Ceny losO: ¾ Kčs 42.-, ¼ Kčs 84.-, ½ Kčs 168.-

a. celý los Kčs 336.-,

875

**HOVORY K DOMOVU**

Druhé doplněné vydll.ni, 562 stran, brož. 100 Kčs.

. . . *ť!lm tato všechna krásná slova a krá.mtf myš­ lenky byly za války, dobře vfme.* ***A*** *nepochylm­ Jeme, že pro náš* bmiouci *život v míru bmlou učebnici vfry v ,tiravní hodnoty, které se neméni 2:ml'mou času* ***a*** *prostředt* Nll.rodni osvobozeni.

**Vavro** šroba.r:

**Z Mó.1110 ZIVOTA**

548 stran, brož. 120 Kčs, va.z. 150 Kčs,

*K spravedlivmnu pochopen{ slovenského problmn" přinášejí šrobárovy paméti tolik materiálu, ie katdá knihovna* - *soukromá* i *veřejná* - *m!Jla by si je opatřit.* Svobodné Československo.

Ferdinand Peroutka:

**TAK NEBO TAK**

228 stran, brož. 70, va.z. 95 Kčs.

*801,bor tívodnik!l* ***a*** *c!lánkll., fimit Peroutka bojo­ val o demokratickou liniiivota v nové republ·lce* ***a*** *jet byly nejdiskutovaMjilimi projevy české po­ válečné žurnalistiky.*

*W* in s t on s. Ch u r c hi 11:

**VALEůNl!: PROJEVY**

I! **D O B O J E (1 9 3 8 -1 9 4 O)** I I. **Y Y D A N f**

Brož. 120 Kčs, va.z. 155 Kčs.

**li. N E L f T O 8 T N Ý Z A P A S (1 9 4 0-1 9 4 1)**

Brož. DO Kčs, va.z. 118 Kč"s.

Ill, **K O N E C Z A C A T K U (1 9 4 2)**

Brož. 70 Kčs, va.z. 95 Kčs.

Dalif svazky jsou v tisku.

. . . *kdo chce zndt déjiny poslední svMov6 vdlky, kdo chce -vidM trochu podrobn6jí do dat a sku­ tečnosti, má ,:de velkou příležitost k doplnl!nf svých védomosU. Nenf to jenom historie války, j6 to také charakt61'Í8tika Churchilla jako váleč­ ného v<tdce Velké Britannie, ;Je v§llk i doku­ ment, který nad všechny opačné projevy dokazu­ je, ie spojenectvf mezi velkými a malými národy mll.le* ***a*** *musí trvat i v mfru.*

Na.rodni osvobozeni.

U knihkupc'd

**IBSAH DNESKA O. 29: FERDINAND PEROUTKA: Kdo se lépe osvědčil?** - **Dr FRANTISEK KAFKA: O dobrt**

**parlament.** - lnž. **VLASTIMIL LOUDA: Cún více** - tím méně. - **O. PIKSA: Mezi** sociálními **demokraty a komu­ nisty.** - **F. HUMLER: Vzpomínky na první pozemkovou reformo.** - **SPECTATOR: Lidová správa v' pohraničí. G.: Strach o peníze.** - **Za živa nebo po smrti?** - **Státní pohřeb ano** - **byt ne.** - **Spisovatelka volá o pomoc.** - **Vo­ láni po jednotě.** - **Ze Zlína.** - **Po festivalu.** - **Proč plakat?** - Dva zbití **novináři.** - **Lísťáma redakce.**

**VYDÁVÁ SDRUŽENI KULTURNiCH ORGANISACÍ**

řídí Ferd. **Peroutka**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VB ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon čú;lo 390-151 a! 54. - Ol!et poAtovni spořitelny číslo 35,622. - Nevyfédané rukopisy se nevracej{, • Předplatně na rok **Kl!&**168.-, na pul roku Kčs 84.-, na čtvrt roku Kčs 42.-, JednoWvli čista Kčs 350. - Dohlědacl pošt, úřad Praha 25. - Odpovědný wtupce Ustu redaktor Ed. Valenta, - T1skn13 Melantrich, Praha LI, Václavské něm. **18,**

**Dnese**

ROCNJK II. V PRAZE 23. **:8IJNA** 1947 CISLO 30

**Obrazy z dnešního Ruska**

V návštěvníku Sovětského svazu zanechá první dojem dalekosáhlá změna, která se děje po celé zemi. Projevuje se různě; tak ruská a ukrajinská města, která se postup­ ně znovu stavě'jí, nebudou obnovena v duchu starého stavu, i když, jako ve Stalingradě a Minsku, byla větši· na zničených budov postavena teprve nedávno, za Sovět­ ského svazu. V občanské architektuře a jiných oborech se udála změna v pojeti, od.klon od monumentalismu a smyslu pro kolosálnost. Vezmeme-li.v úvahu přirozené přání zvěčnit vít tvi v pantheonech a památnících, a základní požadavek moderního socialistického města, t. j. občanského střediska dosti velkého a mohutného pro ma· sové demonstrace, nel2e nepoznamenat, že plány pro ob­ novu sovětských měst dávají jejich obyvatelům naději nejen na vyšší životní úroveň, ale i na větší soukromí, ži• vot podobnější životu rodin v západní nebo střední Evro­ pě, než bylo možno nebo i jen žádoucí v prvním třiceti• letí po revoluci.

Něco podobného se děje také ve venkovských okre­ sech, Významným rysem změn na ukrajinském venkově není velkorysost obnovovaciho programu, o němž po celé Ukrajině svědčí svítivé nové došky **a** čerstvě nařezané stavební dříví na mistě vyzáblých koster a opuštěných ohnišf a vyvrácených bran. Významné je plánování no· vých budov. A o tom, že to není jen plán uložený centrál­ ními úřady, ale plán, který, jako všechny sovětské úspěš· né plány, pochází z vůle lidu, svědčí obraz rekonstrukce kolchozů, provedené dříve, než se v desetitisících válkou zpustošených vesnic a dědin úřady dostaly vůbec ke slo­ vu. Kolchoznici vybudovali spojeným úsilím znovu vesni­ ce, z nichž bylo vypáleno neméně než 85 procent dom­ ků. Způsob, jimž to provedli, napovídá, že sovětský ves· ničan zatím nabyl smyslu pro loyalitu k obci, bránící mu, využít údobí nedbalé kontroly, a že je také určen ke změněnému způsobu života, zvláAtě v tom směru, aby měl vice svobody v rozvrženi svých volných hodin. Tady i ve městě se rozdíly mezi sovětským Ruskem a zbytkem Ev­ ropy zužují. A také tady tkvi příčina v něčem, co může být nazváno niternou změnou.

Mohla hý\ tato změna předvídána před deseti lety ane· bo vyšla z děsivých zkušeností, jimiž sovětský lid od té doby prošel? Takové otázky nemají zřejmě pro sovětskou vládu malý význam. Vidime to ze zřetelné změny, na niž narážíme v poválečném Rusku v četných jiných polích lidské činnosti. Zachytit nové sily, které v sovětské spo­ lečnosti uvolnily válečné poznatky, není bezpochyby leh· ký, úkol, zvláAtě když některé z těchto sil, tady jako všu• de, isou nepopiratelně protisocialistické a nebezpečné v zemi, kde nesouhlas už z tradice nabývá podoby vzpoury.

•

V krátkém údobí těsně po konci války se zdálo, že úřady pramálo dbají změněné situace. Jak jsem poznal z vlastních zkušeností, byl ·obyčejný člověk na počátku roku 1946 bezpochyby stržen k náladě někdy chmqrné a někdy zdivočelé, protože ani strana, ani vláda neměly úspěch, dovolávajíce se cítil, o nichž - podle jeho zdání

- ani nevěděly, že existuji. Lidé volili komunistický blok a pilně pracova.li na úmorném úkolu zlikvidovat hrozný odkaz války: jejich nálada však musila nutně dovést ně­ které cizl pmorovatele k závěru, že masami sovětského lidu probíhá kvašeni. které, trochu posilnilno, by mohlo uvést stranu do vážných nesnázi a přin{>st do sovětské do­ mácí i zahraniční politiky změny. Otázka, zda měli **prav•**

du či nikoli,- je dnes akademického rázu. Rozhodně se za posledtúch měsíců událo mnohé, co ukázalo, že sovětští předáci vystihli náladu svého lidu a sáhli k dalekosáhlým opatřením, aby vyhověli požadavkům; tato opatřeni ne· pozbyla naléhavosti proto, že se otevřeně neprojevuji v politické činnosti nebo tisku.

Pamatujeme na válečné utrpení sovětského lidu v ce­ lém jeho rozsahu a intensitě, kdykoli zkoumáme sovět­ skou situaci. Nebyli morálně přjpraveni na válku; otřes, který utrpěli při vypuknutí války, byl větší než otřes které jiné mocnosti, zatažené do konfliktu. Nebylo vlády, která by byJa žádala tolik od svého lidu a ukládala mu úkoly, odsuzující svou obtížnosti a rozlehlostí jednu či dvě generace ke krutému životu, a která by si byla mohla tolik dovolit a dopustit, aby se lid podílel na její úzkosti a nebezpečí války. Jen proto, že sovětský lid věří, že vláda vynaložila největší úsilí, aby odvrátila válku, že byla úplně nevinnou oběti útoku, že šla dokonce tak da­ leko, že usmířila Hitlera, aby oddálila jeho útok a posí• lila se v obraně, jen pro tuto jistotu o vhodném postupu svých předáků stál sovětský lid za nimi v boji s celým srdcem. Otřesnější než rána ze samotné války, byl vý· sledek toho, co válka odhalila v lidském charakteru. Uvykli tvrdému životu, ale ne ukrutnosti; utrpení a častQ. nespravedlnosti, vzniklé v mladé a zápasící zemi adminr stračními poklesky, ale ne nespo1.1tanému, lstivému a bru­ tálnímu teroru, který sem zatáhli Němci.

Při rozhovorech s prostým so\Íětským sedlákem z oko­

li domova Tolstého v Jasné Poljaně roku 1941, nedlouho po vytlačení Němců.z oblasti, mne zarazil, vzpomínám si, nejvlce otřes, který tito lidé zakusili při setkání se zlobou v povaze okupantů. Na otázku o nepříteli nemluví o za· bíjenf svých děti, pustošení svého majetku nebo vypále­ ní kostela. Mluvili s mrazivou hrllzou o rysech lidského charakteru, jaké si patrně ani neuměli představit. Takoví lidé vyšli z války s menšími ilusemi, někdy i s cynický­ mi názory o lidské povaze. Děti, které viděly, jak mučí jejich rodiče, muži a ženy, kteří přihlíželi morálnímu úpadku německého lidu z vězeňských táborů a ubikaci pro nucené pracovníky, partyzáni, kteří číhali a skrývali se na pokraji vesnic, v nichž nepřítel prováděl svou oku· pantskou politiku, se nedají právě snadno přesvědčit so• větskou výchovou, že plnější, šťastnější a lidštější život čeká další gen race.

•

Zdá se, že tento morální problém dospěl do vědomí nejvyšších míst strany asi před rokem, a že našel nejpád­ nější výraz ve vážné, i když trochu těžkopádné výzvě Andreje 2danova, který povolal sovětské spisovatele k úkolu řešit duchovní problémy ruského lidu ve spolu· práci s vládou. Spisovatelé mají jít mezi lid, žádal 2da­ nov, studovat jeho problémy a činit je námětem svých her a knih. Od té doby uvedlo ruské divadlo, stále nej· účinnější mravní sila v Sovětském svazu, několik her, trochu jalových ve svém didaktismu, nicméně v ak za­ měřených k morální rehabilitaci. 2ádnému ruskému- spi­ sovateli se však zatím nepodařilo najít prostředek, který by přesvědčivě odhalil sovětský poválečný charakter. Vy­ tváři se kous!,!k po \ousku v dílech Leonida Leonova, A1exandra Fadějeva, Kaverina, Ilji Ehrenburga a jiných. Ještě včera nabírala kampaň proti pesimismu, poválečné· mu cynismu a sobectví spíše negativní než positivní **for­** mu: v ostrých útocích na J. P. Sariia, Célina, proti sub· jektivismu v .umění, a vyřadění her Somerseta :\\'Iaugha­ ma a řady ruských autorů, jejichž hry byly posuzovány jako ideologicky prázdné, z repertoáru sovětských diva· del. Je však důležito poznamenat, že političtí předáci ne-

***4B1***

Dnesetv

volaji po komunistické propagandě v umění, nýbrž po morúlně zdravém didaktismu a duchu bližšímu atmosféře učebny než politické schůze.

Tento zápas mezi čistým estetismem a moralismem **v** sovětské literatuře a uměleckým světem se do jisté mír:t podobá sporu mezi vyznavači Ruskina a Whistlera v **19.** století v Anglii. Po čtyřech letech oddané služby válce, kdy sotva bylo napsáno slovo, které nesloužilo vítězství, ptají se někteří sovětští spisovatelé sami sebe, mají-li dá­ le ovlivňovat psaním události anebo měl-li být spisovatel zařaděn do systému politických a mravních hodnot, kte· rý se rozhodla komunistická strana opravit. Je povinen přispět k zlepšeni života ruského lidu? Předpokládat, že ěetni z těchto spisovatelů neprošli údobím povážlivé ne­ rozhodnosti, by bylo nesprávné. Avšak jako Ruskin v Anglii, i tady moralismus vyhrál.

IDedáme-li důvody pro eventuální shodu se směrem strany, musíme pamatovat, že apel ruského lidu, jejich čtenářů, kteří se daji tak snadno svést literaturou a jsou tolik hladoví po morálních vůdcích v poválečné době, je neméně naléhavý než apel strany. Válka zanechala Rus­ ko tak nestálé a duševně chudé, že jen málokteří spiso­ vatelé mohou odolat tomuto požadavku. Literární politika komunistické strany je zaměřena daleko a málo se ohlíží na okamžité taktiky, výhru voleb nebo konsolidaci sily.

**V** tomto smyslu pracuje těsně s výchovným systémem dnes rovněž plně zapojeným do úkolu rehabilitovat so­ vt'!tskou morálku, který v sobě zahrnuje obnovu rodínné důstojnosti a četných jiných tradičních ctností. Soudí se, že není místa pro honbu za sensací, nezdravou nervositu, protože oboji znamená dekadenci, fantasii a sexuálnosl

•

Válka odhalila v ruském lidu nové vnitřní kvality, **a** vedla k patrnému vzrůstu sebeúcty. Také toto vytvořilo situaci. s níž vláda musila počítat. Muži se vrátili z ar­

po ztrátě domova nebo rodiny přeji začít nový život, vy­ užívají poměrně štědrých výhod, nabízených usedlíkům na Sachalinu, Kurilských ostrovech, Kamčatce anebo ně­ kde v okolí města, které bývalo Kráfovcem a nyní se jme­ nuje Kalinin podle státníka, jenž se vice než kdokoli jiný zabýval posuzováním problémů ruského srdce po válce. Intensivní zájem o svět za sovětskou hranicí, který Je významným rysem sovětského dneška, nemůže být po právu popisován jako znamení nespokojenosti s vnitřni•

mi poměry. Projevuje se stejně v nejloyálně-jších podpůr- • cích současného režimu jako mezi ostatními, ačkoli v od­ povídajícím odlišném stupni obdivu pre cizi ideje a me­ thody. Zdá se, že přímý styk s cizinou, přímý nebo pro· střednictvím literatury a rozhlasu, povzbuzuje pocit ne­ trpělivosti, s nímž nemálo Rusii pozoruje ne ýkonnost svých b rokratů. Uspišuje také proces, jímž Sovětský svaz získává to, co potřebuje neivfce, jestliže má být ži· vot jelio \_obyvatel zlepšen: zdravou tradici v praxi státní správy. Tlak, který vykonávali vysloužilí vojáci na ko­ rupční nebo neschopné úředníky, došel výrazu v opatře· ních strany a vlády sotva méně dalekosáhlých než opa­ tření, která jsou dnes zaváděna **k** regulaci zákona. Vý- • znamné je, že nejdůležitější z nich mají chránit takové množství soukromého majetku, jaké jednotlivec snú mít

a zanechat svým dětem'.

Postupně ·stále lépe poznévéme v poválečném Rusku změněný způsob života jedince, který je stále vnímavěj­ ší a žádá stále víre poučeni a vice odpovědnosti, sám cit• livější v kriticismu a netrpělivější při nedostatku. úspěch, *s* nímž bude Sovětský svaz pokračovat v konsolidaci po­ měrů, závisf na tom, do jaké míry se zařídí, aby byly uspokojeny nové tužby obyvatelstva tohoto státu. /

*Ralph Par ke* **r**

poznámky

mády málo úzkostliví, než aby dále slepě sloužili. Lidé, zaměstnaní na vedoucích místech, mi řekli, že dělníci

jsou nyní méně duševně závislí, a pracují přece déle než před válkou, protože znají dolvody své práce a cil svého úkolu. Na statcích je to zvláště nápadné. Hluboká změná, která se jeví v organisaci, ale která pochází z požadavků veřejného míněni, byla letos zavedena do kolchoz.ni pra­ xe.·Odpovědí na všenárodní žádost, kterou vyslovil An­ drej Andrejev ve zvláštní komisi, bylo loni v únoru, že komunistická strana se usnesla na řadě opatření, jejichž hlavni tendencí bylo zavést do plánovacího principu or­ ganisovanou práci na kolchozech v nejmenší možné míře. Jinými s'.ovv, každý rolnik a zemědělský dělník musil vě­ dět, co se od něho očekává, a co víc, musil být uvědoměn, co sám získá za uspokojivou práci. Toto mělo určit sy­ stém odměn na kolchozech. Hlavni příjem zemědělského dč1nika tvoří jeho podíl na celkovém výnosu stal.ku; nyní má však přednostní nár\* i na výnos půdy, na niž pracu­ je, překročí-li plán Tak osm až čtrnáct dělníků, jimž by­ lo svěřeno pole k obdělávání, má právo podržet jistou část. někdy až 25 procent z úrody, přesahující plánova· nou kvotu. Jak jsem mohl pozorovat za nedávné cesty po Ukrajině, působilo při letošní skvělé úrodě toto ustano­ veni ve1mi povzbudivě. Odpovídá také stále vzrůstající· mu přání sovětskéh'l lidu po větší nezávislosti.

Tento směr nyní velmi bedlivě sleduje komunistická strana, která, o ěemž nemůže být pochyby, bude usilovat o úlevy v budoucích nařízeních. Státní podpora, věnova­ n, oživl!ní družstevrulto hnuti, které vytváří skupinu obchodníků z povoláni mezi sedlákem a kónsumentem, a zmcnfoje tak nehospodárný přiliv lidu z venkova na mi';,l-;ké trhy, je dalšfm znamením úpravy, která piimo jiné má též nalézt východisko pro instinkty probuzené nebo oživené válečnými zkušenostmi. Tentýž postup lze pnmrov:it v opatřeních. učiněných k přesídlení na Dale· ký Východ. Cetni bývali vojáci, kteří by se sotva mohli uplatnit v továrně nebo usadit **u•11tatku,** nebo ti, kteří .si

*46S*

Je členství v OBO dobrovolné?

V úvodníku »Svobodných novin« o záměstnancich bez de­ rmitivy Jsem před iíasem napsal: »Dospělo se až tam, že spo­ luzaměstnanci dávají leckdy souhlas k vyhazovu druha s leh­ čím srdcem a pro malichemějšf záminky, než by to byli s to učinit kapitalisté, jimi se připisuji srdce kamenná. Třeba po­

iadovat **proto, aby úřady** ochrany pn\cc statečněji odmítaly souhlas k odstranění zaměstnanců pro malicherné příčiny, ne­ podléhaly tlaku žádné strany, neudílely shovívavý souhlas Jen na přání té či oné polňické skupiny nebo instituce. a roz­ hodovaly skutečně nestranně tak, aby se. odbonlá kvallíika­ ce, poctivost a řádné plnEní povilinosti sta.ly hradbou, za kte­ rou neproniknou zá.škodné pletichy.

Dostalo se mně neoficiálních proJevů souhlanu, ale také poloofieiálni vÝtky, že úřady ochrany práce byly článkem do­ tčeny neprávem.

Případ, který podle dokumentárního materiálu bude tu vylíčen, mohl by bn sice pfíspěvkem k vYVtácení výtky, **ie** úřadům ochrany práce se ubližuje bezdůvodně, ale to buď jen podruinějším účelem Jeho zveřejnění. Hlav,pim důvodem necl1f je' poučení, že č I e n st vi za m ě st na nce v 'ORO není dobrovolné, bjf by zákon řikal pravý opak. Nuže, co se stalo?

U firmy Belka, akc. s&roJírny v Přerově, byla po delší **dobu** zam&tnána úřednice M. Nestala. by se nechtěnou hrdin­ kou této historie, kdyby se nebyla nnhodla vystoupit z ROH, Jehož byla před tím členkou. Vzápětí na to totiž byla před­ volána před závodní radu a vyzvána, aby svůj výstup odvola­ la. Když odmítla ta.k učinit, usnesla se závodní rada požádd ře·dltelství podniku, aby se sl. M. byl služební poměr rozvá­ v;in, s nevinnou doloilroa, že jinak osazenstvo podniku vstou­ pí Ihned do stávky. Navíc, 111k to byvá, odůvodm1a závodni rada svťiJ požadavek nejen výstupem sl. M. z •ROH, ale i ne­

určitým náznakem -ještě, ie protektorátní minulost sl. M. ne­ nf dost jasná. lteditelstvi podniku nejdříve se pokoušelo doci­ llt, aby závodní rada od tohoto požadavku **upus&ila,** ,míníc, f.e. se Jedná o pracovní sílu mimořádně zda.tnou, ale poté podleh­ lo nátlaku a požádalo úřad ochrany práee,... ě o ,ou•

***,Dnesek..,***

hlas k rozvázání praeovniho poměru. Svému DIIZirání na věc dalo jen výraz v iáclosti, která začin4 slovy: »Na nátlak zli­ vodní rady 11e iádá ...« (Strach ě. 1.).-

Během řízeni nezbylo úřadu než zjls&U, že minulost sl. M. po stránce m\.rl)dní spolehlivosti je nejen bez kazu, ale ie do­ konce osvědčila při nejmenším zvliultni srdnatost, když byv­ **li** nasa:,;enn v řišl, utekla a vydala sebe i otce persekuci oku­ pantů. Neni bez zajímavosti, že při tomto výletu **do minulo­** sti přišlo se na toto: Zatím co sl. M., unlkajic práci v řiši, skrývala se před okupanty, člen závodnf rady, který o akci nejvíce zasloužil, rekreoval se v kHdu na Heydrichových zotavovacích pobytech. Uvedené skutečnosti úřad ochrany

Ííekat, ani se spoléhat na iradični učitelský idealb1mus, který ';lé a žije; jinak by jli dávno zely učebny prázdnotou. Je pravda, že každý má přinést oběti v mimořadnýcb pomě­ rech, ale otázkou zůstává, kam až oběf má jít, je-li nejzailíi mez, v niž zamstnanee úplně živoří, Ještě oběti, nebo zdali nejde již spille o tndni a hospodářský útisk. Nenapravíme-Ji tyto ohyby, budeme-U jen psát, ie učitelstvf je vlastně apoštolát, ie učitel, který vystoupil ze služby pro své leJlši, beztak za nic nestál, pak krlsi,. která hrozí školství z bidný<:h materiálnich podmínek ui!itelstva, neodstránime. Povleče se ke lkodč ikoly, generace a kulturni úrovně lidově demo­

kratického zřlzení na!iobo státu.

práce v Přerově zvážU, ale pak n I cm é ně sou hl a.s ' Vysoko!ikolské vzděló.ní učitelstva, o Jehož nutnosti nenf

k roz ó. z á ni pr a oovn í ho poměr u da I. Vystou­ peni sl. **M.** z UOH, Jehož iílenstvi je podle zákona dobrovolné, muselo být jediným důvodem, s doloženim, f.e, třeba přlhližet k tomu, a.by chod podniku nebyl rullen. (Stncb č. **U.)** ,.

SL M. neměla zřejmě dost porozumění pro nerušený chod podniku, nebof podala odvoláni k senátu správniho výboru okresního úřadu ocbrany práce v Olomouci, tvrdoš(jně se do­ volávaJic toho, ie její někdejší členství v ROH Je, resp. bylo podle zá.kOilla dobrovolné, a že za počin v rámci svých občan­ ských práv nemůže být přece persekvovú.na. Než Její **Nivo­** lání bylo i touto Dll.dřfzenou instanci **zamftnuto. V důvod,eic.h** bylo ji řecíeno poněkud rozpačitě, že **opravdu není proti** ní iádnýoh námitek, a že je to opět Jen »zájem **o nerušený ehocl podniku«,** který vedl senó.t k rozhodnuti, že **sl. M., třebaže se nepro,•inlln.,** je bez místll.. (Strach č. Ill.)

Případ by tedy nasvědčoval tomu, ie **i!lenstvi** v 'ORO Je povahy donucovac{. Pozoruhodný moment! Neméně pozoru­ hodné jsou dallf: Nejde jednak o připad ojedinělý, **jednak ani** o dobu, ve ktel·é byobom měli Ještě právo mluvit o porevo­ lučním zmatku. Nejvíce pozornosti zaslouii arcif skutečnost, že i úřady, pří))lldně instituce povahy úfedni u nás proti své­ mú lepšímu svědomí podléha,ti teroru. (Strach č. I., **U., W.)**

*D1' Jaromfr Pšet1i6ka*

Praivda o uči:oolstJvu

Nedo!:ltatek ui.íitelatva byl předmětem úvah v mnohých atatíoh dennfho tisku s růmým zabarvením.

Ano, to prý je nedostatek utitelBkého idealismu, zkale­ nost poválečných poměrů mezi studující mládéii, neodpověd­ nost vúčí stá.tu, málo osobní disciplinovanosti a obětavosti, snaha po rychlém výdělku a tak podobně. Zatím těch, kteří se chtějí státi nělteli, Je asi tisíc ročně. Ji,ou to absolventi

* uěitelských ústavů, dopb1ujict proffdlé fody, pohotovi od­ borně a ideově, aby plnili veliký úkol vychovávat a uělt čestně a odpovědně, Jako minulé gerierace uěitehlké. O těch­ **to** přece nludo nemůže řici, le by nás nevychovaly dobře.

A tak se rozjedou do nejodlehlej!iich koutt'i země mladi učitelé s plným nadijenim zil svým posláním. Pak pfijde hodně práce ve iikole, noclehy na ildllch v kabinetě, boj o střechu nad hla,.vou a o stravováni, záplava neplacených funkcí, **a po** několika niěsicich marného čekáni královská odměna 1910 Kčs měsíčně, slovy: jeden tisic devět set deset Kčs. Tu Je kámen úrazu. Učitel, je-li svobodný, nevystačí pfi sebe skrovnějilim sparCanskěm životě a iivoři. Je-li tenat, Je to úplná Jtataatrofa. Zaplatí-li 25 až 30 Kčs za běžný obtd a téměf tuiéž ěáutku za večeři, nedostává BC mu v dn,hé polovici měsíce na holé živobytf, nó.jemné, o kulturních po­ třebách ani nemluvě. A když se sjedou .PO 18 měslcich tito

»neproduktivní živlové« k dalllfm zkoullalm, hovoři Jeden Jako druhý. Výsledek je vedlej!if zamt'."Stnání, hledání ce,, k útěku ze služby, nespokojenost ve sluibě, která neuiivi je a jejich rodiny. Uěitelské a profesorské záloiny mohly by o tom podat důkaz pravdy. Vidí-li učit\_elé, ie jejich iácl, 15-18letí chlapci jako učedníci maj{ po právu ai 2500 Kčs měsíčně a byt se stravou, tu vědom( o hodnocení jejich práce mu11i klesnout k zatrpklosti. A nejsou to jen mladí, alt' I 011tatni učitelé, Ueha s 30Ietou službou, jejichž platové ohod­ noceni práce je výsměéhem mezi platy různých ředitelů ná­ rodních podniků, lidiček v sekretariátech, národních správci. Nt'irocť Komcn11luího (když už si tak rádi řikáme) a vláda Jeho věol n11cht 111 připomenou slova z listů velkého učitele n6rocl6: •Za v6doe ml4clcl!e a 1:a dozorce buďtež ustanovo­ vlinl muf.t pfllílnllv{, moudři a rozvúinl. kteří budou **jako** vl!oly, &oullof dlilati med. Tfeba lil' &.uké 8'11ra&I o slullné vY­ drilovánl tčohto věrných služebruků, aby nemusili utíkati z hladu a opouštěti ioto posvátné povoláni, kteří by **spoko­** jeni, dobft muil, pilně pracovali pro mládež a obec.«

Bez spraveclltvého hmotného hodnoceni práce **nemůieme**

sporu, je otázkou také hmotnou. Uěitelské ústavy přestanou letollním školním rokem dotovat školskou správu učitel­ skými kandidáty. Pedagogické fakulty začína,Íl práci II ml­ zivÝID počtem posluchačů, kterých letos bude vice, ale k úhradě personálnfho schodku školským úřadům nestačí. A proč je tak málo posluehai:ů? Přl podpisu dekretu o vy­ sokollkolsltém vzděláni učitelstva řekl pan president, ie ul to mělo být dávno. Ano. Pečuje-li vysokoškolák-zvěrolét,af o zdravo&ni stav vepřika, drasticky přirovnáno, má právo I naše ditě, aby péče o ně byla svěřena nejlépe připravtiné­ mu učiteli. Dokud vfak nebude zdůrazněna a zaruěcna vy­ sokolkolská úprava sluiebních příjmů, dotud bode pro uči­ telstvo vyiíili vzděláni hospodářskou pří&čii, ncbof člo,•ěk vždycky mysli na budoucnost, oprávněné výhody z vynalo­ ieného úsilí při studiu, a m1iže snad doufat o náležlwu od­ **milnu** za dulievnf práci. Tu nastává pouhopouhý boj i zajiště­ ní nejnutnějších pozemských statků k zachováni cxisience. a tvl'dý životni realismus se velte zcela podle vyhlniíovaných doktrin I do spiritualisticky založených dušii:ek ui:itelskýcb. Je nasnadě, že nezájem o učitelské povolání u absolven­

tů hló.sicich se na universitu koření jen a jen ve li:pnlný1,h

vyhlídkách hmotných. Nebylo by jim na závadu odlehlé působiště, které sdilejí s učitelem také lekaři nebo duchovnl, majicí podobné ideové posláni. Našim poH&fckým stran,,m. tušícfm volební zápas, které zvláště nyni cítí tolik s veřej­ nými maměstnanci, je záhodno připomenout, ie manévrovánf s učitelskými korunami není jen· včcí stranické agitace ale emineq\_tnl zájem sW.tni. Rád11á vý.:ihova lidu spokojenym učitelským kolektivem Je pro základy stútu podstatnou pod­ minkou. Učitelé a profesoři, i když jsou dm,-s přebJIZ..nýml činiteli v národním celku, zůstávají důležitým faktorrm ve­ řejného dění, spoluří.di a působí na směr my!:Jcnkovt ho vf- voje národa vydatnou měrou. -

llekněme naplno, je učitelská bida v národě Komen­ ského! Národe, nebo chcete-li, lide, Jenž se chystáll k jubileu GOOletého trvánf slavného učeni Karlova, pamatuj, že ve- getují ti, kteři vychovávají budoucí pokolení. *B. K.*

Veřejní zaměstnanci \_a ÚRO

Domnívám se, ie je nutno říci veřejně několik slov o poměru -ORO k veřejným zaměstna.ncúm. Není DIO'loo je po­ suzova.t stádně, není ručim edúvodněné Jim předhazovat, ie se na pf. musf srovna.t Jejich platy s platy astat.nich kate­ gorii ve slmbách soukromých a to vlleho druhu. Víme přece, kolik se platí podle úfednich mezd a kolik se platí ve sko­ teěnosti, to Je na černo. Jen se obra.fte na pf. na staveb­ niotví, aby vám řeklo poctivou pravdu, a uvidíme, že platy veřejných zaměstna.noů vůbec se tu nedajf srovnávat. Tedy• takovou neupřímnou hru &i veiejní zaměstnanci nezaslouiiJI,

Vefejní zaměstnanci jsou nyní v Jednotné odborové or. ga.ntsaci 'ORO. Každý rc,zomný vefejný zaměstnanec s tím souhlasí, ale musí ho uráiet, není-li s nim jednáno tak jako s ostatními ka.tegoriemJ. Víme přece všichni, ie s tou Iek>iinl fíjnovou a vánoční vý nejsou vefejní zaměstnanci spo­ kojen.i. Vidyf je to obnos tak na Jedno ušiií llatt'i a tG bes 11\tky. Odpovídá-li ÚRO na tato nespokojenost ústy svébo pfedsedy a dokonce pomoci rozhlasu, ie veřejní **zaměstnanci** na to »úpravu« odpověděli zvÝienimi přihláškami do ÚRO a že počet vystouplých Je daleko menši, tedy Je to neupffm­ ná **hra a** také nedůstojná hra. Veřejní zam&t,nan.d, kdyby jim bylo dáno na vůli, zda IJUt.jí zůstat v 'ORO anebo si m­ ložit svoji samostatnou odborovou organisacl, tedy rus­ hodně př.:Tl\inou většinou odpm - za.loienio samostatnf odborové organisace. Tak tedy zni pravda a tuto \_pravdu sl nesmí '"llfěfm zastírat vedeni 'ORO, neboC by se mu pak mu­ selo -vytknout, že sl vůbec není vilclomo 80Cllálni bid.V veřeJ­ nýob saměstna.no6.

*..6.,*

Dnesetv

V poaledni době ozvali se k této bídě mimo jiné dva poslanci, ale ai!koliv patří téže politické straně, Jak dia­ metrálně se **od** sebe lišili! Jeden s plným porcnuměnim uká- **11111 na** bídu, která mezi veřejnými zamfstna.nci opravdu je, **a** druhý se anaill dokázat, že jsou veřejni zaměstnaillci tím milodarem (vÝJ>ODlocí) naproato spokojeni a houfně se blási clo řad 'ORO, aby Pi;i dali tím najevo svou spokojenest. Oba pánové by si měli ten poměr VYJaanit v lůně svého klubu.

Zdá se, ie ORO si začíná osvojovat daleko vice úkolů po.. Utiokých než odborářských. Neui to správné. tmo je a musi zůstat předevtim odborovou organisaci, kde dojdou spraved­ livého sluchu a za.stá.ni všechny ka orie zaměstnanecké. aC veřejné anebo soukromé, a to bez rozdílu ke které politické straně patfl. Nutno nazvat vtipem odpověcf na telegramy saměstna.nců Jednoho podniku, kteři se zastalisvého VMou­

clho, Jenž byl divným způsobem ze svého místa odstra.něn

**11** jistě byl ta.ké iílenem lmO: nenl prý možno brát tento Bfejmý hlas lidu v úvahu. Telegramy brozlly yystoupenim z '()Ro. Ale tomu se nemá nikdo z vedoucích 'OB.O posmiva.&, uýbrž má se podívat, zda to nenf poslední vol4m o pomoo **proU** zvůJL l'.iRO by nikdy .na takové volá.ní nemělo odpo­ Tfdat, dokud by si řádně celý případ samo a nest.rann! ne. vyr;ctřllo,

•

Na druhé straně je také nutně, aby vedouof činitelé Jed- notlivých zaměsbumeolrých svazi'I v tlRO mm vice pevné pá-teře a kdy! Jednou přijdou s uri!itým návrhem, tedy musí sa ním stát, jak v rámci tlRO tak 1 vůěl politickým &tra­

- To se v posledním připad!S u veřejných zaměstnanců mestalo. Vedení Svazu se podřídilo a ani členstvu své kate. gorie pořádně nevysvětlilo, proč ta.k učinilo anebo komu se podřídilo!

Af se potom 'ORO nediví, že pfevfiná většina veřejných aměst.naaců se dívá na 'ORO kiivtm okem; je tam orga­ nisována z Jakéhosi donuceni, diktovaného jednak strachem

* Jednak vodómím, že se zwtím nic Jiného nedá dělat. Sám jsem stoupencem Jednotného odborového hnutí, alepřitom al nezastirám nedostatky, které fa dnešni Jednotná odboro­ vá organisace mt\. Nutno si to pootivě uvědomit . .Jen tak se upevní jednotně odborové hnuti, Jen tak si získá důvěru riech svjch členů a nebude ji v iádné kategorii ztrácet:
* dyž ukáže, !e jedněm není až příliš l)eěllvým otcem a dru­ **hým** zlým otčímem . .Jinak by bylo vskutku poctivější, kdyby 'CRO ře!ilo naplno: Ty a ty kategorie považujeme 2a své Jlidro, o které se staráMe dobře a budeme se i o ně tak dáJe starat, a ty -ostatní považujeme jen za trpěné, které ve své organisaci musíme mít, ale starost o ně nám dobře ne­ **aedJ.** - Bylo by to mumé a snad by to pak vedlo mnohem lépe k domluvě a dorozumění než ten dnešni zastírací stav. rolltičti předooi mluví nynJ veřejně o nové pragmatice veřejných zamě.s:tna.nců. Upouštějí od automatJckého postupu,

který byl tak spontánně sUben **hned po** osvobozeni a za­ ručoval největší míru spravedlnosti při řádné kvaWikaef. Ale nynf mluví o tom, že při postupu 'nebude záležet na délce služby, na stáří, ale jen na tom, jak prý se osvědiíil. Zdá.n­ Uvě velmi pěkně řečeno, ale jaká pohroma by to přikvačila **na** veřejné zaměstnance, jaké protekcionářství, pfedevliím politické by z toho yybujelo. Toho Jsou sl vědomi Jenom ve­ fejni zaměstnanci sami a nikdo jiný. **A** zase je při tom po­

woruhodné, že takto mluvípolitikově, ale 'ORO, JejJ.z je to Tlastnf starostí, mli!f, nezaujímá stanovisko, jako by se Ji

**"to** vůbec netýkn.fo.

Tak tedy vypadá skutečná situace a takový je - **bobu­** Id - poměr ÚRO k veřejným zaměstnancům. Nutno ho ře­ **lit,** nebof si vilehnJ a tedy 1 'ORO musf uvědomit, le stát **ae** sJmkojeným zaměstnanectvem stojí a roste, ale s **nespo..** lrojeným nesporně opadá. Kdo st t.ohle nechce uvědomit, ten **to** nt>myslí nejen s těmi veřejnými zaměstnanci, ale a.ni s nallím národním a státním životem upřimně.

Af Jsou mi t.ato příkrá slova prominuta, ale **nemohu** Jl­ **aak** než napsat to tak, jak to z dennfho styku vidím a Já.k **to** také opravdu je! *Fr. Lo u ba i*

Boj o čtyři miliamy ukončen - co teď?

Zákon<'m ě. 143 ze dne 3. červeigce 1947 o pfevodu 'Vlastnictví majetku hlubocké větve Schwari:cnbergů na zemi Ceskou byla uzavřena jedna kapitola tohoto, kdysi tak veli­ kého majetku.

Kdo sledoval celý boj· o tento majetek, třeba jenom

■

dění, dovede sl zhruba uěi.niti pfedstavu. eo Dámahy bylo třeba yynaložit, aby tento majelek zůstal pohromadě. Bylo mnoho těch, kteří se cítili opráVDěnI mluvit do celé zále­ žitosti, méně již však bylo těch, kteří měli na mysli pouze trvalý prospěch a rentabilitu podniku se stanoviska národo­ hospodářského 1 celosiámího. NJ'Di, kdy je již o majetku rozhodnuto, Je důležité položiti &i oiázku. kdo tento majetek v budoucno bode asi spravovat. Pohleďme, co říká zákon 143 ze dne 2. července 1947; v § 6. odst. 1 a 2 tohoto tákona je stanoveno:

»Majetek tvoří samostatnou Jednotku po stránce právní, hospodářské a úi!etní, spravovanou představenstvem,« a dále:

»Představenstvo se skládá ze 16 členů, z Diem jmenují jed­ nu čtvrtinu ministři vnitra, zemědělBtvi a průmyslu, dvě čtvrtiny zemský národní výbor v Praze a to čtyři z jiho­ české oblasti; jednu čtvrtinu voli v.aměstnanoi na převede­ ných stateích a podnícich. Za každeho člena je jmenován nebo volen náhradník. Funkční období jest víleté.«

Tolik říká zákon, a nyní záležf na tom, zda a jaké **pro­**

váděcí nařízení vyjde k tomu&o zákon1L Tak, Jak záleželo zaměstnancům **Podniku na** tom, aby majetek zůstal pohro­ madě, tak jim záleží dnes na tom, kdo tento majetek bude spravovat, nebof všichni zaměstnanci si přejí, aby dosa­ vadní élobré hospodařeni na majetkq a jeho finančm **pro­** sperita byly uchovány. .Je samozfejmé, že zejména v době, kdy majetek se s jednoho pána pfevádí na pána druhého, tedy v tomto Jakémsi mezidobí budou se s itl různé osob­ by J skupiny využít doby ve sv6j prospěch. Bylo by proto neJvtie důlQžité, aby po **dobu** tohoto mezidobf nebylo do­ voleno provádět iádné větší přesuny na vedoucích mistel'h, Způsobilo by to neklid v poc!niku, nebof (a to musí každý přiznat) by snadno mohla vznilmout domněnka, že se VYři­ zují osobní záležitosti. Dříve, nd se zacneme obírat návrhem na struMuru nového vedení, bylo by dobře zopakovat sl Jenom krátce strukturu vedeni dříviiJšibo, vedeni nynějšího, Jejich přednosti i vady, a z toho udělat závěr a návrh pro vedení příštf. .Je třeba, aby nové vedení a jeho složeni bylo dilem rozumu ve prospěch celku.

Nuže tedy: Dřive, před první pozemkovou reformou, kdy majetek se rozprostira.J nejen v jižních, ale i severních Cechách a pod jehož ústřední správu, usazenou v Ceské zemi, spadala i správa majetku v clzích zcmich rozlo!eného, vedl

,právu celého majetku majitel, majícl k ruce čtyři centrální ředit e, vesměs odbormu:y a to Jednoho pro lesnictví, Jed­ noho pro polni a rybniční hos,podářství, jednoho pro účet­ níctvf a Jednoho pro průmysL Viichni tito, tehdy zvani centrální ředitelé, byli si úplně rovní. Pro čistě osobní věci majitele byl ústřední tajemnik. I po skoni!ení prvnl s větové války a po značném zmenšení majetku, zůstali tito čtyři centrální ředitelé na svých místech až do vysloulenf,. třeba­ že se vědělo, že pro zmenšený podnik je toto zařízeni na­ trvalo neúnosné. Proto pensionov:1nim dvou z těchto čtyf ceiltrálnich ředitelů nebyli Jr2 na Jejich mista noví jmeno­ vání a správa lesního i polního hospodářství spojena a řidil Ji Jeden centrální ředitel; rovněi průmysl s úětámou slou­ i!en a správou pověřen ciruhý centrální ředitel. Ponecháni pouze těchto dvou centrálních ředitelů uln'izalo se nezbytně nutným, poněvatli se dbalo vždy toho, aby vedeni podniku bylo po stránce odbomé bezvadné. Toto vedeni »ve dvou« plně se osvědi!ilo a vYhovovalo. Po druhé světové válce do­ sazením národní sprivy zemským národním vjborem v Pra­ ze byli jmenováni národními 11Právci dva ze zaměstnanc6 a třetí pak osoba, pro podnik dosud úplně cizí. Toto sloie­ ní Je v přítomné době. Při jmeooviní těchto tři národních správců nerozhodovaly politické legitimace, a bylo by **sl** přáti, aby tak bylo i nadále.

O různých otázkách. týkajících se provozu podniku a spadajících do pra,vomocl závodních rad, Jednají tlfo (Ťi ná­ rodní správci (s titulem vrchních ředitelů) na společných Jednáních s podnikovou radou, sloienou ze -zástupců jednot­ livých závodních rad. Převodem majetku na zemi Ceskou vyakytá se dnes otázka, zda stačí k řádnému a hospodár­ **nému** provozu celého majětku **po** technické stránce tři vrch- ni ředitelé (Jako dosud), či zda má býti rozšířeno vedeni opět na iltyřl (Jako dříve před zmenšením majetku), či zda • by nestačilo, aby byli pouze dva vrchní ředitelé se stejnou pravomoci ve svém odvětví. Na tuto otázku lze Jii dnes odpovědět přimo, nebof všichni (kromě tl!ch, kteři sledu.ff osobní zájem) se shodují v tom, ie stačí úplně ke zdárné• mu vedeni podniku dva centrální ředitelé. Zaměstnanci od•

povzdálí **a z** tisku a zná alesPoň trochu **souěaané** politické

;A6j

mítají, aby **do podniku** byl Jakýmkoliv **způsobem dosazen**

•

Dnese1e.,

anebo jmenován generábú feditel kromě těchto vrchnich ředitelů. Není opodstatněné, aby ve vedeni podniku, kromě přednostů jednotlivých samostatných hospodářských jedno­ tek, byli dva nebo dokonce čtyři vrchnt ředitelé, jako před­ nostové jednotlivých odvětvi, **a nad nimi** aby jako »další velitel« byl generálni ředitel. Zaměstnanci uvažují, jaký obnos do roka by stál tento docela zbytečný generálni ředi­ tel. včetně šoféra, auta, bytu, diet atd. Dovedou si všechny tyto výlohy spočítat a uvažuji, co se dá pořídit za takto ušetřené penbe (koupi a zavedenim nových výkonných stro­ jů, zlepšujících a. usnadňujících práci manuálně pracujícího zaměstnance, přestavbou neyYhovujicíeh bytů i stavbou **no­** vých obytných domů pro zam tnance a jiné a jiné věci). OdnÚta,fi také každý pokus, aby byly zřízeny z jakýchkoliv důvodů další nová vedouci služební místa, nebude-li to odů­ vodnitelné hospodáfským rozšířením podniku (zvětšením).

Domnivají se. že nenf třeba, aby byla čtyři vedoucí místa

v podniku z toho důvodu, ie jsou čtyři politické strany! Zaměstnanci mají obavu, že jii ponecháním dvou, případně tří vrchních ředitelů a zřízením nového, nad ně postaveného generálního ředitele, by byl podnik přilili finančně zatižen. Jinou otázkou zů8'ává předsednictvo, jeho volba a slo­ žení. Zdá se, že k vůli tomuto předsednictvu bude ještě mnoho nepříjemností. Ji.I dnes převládá snaha, .aby před­ stavenstvo bylo složeno podle politického a nikoliv odbor­ ného klíče. Složeni představenstva z řad odborníků by vlak bylo pro podnik daleko výhodnější, a tak si to původně přáli též zaměstnanci. Bohužel se to asi nestane. Skoda. Za­

městnanci si představují a přejí, aby funkce v předsednictvu byly funkcemi čestnými, pii jejichž výkonu by bylo hrazeno pouze stravné a jízdné, poněvadž každý jiný způsob honoro­ váni členů představenstva by podnik značně zatížil a asi by úplně stačil spotřebovati ěistý výnos. Je proto tfeba jlž dnes upozornit, že zaměstnanectvo bude sledovat nejen sku­ tečnou činnost představenstva. podniku, ale i náklady na ně vynaložené **a b&de** se stavět co nejrozhodněji proti všem velil..--ým recepcím s nespočetným mno:istvim osob. Snaha šetřit na pravém místě musí být dodržována!

*lni. Frydrych*

Poliltické stranictví a škola

»Kdo jsou komunisté, směji ml tykat,« prohlásil prý pro­ fesor, yyučující obča.nske nauce na jedné pražské střední Ako. le - tož, Je-li tomu s!mtei:"Dě tak, tady Je odstrašující případ stranického l'Ollčtvrceru národa v oblasti školních ikamen, případ stejně zavrženi hodný jako přfpad profesora, který chodi do školy mezi žáky se stranickým odznakem astrono­ mické velikosti. úkolem každého učitele Je vychovávat re­ publice dobré obča.ny a nevychovávat nartaJniky, -Skola, zá­ kladvota, mwri učit budoucí občany především ·občanské snášellvostí. **Jeden** s druhým musíme žít, jeden mwrime re­ spektovat názor druhého. Co si pomysli žáci o profesorovi, který se veřejně deklaruje Jako názorový soudruh jen několi­ ka mládenců • třídy? Mohou žáci věiiii v je·ho spravedlnost také vůči sobě? Noo\ravujme mládež partajníctvfm.

*Jiřf Z hor*

Pensisté děkují

Pensisté děliiují z hloubi duše l'.illO a jiným. činitelům za to, že za.chovali stá.va.jici dlouholetou tradici penslstické his­ torie a nepodlehli nátlaku a ponechali l tentokrát pensisly bez jakékoliv úpravy mfzemých pensi i bez eventuálního Jednorázového příspěvku. Pensisté se kajícně přiznávají, že svou předchozí službou státu dovedli mu přispět ke konsoli­ daci poměrů, že nikdy se neozývali jinak než poníženými suplikami o zlepiení svého hmotného postaveni. Nesáhli do­ sud nikdy k půroblvému prostředku - vyjfti do ulic a llllUli­ festova.ti za své oprávněné požada.vky. Proto je zcela v tra­ dici státní správY, která má světovou kuriosito v pensfstecb, mladopensistecb, novopensfstech a staropenslstech, že pone­ chala vše pfi starěm.

Na druhé straně by pensisté rádi dostali VYSVětlenf o tom, jak to přiJde, ie stát, ldert ukazují před celým světem (a jezdí prý to k Dám studovat ze západu i východu) nejmoder­ nější socWni nechává své bývalé služebnfky pozvolna hynout **nedosiatkem.**

Chtěli by riděi, oo by **se 8'alo,** kdYby podobným zpiaso­ bem se **postupovalo** proti jiným skupinám. Co by podnikla v tomto přfpadě fJRO, IWR a pod. Neviděli bychom bfted ma.­

nffestujíci lid v lllicich? Nebo pensisté ncjsáu snad lid? Nenl právě pro tente typfc,kf pfipad opomfJeni těch nejpotfebněJ­ lfoh **rateao devo.»MNl6.lcT Odem,** těmito aaooWi- **pi-**

nové z tmo, ROH a podobných ne,fsocfálněJších, nejd tičtějiieh a nejlldovějAich organisaci, vhodné doplnění stát-i nimi činitelL Neznáme asociá.lnějšího případu v dějinách **a.** lid lidové demokracie k t.oinu mlw. Kdyby šlo o někoho jhu -· bo než o pensisty, měly by soudy plné ruce práce, aby po prá.4 vn potrestaly asociály.

Ale -vždyf jde jen o lidi, kteří již své povinnosti, svou práci a službu lidu a státu VYkonali, v práci pro lid a stát ztra1.W sily a zdraví, a nyní jsou, zdá se, lidu na obtiž. Ne bylo by snad vhodné v zájmu lidu a lidovlády zaříditi **prc,** pensisty nějaký Osvětim? Pánové nebyli by rušeni občasn$• výkřikem ilivořícich pensistů.

Vyčerpa.ní pensisté doufají, že všechny ony organisace\_ v čele se státní správotr, neopustí dosavadní linie tradice ponecliají je i nadále na pospas bídě a živoření. Kdyby **se** mělo **něco snad** změnit k lepšimu, mělo by to asi za. náslrdeb: **u** většiny smrt z překvapeni. Tím by byl stát ochuzen o ku-, rwsliu. Proto af nikoho nenapadne starat se o v cl pensilltl\,

*P1msistioký kolektiv*

Bytová džungle

Tak se už obecně **píše o** řešeni bytové otázky u nás • nikoho už ani nevzruší zprávy o pokusech o sebevraždu pře­ mnohých bytových kandidátů. Bytová džungle, neuvěřitelně delttetové historie, přímo volajicí po českém Go:rolovl, a **na** druhé straně ohromné paláce v rukou politlclrých stran **a** v rukou všelikých spolků, které naprosto, aspoň za dm·šnl' bytové krise nepo1.řcbnji tolika místnosti, jež mají v dispo­ sici; Vofenská hlídka před vilou, a v vile na hone<' mime­ malé kanceláře jen soukromý byt - o kolika tnkových zá­ hadách dovedli by vYPrávět bytoví referenti národních vý­ borů, nešfastníci, kteří jsou o půlnoci jelitě vYtahováni - spánku bytovými telefonickými intervencemi. Podtrhuji zá• sluho itMladé fronty«, že o těchto věcech často již velmi od„ váině a velmi zajímavými reportážemi psala.. Neměla by všali zňstat na polovině cesty a nem a by se bát ani prosttlro­ vého bnmbrllčkovstvi našich poIIHcltých stran a jeji<'h od­ noží a chráněnců, bumbrličkovstvi, jež za dncšni<'h bytovýcb poměrů je přfmou provokací. Boj proti džungli je pfika em **dne, nebojme se** jej **provádět** i v bytové sféře našeho **životll do d6sledk6.** Jiří **Zbor**

###### politika

*Dr Vladimír Henzl*

Zvláštní posel z Orly

Po půlnoci s 22. na 23. záři 1947 vyjel z francouz.. ského ministerstva zahraničních věci na Quai ďOrsay zvláštní posel. Jen na chvíli se zdržel na letišti v Orly, pak nasedl do letadla a odletěl do Spojených států.

Této události popřál světový tisk tolik místa, kolik nebylo popřáno žádnému kurýrovi od založení této buh­ ví že důležité instituce. Neboť onen spěchající posel nesl prvni konkretní zárodek toho, čemu *se* říká Marshallův plán. Pan Clayton, podtajemník: státního departementu, tento zárodek - ještě týden před tím, než posel vyjel k letišti v Orly - nazval »a shopping list« - po če:aku papírek, na který si hospodyně, když jdou do trhu, na­ píší, co by měly nakoupit. Chtěl tím říci, že v papirku. který si sepsalo šestnáct západoevropských států v Pa­ říži, je právě jen seznam toho, co by potřebovaly od Ameriky. To je malé nedorozuměnf - řekl pan Clayton

- presidenta Trumana a hlavně kongres budou zajímat nejen vaše potřeby, ale hlavně to, jak si dovedete sami pomoci. A o tom je v papírku opravdu poskrovnu.

šestnáct pánů se svými znalci zasedlo znovu ke stolu a psali tak dlouho, až pan Clayton řekl, že to stačí. Tím se také stalo, že dvacátého třetího září v ranních hodi­ nách mohlo zámořské letadlo opustit pařížské letiště a že po prvé od oné chvíle, lrdy na Harvardově universitě promluvil americký ministr zahraničních věcí o pllmu, který dnes nese jeho jméno, - že po prvé od té chvíle se ztratila při řeěi o této události mlhovina pohádkových lantasil i úsměvů lidi. kteří v pohádky nevěří.

. .J6i

Dnese

Nyní už je čas, aby jedni začali spílat, že Marshallťiv plán přináší zhoubu, nebo počali s chválením, že toto je spasení, na něž čekali. Nemťižeme se opovážit ani jed­ noho ani druhého. Nebof jsme odhodláni přidržet se jen tužky a papíru.

Meditace před Cambridge

Věc začala takto: Dne 5. června 1947 pan Marshall, americký ministr zahraničních věci, promluvil v Cam­ bridge ve státě Massachusetts o tom, že by Spojené stá­ ty americké byly ochotny Evropě pomoci. Stalo se tak na universitě, kterou před třemi stoletími podpořil Angli­ čan John Harvard, jenž odjel do Ameriky, ušetřil si tam peníze a pak je daroval na výstavbu dn.\_ešního nejslav­ nějšiho amerického učiliště. Na tomto místě tedy Ame­ ričan pan Marshall jakoby na oplátku řekl své »poqiů­ žeme«. Jenže tu naše porovnání konči. John Harvard počítal, kolik má v kapse, pan Marshall počítal, jak dlouho to Evropa bez americké pomoci vydrží. A přišel **k** tomuto závěru: Francie má dolaru a zlata tak na dva měsíce. Italie potřebuje ročně 12 milionů tun uhlí a má ve své pokladně právě jen nějakých 50 milionů a Velká Britanme svůj miliardový úvěr v dolarech vyčerpala skoro do dna, aniž by bylo vidět nějaké zlepšení **v** je­ jím hospodářství. Ba naopak. Znalci, obklopující ame­ rického ministra zahraničních věcí, vypočítali, že západní Evropě budou scházet miliony tun obilí a čtyřicet mi­ lionů tun uhlí. Pochmurnost tohoto stavu **však** doplnili ještě oznámením, že v západní Evropě se letos vyrobilo jen 63% potravin, Hchž se v r. 1938 vyrobilo plných 100%. A když se to vezme na celém světě, že chybí 4 až 5 milionů tun obili, aby byla kryta nejnutnější potřeba. To znamená, aby nebyl velký hlad. Jsou to čísla, která oby­ čejnému člověku možná neříkají vůbec nic. Dokud melou svatoborští nebo lhotAtí mlynáři a dokud je možno u nich koupit deset kilo mouky třeba na černo, je to nezáživná

, statistika, které je se lépe vyhnout. Ovšem jen potud, pokud člověk není ministrem zahraničních věcí nebo něčím podobným. Panu Marshallovi byla však předlože­ na ještě tato čísla: Během příštích čtyř let zůstane Evropa při vzájemném obchodu dlužna Americe mnoho miliard dolarů. Amerika - kdyby obchod šel tak, jako jde nyní - musela by vyvézt z Evropy tolik zboží, že by ji Evropa mohla zaplatit jen část této hodnoty a pět miliard doiarů by zůstala dlužna. A to všechno by se dělo bez jakékoliv záruky, že Evropa:

1. učiní ve svém hospodářství **takový** pořádek, aby jednou mohla platit,
2. že se sama postará o to, aby nakoupila doma to, co zde může nakoupit a nechodila do Ameriky utrácet do­ lary.

To je vážný důvod, na který slyší každý Američan: I would like my money back. Chci vidět své peníze zase ve svém šuplíku. Když se kdysi jednalo o UNRRA, zvo­ lal americký delegát: »Pánové, o jedno vás prosím jmé­ nem celého amerického národa - nechtějte, abychom pořád jen dělali vánoční stromek nebo svatého Mikuláše. Nevyhýbáme se tomu jednou **za čas, ale** nesneseme, abyste si představovali, že znakem Spojenýchátů je otevřená dlaň.«

Američané nikdy netajili, že se děsí vzpomínky na ěasy, kdy se boháči přes noc měnili v chudáky a kdy newyorskými ulicemi bloudily statisice nezaměstnaných, kteřf v nádobách na odpadky hledali svůj chléb vezdejší. Ani dnes se však netaji obavami, že by se tyto časy mohly opakovat. Dovedou vyrobit t lilr, že to nemohou ani při nejlepší vůli a námaze sami spotřebovat. Při tom však si vypočítali, že součet jejich vývozu za prvních šest měsíců tohoto roku byl jen 4%% národního dů­ chodu. Co to znamená? Toto: udeří-li krise, s níž pro mnoho dův dů je třeba počftat, zvětAený vývoz jí sice zcela nezabráni, ale může ji ztlumit. Cím **větAi** vývoz, tím zpomalenějši náraz.

Podívejme se však, jak to vypadá s americkým vývo­ zem v nejposlednější době. V červnu poklesl vývoz ze Spojených států amerických proti květnu o 19%. V čer­ venci se situace ještě zhoršila: vývoz byl o 7% menší než v červnu. Američtí hospodáři se domnívají, že k to­ mu, aby vývoz zůstal na stejné výši, jako je dnes, by bylo třeba, aby Spojené státy d o v á ž e 1 y měsíčně ia jednu miliardu dolarů. A to je při dnešním nedostatku světové výroby vyloučeno. Jaká je tedy cesta z tohoto začarovaného kruhu? Jediné: organisovat výrqbni schop­ nosti světa a tak si také připravit odbytiště pro americké zboží.

Těmito úvahami se patrně zabýval americký ministr zahraničních věcí dřív, než vstoupil na půdu harvardské university. Kromě toho jistě měl na mysli to, co má na mysli každý prostý Američan: Proě by nemohli jiní uči­ nit totéž, co před mnohými lety ke svému velkému pro­ spěchu učinili Američané, pokud jde o business, nevidět hranice? Odstraňovat to, co v amerických očích vypadá jako malichernost a hledět zvyšovat životní míru člo­ věka?

Je feč o politice

Opusfme na chvíli pana Marshalla a přenesme se z Harvardovy university o několik týdnů dopředu a na jiné místo. Třeba do Clevelandu ve státě Ohio. Tam řekl 15. září 1947 pan Harriman, jeden z nejbližších spolupracovníků presidenta Roosevelta a dnes ministr obchodu: »Hlad rodí politický chaos; z něhož vznikají diktátorské režimy. Je jasno, že komunismus plánuje ujmout se ve vhodDém okamžiku moci, aby mohl vy­ tvořit policejní stát.«.

Pan Stassen, patrně nejvážnější republikánský kan­

didát na presidentstvf, skoro současně pravil toto: »Vím, že Marshallův plán není dokonalý. Ale máme jedinou volbu: mezi tímto plánem a plánem komunistickým.« Ani jeden, ani druhý nebyl zástupcem sovětského ministra zahraničních věci Vyšinským označen za vá­ lečného štváče. Proto jsme je citovali. Nebof taková je pravda: Marshallův plán je opatření také politické. A právě v této jeho povaze leží pňtažlivost pro mno­ hého člena kongresu, který by jinak třikrát obrátil dolar v kapse, než by se rozhodl, že má býti vydán na pomoc

nějaké cizí zemi.

Poslední slovo bude míti kongres

Po Evrppě dnes jezdi členové kongresu, aby se **na** vlastní oči přesvědči-li, jak věci vypadají. Než odjeli, je­ den z nich řekl za všechny: »Kongres nebude tápat v temnotách a nebude podpisovat šeky in bianco. Proto jedeme.«

Když se jednalo o půjčku Velké Britanníi, trval zá­ pas kongresu 165 dn'f. I takové věci se děly, že páni kongresmani předčítali z bible, jen aby oddálili rozhod­ nuti o půjčce. Nezdá se, že by se tento případ opakoval, až se bude jednat o Marshallově plánu. Patrně bude schválen dříve než za 165 dní. **Avšak** lze sotva pochy­ bovat o tom, že prst opatrného kongresníka ukáže **na** několik věci, které nejsou občanu Spojených států lho- stejné: •

1. Vládni agencie nakupuji nyní podle Trůmanova plánu pro Turky a :8.eky zboží v Americe. Stejně si po­ čínají, pokud jde o potraviny, které potřebují spojená pásma britské a americké v Německu. V Americe je 2-3krát dráž než roku 1938. Americký občan spojuje dnešní drahotu s pomocí, kterou Spojené státy už po­ skytly nebo ještě hodlají poskytnout cizím zemím.
2. Americký poplatník velmi opatrně počítá, oč větší budou jeho daně (nebo že nebudou sníženy, ačkoliv roz­ počet je\_o několik miliard aktivní) právě proto, že je tře­ ba dolarů pro pomoc cizím zemím. Názor poplatníka není ani demokratům, ani republikánům několik měsíců před presidentskými volbami lhostejný.
3. Avšak jistě ještě jedna věc upoutá pozornost zá­ stupce obyčejného amerického ělověka: samo evropské

*466*

Dneseiv

hospodářství. :Vlastně už o tom začal řeč pan Harriman, když ukázal na přapodivnou podívanou, kterou posky­ tují lodi, vezoucí z Ameriky uhlí do Velké Britannie. Angličané, kteří vždy své uhlí vyváželi na evropský kontinent, musí VQZit uhli z Ameriky. Jedna tuna s do­ pravou je stoji 20 d o l a r ů, zatím costo tisíc britských horníků stávkuje. Pan Har.riman vypočítal, že kdyby Britové vyrobili místo dnešních 200 milionů tun uhli ročně 240 milionů, že by právě těch 40 milionů tun na­ hradilo to,, co Amerika musí do Evropy dovézt. Tím by se zvýšila evropská výrobní kapacita, kontinent by mohl dodat Britům zboži, které zatím kupují v Americe, a hlavně jedno i druhé by pomohlo ušetřit nějakých 700 až 800 milionů dolarů.

•

A co je to vlastně Marshallův plán!' Někdo řekl, že s Marshallovým plánem je to jako *s* dívkou, o které se v jedné písni pr-avi, že ji maji v;šichni mládenci rádi, ale že ji žádný z nich neviděl. Není to tak doslova prav­ da, poněvadž o dívce, jejúnž otcem je americký ministr zahraničnich věcí, je už známo, že bude mít hlavu i patu, i když se neví, jaké bude mít oči.

Předně je známo, že Marshallova plánu *se* zúčastni šestnáct evropských států.

Za druhé, že plán má dvě zásady:

* 1. evropské stály se přičini, aby do roku 1951 byly na pomoci Spojených států amerických nezávislé,
  2. do té doby Spojené státy vypomohou účastnikům Marshallova plánu aolary, jejich! množství se bude po­ hybovat okolo 15-20 miliard.

Jak má být dosaženo onoho velkého cíle, totiž nezá­ vislosti západní Evropý na americké pomoci roku 1951,

- má-li se tak stát celní unii, stabilisací měny atd. - to zatím je předmětem studia. Bez ohledu na to však Ame­ ričané žádají jedno: z á r u k u, ž e s i E v r o p a n *é* p o­ m o h o u n **a v** z á j e m. Bez důsledného plněni tohoto po­ žadavku by se americká kapsa patrně zavřela.

Vědí dobře, že jde o složitý stroi, který se dá do

chodu někdy z jl!fa přu!tfho roku. Tak dlouho by sotva chtěli a mohli čekat ilčastnici pařížské konference. Proto patrně poskytnou západní Evropě předběžnou pomoc ještě dřív, než se Marshallův plán rozjede naplno. Tato pomoc má být kryta Importní a Exportní bankou, Mezinárodní bankou, některými vládními agenciemi a také zlatem, které bylo Němcům zabaveno.

**Poda-ff se?'**

Američané jistě učiní vile, aby se Marshallův plán podařil. Dolary však nejsou vš"echno. Mnohé bude .závi­ set na vnitřních poměrech ve Spojených státech i v Evro­ pě. Nezapominejme, že Marshallův plán začíná svůj ži-. vot v těžkých chvílích rusko-amerického napětí a před presidentskými volbami ve Spojených státecly. A byla by nedobře vypustit z počtu, jehož výsledkem má být objektivní soud o úspěchu nebo neúspěchu tohoto velkého pokusu, inflaci, která ve Sppjených státech může ještě vzrůst. i zhoršující se hospodářskou situaci v západzµ Evropě. Mnohé jistě bude záviset na mašinerii samé: zda bude dovoleno člen kým státům, ,aby vybihaly z řady, aby se přeplácely navzájem z hladu po zboží, na cenách, na dopravnich možnostech. •

Bylo by také nerozumné, zaskřípe-li mašinerie Mar­ shallovy instituce, mluvit **o** jejím kr;i.chu. Af je náš po­ litický poměr k celé této záležitosti jakýkoliv, nesmíme strkat hlavu do písku. Naše hospodářství musí zajímat, co se děje u našich zákazníků. A našimi zákazru°ky je Amerilta i těch šestnáct států, které podepsaly listinu, s níž zvláštní posel pospíchal do Orly. A také proto, že i my budeme pQtřepovat suroviny, za něž nám bude. platit v dolarech.

Pan Russel Hill o nás

P n Rl.4SS Hill. snad, j ště.. **iv,** nd dopsal panlJr

ministerskému předsedovi Gottwaldovi, napsal do N e **w;**

York Herald Tribune (19. IX. 1947):

»V minulém roce vykázalo Ceskoslovensko vzhledem k pomoci ve výši 200 milionů dolarů, poskytnuté UNRRA. poněkud příznivější obchodní bilanci a zvýšilo svou prll­ rnyslovou úroveň *:L* 55 na 80% ve srovnáni s rokem 1937. V prvých pěti měsících tohoto roku byl dovoz z USA tři­ krát větší než vývoz, takže došlo ke schodku 50 milionll dolarů. Nehledě k tomu, vykazuje Ceskoslovensko 1 ve své obchodní bilanci s Velkou Britannil stále ještě značný schodek a dovoz ze SSSR činil v té!e době pouze 3%. Dnes se Ceskoslovensko svou pracl, pili a účinnou orga­ nisaci jakž takl udržuje na nohou. Nebude však moci zvýšit nebo alespoň udrlet prumyslovou úroveň, nebu­ de-li dovážet suroviny a polotovary, které představuji 60% celkového dovozu. A tato podmínka může být splně­ na pouze tehdy, bude-li Ceskoslovensko svým zastara­ lým průmyslovým zařízením s to vyvážet na Západ.«

Snad pan Russ.el Hill není ve všem přesný. Musí však být slyšen li<hp.i, kteří odpovídají za českos'ovenské hos­ podářství a tedy za to, jaký bude náš chléb vezdejší.

Toto není pláč nad tím, že nejsme účastníky Marshal­ lova plánu. Je to jen zdvořilé upozornění. že jest nám pozorně se kolem rozhlížeti a naslouchati. Nebof jen "'tak je možno využit každé příležitosti, která mění černý chléb v bílý, nebo která poskytuje možnost, aby chléb vůbec byl. Zajisté to neni navádění k tomu, abychom dělali něco jiného, než co nám káže naše politické svě­ domí.

**národní hospodář**

*lnž. Karel D* o Z *e ž e Z*

**Jakse dívat ňa plnění dvouletky?**

O p r a k t i c k é m v ý z n a m u p r o p o r c i, v n 1 c h ž se jednotlivé statky vyrábějí

Dejme tomu, že jsme ve svém dvouletém plánu volih sprá·vně jednotlivé statky, jakož i jejich příslušná množ­ ství. Pak musí každá odchylka od původního plánu - pokud by ovšem nešlo o dodatečnou korekturu - zna­ menat ·nehospodárnost. Je-li v některém odvětví vyro­ beno méně, nežli kolik bylo plánováno, pak je to oč!­ vidné. Všimněme si nejdříve, jak je tomu v sektoru spotřebních statků. Válečné strádání nás naučilo skrom­ nosti. Jsme šťastni, dostaneme-li vůbec něco. Nezřídka se však dostáváme do situace, kdy nedostatek nějakého statku nám způsobuje opravdové potiže. Co nám to po­ může, dostaneme-li koupit jakékoliv množství elektric­ kých lampiček i s bateriemi, nedostaneme-li k nim žá­ rovky? U tak zv. podnikatelských neboli kapitálových statků má neplněni plánu obyčejně ještě horši důsledky. Jaký prospěch vidíme z toho, je-li překročen plán ve výrobě vápna, nebyl-li splněn ve výrobě cihel? Malá vý­ roba cihel brzdí stavební ruch a znehodnocuje výsledky jiných oborů, které pracuji pro stavebnictví. Vznikajf tak zv. úzké profily. Nejnepříjemnější úzký profil máme v těžbě uhlí.

Poněkud složitějši je to *s* plněním nad plánovanou úroveň, ač z toho, co bylo řečeno, si pozorný čtenář ji! domysli, proč vlastně rekordní výkony některÝ,ch odvět­

vi. které někdy dosahují i několikanásobku plánovaného úkolu, nejsou ve skutečnosti- takovým požehnáním pro hospo.dářstvf. jak by se dalo souditi z některých nedosil kritických výkladů. Jisté pozornosti si zaslouží hlasy těch, kteří tvrdí, že se v našem nynějším postaveni, kdy jsme v každ m oboru velmi daleko od zasycení, nestane zroyna neAtěsti, vyrobí-li se některého statku hodně nad plánovanéožství. ftíkáme-li. že si tento výklad za­ slouží pozornosti. nechceme tím vysloviti souhlas, nýbrl

*49:.*

**Dneselv**

spíše upozorniti na jeho nesprávnost. Je to důležité pro­ to, poněvadž nezřídka i lidé na odpovědných místech to­ muto výkladu upřimně věři. Trochu úvahy stačí, aby­ chom si uvědomili, le čim vice *se* musíme uskromňovati, čím vět í máme nedo tajek, 'ifm pečlivějiusíme -

anebo bychom alespoň měli - uvažovati o pořadi, v němž budeme ukojovati své potřeby. To platí steJné o jedincích jak6 o národech. Když se Robinson oéitl vyhládlý na pustém ostrově, nezačal se zhotovováním sítě anebo dokonce rybářského- člunu, ačkoliv - jak vime - na obé přišla později řada, nýbrž se pustil do hledáni potravy, aby nezahynul hlady. Neni důvodu, abychom v národním hospodářství postupovali jinak. Bída s niž z,ápasime, nás přímo nuti, abychom si udělali co nejpřesnější věcný i časový rozvrh prací. Jde o to, abychom v tomto okamžiku nepoužívali lidi a výrob­ ních prostředků k produkci nějakého statku, je-li vý­ roba jiného statku naléhavější. Byly-li statky, jež mají býti vyrobeny, voleny opravdu pečlivě, pak nadvýroba v určitém oboru znamená vždy nehospodárnost ve vy­ užití lidí a prostředků.

Přesně vzato, neměli bychom proto v žádném případě vyrovnávat kladné a záporné úchylky v plněni plánu. Vykazované průměry (t. j. procento plněni celého plánu) mají 1 z jiných ještě důvodů - jak na to nedávno upo­ zornil polooficiální »Hospodáh - problematickou cenu. Domníváme se. že.'pokud rozsah úchylek nen[ značný, řekněme jedno až dvě procertta, nemají nepřesnosti při­ HA velký význam. Stejně ta.k nelze podle našeho názoru ničeho namítati proti kompensacím dvou statků, jež se vzájemně nahrazují (i když ne dokonale), jako na př. různá barviva. Proti tomu je opravdu velmi problema­ tické vyjádřiti výsledek plánu jediným průměrem, do­ jde-li k úchylkám v produkci důležitých statků, jež se. vzájemně doplňují. Jakou hodnotu má plněni plánu, je-li na př. dvacetiprocentní menší těžba uhli kompen­ sována dvacetiprocentním zvýšením těžby různých rud, k jejichž zpracováni nezbytně potřebujeme uhlí?

Dvě námitky

Proti tomuto přísnému posuzování by se mohlo na­ mítnout, že určité větší úchylky v plnění ,plánu by se daly dobře opravit tím, že bychom přebývající množství vyvezli. Za vyvezená mnažstvi bychom náhradou získali statky, jejichž výrobní plán nebyl splněn, a jež nejvíce potřebujeme. To je pravda. Jedním z úkolů mezinárodní dělby práce vždy bylo vyrovnávání podobných schodků v domácí výrobě. Vynořuje se- však otázka, zda se právě ty statky, jejichž výroba neočekávaně přesáhla plán, dobře hodí k vývozu. Podobá se totiž pravdě, že kdy­ bychom se nebyli dopustili omylu příliš velikého od­ hadu statku, který nutně potřebujeme, že bychom byli asi plánovali větší produkci statků nejvhodnějších pro vývoz do země, z niž můžeme statek, jehož máme nedo­ statek, dovézti.

Jiná námitka je, že se v praxi musíme vždy spokojiti jen s přibližnim splněním theoretických předpokladů. Ani v liberalistickém hospodářství jsme nikdy nedosáhli maximální hodnoty národního produktu. Chybovalo

v minulosti a bude se chybovati i v budoucnosti. Také plánované hospodářství jest jen lidské dílo. I to je pravda. Pi·ipomeňme si zde však znova, že plánování nemá proti liberalistickému hospodářství *s* jeho automatikou jen snmé výhody, nýbrž i nevýhody. Věříme sice, že výhody ph:vnžu,if nevýhody, ale praktický výsledek bude zajisté zúlcžct na tom, zda dovedeme výhod 'plánováni opravdu vyuJ[t Snad největší výhoda ústředního plánování je, **Ž<'** BC tlmto 7.působem umožňuje vystupňováni hospodář­ skóh11 mdonnlimnu, tedy nejúčelnějšího využiti lidi a vSI obnkh p1ostforlků. Bylo by proto podle našeho názoru velmi povó11lv1\ krlybychom námitky proti porušováni rncwnlÍln[hn postupu hrnli na lehkou váhu. Plánován{, kto,6 by ncchff,,fo z(,ml'-ttn{- dosáhnout mipcima racionali­ ty, bylo by pojmem, který by si vrutřně odporoval.

***,t68***

Předpokl·ady a skut čnost

Ztoho vyplývá, že jedním z nejpřednějšich cílů na­ šeho. plánování musí býti úsili o to, abychom 9ovedli dělati co nejpře nějšf předpoklady. .Cím přesněji se kryje př dpoldad s dosaženým výsledkem, tím lep,ší ja· kost plánováni. Jakost plánováni nezáleží jen rta vedou­ cích lidech ú,středních plánovacích mist a národních pod­ niků, nýbrž i na podřízených li!iech v podnicích. Jde **o** souhru mnoha lidí.

Ve výkladu tohoto požadavku by mohlo snadno do­ jíti k nedorozumění. Někdo by se mohl domnívat, že nám bude pomoženo, postarají-li se .odpovědní lidé o **to,** aby dosažené výsledky nakonec nějak souhlasily s před­ poklady. Nejspolehlivějši cestou k úspěchu by potom bylo, aby předpoklad byl stanoven poněkud níže pod oče­ ké.vaný výsledek;- ta.k aby ke konci období bylo vždy snadné vybalancovati výrobu na plánovaný předpoklad. Lidé odpov,ědní za plánováni by si vytvořili jakési »reser­ vy«, jež by jim um9žnily zakrýt jejich neschopnost zvládnouti af již úkoly plánování anebo jeho prováděni. Nebezpečí tvoření podobných »plánovacích reserv« pro výkonnost našeho hospodářství je jasné. Všechny slušné a sociálně nezávadné prostředky musí býti nasa­ zeny, aby výkonnost lidi a strojů v podnicích byla stále

.zvyšována. úkolem těch, kteří dělají předpoklady a plá­ ny, jest, aby dovedli odhadnouti i všechna zlepšeni a zhoršeni. Plánované předpoklady nejsou hranici, která nesmí být překročena. Je-li ovšem překročena, pak nut­ no zkoumat, proč odhad byl příliš nízký. Kritik.a se však nesmí omezovat na vzniklé rozdíly mezi dosaženými výsledky a předpoklady, nýbrž se musí v první řadě

zajímat o plánované předpoklady, zda nejsou na př. ne­ oprávněně příliš nfzké. Domníváme se, re se zde otevírá vděčné pole působnosti a nové možnosti specialisace pro

n e národohospodářské novináře. Zasloužili by, se o naše plánováni a tím i o náš blahobyt, kdyby těmto problé- • mům věnovali největší pozornost. Pochybuje snad někdo o tom, že odpovědní mužové by tuto spolupráci nezávis­ lých novinářů nejen uvítali. nýbrž že by ji i podpořili poskytováním nejpodrobnějších informací?

Jsou výkazy o výsledcích dvouletky spol•ehlivým ukazatelem vzestupu

k blahobytu?.

Především si musíme dobře uvědomit, že změny fysic­ kého objemu výroby určitého státu nejsou přesným uka­ zatelem změn blahobytu, který z výroby pramení, je-li národní hospodářství tohoto státu zapojeno do meziná­ rodní dělby práce. V tomto případě bude totiž velmi mnoho záležet na-..tom, v jakém poměru tento stát smě­ ňuje své výrobky za cizí. Je dobře možný případ, že fy­ sický objem národní výroby stoupá, ale blahobyt obyva• telstva kJesá, poněvadž s směnný poměr vůči cizině zhoršuje:"ceny dovážených statků stoupají, kdežto ceny vyvažených statků klesají. Je-li některý stát, tak jako náš, ve značné míře závislý na dovCYLU ze zahraničí a mu­ sí-li tento dovoz platit vývozem, pak je jasné, že i pod· minky, za kterých směňuje své výrobky s cizinou, budou mít veliký vliv na jeho blahobyt. Každý z nás vi, že pro­ ti předválečným poměrům nastaly veliké přesuny v na­ šem zahraničním obchodě. Ztráta německého trhu, nut" nost hledat odbytiště v zemich s nadprůměrně pokleslou kupní silou a snad i jiné ještě okolnosti budou mfti vzá­ pětí asi zhoršeni poměru, v němž své výrobky vyměňu· jeme proti dobám předválečným.

Jiný důvod, proč výsledky dvouletky nejsou dosti spolehlivým ukazatelem toho, jak se utváří n.áš blahobyt, je tento: Stupeň našeho blahobytu záleží na produkci ve­ likého počtu statků a služeb, z nichž poměrně jen ne­ patrná část je zachycena v číslech dvouletky. Neni žád­ ným tajemstvím, že právě produkce těch statků, o nichž se ve výkazech nic nedovídáme, byla záměrně stlačena, resp. příděly z produkce pro domácí trh byly stanoveny

:velmi nízko. Vysoké cifry produkce v některých pláno-

*I* •

Dnesetv

vaných odvětvích néjsou za těchto poměrů důkazem vze- né domy, bytová zařízení, ilatstvo, prádlo a mnoho jiných stupu stoupající životní úrovně, nýbri jsou namnoze dlou.'mdobýcb spotřebních statk-1 jsou zřidly blahobytu. umožněny stlačováním produkce statků a služeb, na nich! áš blahobyt nelze měřit jen podle toho, kolik si může· spotřebitel má nezřídka veliký zájem. V zásadě nelze pro. me v tom nebo onom roce koupit spotř bnich statků, ti tomu ovšem nic namítat. Nové vybudováni našeho hos- nýbri i na množství , stupni upotřebitelnosti dlouhodo­ podářstvi stoji a bude stát oběti. Je však nutno lidem bých spotřebních statků, jež má.tne k použiti. Neopravu­ vys.větlit skutečný stav věci. Nemá smyslu vyvolávat jeme-li řádně své domy, nedoplňujeme-li zásoby liátstva, **v** nich dojem, jako by vzestup výroby mohl přinést oka- prádla a vůbec všechno to, co máme ve svých domácno­ mžitě pronikavé zlepšení životní úrovně, má-li každý stech, nemusí se to projevit okamžitě citelným poklesem z nás možnost denně se přesvědčit. že tomu tak ve sku· naší životní úrovně, ale po jisté době je pokles nevy­ tečnosti není. Ještě dlouho budenťe muset omezovat spo- hnutelný.

tfebu, abychom mohli zvětšit á zlepšit svá výrobní za· Problém, před nimž se ocitá kritika dvouletky, je řízení. v tom: 1. do jaké míry jsou poměrně vysoké produkční Naše dnešní oběti mají tedy za účel zvětšit národní cifry v některých oborech proti předválečné produkci majetek v dopravních zařízeních, továrních budovách, (uvážíme-li veliké potíže, jež musíme po této válce zdo· strojích, nástrojích, polotovarech, surovinách, zásobách lávat) výsledkem lepši organisace v důsledku našeho prv­ hotových výrobků v továrnách i u kupců. Slovem, běží niho náběhu k plánováni; 2. do jaké míry jsou výsled­ o tvorbu reálného (věcného) kapitálu. Kapitálové statky kem národu záměrně uložených oběti. jež se dají částeč· nejsoµ nic jiného nežli nezralé "ještě spotřební statkv. .ně vyčisti z produkčních cifer, a konečně: 3. do jaké mfry Pochopíme to snadno na příkladě s houskou: Pokud ten- jsou důsledkem nezamýšleného a po všech důsledků to statek není prodán, je kapitálovým statkem v rukou zřejmě nepromyšleného znehodnocováni kapitálových pekaře. Jakmile se dostane do naší domácnosti, stává se statků v podnicích i domácnostech. Proplém čistého přf· spotřebním statkem. Také proces zrání mouky nebo obi· růstku národního kapitálu je s těmito problémy neroz­

li v chléb se dá jistě snad pochopit. Jak je to však se lučně spojen.

strojním zařízen4Ii pekárny? Dozraji i pekařské stroje Je velmi těžké dát na všechny tyto otázky přesné anebo snad i pekárna v housky a chléb? Fysicky ovšem odpovědi, chybějí-li nám nezbytná statistická data. Litu­ nikoliv, ale s hlediska národního hospodářství. které ne- jeme zejména že nemůžeme říci o vlivu plánování na studuje fysické net?o chemické pochody, nýbrž změny **a** produktivitu práce nic než pouhou domněnku. Je na čte· pohyby hodnot, r2zhodně ano. V každém bochníku chle· náfl, aby tuto domněnku bud' pfljal nebo odmítl. Racio· ba jest jakoby kousíček pekařských strojů a pekárny. nální hospodařeni neboli nejúčelnější využití lidské prá­ Kdybyste se podívali na kalkulaci pekaře, viděli byste-, ce a všech výrobních prostředků není prakticky možné,

!e vám do ceny bochníku započítáv.á i opotřebovánl.\_ nedovedeme-li srovnávat užitečnost statků a služeb, af svých strojů, budovy a pod. již s hlediska spotřeby nebo výroby. Máme-li zvětšit vý- A o to nám zde jde. Přestaňme se na malou chvfli dí- robu jízdních kol na újmu šicích strojů musíme vědět, vat na výrobu s hlediska technologického, které je nám !e přírůstek kol bude mít větší hodnotu'nežli úbytek ši­ běžné, poněva:dž se přímo vtírá našim očím, a podívejme cích strojů. Podniky musí kombinovat různé druhy práce se na výrobu očima národního hospodáře. Národní vý- **a** kapitálových statků tak, aby vždy nahrazovaly, pokud roba se nám jeví jako mno!stvi statků, jež vykazuji nej- je to možno, V2-ácnějši druhy práce a kapitálových stat­ různější stupně zralosti. Housky u pekaře a stejně tak ků méně vzácnými. Bez cen, které jsou alespoň pflbliž­ i boty v prodejnách jsou pořád na skoku do našich do- ně správnými ukazateli hospodárných kombinaci práce mácnostf. Jak dlouho to však potrvá, nežli se. vysoké pe- a kapitálu v podnicích, není racionální výroba možná. ce ve Vítkovicích pozvolna dostanou do paších domácno· Jednou z velikých výhod opravdového, na dlouhodobém stí ve formě železných kamen anebo dokonce v bochní- plánu založeného plánování jsou právě ceny, jež vyjad­ cich chleba, na jejichž výrobě spolupůsobily tím, že daly fují daleko dokonaleji relativní vzácnost jednotlivých železo na pluh rolníka a na stroje pekaře! Souvislost mezi statků a služeb nežli ceny v kapitalistickém hospodářství. velikostí proudu spotřebních statků do našich domácno· Skutečné plánováni nevychlizi jen z plánovaeych množ· stí a množstvím nezralých neboli kapitálových statků je stvi, nýbri i z plánovaných hodnot podle plánovaných na bíle dni. Ztráty na kapitálových statcích v důsledku cen (jež by se ovšem jen v ideálním případě mohly sho• německého loupeživého hospodářství a válečných udá1osti dovat s cenami, za nichž bylo později kupováno a prodá­ **se** musí projeviti menši produkcí spotřebních statků. váno). Hospodářství, které nemá svůj cenový systém (ce- Vrafme se nyní k svému thematul Jedním z úkold nami rozumíme. i mzdy a úrokové sazby) v pořádku, ne. dvouletky je rozmnožit množství kapitálových statků a může pracovat racionálně, v takovém hospodářství musí umožnit tak později rozšíření proudu spotřebních statků docházet k velikfm zt:rátám v důsledku nehospodárného do našich domácnosti. Cím vf e *se* dnes uskrovníme, aby- využiti lidi, kapitálu i půdy. Uvědomujíce si, jak málo chom mohli postavit nové továrny a opatřit je lepšími jsme dosud pokročili v uspořádání svých cenových rela­ stroji, tím větší může být náš konsum v budoucnosti. Vý- cf nemůžeme věřiti, že na vzrůstu určitých produkčních sledky dvouletky nesmíme posuzovat jen podle oJcamži• č el má nějaký kladný podíl lepší or-ganisace našeho tého zlepšení, nýbrž i podle přírůstku národního kapi• hospodářství proti době předválečné. SpfAe jsme naklo· tálu, tedy oněch nezralých ještě spotřebních statků, jež něni věřiti tomu, že vyšších produkčních čísel bylo do­ postupně umožní rozšiřování přílivu spotřebních statků saženo hlavně za cenu zmenšeného konsumu a v nemalé do domácnosti, míře i za cenu úbytku kapitálu v důa1edku znehodnocení Nesmíme ovšem zapomínat, že nejde o hrubý, nýbri a opotřebování v některých průmyslových odvětvích **a**

**o** č\stý přírůstek národního kapitálu. **A** zde se dostává- v domácnostech. Kdyby tento úsurlek byl správný, mu· me k velmi zamotanému problému.Prakticky se nedají se'y by se potíže s plněním dvouletky stupňovat, a to nikdy *s* uspokojující přesnosti zji§tit čisté přírůstky. již proto, poněvadž zejména druhý pramen není nevy­ Mnohé zprávy však nasvědčuji tomu, že se nepřehled· čerpatelný. Zdá se nám, že jest již nejvýš na čase, aby­ nost o přírůstcích našeho nál'odniho kapitálu od té doby, chom co nejdříve přelili od pouhého nadšeni pro pláne­ co se pokoušíme plánovat, spíše zhoršila, -nežli zlepšila. vání a dvouletku k budování opravdového plánováného Mnohé podniky zřejmě zakrývají nedostatečnými odpisy hospodářství.

Apatné výsledky svého hospodářství. Věc je vlastně za- motanější, nežli se na první pohled zdá. Mira našeho bla­ hobytu nezáleží jen na proudu spotřebních statků a slu­

!eb z podniků, nýbrž i na dozrávání dlouhodebých spo·

tfebnich statkd, jd jsou jil v rukou apotfebitelů; Ob>4

Závěr

Jest jen jedna cesta z bídy, do níž jsme se válkou **a** okupa·cf dostali. Je to cesta odtikání a tuhé práce. Avšak ani sebe více potu a utrpení ze samého tdřlkání není zá·

***.J69***

**Dneseiv**

rukou úspěchu. K obnově blahobytu n stačí jen, aby se celý národ od rána do nocí štval a strádal. Nezáleží do­ konce ani tak na tom. jaká množství statků vyrobíme a kolik rováren postavíme, jako spíše na tom, co a jak rábíme a v jakém poměru své výrobky směňuj me s vý­ robky dováženými z ciziny. Nejde o největší fysický ob­ jem produkce, nýbrž o národní produkt v největší hod­ notě. V tom je veliký rozdil. Je nutno národ varovat před zbožnou úctou k velikým produkčním čípům a gi­ gantickým podnikům. Nesmíme připustit, aby se to, co má být jen prostředkem, stalo nakonec nejvyMún úče­ lem, modlou, jíž **by**se národ klaněl **a** jíž **by** obětoval své děti..

**život a instituce**

***J****arqslav* ***P. B*** *Z* ***a*** *ž e k*

**Ztratiliseučitelé,zůstalizaměstnanci**

telským organisacím. Mnohé znali, jen mentalitu učitel· ských mas neznali. Nebo ji znali ai příliš dobře, proto se podle toho zařídili.

Snad je vhodná analogie. Víme, co byla před okupaci Cs. obec legionářská. Její vůdcovská galjbitura takřka zela v nacistických koncentračních táborech. Vedle ru

existovala kromě pravicové Nezávislé jednoty legionář­ ské ještě organisace komunistických legionářů. Kdyby to u legionářů dopadlo jako u učitelstva. byla by se tato poměrně alá skupina komunistických legionářů staJa její pokvětnovou vůdčí garniturou.. To se nestalo, proto se Cs. obec legionářská zachovala a mohutný sjezd letos v červenci ukázal její plnou sílu.

Nové vedení *čs.* učitelstva se nikterak nesnažilo po­ kračovat v tradici staré učitelské organisace. S plnými plachtami vplulo do vod ROH a dalo se mu bez výhrad k disposici. Nabídlo ne kapitulaci, ale úplnou likvidaci. Bezpodmínečnou, a to tak dokonalou, že se v novém organisačním útvaru nesmělo vyskytnourt ani jméno uč i tel Odroku 1946 neexistuje učitelská organisace, ale Svaz z a mě s t na n ců školství a osvěty. Od té doby

. . . marně hledáte na provoláních, podepsaných velkýtm O c h u z e n Y k u 1 t u r n1 *z* 1 v O t i menšími korporacemi, jméno organisace, která by měla

Po květnu 1945 se z našeho veřejného života ztratil v názvu přídomek učitelská. Uěitelé zmizeli, stali mnohé, *po* čem se nám nestýská. V rachotu zřícenin se z nich zaměstnanci. Jejich časopisy z let před touto a v prachu zvířeném prudkým otřesem se vytratilo válkou se neobnovily. Ani jeqiný! Učitelé nedostali přes mnohé, co vyrostlo v jiném prostředí, v jiné konstelaci, rok ani odborné časopisy, které bývaly jejich učebnice­ v jiném duchovním souži mi.Pakje dostali, ale musí si je každý sám platit. Dříve Ale revolucí dělají lidé, ovlivňovaní city. Neváži se je dostávali zdarma při členském příspěvku 60-80 Kčs

na jemných vahách, nepozoruje se mikroskopem. Heslo za rok, nyní za příspěvky čtyřikrát až dvanáctkrát větší vítězí nad definicí. Boři se bez ohledu na to, že by se je nedostanou.

mělo opatrně rozlišovat mezi bouračkou a dosud solidně . . .

stojíeí stavbou. To patři k průvodnún zjevům každé-re-- PT 1č 1n Ya n á .s1 e d k Y

voluce, to je daň, která se platí za každý krok vpřed. Musíme pátrat po příčinách. neboť objektivních zná- Jistě nemůže nikdo ňcí, že by se u či t e1s k é o r g a- mek, které by ospravedlňovaly zánik *Cs.* obce nebo Sva­

n-si a -c e jakkoliv zpronevěřily svému poslání v kultur- zu učitelského, nikde nenalézáme. Retribuční dekrety je

ním životě národa od počátku své existence, kterou na- nepostihly, žádný národní výbor je neodsoudil, ředitel­ jdeme hluboko v minulém století. Vychovávaly své člen- ství SNB ani ministerstvo vnitra neměly důvodů neob­ stvo k ctnostem občanským, vzdělávaly je, budovaly na- novit jejich činnost podle schválených' stanov. Musíme kladatelstvf, záložny, pořádaly ex.kurse, pedagogické tudíž vyslovovat dohady, proě a jak a naě a zaě. Vyna­ týdny, bojovaly o sociální vzP.stup stavu, vydávaly pěkné snažíme se při tom, abychom vystihli pravý stav věd, časopisy odborné i odborové. Jakmile se v národě něco i když to nebucje práre příjemná. Snad je vhodné při­ hnula, viděli jsme je po boku největších národních kor- pomenout, že na př. Cs. obec učitelská byla v prav.ico­ porad. Všude tam, kde běželo o pokrok, sociální sprave- věm tisku za první republiky označována slovem »bol­ dlnost, pravdu. mír, o Hdstvf, v boji i v práci, kde šev.ická«.

*Cs,* obec,scikolská a *Cs.* obec legionářská se představo-- Podívejme se nejdříve.na politické rozvrstveni učitel­ valy jako činitelé, vyjadřující nekompromisní stanovisko &tva před olrupacL V českých zemích to byly obě strany hrdého národa, tam. všude věrně s nimi šly učitelské socialistické, které měly ve svych řadách většinu učitel­ organí ce. Všechny zápasy proti fašismu, proti dikta- stva. Dosti jich bylo ve straně republikánské (agrární), tuře, proti zlu a špíně, proti rozvratu, proti přepjatému ale tam nikdy nepatřili k fašisujícímu křídlu. Jen zcela stranictví, všeho toho se zúčastnily učitelské organisace. malá část učitelstva byla u komunistů a lidovců, snad Nebyla .jediná významná chvíle v národě za posledních jen několik desítek ve straně národního sjednocení. Sku­ pad sát let, aby v ní nevystupovalo učitelstvo jako či- pina komunistická, byf i početně malá, vynikala kvalitou. nítel tvůrčí., podpůrný, iniciativní, bojovný. Masaryk Zúčastnila se všech velkých událostí v našem školstvi, vše­ a Beneš neměli vedle šiků sokolských a legionářských **no** avantgardního pedagogického ruchu, všeho význačného oddanější spolubojovníky. pedagogického dění. Vydávali »Uěitelské noviny« s ob

Okupace poznamenala jejich řady -stovkami mrtvých tavostí, hodnou obdivu. Byli pronásledorini, museli své **a** tisícemi vězněných. I když šněrována, usměrňována, články psát pod vypůjčenými jmény. Nebylo větších pronásledována, tupena a vysmívána žila si učitelská dříčů a nadšenců nad ně. Za okupace jich bylo poměrně organisace i v této době svým životem, ani jediný z je- nejvíc umučeno a zavřeno v koncentračních táborech. jích vůdčích činitelů z té doby nepřišel před národní V Zdeňkovi Nejedlém měli vedouci osobnost veliké kva,.. nebo lidový soud, ba ani jediný nepřišel před očistnou lity.

nebo jinou komisi. Vši<:hni přešli do nové republiky se **Po** revolucí se jejich zbytky dostaly do čela učitel­ štítem čistým, téměř všichni dokonce zaujali významná ské organisace. Jejich vedoucí se stal ministrem školství. místa ve školské správě. Dovedli aranžovat sjezdy a schůze, volby se konaly způ- A přece v květ.Bu 1945 byl učitelské organisací ustro- sobem, který nebyl do tě doby u nás známý. Je snad jen nejtišší pohřeb. Nikdo nemluvil nad rakví. Vůdcov- vhodné připomenout, že jsou to yětšinou lidé kvalitní,

ská garnitura byla posunuta do posic, které bylo nutné ale mnozí z nich byli učitelstvu neznámí. Tedy vedeni obsadit ve státní školské správě. Její místo zaujala sku- učitelstva dostali do rukou příslušnici jediné strany, pina, která až do okuphce žila na periferii\_,učitelských která své členy drží **v** železné kázni a nutí je, aby ko­ organisaci kolem »Učitelských novin«. Byli to učitelé nali službu straně i tehdy, když by se mnohým zdálo.

!'eobyčejně **?yZbrojenf** jako debatéři, ovládající theorii že to neprospěje ani straně ani organisaci.

1 praxi zásali dialektického, materialismu, žijící za Tato skutečnost kterou nelze popřít a která je kaž­ první republiky v Gstré oposici profi pfevládajfcún učí- dému vidi1elná..- je' téi pří u vp,jstajíci nespokoje-

*1,70*

Dnesetv

**nosti. V** počátcích, dokud stranický život nebyl tak v roz­ květu, se neprojevovala. Nyní ovšem je nutné pochopit, ie učitelská masa je nespokojena s výsledky, jež nijak neodpovídají slibům. Učitelstvo se nemůže svobodně vy­ jádřit k věcem, které hýbou myslemi národa, nebof jeho nynější představitelé se nejdříve ohlížejí, co tomu všemu tiká úRO, strana a nakonec se ochotně hlásá oficiální stanovisko úRO. Tedy ne to, že na nejdůležitějších mís­ tech v organisaci jsou příslušnici jedné strany a mají v\rukou nejodpovědnější funkce, to nedráždí, ale dráždí způsoby, jakými vedli a vedou učitelstvo.

Zejména ona snaha zahladit vzpomínky na bývalé učitelské organisace (které měly též své chyby), zamezit návrat k starým organisačním formám, zbožné zahleděni se do method ÚRO, naprostá závislost a podřízenost na vedení úRO, která - bez svého přičinění - zařadila učitele do své celé stavby bez ohledu na tradici učitel­ ského organisováni, bez ohledu na rozdílnost jejich služ­ **by,** bez ohledu na to, že udělat z učitelů zaměstnance mamená ochudit národní kulturu o nejlepší pracovníky na místech nejzapadlejších. **A** uskutečněný tuhý ceptra­ lismus ve Svazu bránil rozvinout činnost, která by od­ odpovídala potřebám učitelstva.

A yro tyto »zaměstnance« nevymohli učitelští zástup­ ci v URO ani odborné časopisy, které dříve za nepatrný roční členský příspěvek dostával každý zdarma. Nyní **máme** ve školách několik ročníků mladých učitelů (devět **až** deset, tedy téměř čtvrtinu celého stavu), kteří ne­ mohli přečíst jediný odborný článek o pedagogice a di­ d ktice, neznají současné dění v těchto základních disci­ plinách, jejichž jedinou četbou je odborářský časopis

»S k o 1st v i a o s v ě t a«. Mladý učitel si nemůže uše­ třit na předplatné za časopis »Komenský«, který jeho starší druhové dostávali dříve zadarmo. Proto se syti stravou, která ukojuje jen jeho touhy hmotné. Ale učitel, stejně jako každý zaměstnanec, má mít vědomosti nejen **o** svých právech, ale také o povinnostech. Cist jen o ná­ pravě křivd, o započítáváni služeb, o přídavcích, o dani **ze** mzdy, o přespočetných hodinách a odměnách Zil ně **je** jistě příjemnější než články o vyučování slohu, vlasti­ vědě nebo o globální methodě. Ale stará zkušenost uči­ telského odborářství říká, že učitelské sebevědomí vy­ rostlo ze stálého sebevzděláváni, a respek:t získávaly uči­ telskéorganisace též proto, že své členstvo vedly zá­ měrně k nejvyššímu uvědomění si svých práv i povin­ nosti.

Nyní je situace taková, že je nutné veřejně varovat před pokračováním v taktice, která zvítězila po -květnu 1945. Buď učitel a profesor bude učit a se učit, nebo bu d e j e n u čit. Nesvádějme vinu na státní škol­ skou správu, že se nestará o tuto druhou složku učitelo­ **va** působeni. Kdyby učitelská organisace byla postavena **na** vlastni hospodářskou základnu a přestal tuhý fi­ nanční centralismus ÚRO, dokázala by za vybrané pří­ spěvky připravit pedagogické koncerty, vydávala by ča­ sopisy pro všechno členstvo zdarma, vycházely by ročen­ **ky,** platila by řádně stanovenou k-votu pro úRO, a ještě by ji zbylo na důstojné učitelské domy v Praze, Brně, Bratislavě a v jiných význačnějších krajových městech. Ze učitelé nejsou ochotni podřizovat se slepě autoritě kohokoli, to dokazuje domonstračni odmítání slov »sou­ druzi a soudružky«, nařízených úRO, a důsl dným lpě­ ním na obstarožním oslovování »kolegové a kolegyně«. I to je charakteristické.

Učitelstvo jako stav si nemůže naříkat, že by úRO **se k** jeho oprávněným a řádně podloženým požadavkťim chovala macešsky. Svaz zaměstnanců školství a osvěty může dokázat, že všechny jeho požadavky splnila dříve ěi později, po větším nebo menším zdráhání. Stačí uvést zpětné jmenováni mladých učitelů, zvýšení odměn za přespočetné hodiny, reaktivace, zrušeni kategorie výpo­ mocných učitelů, zrovnoprávněných učitelek domácích nauk, zápočet vojenské služby, renominace atd. Všech­ **ny** tyto požadavky &i vyžádaly obrovskéh<' úsilí činovníků

Svazu, aby **se z** nich staly skutečnosti. Horší to již je·st: souborem potřeb a• požadavků všech veřejných zaměst­ nanců. úRO se sice představuje jako &ociilní činitel prvého řádu, ale při první \_příležitosti (restrikce veřej­ ných zaměstnanců) selhala dokonale jako zcela bezvlivná organisace.

Jak dál?

Podle zkušenosti, ověřených četnými dopisy a osob• 1úmi návštěvami různých učitelských podniků, odvažuji se tvrdit, že naše učit lstvo nebezpečně stůně. Nejednalo se s nim ani takticky, ani taktně. Způsob, jakým se po květnu 1945 otevřely cesty k přerozmanitým místům ně­ kolika kategorií inspektorských, různých instituci a škol· nich úřadů, vyvolal údiv a přinesl zdrceni. Ztráta dů­ věry, záměrné zúženi zájmů na pouhý úsek adborářský, bezprostřední styk se zjevy, ktel'é představuji mravní úpadek a šlapání práva zejména v pohraničí, strádání učitele vedle desítek lidi přesycených, 1800 Kčs měsíč­ ního platu učitelského začátečníka vedle desetitisícových příjmů vyložených podvoffniků, rozhazovačnost, pano­ vačnost občanství, to vše drtilo idealismus, bez něhož se učitel stává pouhým zaměstnancem. Idealismus bez chle­ ba je prázdný, ale chlebařství bez idealismu neslušf a ne­ slouží vzdělavateli a připravovateli budoucnosti národa.

Situace je opravdu vážná. Učitelské ústavy zanikaji, pedagogické fakulty jsou poloprázdné. O pedagogických fakultách bude nutné též veřejně mluvit, je to trapná kapitola. Za několik málo let budeme stát před zcela na­ plněnými třídami, ale v mnohých bude chybět učitel, až odejdou do výslužby staří učitelé a budou pre nervové přetíženi odcházet ze školy provdané učitelky (jen v ro­ ce 1947 jich odešlo dosud v Cechách 1201). Základní škol­ ský zákon hned tak nebude. Naše školství bude trpět stále větším provisoriem. 2ijeme bez plánu. Svaz za­ městnanců školství a osvěty se stará jen o zaměstnance, odbornou činnost přenechává oficiálním institucím, ale ani úRO nemá zájem o školství. Školské komise od počátku byly jen trpěnými útvary. Není zde korporace, která by obrovský soubor školských otázek sledovala, studovala, o důkladný plán bojovala a nespokojovala se drobečkovou politikou, jež nic neřeší, nic nebuduje, nic prospěšného nepřinese. Před 25 lety Cs. obec učitelská houževnatě bojovala o malý školský zákon, nyní se Svaz spokojuje sledováním osudu školského zákona.

úRO by se v zájmu národní kultury mělo odhod1at k činu. Má přece k ni také svou velkou odpovědnost. Po zklamáni, mírně řečeno - kte!'ého se dožíváme v na­ šem divadelnictví, v našem filmu, v našem písemnictví i v ostatních kulturních oborech našeho života, zabraň­ me nebezpečné situaci, která by postihla naše školství, kdyby se pokračovalo na cestě, jež se ukázala nesprávnA. Nechf S v a z z a měst na n ců š k o1st v i a o s věty se promění na S v a z u č i t *e* 1 ů a p r o f e s o r ů a stane *se* autonomní součásti ROH s úplnou hospodářskou sa­ mostatnosti. Do ROH bude Svaz učitelů a profesorů od­ vádět příspěvek za každého člena, stane se právní jed­ notkou s vlastními stanovami a organisačními řády, rozvine velké úsilí, aby učitelstvo se stalo opět kultur­ ním činitelem, jehož hlas bude sl;yšen všude tam, kde běží o školství. Zkušenost ukazuje, že učitelstvo se vždy hlásilo k pracujícím národa, nechybělo nikdy na straně

sociálního pokr,pku a činy dokázalo, že je si vědomo, co znamená solidarita všech pracovníků. Krunýř úRů je pro učit.ele a profesory příliš těsný, nesnesou jej, a mů­ žeme se dočkat divných konců, kterých si nikdo nemůže přát. ÚRO projeví důvěru k učitelům a k profesorům tím, že jejich organisaci poskytne svou mravní záiUitu, v zájmu národní kultury jí dá největší možnou autono­ mii a svobodu, aby mohla zaktivovat všechny své l:'1eny, zainteresovat je o veřejnou práci, přispívat k jejich dal­ šímu vzděláváni, rozhodovat nebo aspoň pomáhat nejen ve věcech personálních, ale i ve věcech, jimiž žije nál!

kulturní **a** školský život.

,J71

Dnes

Udělat z učitelství jen povolání, byl nebezpečný ex­ periment, na který nakonec doplatí národ **a stá..** Učitelé a profesoh mají dobrý instinkt, mají především právo říci své a n o nebo ne i teh y. kdy ÚRO z taktických důvodů jen krčí rameny. Církve mají jistě velkj vliv **na** náš duchovní život. Představme si, co by následovalo, kdyby se staly součástí ÚRO. Jejich služebníci jsou také členy ROH, ale přitom zůstali členy organisací, jež sle­ dují zájmy církevní a duchovní. A domnívám se, že ne­ jsem daleko od pravdy, když chci tvrdit, že učitelství

otázky a odpo ě\_di

*Ferdinand Peroutka*

**Kdo se léue osvědčil?**

1. ***J***

svým zaměřením má být nositelelll podobného poslání, jaké společnost dává církvím. Jeden z bystrých učitel­ ských pracovniků (byl to profesor) řekl ještě před květ­ nem 1945, že zbavíme-li učitele **a** profesory možnosti vy­ vinovat ve své organisaci činnost nejen odborářskou, ale i odbornou, aby mohli působit jako kulturní činitelé, dáme národu ohlodanou kost.

•

Situace je vážná. 2ijeme na ·přelomu, který charak- terisuje každou revoluci. Ovoce revoluce zraje, padavky odpadnou, musí přijít zahradníci, aby j1 zbavili škůdců. Přestalo se bořit, začínáme stavět. Bude se čistit, aby· chom se zbavili cizopasm1ru. Budeme potřebovat dělní.,. ků, architektů, konstruktérů, pracovníků rukou i hlavou. A mezi nimi bude třeba tisíců a desetitisíců párů byst· rých očí, čistých srdcí, oddaných služebníků národa, drobných zahradm1rů, kteří mají na starosti ošetřováni těch nejmenších štěpů, ale přitom nesmějí zapomínat ani na odstraňování nádorů n9 zdravém kmenu národa. A ji­

mi se musí opět stát uči1é1é a profesoři, tito osvědčeni

strážci hodnot, jež oheň ani rez neničí. K této činnosti potřebují především s v ob od y, které byli zbaveni. Bez ní se jim mění život v živoření, úrodná role v step, vad­ nou květy idealismu a nastupuje- nikdy zcela je uspoko­ jující materialismus. Bez svobody si\_ nelze představit tvůrce hodn<at, uči1cl a profesor přece tvoří hodnoty, i když těžko měřitelné a važitehé.

ÚRO nechf zcela vážně přemýšlí o učitelské otázce. Pisatel těchto řádků již před půl druhým rokem na tuto věc upozorní} v článku, který otiskl oficiální týdeník ÚRO. Jeho slova tehdy způsobila, že sám předseda úRO posl. **A.** Zápotocký na ně odpověděl, ale neúplně, slíbil však, že se k nim vrátí. Dosud tak neučinil. A je to škoda.

Ještě ad usum. těch, kdož by v předcházejících řád­ cích chtěli hledat postranní úmysly: neobviňuji ÚRO z nějakých tendencí nepřáti;?lských učitelstvu. Vedeni úRO se přirozeně dívalo na učitele jako na zaměstnance, které je nutno zarámcovat do obrazu jednotné organisa­ ce pracujícího lidu, Ale musím vytýkat způsob, jakým se ve vedení uěitelstva uplatníli lidé, kteří nikoliv ze zlé vůle, ale z neznalosti a z naprosté neťlchoty přijmout dobře míněné rady zkušených pracovníků, zavedli uči­ telstvo do stavu, v němž dnes je. Kdyby běželo jen a jen o učitele a profesGry, jistě by nebyl napsán tento článek. Ale běží o mnohem víc, běží o pracovníky, kteří mají v ru­ kou budoucnost národa. A tu bylo třeba obnažit celou podstatu učitelstvi, onoho povolán.i nad všemi povoláními.

Chybami se každý uči Nyni je *již* zřejmé, že **se stala** velká chyba, **když se** osvědčené formy učite}ského **orga­** nisováni opustily a udělala se čára mezi- učitelem-odbo­ rářem a u telem-kultumfm pracovníkem. Sokolové a le­ gionáři udrželi své osvědčené organisační formy, a může­ me m1uvi1 o štěstí, že ie udrželi. Učitelé byli svedeni na cesty nové, přísně odborářské. Cítí svou opuštěnost, jsou nespokojeni a volají po změně. Lačni nejen po chlebu ve­ zdejším, ale f po stravě duševní. Tu jim může poskytnout taková organi nf forma, která hovf nejen jejich zaměst­ nání, ale přede'9ším onomu posvátnému jejich poslání, jež se nemohlo skončit v květnu **1945.**

*471* •

Tako;vá byla první linie kommůstické strany v osudových dobách: není rozclilu mezi obrannou **a** útočnou válkou; česlrosrovensko nemá právo připra• vovait se na obranu, neboť to není obrana, nýbrž mi­ perialisanus; Hitler a Beneš jsou **v** podstatě stejnl lupiči; bylo psáno v Písmě, že každá válka je imperia­ listická, dokud trvá kapitalismus; nevěřte, češi **se** nechtějí brárut, oni chtějí útoči!l:!

Je zřejmo, že to byly nějaké zmrzlé tóny, nějaká. nehybnost m u nebo cn.u, neschopná živě reag01Vat na novo nebývalou situaci. V sousedství zastřel obzor stin obrovitéto vraha, nejkrutějšího nepříteie Slovanů, jaký kdy žii. Tato šelma se chystala **ke** skoku. Ceský národ, na třech stranách obkroužen germánským mořem, pocítil, že se přiblížifa rozhodu­ jící epocha v tisiciletcim zá.pase mezi Cechy a Němci

* a že není dovoleno se spoléhat na millosrdenství; **že** mailé sou.sedy Říše, nad níž zav-lál hákový kříž, lidný pardon nečeká. V této rozechvěné SI:lWlci seděl ko­ munistický theoreti:k s nehybnou tváří a kreslil **sv6** kraby do pisku: to není úzkost národa, to jsou zá­ chvěvy výbojnosti; to nejsou vlastenci, skti-čení sta­ rostí; to jsou imperialističtí ničemové a válečnf štváči.

Ta:to slina nám tehdy stékala po tváři, a s touto slinou máme porovnávat své stanovisko.

Avšwk pravda, že časy se mění, nikde nepliaib1a tolik, jako když jde o českou komunistickou theorii tváří v tvář Híltlerovi. Nikde jinde se také tak ne­ osvědčilo dialektické chápání vývoje: po thesi při­ chází a,ntirt:hese. Zamrzlé tóny rozmrzly. R.1935-vůdce ruského státu Josef Stalin přija4 předsta.vitele státu francouzského, jímž byl tehdy Laval, a řekl mu, že

,,chá.pe a plně schvaluje politiku obrany, kterou Fran­ cie pJ'(lvádí, aby udržeta. sivou ozbrojenou moc **na** úrovni, nutné k její bezpečnosti". Tento výrok vnikl do českého komunistického tisku jako vichr, který mnoho zbořiil a mnoho odvál. Náhle, přes noc, byJn uznáno našimi komunisty, že také Ceskoslovansko jen „udržuje svou 01Zbrojeoou moc na úrovni, nutně k jeho bezpečnosti". Rázem dozněly řeči o připravě Ceskoslovenslm na. imperialistický výboj. Bylo uzná­ no, že Ceši se připravují jen na obra.nu, a komunisté ohlásili, že „dávají své sily k **disposici na** obranu de­ mokracie". ,,Tvorba", která ještě **nedávno** psala, **že**

„protifašistický boj nem být ospravedlněním

války", přihlásila se nyní mezi ty, kdo podporují pří­ pravy československé armády na obranu. Psala ted':

,,Komunisté n-avazují na nejlepší tradice českého ná.• roda, na brdiamou a moonou, svobodm:ou armádu ho­ s,itů, na staré tradice svobody legionáfskýeh vojsk". Tedy rychle za sebou: jednou bojovat proti Hitlen>-: vi znamenalo být imperialistou; *po* dnJ!hé bojovat proti Hitlerovi zmmenalo být hw!itou. •

•

Dneselv

Obdobná změna nastala v paměru k demokracii. Talké tu byla these a antithese. Také tu jedné půlnoci musili někteří lidé 7.ap0meno11t, co do té chvíle tvrdili. Také tu bylo náhle schválleno, co do té doby by.lo haněno.

Po celou první dobu po Hitlerově nástupu odmítali naši komunisté uznat, že existuje jakýkoli podstatný lWldil mezi demokracií (,,měšťáckou demokracií", jak říkali) a fašismem.. Obojí pokládali .za stejného pekla zp:Joze.nice. Jako tvrdili, že neni obranné války, dokud existuje kap.italismus, tak tvrdili, že není demokracie, dokud .není k iJl:ailismus poraien. O demokratickém socitWJ.ismu mlwvili jak.o o tajném spojenci fašismu. Neuznávali demokracii za st.a.v ·hodný pomoci, ani tenkrát ne, když ji už měli v .sousedství tak hrůzně konfrontovanous f8J'íismem ,,Rudé právo" psalo: *n*Tvrdíme, že nemůže být svobody pro velkou většinu lidstva tak d:louiho, dokud trvá k3i>i-talistický řá.d'1• Zádali jsme, aby komunisté, ničeho nepovolujíce se svého stanoviska., aspoň 1WI1ali, že přece je podstatný rozdíl mezi posta,vením dělníka v Ceskoslovensku, kde je politiC'ká demokracie, a postavením dělníka v hlbl.eroVBkém • Německu, kde politická demokracie byla poitiačena. Mlčeli. Jejich boj proti fašismu vy­

padal taikto: jedna rána do fašismu, dvě do politické demokracie.

Neučiníme toto stanovisko předmětem podrobněj­ ších úvalh, poněvadž brzy zase zaČ81li říkait něco ji­ ného. Roku 1935, v téže době, kdy Stalin pr-0nesl svůj pamáitný výrok vúči La valoví, sešel se v Moskvě **sjero** .komunistio'ké internacionály. K jeho zahájení uatPsala moskevská. ,,Pravda" článek, v něm.ž doporu­ ěi!la evropským komunistům, aby podporovali liberál­ **ní a** demokratické viády v boji proti fašismu. Pra­ **vilo se v** č1ámku tom, že Hitlerovo vttězstvi byk> umoměno hlav.ně r-0zštěpením levice (onou u nás taik mámou nesnášenlivostí, která i sociá.lní demokraty vydávatla za SiPřeženee fašismu, Masaryka za polo­

-fašistu, Beneše za reaJkci.onáie a o Karlu Čapkovi **se** vyslovila, že zfašisova.l českou literaturu). Proto, dovodila „Pravda", je lépe spolupracovat s demokra­ tickými vládami než mmadňoivat vítězství fašismu. Německý k-0mumsta Pieck připojil, že komUlllisté ma­ **jí** přispět na pomoc těm ma:lým evropským národům, jimž by hrozilo nebezpečí z Třetí říše; kdyby němec­ **ký** fašismus chtěl rozbit tyto země, byla by obranná národní válka jeji,ch národní buržoasie zcela spra­ vedlivá, a musili by se jí zúčast:mt také proletáři. K?ID-unisté tedy nechť bojují pro demokratické svo­ body ve všech z.emích, které zaehovávají věrnost zásadám měšťaiD.S'ké demokracie. V článku „Pravdy" **se** dokonce pravilo, že to komunisté mají činit z plné­ ho srdce. Krátce na to mluvil. Dimitrov, hrmna ber­ línského žhářského pr-0cesu: ,,Nyní mají proletářské masy volit nikoliv mezi dělnickou dikta,turou a **měštáckou** demokracii, nýbrž mezi měšťáckou demo­ **kracii a** fašismem".

Toto zapůsobilo neodolatelným vlivem na komu­ nistické theoretiky v Cechách. Památného dne 4. čer­ vence 1935 byla v „Tvorbě" slova d e m o k r a ti c - **k á** p r á v a po prvé napsána bez uvozovek. A „Tvor­ **ba"** nyní psaJa z plného srdce. Jwk bylo dopol'tlčeno:

* Ceskoslovensko, obklopené se vllech stran falllstický­ mi státy, je poslední zemi s demokratickým zřlzenlm. Hrozí nebezpečl, že fašistická vlna zaplav! poslednl ze­ mi demokracie, posledni zbytek **svobod** středoevropských

národO.. KomWlÍsté, vědomi si toho, jak mnoho znameoé každý kus práv a svobody, dáva,ji svě síly na obranu \_ demokracie. Je to nesporně nový poměr k měšťácké de­ mokracii.«

Komunistický člověk nerozhodně stá.I mezi těmi rychle se vystřídavšími protiklady, mezi touto divojí naukou, v tomto kaleidoskopu mínění: starý poměr

* + nový poměr; občmiské svobody nic neznamenají
  + přece něco znamenají; nemůže být dna; svobody
  + je dnes svoboda, která by mohla být fašismem potlačena; demokracie· je spojencem fašismu - de­ mokracie je odpůr em fašismu; nestojí za to brámt měšťáekou demokracii - stojí za to bránit měšťác• kou demokracii.

•

Po nějakou dobu „Rudé práve" *i* „Tvorba" držely nové linie, ,,nového poměru". To pro nás zname­ nalo, že děLnictvo, pa,tříci ke komunistick stra.ně, bylo zíakáno pro obranu země a občanských svobod. Měli·jsme dojem, že boj proti fašismu (ten boj, který bez ohledu na to, co o tom dříve soudil! .,Tvorba", mohl· brzy vzít na sebe formu války) obdržel nej­ solioo.ější základnu, jakou boj může mít: souhlas ce­ lého národa. Pak, znenadání, přišel nový, nesrozumi­ telný obra,t. Všechny jeho vn třni okolnosti dodnes nejsou známy. Komunisté, kteří udělali krok dopře­ **du,** učinili nyní zase přesně týž krok zpátky. Co to

bylo, dialekticky měřeno? These? Anti-these? Syn

thesa?

Když se roku 1936 komunističtí vůdcové vráitiU z Moskvy, naistalo ve straně zemětřesení. Navráitilci nemeška-li za,tratit tu politiku, již v poslední dobi: provozovala československ{l komunistieká strana a jež vedila k té spolupráci komunistů s demokraty, jakou doporučila moskevská „Pravda", Dimitrov i vůdce německých komUJDrstů Pieck. Vůdc()vé, kteří doma tuto politiiku prováděli, zmizeli v ooé propasti, do níž jsou v komunistické straně vrhány úchylky. Někteří byli vypuzeni z redakci i ze strany. Ti, kteři se chtěli udržet, mushli spáchat intelektuální hara­ kiri: s tocn pooížeností, která mimo komunistickou stranu už nikde není vyžadována, musili sami sebe obžalovat z omylu a z hlouposti; musili veřejně za­ tracovat ráno, v poledne a večer, co do té doby dělali; musřli se přimat, že niče.mu nerozumějí a všechno jen zmá.tli. S chutí vylézali na pranýř. Loni podporo­ v.a.li komunisté volbu dr. Beneše za nresidenta re­ publiky. Nymí bylo prohlášeno, že se tak stalo poli­ továníhodným nedopatřením. Psaní „Rudého práva" pro brannost československého lidu a pro obranu de­ mokracie proti fašisUckému útoku zase bylo denun­ cováno jako zločin na proletariátu. Zdálo se, že běh v kruhu je skončen a běžec zase dospěl k východisku.

1933 - 1935 - 1936 - s kt.erým koutem tohoto chaosu máme porovnáva,t sivou ltnň?

Nepravděpodobně dnes také \,ypadá, že by se naši komumsté nebyli těšili z toho, když ůeskoslo­ vensko uzavřelo podttickou smlouvu se Sovětským S'Vazem. Nicméně i to je fakt. Snad tu působila u.ra­ žená pýcha neosvědčivšÍlho s·e proroka. K0munisté dosti dlouho předpovídali, že imperia.listé se na ko­ nec dohodnou a že dr. Beneš poputuje tlo Berlí-na, aby uzavřel spolek s Hiitlere.n. Když je zklamal a

místo toho šel do Moskvy a uzavřel tam spolek se Sta:linem, nebyu.a na sloupcích komua:ůstického tisku

**,i73**

\

Dnesetv

nejdříve patl'na. žádná radost. ,,Rudé právo" o této události suše referovalo na zastrčeném. místě. ,,Tvor­ ba" psala v první chvíli: ,,Spojenectví imperialistů

. se Sověty se nejen mÚže, ale na konec musí obrátit v kooflilkt". To tedy byla věštba, že smlouva Cesko­ ovenska. s RU!Skem se·nejen mii.?.e, ale musí obrátit ve vMku Ces-koslovenska s Ruskem. Dodnes nám aoházi porooumění pro toto ostraž té politiclté vní­ Jnáiní, které prozrazuje lehkou formu stihomamu.

,,Tvorba" dále tvrdila, že smlouva CeskOtSlovensk,a. byila uzwvřena se Sovetským stáitem, ne všnk s inter-

* nia.cionálou. C<D mělo znamenat totto poselství k oosko­

slovenskému lidu, jeim smlouvu se Sověty přijal s ulehčením? Mělo tím být řečeno, že pro konnmi­ stickou stranu, terá je členem intemacionáJly, ta.to smlouv,a. neznamená nic?

Ne-l jsme se vša.k naučili myslilt v t-ěchto nám na.bízeoých termínech (tam ruský stát - zde komu­ nistioki intemM:iooála), ,,Tvorba" přeruši!la toto vy­ učovámi 9ca během jediného týd!Jle skepsi na.hradila nadšením. Za.ěala naibizet d'l". Benešovi podporu ,,so• cilalistického SQIUručenství" pro jeho spol'Ujp'ráci se Sověty.

Méme do-jem, že jsme se chovali s větší stálosti.

•

Ať jlllkýkoJi chaos do té doby prodělávada komu- nistická theorie, v krisi roku 1938 komunisté vyčisti­ li svůj itit. Zba.viih se studeně rozumářského uva.žo. vám, zda boj proti fašismu ospra,vedJlňuje nebo ne­ ospravedlňuje válku. Stanuli v prvních řadách těch, kdo doporučovali chopit se zbraně proti Hitlerovi, chtilvě sahajícímu na naše hra.ruce. Byli strženi obě­ tavou pohotovostí lidu k odporu; upřimně mávali národní vlajkO'll. Stali se jednou z hlavních sil, které by byly na podzim 1938 přivedly tento národ do boje s Německem. Patrně ukládali národu větší úkol, než jakého byl tehdy ve svém osamocení schopen. Patrně tehdy také dobře po...:;třehli přLležitost kompromitovait buriioasii a některé politické strany a využili jí bez milosrdenství. Ale i když poHtické výpočty nebyly zcela vzdái1eny jejimu uvažování, tehdy komunistická strwna se sžila s národem, tehdy položila základy k svému dnešnímu vúdcovskému postavení.

Mohlo by se zdá,t, že sami podkopáváme své po·

staivení, jestliže toto připouštíme. Mnoho polemikiJ by snad neod'O-lalo pokušení, přejlt mlčením tyto udá­ losti z rOlku 1938. Ale není důstojno něco :.:amlč01Vat. Je t.o jen trik. Jestliže stále voláme po fr·,tech, sbí­ rejme je, kde je nalézáme, a v takové *po(* Jobě, jaik je nia.lézáme. Není naším úkolem dokazova špatnosti komUJDistické strany. Jedmým úkolem, který stojí za to, je pomoci k osvětlení pravdy se všech stra.u.

Avša.k, aru tento-krát, linie nepokračovala rovd.

Přišel protektorát, přišla válka, nejdříve s Polskem. pak s Fr8lllcií a -s Anglii, v každém případě všaik válka Hitlerova proti českému národu. Nemohlo být po­ chyb, !e na ledku rozpou.tavšího se zápolení zá­ visí náš osud národní i osobní. I když nebyly podrob­ ně známy v§eohny HiUerovy úmysly, byl znám celko­ vý ponurý charalkter tohoto zjevu, bylo známo, že se objevil největší násilníik novověku, největší ne­ ná'Vistm.ílk Slova.nó. Byfo známo, že není prostředku a1Di **.tak podléhD** ani ta.k k ného, abyse ho štítil. ůeský národ si uvědomil od prvnibo dne války twto hlav,ni **pro selb.a skutečnost: at o** cokoli jiného jde

...,..

ještě v této vá.1ce, jde v ni o to, zda český národ bude dál žit nebo přestane existovat, zda tisíc let českých bojů a českého usilo,vátní neobrátí se jedinou válkou v pouhý hnůj no:vé germáJnské historie. Poc ti1Vše toto, pocítili záro,veň aktivní čeští lidé, že nemohou zůstat neěimů, že se nesluší jen se dív-a,t. Nečekali na žádné jiné datum: pro ně den zápasu na.stwl, když Hiltller vytáhl do !IWJhodujíciho boje protisvětu; snad sila českého národa je veliká, snad malá; wle musl být hozena na váhy tohoto zápasu. I šli tedy čeští lidé bojov t a umírait, šli se dát mučit; vstupovali do armád, které tehdy bojovaly proti Hitlerovi, osno­ vali spiknuti proti oktljp8lntům, vsteyovali na popra­ viště, v dlouhých řadách raději putovali do vězení a koncentmčmch táborů, než aby S'VOlili, aiby krutý místodržitel se mohl jich před světem dovolávat; há,pali. své utrpení jako argument, kterému bude rozuměno. Válka Cechů s Němci byla v plném proudu.

Tu se stlllo, že komimisté opět jednou poodstou­ pi:li stranou. Jejich datum bydo jiné. než osta:tního národa.

V ruské literatuře je paanátná polemika med Dostojevským a Tolstým o pomoc Ruska balkán­ ským Slovam:Om proti Tu.rkům. Dostoje'Vskij tvrdil, že je třeba, aby Ru.s01Vé šli bojova,t pro Srby a Bul­ ha.ry. Tolstoj tvrdiJ, že není kře.sťamské bojovat, ani když jde o Slova&0y. Dostojevskij se ptad, zela je třeba se nehybně divwt, kd Turek na.bodává na kopí hla­ vu slova.nsikého dítěte. Tolstoj odipovíd-.:cl: ano, i tehdy. Dostojevskij spaitřovaJ idealisty v ruských dobrovol­ nících, kteří spěchali **na Ba:lkán.** Tolstoj soudil, že jsou to dobrodrmi. ,-

I my máme podobnou památnost. Ceští vLa,s,tenci

vydadi do prvruho dne válllky heslo odboje. Komuniisté dali přílka.z pasivity. Ceští lidé brali na sebe mnohá neberzpečen.stvi, aiby unikli přes hranice a mohli vstou­ piit do protihltleroVSlkých armád. Komunisté instruo­ vali své lidi, aby do cizích armád nevstuporvali. Vla­ stenci se ptali: i te'hdy je třeba se dívat nehybně, když Hitler osnuje zkázu a když Frank mučí Če1Ské lidi? Komunisté ovídali: 8JDO, i tehdy. Všechny za.JJll'Zlé tóny se opět rooezvučely: tato válka ,e vál­ kou imperialistickou; není dovoleno pošpiniit se úča­ sti. Ceští lidé v odboji a v koocentračnfoh táborech se ptali: ani tehdy, když mailému českému národu jde o vše? Komunisté odpovídalli: ani tehdy. Jakou to zkoušku z nepřirozenosti UJlcládali českému národu! A jak je dobře, že v ni **neobstál!** JaJké to vyžadovali omezeni a potlačeni všech •ži,vých národních pocitu! Hiitler ti sahá na hrdlo - a ty se nehybně dívej. Pro tuto, v fudě předpooledni, komunistickou theorii, že válka, která vypukla proti Hrtlerovi v září 1939, je válkou imperialistickou, pro tuto ničím .nedoloženou domněnku, že Chamberlain, kiterý ta.k dlouho jerLdil do Německa se ponižovait před Hitlerem, alby odvrá­ til válku, a DaJadier, který před zraiky celého světa se třásl strachy, najednou se staili imperialiisticlkými h11Pi.či, pro tuto do ěnku český odboj neměl na za. čáitku ve svých řad h komUJD.isty. Ceský letec umi• ral ve vzdušné biitvě n&d LondÝlflem., aJby bylo za­ chráněno poslediní důležité míst.o v Evropě, odkud bude možno obnmrň nástUIP proti Hi,tierovi, jenž **se** chystá vyhubiit český národ. Ceský komunista dole pod ním soudil, že se tam ve vzd'UChu zmitá jeden z četných žoJdnéřd imperiailsm1L

Dnesetv

V červnu 1941 na.padl Hitler, přesvědčen po do­ savadních úspěších, že ,,s německým vojákem **mohu** se všeho odvážit", sovětské Rusko. Téhož dne, kdy mčal boj Němců proti Rusům. byl pro če&ké komu­ nisty teprve legalisován boj Cechů proti Němcům. Se všemi komunistickými stranami světa provedli

21. června v šest hodin ráno onen prudký pohyb: od strunovi.ska, že jde o válku imperialistickou, kterou je nutno ignorovait, k stanovisku, že vznikla válka za svobodu národů, kdy je třeba všechno obětovat. A opravdu, od té chvíle obětovali všechno.

S kterou tedy periodou tohoto vývoje se máme porovnávat? S rozechvěním z roku 1938? S kamen­ nou nehybností z roku 1940? Který úsek bude nám přikázáno zvolit?

Stejné potíže jsou s k-omunistickou linii i v ostat­ ních **věcech. Máme** své stan()IVÍako k německé otázce v Cechách sr()IVIlávat s nynější prudkou, nesmiřitel­ nou komUIIlistidtou praxí vůči **Němcům, nebo s ně­** kdejším prohláAAním komunistické strany, že• je pro sebeurčení německé **menšiny.** i kdyby to mělo vést 1t odtržení od republiky! ,

•

Historikové rádi pfši za sto let po tom, kdy děje byly skončeny. Tvrdí, že teprve k vychladlé látce se mohoů přiblížit s pJinou objektivuou. I když je to snad dobrá zásada historikova povolá.ní, přece lidé musejí znát prawdu o tom, co se kolem nich dijje nebo co se tepxve nedávno událo. Mnohé by nezvě­ dě1i, kdyby nad historickou pravdou byla zřízena ná­ rodní sprái.va komunistické strany.

##### dopisy

pOODiková rnd;, zaměslnanc:6 n.. **p.** Bata) a P r i c e (vyda.vatelcm odb. hnutí) pfetupky, které má Jree( Sti!páo ne svědomí: Je mu vytýkáno, fe prý nesvolával sch6ze odborové organisace\_ at byl v gumilmflch jcjim předsedou. Toto tvrzeni je nepravd.vé, protože adlůze svolávány byly a protokoly o nich znp!mval jeden z Nenil KSC. Ani jedna výtka netýká se nějakého **pte.** "tup k u v práci - a to je na věc i ne j důl e1ti tě j šl tak Josef Stěpán. předseda závodni orgnnisace nárolilllch socia­ l.l.st6 v n. p\_ Bata, mil být podle verdiktu odborové Grgan!.sace. je.

Uml je členem, přemistěn k úkolové práci. i kdyi protf němu **po**

pracovni stránce nejsou vllbec námitky.

Jsme u kořene věci. Kdyby se zástupci odborů usnesli aa vy­ loučeni Štěpána z odborového hnuti - s n a **d** by to mohlo být Jres,. **tem.** ke kterému jsou odbory oprávněny. Jbkym právem však **od·** boriířl rozhoduji o vyloženě politických a závodu se přlIDo nedotý­ kajicích celostátních problémech, jejicbl řešeni leži plně na parla· rnentu a na vládě republiky? Obyčejm Benové ROH se táži, jakým p&::ivem chce odborové hnuti trestat ÚJIDOU v prnci dobreho pracov. nllta? Po našem názoru tímto poč:nem odboráh mčf podlltatu od­ borovosti. Dopouštěji se politického útisku na svém vla.tním čle­ novi. Je to ne]smatnějši věc, které jsme zde *ve* Zlině svědky. Nebot přece posláním, ba svatým **úkolem odborového** hnuti je a musl zí•·

•let, aby naopak *své\_*členy ochrnniJo pfed jakymkollv útiskem, ,->ra. covnfm I politickým.

Nevlme, kterak věc Josefa Stěpána skonči. Slovo má nynl plll'le· **menbú** komise. Avšak my, prostí členové ROH na Zlinslru. *se* ptrune prubkého ůstfedí ORO, zda s těm to methodaml souhlasí ,a zda je ochotno poučit všechny své složky *o* Jejich kompetenci a úkolech. V odborech je zajisté třeba jiné pn'ice ne! té, která se nám tako· vjmto zp6sobem presentuje. Josef Štěpán a my ostatní s ním se pláme, proě platime pfupěvky. Snad proto, aby l!lo!ky ROH b)'ly ochotným nástrojem politického útisku? C1 snad dokonce máme u! odborový útisk? Ob.5vlime se, že přestávé jednota. Nebu. de.li jednoty, jak jsme lř. ji představovali, nastoupl boje a strach. Strach o existence, strnch pfed svobodou vlasmfho•slová' a přede­ vším strach pfed funkdonáff a všemi drfltell moci. A tu se něm ztráci smysl nňrodnl a sodálnf revoluce, ve které jsme v§!chnl těžce zápasili za osvobcnenl od strachu. Stavět socialismus **na** strachu zoamenll pseudodemokrac!l. Je na čase, aby s! to ORO a všichni od• borih zavi!as uvi!domlli. .Joseíd StěpánQ je mnoho. Zachraňte je **s** zacluinite s nimi l jednotu a č'.stotu všech ltrásuých idejí, jejím! **uositelem m•'iSI. RO!I** zilstat, nechce-li **do k** rozklaau.

Dr Gust1111 K o *z.a k, Zltn.*

•

**P. T.** redakci týdenfku Dne!elt!

**V** ěis. 28 h'Tdi p. dr.Pejbovský, **le podle** zflznamu na stavebnfm útadě města Zlína pořldili si dělníci v obvodu ZHna v letech 1935 st 193'1 pouhých 5 domkd. Pan doktor se nepřesvědčil, kolik dělnic· kýcb domků *si* bafovd postavili **v těch** letech v okolních vesrucfch

a městech. Z obvodu pěti polit. správ .doválejí vlaky a auta dělníky

**a** úfedniky do Zlina a do Bafova. A U bydli velkou většinou ve svých účeině zařízených domclch a vll ch. Jsou to ne stovky, ele

Vá!en.6 rednkcet

Ze Zlína

tislce dělnfckých domků. Na 40 km v okruhu Zltna možno v.dět vliv Bofovýcll zévodů na pcikrok v bydlenl, **v llacem** a ve výllvě Oby· vatelstva vť'.lbec, netoliko dělnictva. Ve Zllně samém a na Bafově je

D n e !! e k věnoval **mnoho** mista Zlína. Budi! mu za to dt1c! :re

**-y** tomto městě pol:tic:ký teror, či tam nenl? Vysvětleni bčekává ve­ řejnost od šetření, jež ve Zlině právě provádl zvláštní kom se par• lamentu, zprávu. o jejii objektivitě **nepochybujeme.** A Zlínsko po nf dychtivě prahne. Dokud šetřením pověřeni poalanci svoji **práci** neukonči, mchovám.e sl reservovanost. Jde nám o znárodněný prů. mysl; **o** jeho výrobn$1St a Pl' itu, abykonsumentům dodávnl levné a dobré ftvotni potreby a státu pokud moino c:o nejdříve bodně daoi.. •

Máme však povinnost zminit se **o** pfipadu. který se netýká jen Zllna, nýbrž všech členil BOH, odborového hnuti a jeho pc ni vObec. Začneme pěkně od začátku. Dotlmem ll se dosud bolavých ran, budif konstatováno, že nechceme vykopávat válei!nou sdryru, jejíž t o p ll r k o d o sud i! n I ze z e m ě. Dne 4. a 5. zMí uvefej· nil komWJl.stkk;ý tisk jednfinl vlády v **otmce tak** zv. milioniřske. Náhradní orgán závodní rady o. **p. &fa** a !OUčasně i odborově or. **1anisace n..** p. Bata - anm by zjistily miněnl osazenstva mvodll - a:aslaly panu m!n:suu dr. Dolarudtému **projevy** souhlasu s jeho Dá·

vrhem. Avšak závodní organisace čs. stnmy nár. soclal.stické v **n. p. Bata** se usoesla ve své schůzi ze dne *'l.* záři na protestním telegra­ **mu.** ve kterém byl projeven nesouhlas • telegramy mmistru Do. lanskému odeslanými. Schůze Dár. acclalist se konala ve Veikém

!ilině **a** byl ji pfltomen mhůtr 7.ahnu1-mlho obchod11 **dr. Ripka.**

:l'elegram závodní orgarusace nár. **soc. podep.!al** jeJi pfedsede ,Josef Stěpán.

**Totte** fakta. Na to byl tři týdny klid. Potom teprve byla svolána 1ehůze závodní o d b o r o v é organisace .dUči skupiny gumáren rr n. p. Bata, kde je Josef Stěpán zaměstnán. Na sch6zi této dílčí odborové org,anisace bylo rozhodnuto navrhnouti č-I e n a od b o-

**1'** *o* v é ho h n 11t r J"osefa Stěpána k suspendováal z jeho dosavad­

alho pracovnlho místa. Prý ae provin:.1 svým podp:sem proti zájmllm pracujíclch. Kdo lije ve Zlině a zná prově Josefa Stěpána, ten .vf, **le** je to obecně oblíbený, koncll!antni i!Jovi!k a hlavně dobrý. **pm.** covnfk. Budil napsáno. le jeho vlastni spolupracomfcl, takto Be­ nové komun(stldcé strany, *s* návrhem funkcionéfd odboráhkých dodnes projevuji nesouhlas. :Josef Stěpáo je i mezi n'm' obllben. Po IChózl zástupců odboru uveřejnil,:- JIÍaJ' Tep ("'.ydavatelem **Jo**

přlli.§ drahé stavebni místo. Tam se musi počitat do budoucna a reaervovat místa stavebni pro závod a ufady. Pan dr. EmJ Pej· hovlikj by prospěl firmě Bata. **n. p.,** i vefeJnosti. kdyby pořídn **se­** znam obci, kde zaměstnanci fiimy bydli a kolik domkd vlastni.

S llctou *Ma.rtin Svozit*

Po festivalu

V61ený panel

L'tujl velice, že jsem Val!emu dop·su, uv e-jněnému ve *2!1.* čfsle

»Dnešku•, špatně rozuměla. Nepostřehla jsem, že má vyjádřiti ptť­ rmlini chyb a politovánf nad tún, l!e k n m došlo. Vzbudil ve mně sp e do1em obhajoby. Protože nemám za pedagog:ck.é, • omlouvat mlndjm provinilcibn jej!ch chyby do očl cebo jím snad napovldat, čím se majf hájit, dovohla jsem st s Vašún člfulkem nesouhlasi"t.

Vysvětlujíc. proč ncmmn za radno svrhávat břlmě odpovědnosti na **pedagogy,** vo!ela jsem po výchově dobrým pflkladem *v* rodině. Na výchovu v rodině navazuje výchova školská, spolupůsobí při ni výchovné orpnlsace, jako jsou Soko skaut:ng, SCM a i Výchov• né organisace nemajl, prevda, prostredků k radikálnímu zákroku, protože jsou to organisace dobrovolné. tedy ani vojna, ani HJ. Maji však Jeden velml účinný prostředek, kterým udržuji kázeň a mrav­ ni úroveň avých členil - v y l o u č e ní. Zp1av.dla se k němu ne­ sahá. protože členstvo se prosivá samo odchodem těth, k ncvr drželi režim, pro nováčky úmyslně tvtdý. úroveň kázně fidí se podle toho, klade-I organisace v,tš'f důraz na kvalitu nebo·na množ.. stvi svých členů. Prosím, nehledejte v mých slovech úlllk na $CM. Jsem přesvědčena. že většina jeho členil jsou ukázněni mladl lidé. Ze v§ak stač! několik neodpovědných jedincll **k** tomu, eby pověst

celého svazu. jeho!! účelem je vychovávat mládež, byfa váltlě po­ škozena. (Z mé osobni zkušenosti: Působen. 5Cr,,I v čeJ:vencl r. 1945 ve škole v Dolní Braru,é u Vrchlabl Záznamy o tom se jislě ucho­ valy. do věci bylo tehdy zasvěceno I četnictvo. - Také jedna věc, která zarostla mechem zapomnl!n[.) Tulo pověst múže SCM snadl)o napravit tím, f.e se ,zbavt členi\ **k** udrfe:il jeilchž kázně bylo tfeba prostředlh1 raffikálnějfich, -než jnlcyml **SCM-** vládne.

**1'd)'l;IJ .** poc.eyt?o:v.ala **o** tom, !e v dru je charak r paěl m\j\.

*41�.*

**Dnese**

ef.e zdravý, neztrácela bych ani minutu- úvahou, jak zpllsobit, aby také chová11I jej! bylo slušné. Tedy ne svatost, nýbrž pouhé slušnost je to, k čemu chci mladé přinutit přlklodem, a to ted' hned. Přijdu

*3* mlédeli hodně do styku a ,vim, že to mo é je. Snad I Vy byste to př.pustil, kdybyste se nedomnivat, že se mnou muslte polemisovat. málc-11 sl važlt sám sebe. Jste patrně mlád, mám to neštl;stl, že palřlm do genernce rocliěll odrostlých děli. Prosím, věřte ml, že ne­ mám v úmyslu Vás ranit ani ve VaAem mládi, ani ve vagem smyslu pro právo a pravdu e nenufte mne, abych uváděla všechny důvody, je! přispěly k tomu, že Svaz mládeže nedokázal př l·n u t I t vše­ chny, aby vstoupili dobrovolně do jednotné organisace, nenu1!te mě opakovat všechny známé skutečnosti o politickém zaměřeni SCM. Je

m: lito, že strnnlcké pohtlka zasahuje ruMvě do upřimného snaženl

mladých. Věřte ml, když jsem ve svém předešlém dopise mluvila o povinnosti atarA!ch, vést mladé přlkladcm, měla jsem předevtlm politiku na mysli, a to **11ejen** vnrtřnl.

Obávám se, že lrdyby existoval spolek na ochranu zna&y TGM, měl by všechny dťlvody zakročilt. Nechci to dělat horši než to jif. je. Proslm tedy jen důtklivě: dovolávejme se sbore uvedené mačky. jen když se můžeme pochlubit ovocem, které slova jeho nesou!

*Marie* Jin d *ř í chová*

**Proč plakat'!**

Vileoo redakce!

pojištěni, než je naši. veřejnosti chápána. VAem přl!itim b!lblčk{un, plačlclm nad blahopřejným dopisem přesto přeji, aby jejich poj:stky se nevyplácely na základě úmrtl, nýbrž dožiti, třeba I s tlm r.slkem, **te** nemajke z čeho žiti, sl *o* jejich uvolněni budou muset ve smyslu zékonných nařlzenl za7.ltdatl stejně tak, jako kdyby penize měly ulo­ ženy *v* peněžním ústavě. Kdyby byly měly u poji«ovny poj!stku pensljn[ za 6!a1•é penlze a nyn[ splatnou, byly by dostaly měs1čni pensi až do 2000 Kčs v novych platidlech. Ano, kdyby; kdybychom byli Francouzi e uzavlrali ve vět.šl mite pensijní poj:Stky, mlsto po. jistek životnlch, neplakaly by naše babičky. *F:z;.*

**Titl.** redakce čosoplsu Dnešek.

•

Ve 29. čísle Vašeho časopisu je kromě nal!í poznámky k výpla­ tám pojistek také dopis zn. Ilc; věta, že »připravovaný f.nančnl zA. kon bude jistě řešit tuto bolest«, ukazuje, že pisateli nenl zn6ma existence zákona *o* likvidačnim fondu měnovém ze dne 11. srpná

t. r., který tuto bolest opravdu řeš! - a zcela v intenclch pisatele. Pojištovny tam opravdu prosadily příznivějlll zp\lsob likvidace váza­ ných t!votnlch pojistek. Kancel6ř Poji tovocf rady ptlldádll takě svllj oběžnik č. 30 ze dne 12. m. m. nn důkaz toho, že podněty, vzešlé z rozpravy, nezňstAvajl nezužitkovány.

**V f,lokonalé** úctě *PojUtovací rada.*

generálni tajemník.

•

**V** člale **29.** Vašeho časopisu sice již proh1éšen[ Poj!Movacl **rady,** doufám, definitivně otřelo slzy, které, jak jsem dopisy sledo. val, byly někdy tak trochukrokodill«. Nemusun jé je tedy oti• ratl. Proč se však vraclm **k** věci, je řada nesprávnosti v dopisu **p.** Ite. Svým výkladem s.ce bud! zd{m[ odbomika, ale svými dťlvody může zkřlv t pohled na merlto .věci. To, co plše o výplatě pojistek. byio kdysi pravdou. AnoJ• pí·ed vydánlin zákona 141/47 o likvidai!l­ nlm fondu měnovém. Jlz 1. z6řl přinesly S v ob od n é n o v in y

č!ánek z pera odborného spisovatele V. Režného článek, ve kterém týž Informoval veřejnost velmi popul6rnlm způsobem *o* dOBahq

§ 7. citovaného zAkona. To, ie jiné, najmě politické časopisy, **al·** faktťl pflnMcjlclch ustanoveni **aékone** neviímly, svědči o tom, jak tento tisk chápe slwbu svému ětenářstvu. On v prvé řadě by byl povol6n, aby informoval veřejnost, oebof on nemusí, tak jako **po­** jillfovny-národnl podniky .žádati úřady o povoleni paplru na tisk ln• formačnlch letáčlru. **A** přece Vám posllmn již v záři vydaný letáček Pražské poj!šfovny·nár. podniku, v něm! tato mejitele stacych poJ!s· tEk informuje o lom, co přlnášl pojilltěncťlm zákon o llkv!dačntm fondu měnovém. Pf.kládám Vám tento ietáček a cituji z něho:

Otázku Va!iicb nárokťl z Vaěich žlvotnlch pajjstek byla pfl­

:miv6 vyřlzena! - Podle dekretu presidenta republiky 91/45 o obnoveni čs. měny ručily a! dosud poj:Movny u ž!vo'tnlch po. jlstek, uzavřených před měnovou reformou, v takovém poměru steré a nové měny, v jakém byly placeny prémie ve starých a nových platidlech. - Jestliže na ptlklad byly na pojistku pro přlpad dožiti a ůmrti, sjednanou na dobu 20 let ve výši 100.000 K.čs, zaplaceny 4 prémie ve staré měně a jedna prémie .v mčně nové, vyplácelo se při ůmrtl 80.000 Kčs (t. j. čtyfl pěbny pojistn6 sumy) na vázaRý účet a **20.000** Jqs (t. j. pětina pojistné sumy) v nové měně. - Ustanovenlm § 7 odst. 1 zékone 141/47 o llk­ vldačnim fondu měnovém dosáhlo vtak nynl • životnf pojištěni velkéhQ úspěchu: tento z6kon umožňuje pojlMovnrun vypl6ceU v nových platidlech ceiou pojistnou sumu až na Mstku, rovnajlcl se soupisové hodnotě k 31. Xll. 1945, uvedené na př!hláškéch pojistek. - Jak se změnilo ručenl v hořejllim přlpadě? - Sou· pisová hodnota takové pojistky po zaplaceni 4 ročnlch prémii ve staré měně obnáAI 9200 K. Při úmrtl vyplatl nyn[ poji!lfovna 90.800 Kčs v nové ml'!ně a pouze **9200 K** na v6zaný účet.

Z toho plyne, že tam, kde pojistka plnila výhradně funkci kryti úmrtního rls'ka, vypl6cl se J;'řevážně novým' platidly. Neprotl tomu dožité pojistky ncsplniiy avojl pojistnou funkci a je jee spravedlivé vůči ostatnlm stH1dalům, že takováto pojistka povaluje za pouhý vklad, a nakládá se s of stejně co do jejlho uvolňov6nl jako se vkladem. Tlm, že jest jej! poměrn6 část placená ve staré měně za· drleno na Yézaném účtě, je jenom spravedlivé. Vždyt ti největšl spekulant!, kteřl ukládali nehodnotné protektorátnl perilze do po. jtstek, pochodili dobI·e, nebof vlof.lMI do pojistky na př. **67.000 K,** obdržel pojistku na :!O let na **100.000 K** a při tom mu byla **pf!** sou• p!su majetku vzata v úvehu souplsov6 hodnota pouhých **45.000 K.** Kdyby sl byJ peníze nechal doma nebp v záložně, bylo by jeho jměnl o **22.000 K** vyllšl a m1.1sel by z tohoto obnosu zaplat!tl dávku a majetku.

se

Pan Ite vytýl<á nespravedlivě pojillfovntlm to, že neinformuj[ veřejnost. Ony tak podle svých omezených a omezovaných možnosti ěinl. Ovšem že nemohou všem pojfětěncňm zaslati leták Ihned zvláštnl politou, nebof pojišfovny I jako.-anebo právě jako nérodni podn'ky musl šetřit a posÍlej[ lettlčky se složenkami k platbě prémii na staré pojistky.

Pan Jte poněkud pfehónf, když tvrdl, že v nonnálnfch dob6ch umiralo přes polovici pojištěncň a rntl za to, te je poměr nynl )cltě horší. Toto tvrzeni je hodně přehnané, <Ilky Bohu, nebot by to **zoo.** menalo, f.e né nérod by v několika desetlletlch vymfei. To je tvrzeni nesvědomitých zástupců pojlšfoven, kteřl nedovedou zfská­ vetl poj! těn[ jinak, než strašenfm pflštlch vdov smrti manželň. Tedy pravdu sl mluvme a dobf[ spolu buďme.

Buď jak buď, ze všeho je zf'ejmo, *te* naši zákonodárci jsou na "'ětAi výši nelil naše veřejnost\_ nebof ,lépe chápou poelénf f.ivotnfho

*416*

**(Pro** lnformao čtenéřool přlnášlme text zmíněného oběžnlku):

P. T. poj!Afovném ntlrodnfm podnikům! Oběžník č. 30/47

Na stránkách časopisu' DNESEK problh6 diskuse o vázaných žl· votnlch pojistkách, zejména *o* zpňsobu llkv:dece části (nebo I celé) pojlStné sumy na vázané účty. Proti steskům a nllilrum se zpra· vldla vzápětl objev! hlas, který platnou praxi vysvětli, opfe o Platně zákony -atdL Zd6 se, že čtenáři zminěného časopisu jsou již infor­ mov(ml, le poj!l!fovny si jinek počínati nemohou a že P{O ně roste I porozuměnl. **Avšak** 1 ty nejstřízlivějA:Ihlasy kritisujl užlv6J\I frázi v dopisech **a** tiskopisech pojíšfoven, 2ejmélla oněch, jef. nevystlh11j[ dobu, často působí !Fonicky a nezřidka jsou vlestnim pramenem stít­ **nosti.** Citujeme zévěr poslednlho hlasu 04. čísla DNESKU:

>Vime velmi dobře, že pojlšfovny se musf fld!t předpisy **a** zllkony. Doufáme též pevně, že to jinak nešlo a jsme ochotni své republice přinésti urč:té oběti. Však Já sám jsem si v letech 1938/39 nejednou tikal: Dočkáš-li ee nového vzkřllíení státu, ne­ žtldej si od osudu už nic jiného. **A** tákových n6s jistě bylo mno­ ho. Vždyf se pojlštuje pfev6žnou většinou jen inteligence. Omlou­ váme tedy a nev!nlme pojišťovny. Jen bych s I do v o1 I I

m n I o u rad u: Nesypte na polouZávtenou r6nu sili. Stípe to. Nai>i e pojištěnci prostě fakt skončen[ pojlstné doby a uveďte s polltováním, ne s radosti, f.e vázáni zákonnými předpisy, ne­ m0žetc, bohuiel, platHi hotovými e jste nucenJ vyplác1..>t poj'.&tku jen jako vázaný vklad. Občan to pochopi, uzné Vašt litost nad faktem, který jste nezavlnili, a zahromuje-li, pak určitě na ji· nou světovou•stranu. Jaroslav Hubálek.«

Soudlme, že tento hlas by mět být slylen i v llkvldačnlch odděleních pojlě!oven, nebof je to hlas přátelský.

*PojiJtovacl* ***rada.***

**Jaký byl Prager Taghlatťl**

V6žený pane šéfredaktore,

v č. 29 Dnešku pod záhlavim »Dva zbiti novlnáfl« pan Rudoil Kolát krltisuje mezi jiným časop:s Pr a g e r Ta g b 1 a t t a vln! jej, **J.e**

* existence tohoto německy šovinistického listu donutila rcpubhku k vydávllnf dalšího německého Jistu P r a g e r Pr c s s e, jehož úlo­ hou bylo oslabovat vl!v **Prager** Tegblattu•.

Spolupracovnici tohoto listu se nynl ovšem nemohou soml hájit, poněvadž vě-tšlnou zahynull v nacistických plynových komorách.

Pokud vlm, byt P r **a g** e r Ta g b1a t t předevillm listem všeho

!idovstva, jehož zájmy důstojně hájil, a pak teprve listem nčmec­ kým. Udržoval své vlastni dop:Sovatele téměř ve všech hlavnlcb městech Evrop:, i v zámořl a patřil k nejlépe informovaným časo. p:sfun v CSR. Jeho hospodářské stati byly evropské úrovně a - nemýlim.11se - byl právě z toho dťlvodu zakupov6n• ze služebniho paušálu českými školami obchodnlml. **K** 50letému jubileu preSident Masaryk zaslal listu vlastnoručnf blahopřáni, v němž vyslovil, že tento Hst patři k nejlepš!m časopis0m republiky. Po nastoleni H"tle· ra v Německu zaujal Prager Tagbiatt ostrý postoj k jeho režimu, který potiral ducheplnýml úvodniky a kompromituj[clml zprávami o nacistech v Němer.ku. Politicky zaujlmal list loytllnf postoj k CSR, zastával se loyálni spolupráce německé menšiny s českou větš'nou a odsuzoval nesmif!1elné stanovisko henleinovských Němců. Po oku• paci CSR byl -časopis zastaven a jeho spoiupracovnlcl - pokud ne. utekl! do cl2Jny - byli vrženi do koncentrečnlch téborň.

Německy psaný llst ministerstva zahran'čl **Pr.a g** e r Pres se vznikl, pokud vlm, jako protiváha proti pražskému německému **Atva** věrnu listu B o h e m I a, hlavnlmu orgánu ultraněmc-6 **v CSR,** jeho! úkolem bylo ostouzeni nás v cizině. •

T ž nevfm, zdali pan Rud. Kolář P **r a** I e r 'l' **e g b** 1 a t t vóbec

DěJtdy i!etl

Vám oddanj **V. *P.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **K u·L T U R N I ZPRAVODAJ** | |  |

*L,adialav st 6 h,1 ťk :* I **O.lázkv nejsou n.ikdv nediskreJni. Necliskretní bývají**r nou, kdy vedl velkou Britan­

**Ze** *sbirky vermt,,Malio***u 4" fen odpovědi.** *OSKAR* WILDE nii, kdy byl nejneb zpečnějllim

\_ \_ odpttrcem HiUerovym a kdy

**'l'B.EBO SKA**

:o1Ut *kašny na náměati*

*.ohváZi té rytmy* B1njmi -

*noc atfemchou v křehké pěati, 'kdyt krá&* podloubfmi

J>od *Zunou svého čela* rákosim *ovivanou* - *mi-mdoat zkamenělá*

*l)ortálem* s *rllží planou.*

*Stříbrným jasem* wm

*fl.Bbeaa hlaau Tvi§ho.*

**:V** *hladinách rozčeřiti*

*Je vánkem nech, má mlho,*

***rackové*** *Tvoje jméno do modra, křídly* ***plM, 1i8tfm*** jo *vysloveno,* ***kdyt*** *ústa vln ae ztiff,*

***;v*** *soumraku zazní .mivll t>uškvorce tesknou řeči,*

* *brá.zll llýchne mMeZfvll,*

**1/Ófli** *Z ros 8Bfl08ec!í,*

*chviíje se alejemi*

*Jak mlhy* rn'ka *bflá* ..•

*Illa krása touto* zem(.

*fl'ady 86 zastavila.*

byl nejosvědčeněj§im přitelem nakJadatel Pokorný **a** sochat ty. Tuto dobu, i všechno, co l našbn. Dnes je doba válečná Racek, objemný vťldce jejich po n1 následovalo, máme i..Atě již dobou historickou. Ale klubu „The foot", čili Noha. Z v§ichni v živé paměti. Ovilem Churchillovy válečné projevy těchto výlet-O., či bezručov- byla fada věci, která nám v zfistnnou zapsány v dějinách ských „výplazfi", prozradil té době unikala. Clověk ve nejen Evropy, ale celého svě­ Trávnlčelt několik rozko§ných vězeni, nebo u továrniho :1tro- ta pismem, které nikdy neze­ podrobnosti, které nám velké- je, či v nucených pracovnich slábne. Proto každý z nás rád ho b!Bnfk:a pi'ibllžily k srdcim kolonách nemá možnosti zved- sáhne po dvou bllých knihách také jako velikého člověka, nout často hlavu. Nemá. mot- kter6 vyšly v nakladatelství třeba s někollka slabttetkami no&ti sledovat, co se děje ně- Fr. Bor o v é ho. Knihy se a zálibami. .Je tu několik drob- kde za mřížemi, nebo dokonce jmenuji: ,.Do boje" a „Neli­ ných kapitolek o Beskydách za hranicemi, za motem, na tostný zápas". .Jsou počátkem (dfive psával i Bezruč Bezky- druhém konci světa. Mnoho cyklu šesti dllti a zachycuji dy, nyni uživá té! tvaru Bes- bylo věci, které nám unikly. bohatou historii nejdramatič­ kydy), o tom, jak rád turistu- Vracíme se **k** nim nyni a hu- těj§l minulosti našeho světa. je, posedi s přáteli, pohovoti deme se vracet ještě čast ji Pzn.'Ill dll ,,Do boje" (brož. 120 i celé hodiny promlči, jak peč- v budoucnosti. ffiedáme sou- Kčs, váz. 155 Kčs) zachycuje livě koriguje své věci i druhé, vislosti, snažíme se najít ptt- Churchillovy projevy dávno jaký je bystrý filolog, až ně- činy a kořeny jistých události. před válkou. Churchill je pro­ kdy zatopil svými námitkami Winston Churchill je muž, nesl jako poslanec konser"a• i uníversitn1 autoritě, že měla jehoi jméno zná každý člověk tivnl strany Velké Britannie. co dělat, aby uhájila svou gra- v Ůcskoslovensku. Dnes jsou Sbirku těchto projew upravil matikálnf thesi proti názoru lidé, ktefi s nim nesouhlas[, Churchillt'.tv syn Randolph. Z básnlkovu. Tak na několika kteft ho kritisujl. Ale nic ne- angliJ:tiny ji ptelofil velmi é1s­ stránkách dokreslil Trávruček mttže zmenšit jeho nejslavněj- tě dr. Leo Braun a úvodem

,.lidskou tvář našeho národnl- Ill !ivotn1 údobl, dobu váleč- ope.ttil dr. .J. Kolářlk.

nhfolcua muěplfclem"npěrovátžyi,akdcoti,sii jbaákso- ­

velkého člověka. drld *Jaromfr Mat* o *u§ e k :* ty, vedla k zavedeni pony

* + ex pr es s u, spěllné dopravě

Skladatel .Jan Mak 1 **a k** i e- **STAVBA PRVNI** jezdeckými koňmi, kdy jezdec **wi**cz, ředitel Varšavské fil- **OHURCIDLLOVY VALECNf: TRANSKONTINENTALNI** jako štafeta několikrát během harmonie složil čtyři pisně **s PROJEVY DRABY V USA** své J1zdy měnil na zvlá.štnich doprovod 'klavlru na slova stanicich stále čerstvé koně•

.Ladislava Steh1 i k a ze abir- Na jate přištiho roku bude- Slavnou kapitolou, nejen -ye službě bylo ne e na80 ky básni ,,Madona". Pisně me oslavovat tteti výročí u- amerického dopravnictvi, ale JezdcO. a 500 rychly h koni. budou po prvé provedeny :::pě- končeni druhé světové vállcy, i celých amerických dějin, je Byla to služba ve 1 nebez­ vačkou Reissigovou v Praze. která nás, a n jen nás, ale ce- stavba prvni transkontinenUil- pečná. Poslové, ktefi své ces­ Později má. je tato zpěvačka lý svět tak drsně poznamena- ni dráhy, která měla po prvé ty konn.11 pouze s poštov1ú provést také ve Varšavě, kde la. Doba posledních dvou let spojit atlantické pobteži s ti- bra.Anou, s nožem a \_revolve­ vystoupf v nejkratllf dolM!. ji! v mnohém přikryla vzpo- chomořským a definitivně rem, bývali asto prepadá.nJ mlnku na bolest, utrpeni a po- otevflt Daleký Západ nájez<lu Indiány, čihaj1cfmi, aby je o­

------------- ni!eni těch sedmi pohnut}ch civilisace. v té dolM! vedla drá- loupfů. Pony expressem se **NOV KNIHY** let. Bohužel, je to škoda, že ha z východu až do st. .Joseph zmlněná trať urazila za 10 lidstvo tak brzy zapominá i ve státu Missouri, zatím co dni. Podkladem všech těchto

**BEZRUC A o BEZRUCOVI** když je to přirozený stav, bez zbytek cesty k tichomořskému doprsvnlch sp\_ojtt stfedozápa­ něhož by nebylo života. Sku- pobřeží závisel zcela na silc a dus tichomorským pobfe!lm

*Roztomilá bezrutovská 1mii-* tečnost dnes vypadá opět zce- rychlosti zvlřat. Roku 1860 byla proslulá Or e g On s k á ***ka*** vyllla k osmdesátinám bás- la jinak, než před osnů, nebo bylo tu na trati Kearney (Ne-c e 8t (Oregon Trail), pflro­ rúkovým u Bor o v ý c h z pé- aspoň před dvěma lety. Spo- braska) - .Julesburg (Colora- zená, lidmi nena"!1'hovaná i,tez­ **ra** profesora brněnské Masa- jenci, ktefi vyhráli válku a do) napočitáno za 24 hodiny ka, vytvořená přirodou. Ta se rykovy university Dr Frant. zničili jednoho z nejnebezpre- **888** nákladnich voztt tatených nyni stala i základem prozá­

*!l*r*'* á vn I č k a: *Lidská tvář* nějl!lch útočniktt světových dě- 10.000 voly; jistá dopravnl padni větev t:i:anskontinentlilni

*Petr<J Bezruče* {str. Sl za 15 jin, nejsou již tak svorni. Jsou společnost vlastnila 75.000 taž- železnice. Počmá se budovat **Kčs).** Mnozf se ještě pamatuji mezi nhni rozpory a existuje ných volťJ.. O rok později bylav roce 18 4 jako velký sta­ na učené hádky, které na nedO.věra. My větime, že je to vybudována d o s t .a v n [ k 0• vebni podnik společnosti Un I­

stránkách starých „Lidovek" stav dočasný, ne trvalý. Ne- v á 11ni e Bena Holladay-e On Pac i f i c R a i 1r O ad. před časem urputně sváděli boť svět potřebuje klid a mfr, mezi St. .Joseph (Mo.) a Sa- Práce-jsou prováděny za znač­ universitn1 profesor s blisnl- aby opět nastal blahobyt. crameµtem (Calif.) přes vo- nt\_ch nesnázi, jak t rennlch, kem o správnosti tvaro jisteb- V těchto dobách je pfiroze- jenské pevntistky Fort Kear- pn přechodu Skallstych hor,

ský či jistebnický, pardubský né, že lidstvo se zajlmá vice ney, Fort Laramie, Fort Brid- k l,ezpečnostnic . Útoky In­ **Ci** pardubický. Bezruč úporně o aktwilni bolesti a nerado se ger, mormonské Salt Lake Cl- d1ántt J!rotl pracnJlclm četám, Eastává. podnes, ptes všechny vrac( zpět. Minulost nebyla ty, Carson City **a** Placerville, ?58-'11ělym staniclma vlakl':m, námitky filologii,\_ tvary krat- rťlžová, nač se tedy k ni vra- na trati dlouhé 3058 kilomelrO. JSOU na dennim pořádku. Děl­ Ill **a** své názory hájfval často cet? A pfece je třeba se vra- Linie měla v majetku celkem i.Ilci pracujis puškami na do­ velmi přesvědčivě talcé na pfá.- cet, chceme-li najit .-:estu asi 100 dostavniktt s 2700 ko- sah ruky,o jejich bezpeč11011t tel. výletech malé brněnské vpřed. Nejdramatičtější minu- ni a muly. Cesta trvala 18 se starajf. vojáci, rozloženi v družiny ptá.tel, mezi nimiž ,:ie- lost Evropy začiná vlastně v dni. Nutnost zvětšit dopravnl .osnů vojenských staniclc-h. chyběl profesor Trávniček, roce 1938, tedy před deviti **le-** rychlost, zvláště lfstovn1 poě- Kmeny Pawneett, Siowďl,

Tyto projevy jsou nejzáva!- nepHtomnostl Churchflova **sy- N0\71!: FRl\NCOUZSKft te pérll allemand)** jejfm! nějAi, zvláAtě" pro náš národ, na. Projevy zachycuji dobu od **KNIHY** autorem je Joseph da 1 met-

**'1** °

nebot: britský politik v nich 12. listopadu do 30. prosince **8výea k. h' to** ik G t **e a** které sleduje dobu od ostte kritisuje mnichovskou 1941, tedy dobu pro Velkou **gue d Y** ;: r d 1 V!!rsailleské smlouvy do ně­ dohodu, stavi se do oposice Britannii nejkritičtějM. V těch **azkye :in** L vyFa P mecké kapitulace v poslednl

4 8

(jako často za IM!ho bohatého letech Hitler triumfoval a byl de lv'Eur a(•L. »ba ..ormai on válce. K i

:M ta) ti 1 tni straně .,.... vým ope« i rairie un ver- , • •

vo pro v as\_ a Jun s vitězstvim. Zde na- selle de France), které obsáh- **Antoine de Saint-Exupéry,**

vládě, Chl:ll'chill nikdy neuznal cházime řadu podrobnosti z ne vcelku 6 azků. V tě hto romanopisec a bojovník který

Mnichov, byl přesvědčen, že měsicf!, plných napěti a oče- prvnicb svazsych •

tim nebyl zachrruiěn mir, ale kávruii. Dramatická historie no O feckýchcai

f

ě• tové války, zanechal po sobě

ej;

á padl na samém sklonk svě­

!e je to vlastně zaMtek va.I- se rozviji skoro dobrodrulně a jinách s • v rukopise větší posmrtné di- ky. Churchill vytýkl\ britské lidé, ktefi tuto posledni vl\lku , • , lo, které je filosofickým kre- vládě, že se na tuto blillci a nezalili, budou čist tyto proje- U **Flammariona** vyšlo po- dem jeho života. Vydruif této neodvratnou va.Iku nepfipravi- vy jako nejnapinavějAi četbu. tn cg1°t francouzského poslední práce Exupéryho se

la **a** ncpfipravuje. Lituje, !e Mnozi historikově v ni najdou 18. 0 a c ava Au b r Yh O očekává s napětlm. - Henri

CeskoslovCBSko bylo obětová- řadu dokumentf! pro své kro-»:iStair de Frarlce«, napsa- Ca st i 11o u, autor románu no a varuje před dalěimi niky a pro vystiženi atmosfé-n za O pace. »Orteno«, který bude zfilmo­ ústupky. Toto údobi je také z ry, v niž tehdy žila Evropa. **Kn y o umění.** Foslednf ván, vydal v nakladatelství nejslavnějAlch údobl Churchil- Kniha vrcholi vpádem Hitlera dobou vyšlo velmi mnoho La Jeune Parque knihu povi­ lova života. Stal se vlastně do Sovětského svazu, i útokem knih Ou ěni, hlavně o maliř- dek »Le Fleuve mort« (Mrtvé prvním prorokem Hitlerova J'aponcf! na Pearl Harbour. stvi. Z mch zaznamenáváme řeka). - Autor zajímavého fantastického vzestupu. Za Churchill slibuje „krev, pot a alespoň některé: »Pa n fl r a- románu 1>Apprenti« Raymond války se stal Churchill nejdfl- slzy" britskému národu. J'em a des r ts 1 9 4 6«, vy lo G u ér in vydává v naklada­ ve prvninl lordem admirality, stfízlivějAi, než kdy před tim.u Somo yiho\_a podává p e- telstvf Scorplon svůj druhý později předsedou vlády. Pro- A přece je již jasné, že uroti hledneJn!)vě šlch uměleckých román »La main passe«. - jev stihá projev, na některé mocnostem zla se formujesměrů. Dilo Je bohaté a re- V . Seghersově nakladatelstvi se pamatujeme, jiné jsme sly- obrovská armáda. Na západěprod\_ukce\_ < 00) a dobre po- vyJde essay o Beaudelalrovi

2

šeli ve výtahu, jiné, mnohé, a na východě se.připravuje od-slouží\_laikům \_iodbornf m. »Beaudelaire ou l'expérience

neznáme. Churchill komenttlje por a útok. Kdy začne? Kdy ';I'echmce a es etice malfrstvl du gouf!re«, jehož autorem **je** válku velmi stfizllvě, pravdi- se karta obráti? Jevěnov no dllo Fr. F s c a Benjamin F o n d a n e, **a** věa věcně. Neni v jeho proje- Kdo chce znát dějiny po- •La p e in ture- q u est Mag n Y ho essay o amerlc­ vech přehnaného optimismu,sledni světově vl\lky, kdo chce- c e q u e c' est?«(Ed. Por- kém románu. - V naklada­ spiš vidí uda.Iost černěji nca vidět trochu podrobněji do tlat tes de France.) telstvf Oliven vyjde filosofie­ bymusel. Ale vi, že jen tak a skutečnosti, má zde velkou **Camus poctěn Cenou kriti-** ký essay »Culottescourtes **et** mubritskýnárod uvěfia jen pfiležitost k doplněni svých **ků.** Cena kritiků (Prix desphflosophie«, jejž napsali

tak dokáže pracovat a bojovat vědomosti. Neni to jenom his- Critiques) byla letos udělena DeI br a y a S é vore, **s** s nejvyAAimúsilim. **v** těchto torie války, je to také cha- Albertu Camusovi za jeho ro- předmluvou Jules Romainse. projevech je i projev k naae- rakteristika Churchilla jako mán»Mor« < LaPes e)•.Albert1 ­

munárodu. Bylo to při drn- vélečného vfldce Velké Britan- Camus jetřiatřicetiletý n«;>vi• **KNIHY REDAKOI DOAL1!J**

hém výročl Mnichova. nie, je to vAak i dokument, náf, dramatik a romanoJ;?tsec

Druhá kniha „N e 1 i to s t- který nad všechny opačné pro- alžírského imvodu, ktery se Mary Ro11 a n do v l\:

n ý zápas" (brož. 90 Kčs) jevy dokazuje, že spojenectvi vyznamenal ve couzském samělý poutnik. Přeložila Jar. je přeložena neméně pei!livě mezi velkými i malými národypodzemním hnuti, Je mtorem mlla Štenglová. Obálku a ryti. dr. J. Koláfikem a vedtina mťlže a musl trvat i v mlrn. fnáméddivadelní "fali - nuprovedla akad. mallř. Toyen. upravovatelem Ch. Eadem, Jiři Hrbas :\h vou e a . • isyi v Vydalo naklad. R. SchUtz, str.

ě

který se ujal této funkce zal Pfelillt!no z *Ndrodnlho osvobo,onl.* muy prsit"e1i·«a, a" oaputiosrnemmroecmáe- 298, cena 57 Kčs, vi\z. 77 Kčs.

Arapahf!, dálepak na západ dráha a pak pfi ni vznikala nu »Cizinec«. K. i. Doc. dr. Frant. RoubI k I IndiánťlVranich, Cernonohých, města; o jejich poloze rozho- **Sebrané spisy l,éona Bloyc** Přehled českých dějln. Obálku BannocksO., Hadf!a Šoftónf!, se dovaly stavebni podminky že- s úvodni studii Stanisláva Fu-navrhlakad.malff Václav PIii•

bráni krvavěproti vpádu„oce- Ieznii!ni trati. meta obsáhnou na padesát tsetk. Vydalo nakladatel. Orbis.

lového oře" do svých sidlišť. Po dri\ze, která již byla vy- svazkťl. Právě vyšel druhý ran 242, cena bro!. 80 Kčs,

Jindy jsou vlaky zastaveny na budována, se zásobuji ptedsu- svazek »Le mendiant ingrat«vňz. lOO Kčs.

trati na dlouhou dobu, než se nutě pracovní osady další.in (Nevděčný žebrák) v nakla- Frank Tetaue r: **Krvav4** pfes koleje pfevall veliké stá- stavcbnim materia.Iem, náči- datelstvf L.*V-* F. K. i. fuga. Pro Literární klub Máj do bisonf!. Lokomotivy, které nim a potravinami. mavni **Básně, essaye.** Bésnfk Pierre vydalo Nakl. dr,užstvo Máje, jsou slavné a jsou pojmenová- masitou potravu poskytuje E mm a nu e 1, zvolený nedáv- Obálka Jar. šváb. Stran 188, ny vlastninli jmény, maji pted só.m kraj **v** nesi!etných, milio- no . místopředsedou. Comité Stanislav Lo 1e k: **Loveckf** sebou silné hrabáky, jimiž od- ny hlav čitajicích stádech bi- National des Ecrivams, vydal **deník.** Kresby a fotografie st. hazuji nastraženě překážky a sonf!. Ve službách společnosti nevou sbírku básni »Chan- Lolek. Nakladatel Společenské zvět, která za noci zmateně U n i on P a c i f t c je rolm sons du Dé \_a coudre«. - Li- knihtiskárna v Zébřehu. Stran prchá po kolejích v kuželi je- 1863 plukovnik W. F. Cody, terárnf kritik André R o u s- 167, brož. 128 Kčs.

jich lamp. Doi!asná sldla pra- lépe známý pod jménem Buf-s 6a u x shrnul celou řadu L NO v á k· **Pá mf** cujicich et se stávajl náhlý- falo Bill, který za 500 dolaro svých nejlepši h kritický h **uek:** Vydalo· ***N: o*** J: žstv; i středisky dosavadni divo- měsičně lovi pro pracujicf č!án doi!1y »Portrait Máje. Stran 252, brož. 99 Kčs, čmy, misty bez zákona, kde dělniky bisony. Počítá se, že l ttérair s ch01s1s« (Vybrane váz. 134 Kčs.

plati rychlejší výstřel nebo jich svou proslulou ručniciterárm portréty), k. ter\_á vy- Al • • B t d. al dřlvějšl máchnuti nožem Lucrezia Borgia zasttem pfcs Jde **v** nakladatelstv1 Skira. - 01sius e r ran • **K** -

Vládnou zde na.Ievny

a 4000 kusťl. V nakladatelství Minuit vyšlapa noci. Z francouzštiny pře-

118

l o on s", karty, kostky a tan- Slavně dilo transkontinen- an ologie nejlet>š chfrancouz- ložil J·Aeyduk. ď J'pograi člrny. Pfichi\zejisem zlatoko- tálni železnice americké bylo ských textťl, vzniklých v le- uprav • ero. Vy Jan , pové, lovci kožišin, potulnl dokončeno 10. května roku tech . 1939-1945, s ná vem Pojer, Brno. Stran 191, 150 Kčs. kramáři; soustřeďuje se sem 1869. Toho dne se východiú a »Patrie- Textes fran9a.s de Norman Da I e: **Nebezpečnf** obchodováni z ělrokého okoli. západni větev trati pfibližily 1939 1945•· Autory jso Jean **poklad.** Román pro chlapce. Skladiště zboll při nálevnách v městě Promontory v Utabu P a u 1h a n a Dominique Z angl. orig. Dangerous trea­

a

jsou misty, kde se dostane vše- na délku jedné kolejnice. Pfi- *::rr* - hBfJnfk M sure přeložil Jos. Schwarz.

chno - od tabáku a! po me- jel president Grant proslulý la - h Y I rzpom bá Obálka a obrázky Jos. Bidlo.

chanické piano. generál z obi!anské l\lky aby P: e c J'voub e k nat . s-Nakl. Práce. Stran 117, hro!.

Některá z doi!tl.Bných sfdel se zúčastnil této význ é hn a 1 axeálkacoak, erytzča-. 70 Kčs, váz. 95 Kčs.

dál ynu za v y v oncen ra - osti.. Když byla za zbýva- nim táboře v Drancy, v knize

jsou ur ena za pfišti železnii!- *?*

Anna S e d 1m a y e rov A:

nt sta 1ce. Tu pak pfise<laji JlcioleJnici položena kolejni- »Demler visage de Max Ja- **Kačenka.** Obrázky Aleny La­ jednotlivé domky v rychlejěim ce střibrná a ta pak zatlučena cob« (Poslední tvář M J) \_ dové. Vydalo nakl. Práce. sledu a po obou stranách ko- hřebem ze zlata, bylo D eké- nakladatelství Faulac•. \_· Na- Stran 174, brož. 95 Kčs, váz.

°

leji se rozrostá osada, pak ho Zó.padu dobyto. Spojily se kladatelstvl Corréa přetisklo 12 Kčs.

městei!ko a město. Odtud při- dva bfehy k mtinentu, a ame- Bu e n z Od o v essay O hu- Olga Srb o v á: **Co nebylo** značný zjev amPTických vJa- rický život Jako by se rozjel debním zjevu Franze Sebu- **v třfdnf knize.** (Román.) Obál­ k6, jezdicich s\:i'edem, mnohdy větAi rychlosti. berta. - Vfc než tisíciletou ka a kresby I. Jiřincová. Graf. po ullcich, města. Neboť po- *Výňatek* z *dl/a •Spo/ond sldty* ame• německou útočnost přibiji no upravil Frant. **Mallek.** Nakl. stup zde byl opačný než v rlckfl•, /ehot, *•elltov<!* vyddn/ *bylo* pranýř kniha »Evrop:i a ně- Práce Stran 120 brož. 90 Kčs, m......n.... .& "'-T„,1,1,M....... n&' ,nf-nu.Ale. "rd"' *aahdtcn2 ?\_ kladaleletvlm* ft'I.Onlr.& noho.'7no {. IT!F.nrnnP et váz. i20 Kčs. '