•

**ROONIK IL V PRAZE 4. PROSINCE 1947 OENA Kčs S.50**

##### Platíme své vládce **Bl**

Oč jde **Dr FRANTIŠEK KAFKA**

Běda, intervence *I* **BOHUMIL BfLEK**

Muž z lidu před soudem **MICHAL MARES**

Stanné právo nad textilem? **FRANTIŠEK UČI**

Dopis Stalinovi **Dr LEO SZILARD**

##### -Politika a hospodářství

**Rozhlasová mravouka** - **Páměf** - **Zeny a politika** - **.Jsou ještě soudcové v té-to**

**zemi** - **Náměstí Budovatelů** - **Důvod)' speciálně vojenské** •

•

**LO·**

*\'11"'*

***1,b;ée,e,a,,,uAIMÍ/***

*I*

\_/ *I* Neúčelná svítidla znamenaj[

ztrátu - účelná svítidla po-

1 skytuji lepši osvěUeni i slab­

*i*

**STA,**

**ÚSTNf-VODA**

šiini žárovkami **a** značnou úsporou 'proudu. Chcete-li mít lepší světlo a nižši účty za proud, vyměňte zastaralá svi­ tidla za

**O.Pl1i'V1DOKONA I JAKOSTl**

VE VSEq-rELEKTROOBČ:HOÓ CH

**Vyhr. prod. »DIV« a..11 Praha D, Růiová 16. Tel. 2'11-119.**

**OBSAH DNESKA** C. 35: BI: Rozpočet socialisujícího sl.átu. - MICHAL MARES: Ejhle, muž z lidu! - IVAN GEISLER: **Variace na** thema »o svobodě tialmc. - **BOHUMIL BILEK:** Bloudění za spravedlivou mzdou. - JARO­ SLAV P. BLAZEK: Promarněný kapitál. - JAN ORT: Národuí umělci. - VACLAV HOLESOVSK'i': Nauěi se vYsohoškolák politice? - Protikomunistický blok? - Státní zaměstnanec se •táže. - Ůínské zdi mezi námi. - **Po** čtvrt století. - Lidospráva a občanstvo. - Noviny a kultura. - Umění, lid a lidé. - Krajinská žurnalisiika. - Ná• mět k volební agitaci. - ůerná kronika. - Kdo se lépe osvědčil. - Komunista píše svě straně.

Dnese

**řídí Ferd. Per o u t-k1a**

**V.VDÁVÁ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH ORGANISACI**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VE ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon člslo 390-51 a! H. - Očet po!ltovnl spořitelny i!fslo 35.622. - Nevy!l\dané rukoplB:, **se** nevracejí. . Předplatné na rok Kčs 168.-. na piU roku Kčs 84.-, na čtvrt roku Kčs 42.-, jednoWvA čfsla Kčs 3.50. - Dohlédaci po!lt. úřad Praha 25. - Odpovědný zástupce Ustu **redaktor Ed. Valenta.** - Tlsk:ne Melantrich, Praha II, **Václavské nAm. a&.**

\ -

# Dnese1<:.,

ROCNIK II. V PRAZE 4. PROSINCE 1947

C1SLO **36**

\_ ....

**Platíme své vládce**

**V** »Rozpočtu socialisujkího státu« - Dnešek č. 35 - jsme otiskli výroky poslanců všech stran Národní fronty,

pronešené v obeené rozpravě o rozpočtu na rok 1948. Z mnoha myšlenek čl•enů rozpočtovtmo výboru sněmO'V­ ny jsme vybrali ty, jež *se* nám zdálly nejvýznamnějši,\_pro celkovou charadcteristiku rozpočtu.

*Dnes* si povšimněme výňatků z téže rozpravy z 18. lliitoipadu, pokud z nich vychází najevo dvojí pojetí úkolů samosprávy, odpovědnost jednokomorového parlamentu bez oposice, a konečně na.prostý souzvuk slov a témeř na1Prosté ochromeni vůle k rychlým činům ve prospěch oné zubožené části našich »vládců«, jimž *se* odborně říká

»zaměstnanci státní a veřejní«.

Závěrečným námětem pak je obsažný výrOlk generál­ ní.fu> zpravodaje o tom, kam podle něho směi'uje náš so­ cialismus. Má pr.avdu? Všechna čtyři hlavaú them.ata lze převést na jednoho společného jmenovatele:

státní kapita-Iismus anebo hospodářská

* d e m o k r a c i e?

Socialistický stát bude na svých občanech žádat, aby **v** mnohém pocllřídili svou osobní svobodu stá tnimu vede­ ní. Mravní posvěcení k této žádosti dá skutečmému socia­ lismu to, že osvobodí občany od vykořisťování - jak člo­ věka člověkem, tak i člověka institucí. Společným úsilím socialistů všech směrů je zbavit jednotlivec zejména to­ hoto »institucionálnJho vy,kořisťování«.

Za dva a půl roku svobody od Němců ztratila naše samospráva - poli'tická i stavovská - mnohé ze svých svobod, jichž si vydobyla naší první revolucí národní, symbo isovanou 28. říjnem. A :den druhé revoluce pak, revoluce 5. května, lze pokládat za symbol velkých svo­ bod hospodářských.Pro státní zaměstnanec však 5. kvě­ ten zatím znamená stav, z něhož žádný po·cilivý pozorova • tel nemůže oddiskutovat některé pří:zm.aky DDvého vyko­ řisťování: člověka státem.

Náš socialisujici stát dosud tedy .nezbavil své vla tní zaměstmance, služebníky to často nejvěrnější, v armádě, **v** ministerstvech, v okresech i obcích atd., onoho »insti­ tucionál!ního vykořisťování«. Má socialisujíci stát, pakliže půjde **k** socialismu spíše cesbou státniho kapitalismu ncz cestou masarykovské hospodářské demokracie, má tento stát již dnes ono mraviní právo zbavovat *své* občany ně­ kterých svobod osobních. A kterých? A do jaké míry? A smí i zbavit práva na samosprávu? To je hlubší smysl cit.áfú, jež ny,ní následuji:

Rozpočty samosprávy

So u -č e k : ... Národní výbory jsou v rozpočtu dotovány částkou 4084 mil. Kčs. Dále je pamatováno na to, aby okres­ ním a místním národním výborům, které nemohou uhradit své potřeby i:·ádného roz.počtu, byla v roce 1947 poskytnuta pomoc částkou 2900 mil. Kčs. Kromě toho přicházejí pro ná­ rodní výbory v úvahu i subvence a příděly na r. 1948, které čml 8424 mil. proti 7718 mil. v roce 1947. N,1 mvestice je pa­ matováno pro národní výbory částkou 1439 mil.

š u I i k: .. Země, okresy a obce mají také různé podni­ ky wmě,děJ.ské, dopravní atd. -Tento úsek podnikového hos­ poclai eni unikú jakékoli vyšší kontrole s hlediska celostátní­ ho Aby přehli>d hospodafoní lidové správy byl úplný, musl býti pi·ehled rozpo,čtu samosprávných svazku doplněn účel.ní rnzvahou jejich podniků, jako pendant k ro1poc:tum podniki'.1 státních Pak konečně budeme míti celý obraz veřejné sprá­ vy a budeme mod po·ouclit, jak c kde ho,podafl a kde nut­ no zjedn'.11 nňnravu. K tomu mu ! být idtě př poiena účet.ni r zvaha podniků znárgclněných, sest.avena lak, aby z nf bylo

možno přesně zjistit nejenom zisk a ztrátu, nýbr-ž. i ostatni bilanční slozky, zejména náklady na investice a pcxl. ...

J a k é b u d o u ú k o l y s a r,1o s p r á v y ?

'

Li n d a u e r: ... Vysoký počet nesoběstačných obeí a okresů, jež v úhradě svých řádných potřeb jsou odkázány na pomoc zemí a ještě více na pomoc státu, ukazuje, že je na­ nejvýš nutná úprava finančního hospodářství svazků úzeIIlltlf samosprávy. Tuto úprava ovšem vyžaduje, aby byly jasně a přesně vymezeny úkoly samosprávy. Teprve podle úkolil možno posouditi potřebu, a tím by byl dán podklad pro úpra­ vu samosprávních financi, aby svěřené úkoly mohly býti skutečně také plněny ...Poněvadž provisorní úprava finanč­ ního hospodai'ení svazků územní samosprávy konči rokem 1948, jde o velmi naléhavou záležitost, a žádáme proto pana milllistra vnitra, aby *nás* o obou předpokladech nové úpravy laskavě informoval ...

Dvojí pojetí: samospráva ...

Fi r t: . *:.* Nechceme také přehlédnouti, že všechny výda­ je nejsou výdaji vlastního státního hospodářství, protože údě­ ly a pHděly samosprávné z.ustaly přes na.š.e námitky ve stát­ ním rozpočtu správním (ve všeobecné pokladní spravě), čímž jsme si od počátlku své státní roz.počty zbytečně nadouvali. To tarké, jak již jsem roku minulého ob.!lírnějirozvedl, svědčí o tom, že stát takto začíná absorbovati celou samosprávu k velké škodě, protože samospráva, vykonávajíeí Jen vůli ústředního státu, pfostává býti samosprávou, ztratí své cenné prvky pro hospodářství a kulturu národa.Pro srovnáni vý­ dajů loni a letos je to ovšem nrirozhodné. .Zato v poměru výdajů a přljmú *se* rozpočet jeví příZ111iVč.JMm. Ve státní správě klesl schodek skoro na **10** miliard, který l:fy ovšem vzrostl, kdyby se nesplnila předpokládaná snížení podle § **26** anebo neuzákooí-Ii se novelisace příslušných zákonů sociál­ ního pojištění ještě letos anebo jakntjle bude nutno povoliti nové výdaje nepojaté do rozpočtu. Minim na př. úpravu pla­ tů veřejných zaměstnanci, a pensistů. Tím se také **změní** schodky u podniků státnich ...

... a lidovláda

So uče k: ... Výrazem lidovlády v naší republi'ce je sy:. stém národních výborů. I když národní výbory mají dosud mnohé nedostatky, jsou Jediným schopným systémem vlády lidu. V pojetí košickeho programu jsou národní výbory sou­ částí státní správy. Proto také, i když ne cele, jsou zařazeny svým.i rozpočty dostátního rozpočtu ...

S p r á v n.í n·á k 1a d y j s o u m á 1 o p r o d u k t i v ní

J c š: ... Když mluvíme o této administr11tivní složce ve­ řejné správy, musíme si ovšem také připomenout, že to neni jediný admirustrativní nebo málo produktivní náklad, který zatě-ž.uje naše hospodářství. Je tu ještě otázka samo prá-\cy územní, jejíž administrativní výdaje rovněž vysoko 1..atěžují hospodářství, ale je tu ještě třetí složka, o které se dosud ne­ mluvi1o, t. j. tak zvaná hospodářská samo;práva. která rovněž representuje do mačné míry částku vykonné moci státní, k.terá na ni určité úkoly přenáší. A tato hospodařská samo­ sipráva, nedokonale organisovaná a mnohdy neh dúmě upravená pi-enáší své náklady také do cen a tím ta!{e na bed­ ra poplatníkova, docela podobně jako státní výdaje admini­ strotívnf ...

Správní náklady jsou velmi produktivní

So uče k: ... Národní výbory splnily svůj úkol při kon­ solidaci státu a bude jim dáno ještě mnoho úkolu při hospo­ dářské. výstavbě nového režimu; bec nich bylo by nemožné provést veliké dílo osídlení pohraničních územ!. Takové osídlení představuje vlastně stěhováni národtl. 17,3 procenta obyvateJqtva bylo odsunuto, a na jejich místa bylo třeba usadit osídlence ...

Ješ: ... A konečně jsou téměř *ó* miliardu zvýšeny částky, určené pro příděly, resp. pro výpomoc samosprávě, což na­ svědču e také tomu. \_..,, ani rozpočty samosprávy nevykazuji dosud tendenci sestl}p. •au... •

..... ***551***

-

**Dnese**

S o u č e k: ... Dnes můžeme řic1, že provedení osídleni Je také jeden z důkazů konsolidace našeho•átu. Můžeme tedy, kdyi. máme projednat rozpočet na přišti rok, říci s uspokoje­ ním, že dflo konsolidace flašeho státu se nám přes všechny obtíže daří a státní rozpočet je toho neklamným dukazem •.•

o státních zaměstnancích hovoří: Generální zpravodaj ...

Fi r t: ... Nejpilnější úkol, úprava platů státních zaměst­ nanců a pensistů, se naléhavě tlačí do státního roz.počtu. Zde je jen jedna cesta, a to revise výdajů podle pravé sociální užitečnosti, ono »racionální využití peněžních zdrojů«, o němž mluvil pan ministr financí. Není SO(:\úlně užitečná hypertrofie veřejné správy a instituci s nepotřebnými silami pro úřední účely, které patři do výroby, kdežto ve státní správě jsou mrtvou položkou a jen břemenem pro stát i národní hospo­ dářství. Není sociálně užitečné, zařizujeme-li se *v* době po­ válečné na všech úsecích, jako bychom byli bůhví jak,\_ zbo­ hatli a byli :velmocí. zřizujeme-li stále ještě nové kanceláře, do nichž často přijímáme stále nové sily. To ovšem zase není vina ministerstva financí. Není sociálp.ě užitečné, když .přejí­ máme mezi státní úkoly výdaje na zlevňování ve prospěch vrstev, které pomoci nepotřebuji. Pro úpravu platů pensistů a státnich zaměstnanců není místa? Je místa dost v sociál­ ním využití »peněžních .zdrojů«, o nichž mluvil pan ministr financí ...

,.:komunista ...

Souček: ... Bezreorganisace státní správy, bez převe­ dení nadbytečných zaměstnanců státní správY do produktiv­ ní práce těžko můžeme docílit pronikavějších úspor v nákla­ dech na státní správu, i když počet státních zaměstnanců není jediným ukazovatelem v nákladech na státní správu.

Jisté je, že bez důkladné reorganisace vyjdou všechny i-eči o sniženf počtu státních zaměstnanců naprázd1,10, nebof v:tv-0j dokazuje, že máme větší počet státních znměstnancu, ne2 tomu bylo ke dni 31. října 1945, kdy bylo ve státní sptá­ vě 224.293 zaměstnanců ve státních podnicich 295.8\_g3.zaměst­ nancu.

Ke dni 31. července 1947 bylo ve státní správě 267.178 zaměstnanců, ve. státních podnicích 324.594 zaměstnanc"ll. Ve srovnání s rozpočtem na rok 1945 máme ve státní správě o 22.875 zaměstnanců vice, ve státních\_ potlnících o 18.739 více proti stavu 31. i:íjna 1945.

... v Anglii jsou přijímaní'.:tllllěstnanci podrob-0váni tvr­ dým zkol.\,!kám, u nás jsou zaměstrianci přijímáni podle vol­ né úvahyresortů a není kontroly, která by zjišťovala sprá,v­ nost toho kterého postupu. Dnes má anglická veřejná siprava ve svých službách 4200 vysokoškoláků, zatím co u *nás* je v českých zemích bez Slovenska 7605 pragmatikálních vyso­ koškoláků.

... národní socialista ...

J e.š: ... Administrativní výdaje ... nám vzrůstají rok od roku. Pochopitelně to souvisí s tím stále ještě nezadr-2eným vzrůstem počtu státních zruněstnancú, o kterém zde již bylo mluveno a ,jejichž počet protiroku 1945 se ve státní sprá\cě zvýšil o 19 procent, ve státních podnic:ich o 10 procent, tedy průměrně o 14 procent. Když s tím srovnáme údaje v exposé pana ministra,•že v roce 1938 jsme měli 450.000 zaměstnancC1 ve státni správě a podnicich, a nyní jich máme 590.000, pak se jeví zdánlivý přebytek 140.000 zaměstnanců. Ale když ten počet redukujeme v poměru tehdejšího počtu obyvatelstva k nynějšímu, docházíme k tomu, že na tentoredukovaný po­ čet 12 milionu by byl připadal tehdy počet 360.000, že tudíž dnes je proti tomu o **230.000, t.** j. o plných 50 procent vice zaměstnanců ve státní .:;právě a podnicích. A pi-i tom ještě. prosím, si neuvědomujeme, že ani tehdy, v době předválečné, nevynikala naše veřejn.-í správa nijakou mimořádnou hospo­ dárnosti, že naopak tehdy byly v plném\_proudu snahy o zhos­ podárnění a reorganisaci ... Vezmeme-li na př. úředníka II. tNdy slujební 5. platové stupnice, tedy j o čistý plat př-ed válkou činil asi 2200 Kč, dnes asi 4600 Kčs, t. j. něco'málo přes dvojnásobek. Ale \_kdyby měl ucho,,at svou životní úro­ veň, ke které by potřeboval trojnásobek svého předváleč­ ného příjmu, t. j. 6600 Kčs, musel by dosáhnouti .zvýšení to­ hoto platu, a poněvadž ho dosáhnout nei:nůže, snaží se všemi prostř kJ' o povýšení ... Jaký to má důsledek? Ze nám ve veřciné sprá'vě neúměrně narůstá počet vysoltých funkaf, neodůvodněných \_věcnou potřebou, nýbrž existenční nutnosti

*!i!í8*

špatně placených státních zamě„tnan,. u. A to ovšem zase re­ flexuje zpátky, poněvadž tyto.vysoké funikce, kterými dnes jsou naše veřejné úřady plněny více, než Je zdrávo, zase vyžaduji nové agendy, novych • oddě'.eni, nových odborů, no­ vého pomocného personálu a zařízeni, a tím ptes všechna opatření, přes všechna vládni usneseni nám počet státních zaměstnancu stále vzrustá ...

... lidovec ...

Chyt i l: ... Otázka zvýšení platů státních a jiných ve­ řeiných zaměstnancu je politicky pro.stě zde a musi být fe.§e­ na rozumným zpú.sobem co nejdříve, a je tedy třeba pro ni hledati vrozpočtu prostor; že nelze úhradu odkazovat na úvěr nebo na jednorázový mimořádný phjmový pramen, je přl stálosti výdaje samozřejmé. Jde pak nejen o aktivní za­ městnance, nýbrž stejnou měrou o zaměstnain.-ce pensionované; národ, který by odsunoval stranou stamu odcházející gene­ rflci, se nakonec dočká nevděku na generaci mladé. Při tom mám za to, že nejde natrvalo *odkazova.t* veřejné zaměstnance

* argumentem, že máme přiliš mnoho veřejných zamě:,--tnancu, jakoby to totiž oni zavinili, že je jich přilil mnoho. Břemeno chyby, která se stala se strany státu, nelze spravedlivě pte­ v.alovat na veřejné zaměstnance, i,ejichi počet, jwc jsme se dověděli z úst p. ministra financi, stále roste.

Poukazoval-jsem již v r. 1945 v ;parlamentě na to, že bu­ dujeme veřejný aparát do neÚDJo.sně předimensovaných roz­ měrů, u dovozoval jsem neblahé důsledky toho. Je mi zadost. učiněním, že tehdejší mé konstatováni st.a1o se dnes všeobec­ ně uznávaným. Než nestačí pravdu uznávat a dost. Třeba jednat. Nelze po mém soudu také prostě konstatovat, jak jsme *si* l)a to všichni zvykli, že úkoly státu a veřejné moci vůbec se prostě rozrostly a vynutily si tufilž větší počet za­ městnanců; třeba se tázat také další otázkou, nakolik jsme včtbec s to všechny tyto další úkoly natrvalo plnit. .Te v tomto ohledu posilující, jestliže p. mtnistr financi sdílí tento můj názor a varovnými slovy praví ve svém exposé, žé stát s 12 miliony obyvatel by natrvalo nemohl snésti tak předimenso­ vaný aparát správní.

,,- Není však možné nechávat s tni a veřejné zaměstnance ostatní spolu s pensisty čekat na úpravu platů a pensi až do doby, kdydosáhneme rozumné dimense státního aparátu ...

... sociální demokrat.:.

Li ndauer: ...V§ 22 návrhu finanmiho zákona je p. miin:iistr financí zmocněn k řadě úvěrových operací a nakonec l'aké k tomu, aby opatřil úhradu, potřebll'Oti *v* r. 1948 na úpravu plat11 státních a jiných veřejných zaměst.nancu, aniž je v návrhu finančního zákona blíže vymezeno, jakii úhrada je míněna ...

.,,.Uvážíme-li věc realisticky, dá se v příštím roce z restrik­ ce sotva vět.ši úspora čekat, poněvadž věbší restrikce *py* byla podmíněna reorganisací veřejné správ,r; úspory jiného drahu byly by nám sice vítány, ale při záva2Jku podle § 26 fin. zák. bych si od této cesty také mnoho nesliboval, zvláště nebude-li vymezell'O, kde, t. j. na kterých poltižkách, se mají úspory provésti. Velká část platové úpravy zůstane tedy patrně úsporami nekryta. A nebude to částka malá, když si předsta­ vime, jaké jsou celkové náklarly na letošní, vpravdě nouzovou výpomoc státním a veřejným zaměsbnancům, která si vyžá­ da.la nákladu přes 2688 mil, **Kčs .**..

Pravda, pravda; mu s i m e p r i st ú p i ť k u konečn.ému rieš.eniu ...

V a I o: ... Pravda, musíme přistúpiť ku konečném.u rie­ šeniu otázky nadbytku štá.tnycb zamestnan.cov ... Pravda, ne­ pojde to vtedy, keď každ-í strana z agitačných dovodov bude hovoriť a jednal! ta.k, ak:o -to vyhovuje jej straníckym zá­ ujmom, a nie, alro !lo potrebujú záujmy štátu a nášho ho,spo­ dárstva ...

Odpovědnost jednokomo,rového parla­ mentu Národní froiilty

F *i* r t : ...všechny strany, zast-ou:pené v úNS, jsou stra­ nami vládními, stranami sdruženými v Národní frcntě, z niž vyšla vláda republiky ve svém dnešním složeni a vládní pro­ gram, který jsme jednomyslně schválili a na jehož uskuteč­ nění svorně spolupracujeme. Nemáme tudíž v našem zákon,o­ dárném sboru oposice, která **by** se zabývala konstrukti vni kritikou. PH.padá nám proto pti projednáváni rozpočtu dvoji úkol - úkol stran vládních, t. **j.** postarat se o to, aby **státni**

- **Dneseiv**

....

rozpočet vládou předložený byl včas a řádně proielinán a schválen, ale také úkol státotvorne konstruktLvní oposice a kritiky, k1erá by ukázala na vady a nedostatky vládní před­ lohy samé a případně také na neosti správné myšleni, které vady a nedostaitky způsobuje. Koneaně je také na nás, aby­ chom se při této přílež:H,osti zamyslili nad tím, *v* čem jsme se sami jako zákonodárný sbor dopustili chyb a ómylů.

Naše odpovědnost je větší tím, že při jednokomorovém systétnJU, neptihlížíme-li k možnostem a právťim presidenta republiky, je náš úsudek a naše hlasování k-0nečné. Není zde komory druhé, která by mohla náš úsudek a naše hlaso­ vooi pozměnit. Budeme proto musit, členové rozpočtového výboru a členové parlamentní k-0ntrolní a úsporné komise, napříště zvýšit pozornost při všech přl.štích předlohách v otáz\_ **ce** úhradY,•íl to nejen pti předlohách, které vzešly z miciati­ vy členů našeho zálronodárného sboru, ale také při předlo­ hách vládních. Zkušenost z roku letošntho nám dává poučení i výstrahu. Kpybycllom tak neučinili, zbavova.Ii bychom se pro budoucnost práva kritiky, nebo! zákonodárný sbor, který odhlasuje řadu nových iniciativních vládních návrhů záko­ nů, které vyžaduji nových stamilionových ,částek, na ně:í rozpoč t nepamatoval, nemůže pak činit odpovědným jen mi­ nistra financi. který je povinen plnit zákon, za nadměrná vy­ dáni a břemena.

P a r I.a m e nt z a t ě ž u j e r o z p o č e t

S o uče k: ... Původně požadovaných 119 miliard na vy­ dání jednotlivých resortu bylo sníženo na 67 miliard 56 mil. Nové povinnosti;- které vznikly na základě některých zA.kon­ ných opatření. Odhad těchto nákladů pI-ibližně činí: Zák:m 139/1946, úprava plat. poměru voj. a četn. gážistu je odhado­ ván na 80 mil. Kčs, zruc. 232/46 a č. 24/47 činnost porot. sou­ dó, je odhadován na 2 mil. Kčs, zák. 4/47, úprava plat. po­ měrlÍ.-tlčít. ruč. prací 17 mil. Kčs, zák. 6/47, změna učitelské­ ho zákona 299,800.000 Kčs, zák. 17/47 o UIZilání nároků, získa­ ných u cizozemských nositelů soc. pojištěni 415 mil. Kčs, zák, 19/47, platová úprava voj. gážistek 3 mil. Kčs, zák. 48/47, or­ ganisace péče o mládež, zvýšeni potřeby o 180 mil. Kčs, zák. 49/47, ústav náro1ního zdrav! 90 milionů Kčs, zákon 59/47, odškodnění př;i nakaž!. obrně vepru 55 mil. Kčs, zak. 69/47, doplnění zákona o zvl. přídavku st, zaměstnancům 125 mil. Kčs zák. 87/47, národní mobilisace prac. sil 60 mil. Kčs, zák. 90/47 oprovedeni knih. pořád,ku 2,500.000 Kčs, .zák. 91/47, dar dětem k Svátiku matek z prostř, UNRRA 150 mil. Kčs, zák. 92/47, úprava přechod. ubytováni vojska 5 mil. Kčs, zálk. 94/47, mimořádné ošetřovatelské zkoušky 3 mil. Kčs, zák. 115/47, doplněni zákona o stavební obnově 12 mil. Kčs, zák. 124/4'r o vysoké škole sociální v Brně 300.000 Kčs, zák. 130/47, vyživovací př . oso):> podléhajících branné povinno­ sti 14 mil. Kčs. V celkovém úhrnu činí tato vydáni vice než 6 a půl mHiardy, které jsou zde jako zvyšená vydáni ulo!Ženy státní pokladně. Vedle tohoto zatíženi vzniká zde da).ljí zatí­ žení, kltcré bylo z iíntervenčniho vyrovnávacího fondu, a tak zhruba řečeno je to'vice než 17 miUard, které vyjadřují zvý­ šené požadavky na státní rozpočet, které nemohly být v r:im­

-cl roku 1947 preliminovány a budou muset být uhrazeny v rámci roz.počtu r. 1948 ...

**Ješ:** ... Měli jsme nedávno při proj dnávání zákona **o** mimořádných jednorázových dávkách příležitost poinčkud konfrontovat tyto skutečné výsledky za rok letošní s ťOzpoč­ tovými předpoklady. **A** tu jsme doznali jistě všichni značné ptekvapení, když nám byly předloženy zprávy ministerslva **finamcl,** že naskytuje se potřeba uhradit mimof·ádné výdaje ve výši. 17,6 miliardy, z čehož 6,5 miliardy připadá na nové zákony a vládni opatřeni, usnesené po schváleni roz.počtu na rok 1947. Uvažme, že tim vlastně objem státnlho ro.lpočtu na rok 1947, který byl limitován částkou 73 miliard, vzrostl na 90 miliard, ačkoh jsme při loňském projednávání rozpočtu slyšeli velmi mnoho o tom, jak výše jeho je úměrná prúvě tomu poměru k národnlmu duchodu ...

... nanové zákony, které jsou z.de citovány, podle odhaJiu tam připadá pouze 2100 mil., kdežto z.bývajících téměř 4,5 mi­ liardy je způsobeno vládními nařízeními, nebo prostými usne­ senlmi vlády nebo výnosem jednoho resortu. Tedy zde mu­ slme jist(! tuto odpovědnost za tyto zvýšené výdaje náležitě roz.dl!lit. Pan ministr financí nám ve svém exposé zwtal dlu- en vysvěllení k t(!mto čúsůkám ...

... Jistr- se mu lme tázat na vysvětleni, jak je mmné, že vláda bez sehv'ilenl parlmncnlu disponuje tak velikými část­ kami, poněvnd1. Ji !(! hychom se mam(! snažili o úspory roz­ počtové, kdybychom nemohli spoléhat na to, že la,ké tento ozpoéet **bude ve** skutečnosti dodržován. **A** nejen vláda, ale

přimo ministerstvo i"manci m..usí také vysvětlit, jak t-0, že v teto specifikaci jakožto nepředvídané a mimořádné vydáni se 4važuji účinky zákona č. 139 z roku 1946, zákona, datova­ ného dnem 16. kvčtna 19(G. Jak to tedy, že účinky tohoto zá­ kona, jenž byl vydán roku 1946, nebyly preliminovány ve státním rozpočtu na rok 1947 a jak mohou býti uváděny jako nepředvídané náklady pro lento rok? ...

Parlament škrtá v rozpočtu Josko:... Najmá ,členovia úspornej a kontrolnej komi­

sie zasluhujú si vďaku nás všetkých, lebo v parných letných mesiacoch, kým mnohí čJenovia tohto zákonodarného sboru odpočlvali, prip1;1dne 1eparovl!li svoje pošramotené zdravie, pričiruli sa oni o to, aby nároky jednotlivých rezortov boly prisposobené našim hospodúi;skym možnostíam. Ich ús1líu možno ďakovať že cifra celkových vydavkov štútu bola stla­ čená na 68.651,000.000 Kčs. Treba vša!k l'utovať, že sa im ne­ podarllo vyhovieť rezolúcii tohto zákonodurného sboru prija­ tej v decembri 1946, podl'a ktorej rozpočet na rok 1947 má byt: posledným schodkovým rozpočtem ...

Ješ: ... Celkové administrativní výdaje, tedy personální i věcné, jsou v úhrnu o 1400 milionů vyšší než *v* rozpočtu loň\_ ském. Na tomto zvý!leni participují )!:ejména hlavni skupiny rozpočtových kapibol, t. j. politická správa, resp. minísteri;tvo vnitra asi 100 mihonó, kulturní správa vekolstvl a in.forma­ cích 500 milionů, sociálnl správa, t. j, ministerstvo sociální péče a zdravotnictví, 600 milionů, všechna hospodáfaká minís\_ terstva asi 100 milionll, a pense 100 milionu.

Tedy tent-0 vzrwt administrativních výdajů musíme po­ važovat za vážné memento, tím splše, když si uvědomíme, že, má ještě dál.ší reflexy, které se také v rozpočtu projevuji, na pi·. v položkách invest1čnfoh. My máme v investlčnlch poloi­ kách na př. zařazeno asi přes 400 milionů na vnitřní zařízeni úfadó. Je pochopitelné, že s velkým počtem státních zaměst-, nancó také i tyto vydaje na zai'ízení, nábytek, kancelářské potřeby atd. vzróstaji. Ale máme ještě další výdaje nebo ná­ klady, které přímo v rozpoct,1 viditelny nejsou. Je to právi! onen rozsah prostoru a mist.no"tí, které nám úřady zabíraji a který se nejeví ve státním rozpočtu potud, po ud jde o místnosti ve státních budovách, ale jeví se velmi naléha,,ě v ce1kovém stavu bytového problému, poněvadž právě tyto nadměrně rozrostlé úřady nám zablrají prostor, kterého by bylo mo-lno použít pro účely životnlqi potřeb obyvatelstva. **A** případy, které často vidíme, že se za,bírají pro účely úied­ ní i další \_l>udovy, určené póvodně aJ11ebo vhodné k účelum bytovým, jistě nejsou příznakem správné sociální politiky ...

Kam směřuje náš socialismus

**F**ir t: ...Chceme. . . panu ministru financi být nápo·­ mocní při plněni jeho těžkých a odpovědných úkolů. Kviw-, jeme s dikem, že našemu požaaavku, aby nám státní rozpo­ čet byl předložen včas, bylo letos v plné míře vyhověno. Způ­ sobifo to ovšem jinou závadu, o níž bude je tě řeč, totiž neho­ tovost celého rozpočtu, kterou sám již předem vysvětlují sna­ hou ministerstva financí, přijít do Národního shromážděni s rozpočtem tak, aby lhóta k jeho projednáni byla co nejdel­ ší. Tato skutečnost nám ukládú, abychom projednáváni roz­ počtu vlínovali'-l)éči a pozornost zvýšenou.

VJáda přichází s návrhem, který je ovládán hledisky, vy­

cházejlcimi jen ze státního hospodář:Stvl, z jeho potřeb i úhra­ dového úsilí, ale také s jeho tendencí a rozpínavostí, kterou má každé hospodářství, tedy i hospodúřství státní.

Státní hospodafstv1, pokud samo není souhrnem podniků nebo veřejných kooperaUv, je hospodářstvím socialistickým, které zasahuje do hospodářstvl ná1mdního proto, že když vy­ chází ze zájmu celého národnlho tělesa a jeho prospěchu i odděleného vývoje, nemóže ponechat plnou osobní disposici celým národním důchodem jednotlivcům podle toho, co si pfojí a shledávají subjektivně užitečným, nýbrž odnímá část tohoto dóchodu, aby jím hospodařilo jinak, a to podle účelu a prospěchu celku. Křižuji se tedy dva pořádky. Jednak po­ řádek ovládaný státem a podle jeho hlediska a účelu, jednak pořádek, ovládaný soukromými zájmy jednotlivcll, osob fy­ sických i právnických.

A tak by tomu bylo také i v takovém socialistickém státě, který by sice soustředil ve svých rukou veškerou výrobu, jen aby zajistil právo na práci, právo na plný výnos z práce, ale pořádek výroby - až na investice - by přizpůsoboval volné potřebě jednotlivců. Nebo! i v takovém socialistickém pořád­ ku by stát zůstal uskutečňovatelem solidaristioké nadstavby s daněmi a dávkami podle únosnogti ...

**Jen v** úplně salidarístiokém státě, v němž by IJyl každý

*55:J,*

**Dnese1e\_,**

občan i celý národ předmětem péče a neměl žádné volno­ sti výrobní a spotřební, by spadlo hospodářství státní a ná­ rodní v jedno, a státní rozpočet by byl současně rozpočtem hospodářství národního. Zdá se nám však, že náA socialismus směřuje k prynímu typu národní kooperativy a na dnešním stupni vývoj '5Počívá dokonce na soustavě. podnikatelské vý­ roby, protože i národní podniky jsou podle zákona podniky jen s tim rozdílem, že jejich výnos, na který čekáme, pújde arci ve prospěch národní společnosti. Musíme tedy dále klást proti sobě hospodáfatví státní a ostatní hospodářství národní, které tvoři podklad hospodářství státního. Na poměru první­ hok druhému spočívá myšlenka únosnostirozpočtu státního, který nesmí rozkládat produktivitu svého podkladu, protože

by to bylo sociálně škodlivé... *Bí*

poznámky

Politika a hospodářství

Ze scény odešli vojáci, více hovoří diplomaté, ale hlavni slovo vedou národní hospooáři. Bojují-li vojáci, je to vidět

\_. první pohled; bojuje-li se na poli hospodářském, není to na první pohled tak znát, a-le i ta.k tato hospedá,řská vojna je velmi těžká a tvrdá. A tak lidé, kteří se až dosud velmi málo zajímali o věci hospodářské, jsou den ze dne životem přesvědčováni, jaký význam majf v život národů i ve sty­ cích mezi národy a celými skupinami národů sta.rosCi; t-ito lidé se nedají sicepřesvědčit, že národ žije jen jen svým hasp@dářstvim, ale dají se poučit o tom, že zdravé hospo­ dářství je dnes jednou z nejzákladnějších podmínek rmvo,ie národa.

a

A dá-li se laik přesvědčit silou života o významu zdra­

vého národ.mno hospod.i.řství, domnívá se, že také jiní, ze­ jména ti, kteří mají odpovědnost, postaví na míst-O přední starost o to, abychom soustředili valnou část sil k zvýšení našich národohospodář.ských sil, **k** zvýšení naší vÝl'oby, k nerušené a ustaviěné činnosti, aby odložili vše, co výrobu může rušit.

Ale laik vidí v novinách a jinde příliš málo známek, že

by naše po!l.\_tika byla ochotna. dát hospodářství vše, co mu při jeho důležft i pa.tří. Stranická politika má primát před hospodářskými potřebami národa. a státu. Lidé, kteří mají politickou legitimaci, isou stále shledáváni schopnějšími, vhodnějšími, než ti, kl;. jsáu é><lht.2ni starat se jen a jen o hospodářství, o výrobu, o lepší, lacinější výrobky. Politické stra.nict.ví, t1lk jak se **o** nás vyvinulo, není instrumentem demokracie, ale stává se pilkou, kterou m. j. po'llřezáváme také větev, na které všichni sedíme, větev našeho hospo•dář­ ství. Pctbled do někelika továren jasně ukáže; jak to, čemu říkáme: mezinárodní situace se promítá do každodenních starostí továren.

Jsou dvě hlavni starosti v továrnách: starosti, jak zvý­ šit a zlep!;it výkon a starosti osuroviny. Ta první starost, jak zvýšit a zlepšit výkon, je plně v na ch rukou. Zdá se, že se zde chválíme víc než je potřebí, že se utěšujeme víc, než je potřebí. Bylo by dobře, kdyby naše politická agitace méně žila ve vzduclwprázdném prostoru a více si všímala hospodářEkých skutečnosti. Pak by snad zmírnila prudkost svého hovoru a více upozorňovala na starosti hoSl)O'dáfské a hlavně na to, jak je odstraňovat-. Je tu ovšem nesnáz: poli­ ické stranictví usiluje o hesla co nejpopulárnější. Hovory o věcech hospodářských, o tom, jak leckde vypadá výroba,

.fa,kost, pracovní morálka, by byly. velmi nepopulární. Ale i hovory velm.i nepopulární' mohou nakonec sloužit prospě- chu lidu. O ten jde. li. *G.*

Rozhlasová mravouka

Onehdy přinesl rozhlas v rozhlasových novinách komen­ tář k velikým krádeiím v nár. podniku Sana. A při této pří­ lcžífostt vyslovil krajně nebezpečnou zásadu. Pokud zaměst­ nanci kradli jen pro svou spotřebu, netřeba se prý pro to ro,zčilovat a vyvozovat z toho důsledky - trestu prý zaslouží ti zaměstnanci, kteří s nakradeným zbožím limelinaříli. Spou­ sta pnslochačů se právem pozastavila nad touto roztodivnou rozhlasovou morálkou a nad touto amnestií suchou cestou, lderou rozhlas určíte kategorii zlodějů velkomyslně udělil. Kdo :,;mocnil rozhlas k této svérázné fnterpretacl trestmllo zákona? Nebylo by žádoucí, aby se pa.ní ministryně průmyslu proti této rozhlasové morálce veřejně ohradila?

V r hlase velmi často slýcháme, na přiklad na konto šmclinYr slova silácky ostrá. Nezaslouží si zlodějina v párnd­ ních podnicích podobného odsouzení? Nemělo by proti ta­ kové rozhlasové morálce protestovat jménem všech pocti- vých zaměstna.nců republiky ÚltO? Jiřf *Z h*,*o*

Paměť

Příšernou zbraní je něltdY lidská paměf. Může se dnes tfeba advokát sebe intensivněji exponovat za lidovou demo­ kracii a za její komunistickou interpretaci, lidská pamět: ne­ zapomněla, že týž adv-0kát za druhé republiky byl mezi ini­ ciátory fašistických a antisemitských n,kci v advokátském spolku a že tehdy na podzim r. 1938 a na· jaře r. 1939 nadše­ ně akceptoval žídobijeckou ideologii, která **ho** "1>nadno a rychle zbavovala ošklivých ko.nlturentů. Lidská paměf nedá. zapamenout na hyperloyální článek, který po heydrichiádě napsal novinář, který je dnes v čele listu, r«ndáva,iícího nej­ přísněji známky z chování za. války. Lidská paměf je bez­ pečnou registrátorkou všech názorových skoklád i přemno. hých jiných výt čmKů, kteří jednu livrej vyměnili za dru­ hou a kteří jinak zůstali věrní své lokajské duši. Nic není směšnějšího než horlivost novokřtěnců, včera pra.vověrně zelených a dnes stejně ortodoxně rudých. Co by bylo s pře­ svědčením těchto lidí, kdyby zítra zavál jiný vítr? Jak si jich mohou vážit opravdoví a čest,ní dávní stoupenci je3ich-stra­ **ny? A** přece právě tito homines noví jsou největší překáž­ koupolupráce mezi palitickými swanaml. Právě oni jsou nejčilejšími šiřiteli stranlakého fa.nat-ismu a středověce vy­ hlížející nesnášenlivosti. CJitějí se vYZID1.J11enat, aby se na jejich minulost zapomnělo - ale jC\iich snaze přece něco stoji v cestě: lidská paměf. Kdyby se tak dalo oddekretovat, že na některé věci se musí pod tresty hrdeinýmí zapomenou!

*Jiřl Z ho 1*

Zeny a politika

Konečně byla žena **jmenována** členem vlády. V této věci daleko nejsme první; už nás - a to dosti dávno - předešly iiné země a státy. Což dosti překvapuje, vzpomeneme-li, jak před lety naše ženské hnutí bylo uváděno jako ·příklad i v jiných zemích, v nichž podmínky politické práce byly da­ leko příznivější než u nás. Zenské hnutí mělo u nás dobrou tradici, hluboké kofeny i dobré vzory.

Hodně ěhinků bylo nedávno na-psáno **o** Elišce Krásno­ horské. Mužové, s nimiž bojovala v jednom šiku, jsou ui dnes témEř za,pomenuti, ale její jméno ješt dnes mnoho říká; a i kdyby z jeJlho díla žily jen dva tři svazečky básní a libreta. psaná pro Smetanu, stačí i její práce pro ženskě hnuti, aby její jméno nezapadlo.

Hodně bylo českých žen, které na sklenku minulého stolelí a na počátku nového usilovaly o to, aby ženy měly táž práva jako mužové. Socialistické, po,krokové křídlo čes­ ké politikypřímo demonstrativně psalo mezikladní své požadavky: zrovnoprávnění žen. Což se v první i dnešní re-. publice zhruba uskutečnilo.

Ale i zde - jak se zdá - platí, že lidé dovedou bojovat za práva, pokud jich nemají a že je nedovedou uplatňovat, háJit, kdyi je už mají. Zeoy jsou v ústavodá&-ném Národnim shromáždění; dnes je již žena i členem vlády. Zeny jsou v místních, okresních i zemských národních výborech. Casto se činí a osvědčují lépe než muži. Ale daleko není tato účast žen ve veřejném životě taková, jak by odpovídalo jejich počtu. Ze11y tvoří těsnou, ale přece jen většinu náiroda, ale jejich účast ve veřejném životě tomu zdaleka neodpovídá. Jsou továrny nebo aspoň jejich oddělení. kde převládají ženy. Ate jsou také různé orgány, kde mezi velkým počtem mužů zasedá jen jedna žena a často to dalo velkou práci, aby »také ženy byly zastonpeny«. Ne pro odpor mužů, ale pro nezájem fen.

Jedním ze základních předpokladů slušné a zdravé de­ mokracie je zájem širokých vrstev lidu o veřejný život. Až dosud mnoho lidí, ne-li většina povaiuji politiku, veřejný život za jakési spolkařství, do kterého je nejlépe se nemí­ chat, za cosi, k čemu Uhnou jen lidé, kteří z toho chtějí něco mít, lidé, kteří se chtějí někam dosta.t, lidé, kteří hledají osobní prospěch aitd. Bohužel mnoho stínů naší politiky tuto špatnou a pro demokracii přímo nezdravou představo poli­ tiky jen posiluje. Bude nutno vzít na sebe velmi těžký úkol a stále a stále opakovat: demokracie, to není jen vláda a parlament, \7Ýkonné výbory, sekretariáty, to jsme my všichni dohromady a jako každý - af už o tom víme nebo nevíme

*560*

***Dnesek...,***

- máme za.Jero na demokracii stále hlubší a zdravější, ta.k máme také povinnost v té demokracii a pro tu·demokracii nějak pracovat. •

Politlcký **nezájem** je jedním z největších škůdců demo­ kracie. Profo take diktatury se snažily zdiskreditovat demo­ kracii a proto se také snažily udržovat nezájem širokých vrstev: zvolte nás a pak ui vás nebudeme potřebovat! Nej. větší část politického neaájmu u nás je v te věú.í polovině národa, kterou tvoří ženy. Zenské organisace budou musit přemýšlet, jak by pi'ekonaJy ženský nezájem o veřejný iivot. Snad je v t-0m i odůvod:něná neebuC prelti dnešnímu způsobu pr-.íce v polit.iokých st.ranách a nezbude nic jiného, než tut.o práci a tent.o život nějak radikálně zm'ěnit. Stranické sekre­ tariáty jsou dnes velmi drahé a mohly by se zmoci aspoň na tolik, aby naš stranický život - zejména dole - nebyl místem, kde se zbůhdarma plýtvá časem, energii, dobrými ůmysly a nadšooim. Nedivíme se ženám, že se jim české politika.ření, tak jak je„ nelibí. Nebof se ani mužům. J\Spoň mnohým **mužům.** I bylo by dobře, aby zejména ženy **rorz­** množily počet těch, kteří by usilovali o reformu českého ži­ vota; i politického. Hlavně: o reformy malé, všedni, ale dů­ ležité. O ty, kten olůějí reformova,t JUiš život ve velkcm, nebude nouze. li. *G.*

Jsou ještě soudcové v této zemi

Ano, byli a jsou. Byli ui za Rakouska, kdy neustoupili ani před terorem pana následníka trůnu Františka Ferdi­ nanda d'Este. Byli za první republiky, kdy nedali na sebe působit ani politickými str.mami ani ulicL Byli za protekto­ rátu, kdy českým soudcům právetn říšské úřady minimálně nedůvěřovaJy. A jsou i za tr-et.í republiky, třebas se na ně vytrvale útoči a třebaa je soudcovská nezávislost denně vy. stavována těikým zkouskám. Ai jednou objektivní historie bude doceňovat zásluhy o udržení a obhájení demokra.tie­ kých řádů v naši zemi, dostane se našim soudcům, jejich převážné většině, uznán.i vrcholm:ho. Jsou nezřídka vsituaci velmi prekérní. **Sivouproti nim** jisté noviny a jisÍé politlcke sekretariáty. Jsou ska.odallsováni osobně. A mnoho z nich přechodně dopla.tilo na svou neústupnou Spravedlnost veli­ kými újmami osobníml. Svůj boj se soudcem 'Otiskem a soudcem Ulici čestně vyhráli. VyhrMI tento boj ovlem i proto, že je důsledi!J.ě a poctivě podporovala naše justiční správa. Ministru Drtinovi nikdy dějiny československé de­ mokracie nebudou mooi odepřít uznalou chválu za **vyhranou** bitvu s politickým terorem po ..,ezsudku Národního soudu nad českoslovcll$kou vladou. Cesta úzkostlivé spravedlnosti budiž i do budoucna jedinou cestou pro československou

potřeby, když i před budoucim pa.rlamentcm podobné shro­ maždiště má být zřízeno, dokonce zabírající celý ostatek Let­ né! Památ,ku »a sebe můžeme zanechat vPraze, I,amkoli po­ hlédneme: 1\Íůžeme důstojně vYbudovat pražská nábřeií -

jmenovitě od křižovníi"tti k nádraží Denisovu, můžeme zno­ vu zřídit Malou Stranil a zbavit ji zneóiv:iření, nebo vYbudo­ vat Letnou, kde je dost místa pro velkorysost. Ale i vY.řiztní bytové nouze nebo rozluštění veřejného zdravotnictví by se mohlo stát památgjkem naší doby, kdyby se jich noví mece- náši chopili. *Bohmnil H y p* š *1n a n*

Důvody speciálně vojenské

**V** rozpočtovém výboru při projednáváni rozpočtu minis­ f,e-rstva národní obrany promluvil ministr národní obrany ar­ mádní generál L. Svoboda. Mluvě o pen.síonováni vYšších dů­ stojníků, prohlásil, že ve mších hodnostech Je potreba kry­ ta a prot.o je třeba dát průchod přirozené obměně odchodem do výslužby. Z důvodů speciálně vojenských je však věk 55 let přiměřený k odchodu. Tak aspoň znčla úřední zprá,·a, otištěná v novinách. Z předcházejících slov ministrových ne­ bylo by tělké domyslit si, co se tu mini speciálními důvody vojenskými. Staří důstojníci maji uděla.t místo nově jmeno­ vaným mladším. Ctenáři však ihned napadá otázka, co tako­ vé nové jmenováni a pensionování J)41měmě ještě mladýťh lidí bude státní pokladnu stát. Vidyf každý z nových pen­ sisiů by mohl ještě sloužit nejméně plných pět let! V době, kdy je tfeba každého jednotlivce k zvýšenému pracovnímu úsilí, pětapadesátnici v armádě se odsuzují k nečinnosti. Za­ jnnavé je při tom, že půjde předevšim o legionářské důstoj­ níky, ale to je otázka jiná. Nám jde o lidský věk SS let, který se tu O'Lllačoje za hranici, za niž ui je jen stařecká nemo­ houcnost. Představme si, že by ze stejných duvodů byli oá­ vani na odpočinek i jiní veřejní a státní zaměstnancL Jaké by **to** byly náklady! A jaké by to bylo wuardováni lidskou pracovní silou a draze zaplacenou zkušeností! Kdo chce tvr­ dit, že lidé v 55 letech jsou již neschopnj starci a sta.feny? Kdo to chce tvrdit o dělnícícl\, zemědělcích, uěitt"lích, uměl­ cích, politicích nebo pánt:.:ih mhrlstrech?Proč práve'důstojní­ ci v 55 letech by se stávali naprosto neschopnými? Branná povinnost ov§cm trvá dál. až do šedesáti let: v době války byll by tito dneiní vojenští pensisté ještě schopní, v doM míru Json však již k nepotřebě! Něco se tu nerýmuje. A tak se zdá, že jsme přece jen neporozuměli důvodům, jež **pa.o** ministr označil za speciálně vojenské, *1'1t„*

politika

justicipřes všechny nástrahy i přesvšechnypatheroie těch,- ,., ­

jimž respektováni/ spravcdlJNJstl je překážkou na cestě k

moci. Bez •soodoov.ské nezávislosti demokracie př.estala by být demokracií **a právo právem.** *Jiřl Z h o* -,

Náměstí Budovatelů

Zdá se, že je škoda kaidéhb slova o věci ztracené, ncboe odmítnuti náměstí Budovatelů je všestranně. V době, kdy není ukojena nutná potřeba, byl by l uskutečnitelný luxus mailo odůvodněn. Obrovské hmotné překážky jsou dnes ne­ zmožitelné již z důvodů psychologických, nedosta.tku reso­ nance!

Ale obdivuhodné Jest, že se podařilo někomu vyvolat elán mocných pro architekturu. Získaní mocní jsou jelitě vice hodni podivu, nebo( naše situace nesvádí ke skokům a tanci set milionů. PatJ:oniBovali mylaenku nenovou a nepůvodní, jak soudím spíše z důvodů citových než prospěchových, aby velká hisforická doba zanechala po sobě památku trvalou, vi­ ditelnou. Je ta patrno z toho, fe by náměstí mohlo být ta.ké

někde na periferii. S tímto heslem bylo by lze souhlasit, i když jeho výtvarná aplikace nenf přijatelná. Táž myšlenka ovládala i soutěž o Staroměstslmu radnici nejen u soutěží­ cích, ale i soudců, takže byli ochotni ji obětovat jednotu vě- kovitého a prvního prostoru **Prahy.** •

Také zde jde o slavnostní shromaždiště, ale myšlenka pa­ mátníku naši doby se zde zvrtla, stala se destruktivní, nebot: nelze spojovat Ji s památníkem dob zašlých bez současné zkázy. Při hledá.nf, jak myšlenku uplatnit jinde", nepočfnall *si* patroni prozíravě. Protože za tolika pře-kážek nebylo by dílo nikdy dokončeno a vzĎíklo by jen další torso, na něž Je Praha již tak bohatá. Od dob letenského průkopu je takovým torsem manume-ntnlni zastavěni Letné, ale sem navrhovatelé zrak neobrátili. Shromaždištěm lidu ,:{1dartP zajisté i nad.ile Staroměstský rynk a Václavské náměstí, takže není naléhavé

*Dr František K a f k a*

**Oč jde**

Spěje-li vývotk socialismu, nespěje při tom o nic méně k demokracii. Potíž je v tom, ž mnozí demokrati si toto neuvědomqjí o socialismu, mnozí socialisté o demokraců. K čemu by vývoj n e m ě l spěti, je vrch o1 n ý nacio· naiHsmus, téměř se blížící už šovinismu. I v mezinárod­ ním životě musí být uskutečněna myšlenka vzájemných vztahů národů, tedy int acionálni socialismus, a vzá­ jemného souhlasu národů, tedy internacionální demokra­ cie. Neomez[me-li sami všiclini a dobrovolně hranice vt1astní národní suverenity ve prospěch myšlenky suvere­ nity nadnárodní, nedospějeme trvalého míru.

•

Ho s p o d á ř s k á d e m o k r a c i e je pojem, který má odlišit demokracii novějšího typu od demokracie li­ berální v tom, že v hospodářské demokracii jsou síly eko\_ nomické řízeny či alespoň omezeny proti liberální demo­ kracii, v níž platilo právo silnějšího jedince v hospodái­ ství i tam, kde v demokracii politické uznáno již bylo hle.. disko rovnosti jedinců.

.

,,

Mluví se nejen o internaci01Dále socialistické a ko­ munistické, ale i o internacil,nále zemědělské či kapita­ listické; my,Ině v tom, že tyto mísLně třídní sily ne.pře-

*561*

**Dneseiv**

kročí nikdy ráme<: svého nacionalismu k nějaké vlastm solidaritě vyšší. (Něco jiného je stará poučka o meziná­ rodním kapitále i,amém, jenž se \_.>řelévá přes hranice, hledaje si nejvyšší zisk!).

škoda, že se vít!e nemluv{ o internaci oná1 e in­ t e 1 i gen ce! Jak by vypadal svět, kdyby se k jeho lepší stavbě spojila tvůrčí inteligence yšéch národů, osvoboze­ ná od hmotných cílů!

•

Totailita je politický systém, v němž politickou vůli smí uplatňovat iediná politická strana bez kontroly ji­ ných.

Mělo by se mluvit v demoltracii daleko více i o to - ta 1 i tě uvnitř stran. Její daleko vice, než průměr. ný občan ví. Je také jednou z příčin přebujelých vad po­ litického stranictví.

Stranický sekretář či poslanec je daleko více nepří­ stupný než jeho volič. Tiw vice to platí o <:tr'l!lických vůddch. Jediný lék Je úzký kontakt s občanstvem; novi­ nář má pak povinnost - nikoli;v jen právo - mluvit za toto občanstvo vždy.•když se stranická vůle odchyluje od

•

č1 oné skupiny, představoval by parlament opravdu nej­ lepší výběr národní společnosti.

Vada je v tom, že není vo:en nejlepší představitel. Má-li být zvolen hokynář jako představitel hokynářů, nechť se dostane zvolení tomu nejlepšímu z nich, jenž ve svém podnikání uká2al vzor hokynářství (i když ti úspěšní v podnikání netouží obvykle po kariéře politic­ ké). Poněvadž je však obecně známo, že hokynářství je přece jen jedna z nejméně rozvinutých forem obchod­ ních, měla by strana uvážit, zda není lépe kandidovat poučeného, moderního obchodníka, jemuž se dostalo ale­ spoň takového vzdělání, aby porozuměl navrhovaným da­ ňovým či jiným zákonúm; opíraH se o obchodnickou po­ vinnost vésti knihy, povinnost, jež hokynáře téměř vůbec nepostihuje, a je přece důležitá pro obchodní stav.

Není nepoučné, prosludovat si ruský způsob volby poslanců, které si volí ten či onen závod ze svého středu jako výběrového představitele; zde demokracie východ­ ní, oipírnjicí se o jedinou státní stranu1 nahrazuje kontro­ lu stranickou soutěží osobních kvalit, stejně důležitých při budování.

Nemáme ještě vybudovaný hierarchický systém lido­

vůle občanů.

Ve stranickém zápasu se zapomíná často na pravidla zápasů: nezápasíme, bijeme: se mezi sebou. Mnohdy ne o ideje, ale o pouhou sebeúčelnou moc, bez naděje. že bychom uskutečňovali vyšší cíle, a převážně vůbec bez cllů duchovních, mravních.

Bez zápasu není demokracie. Tlučení přes hlavy není vša•k ještě zápasem. V politice nejsme dosti lidmi. Zůstat člověkem i v boji s protivníkem je základním pra. vidlem lidovlády, Lid je konkretní pojem pro člověčen­ ství.

•

Počítat s člověkem jako tvorem neegoistickým bylo by proti skutečnosti. Jen snílek počítá s absolutním idealis­ rrlem lidí. V životě je všechno měřeno prospěchem, jehož lze dosáhnout, vše mffi především k hmotnému uspoko­ jení lidských nároků, v demo,haciích i v socialismech všeho typu. Proto právě to, co l-ylo na aristokracii nejví­ ce kritisováno třetím stavem, bylo jim po Velké revoluci tak rychle převzato či napodobeno; proto noví lidé čtvr­ tého stavu dnes tak rychle dostávají označeni ,-bonzúc.

»A přece v politice vítězí idea•lista.« (Dr. Eclv. Bene

**v** knize »Světová válka a naše revoluce«).

Skutečná demokracie nemůže se spolehnout jen na princip stran. V dnešním vyhranění myšlenkového boje představuje u nás strana určitý program ideový. Dokud však nezvítězí zároveň princip, že je rozhodná ni -

**k** o1 i v j e n m y š 1 e n k a, a 1 e i č **1** o v ě l<, k t e r ý

j i u s k u t e č ň u j e, neprohloubíme demokracii a ne­ zvýšíme standard našeho veřejného života. Opustili fame princip osob a osobností dokons:e i ve správě obcí, kde malé rozměry věcí i jejich vztahy k osobnímu životu ob­ čanů dávaly vždy možnost přihlížet k osobní výši kandi­ dáta.

VOilí...Ji se program ideový, představovaný stranou, má zase ona povinnost, postavit na své kandidátky lidi, stoJí­ cí mravně co nejvýše a představující nej,lepší výběr nároďa **v** jeho společenské skladbě.

Neuznáme-li povinnost, aby představit e1em li­ dubyl kvalitní jedinec. pa:lá tím i povinnost člověk a **z** I i d u, aby i o n stál m r a vn ě a in t e 1 e k tu á 1- n *i'-* c o n e j v ý š e, nebo o to aspoň usiJovad. Ponižuje­ me touto nevážností lid sám.

•

Kandidátky našich stran jsou stále ještě sestavovány podle zásady, že se musí na nich objevit představitelé všech skupin či zaměstnáni, odkud by se mohli rekruto­ vat voliči. Kdyby byl volendy nejlepší představitel té

***562***

vlády. Místnímu náródnímu výboru musí být nadřízen okresní, okresnímu zemský národní výbor, jim opět vlá­ da, jež jest ovšem vládou parlamentní. Je třeba zákonem určit pevné kompetence a znovu vymezit hierarchickou nadřízenost, moc dozorčí a právo kontrolní, máme-li do­ spět k právnímu stavu politické organísac.e porevoouční.

Ani bez kontroly a poslušnosti není demokracie.

•

Hledáme-li, co dosud vytvořily totalitní země ve **své** politické organisaci, neshledáme tu vyšších, dokonalej­ ších forem, než si je dosud vytvořily demokracie. Jsou tu privilegované stavy politiků, státních úředníků, vojáků, ředitelů závodů a vyšších podnikových úředníků, někde k tomu přistupují •ještě kulturní pracovníci. Při tom jen kulturní pracovníci a podnikoví vedoucí a úředníci jsou povýšeni vJastní, tvůrčí prací, chruzí pouze funkci, kterou zaujímají v ústrojí státu, netvoříce žádnýcq opravdových hodnot.

•

Politikům prvé republiky byla, a právem, vyčítána snaha, rychle se ziiopatřit. Výtka platila levici i pravici; **na** levici bylo obohacení politiků nápadnější, na pravici nebylo menší. Úplatkářských afér přímých téměř nebylo, rozhodně jich ubývaio s dobou od převratu. Tím spíše přibývalo obohacení »zákonného«, zejména nabytím zbytkových statků. Jakmile se p-olltitik blížil rozhraní čty­ řicítky a padesátky, rozhlížel se po hmotném zajištění, bez ohledu na svůj světový názor.

Lidé této revoluce se sami neženou po trvalém hmot­ ném zajištění, ponechávajíce výnosná mista druhé až čtvrté garnituře lidí ve straně. Je to tím, že nedospěli ve své většině zatím kritické věkové hranice? Je s podivem, jaik málo je jich qpravdu .zajištěno. Boháčů mezi nimi není. Nezanedbávají cest, jimiž se příjmů dostává stra­ nám. Nikde ještě nebyl zveřejněn rozpočet ani jedné sllrany, i když víme, jak nákladné jSO'll stranické aparáty. Přiznejme vedoucím politikům čisté ruce a osobní ne­ úplatnost.

Je v nich však stejná touha po moci, ne-li větší, než v politicích předválečných; už proto, že pominula roztřis­ těnost stran a jejich počet se zúžil. Je v nich však větší slavomam, než se projevoval dříve. A u mnohých je spo­ jen s ješitností. Což je největší slabina politikova, zejmé­ na, bráin.í-li mu ve výběru spolupraco;vníků kvailitních, avšak kt-itických. Snižují tím vlastní osobnosti a dávají svému růstu nižší **křir** ....

•

**f!.míru**

To, co je mnohdy rádo nazýváno reakcí, je jen zdůraz- nění skutečných reáJných sil, působících v zemi, s nimiž

**Dneseiv**

nepočítali ti, kdo si rysovali programy pQválečné přestav. by mimo **domov.**

Cesta k zlomeni této domnělé reakce nyní, když byly

skutečné prostředky hmotné toho, co bylo »reakci« vy­ vlastněno ve prospěch státu, jest pouze jediná: dokonalá ideová výchova občanstva k novému duchu a programu. Zde stojíme znovu pted základní myšlenkou synthesy demokxacie a sociailismu, zato však opravdové skladby těchto dvou **ideí,** nikoliv pouze jejich soužití. Soužití vede mnohdy k rozpadu a rozlomu, kde pak stojí vedle sebe nebo proti sobě oba myšlenkové světy.'Srůst, skladba **a** pi;olínání jejich je nezbytným přeqpokladem vysšiho po-

litického úsurojenství. •.

Některé socialistické směry již opustily program jen negace, nenávisti, boje, pr-ogram socialistické diktatury. Málokteré d0$PělY již i pojmu solidarity v národě. Nepo. střehují nebezpečí, spočívající v tom, že snižují standard dolů, místo zvedání lidského života co nejvýše.

Sociailisté si dosti neuvědomuH, že liberální vrstvy třeba pro socia1isrnus získávat. Zatím byl hlásán jen pro­ gram negativní, zbavit je výrobních pr.ostředků, jež moh­ ly cestě socialismu klást překážky. Je potřebí .hlásat pro­ gram a k t 1 vn í, jenž by přinášel v socialismu prospěšný program i vrstvám, dosud socialismu cizím. Ale stejně je sterilní demokra<;ie, zastarávající v nedbání socia­ lismu.

Rozpad socialistického bloku v Národní .frontě by zna­ mena,l, že myšlenka synthetického, formově zralého a op­ timální demokracii odpovídajícího socialismµ byla :vzdá­ na za myšlenku vítě2stvf stranického socialismu. Tím by byl zevně projeven rozlom mezi snahanů, tí:hnoucínů jak k socialismu, tailt k den1-0kracii, přerušen, snad na dlouho, vývoj, plánovaný k synthese socialismu i demokracie.

Revoluce duchovní nepostoupí vpřed, neuvědomí-li si političtí vůdci povinnost, p:i:ohJoubit i dosud nestejnou duchovní přípravu všech politických vrstev. Při tom se zapomíná na vzájemnost strarůcké výchovy: nejprve so­ cialistů k demok,racii a demokratů k socialismu, posléze pak jejich synthese. Každý stranický vůdce myslí na to, fak uchovat a rozšířit **jen** a jen oblast svého, jednostran­ ně orientovaného voličstva. Nejraději by mu při tom té­ měř zatajil, co hlásá prospěáného i druhá či třetí strana v národě. K vyšší základně můžeme se dostat jen vytče­ ním spoJečného duchovního programu: určením, čeho chceme politicky dospět v oblasti socialisace a čeho v ob­ lasti demokratisace veřejné'ho života. Obě Slliožky progra­ mu jsou n e o dl u č n é.

•

*Dr Leo* ***Szilard***

**Dopis Stalinovi**

Prosincové číslo Bulletin of the Atomic Scientists, mě­ síčníku atomových badatelů Spojených státu, uveřejňuJe pod·timto titulem článek dr. Leo Szilarda, jednoho z těch vědcťi, kt.eif stáli u **pramenů,** z riichž vyrostl široký prqud atomového průzkumu, ktei'í upozornili na možnost řetězo\_ vého procesu, k-oni'.:iciho v explosi neslýchané energie. a kteH varovali včas, ještě před výbuchem první pokusné pumy, v březnu 1945, \_před skutečným užíváním této straš­ livé zbraně, protožepředvídali politické následky, jichž jsme dnes **svědky.** Přímé odeslání dopisu adresátovi se prokázalo za nescbůdný krok, a proto zaslal autor upra. vený dopis časopisu, který jej nynf uveřejňuje. Clánek. zni:

* Rozhodl jsem se napsat tento »Dopis«, protože jsem hlu\_ boce zneklidněn zhoršenim rusko-amerických vztahů, a pro­ tože věřím, že sdílím s většinou atomových badatelů city, jež mne přiměly k tomuto kroku.

Neustálé zhoršování rusko\_amerických vztahů má mnoho vzrušujícího do sebe, ale nic není úpornější, než možnost tr,•alého vlivu na duševní rozpoložení amerického národa, ale i národů evropský-ch a ,v jin\_ých světadílech. Zde v Ame .ice

m\_ stále víc a více lidí říká v soukromém rozhovoru, že válk s Ruskem je nevyhnutelná. Jsou to lide, schopní mysllt neza­ visle, a nevedení úvodníky svých novm. Jejich po;;toj se zdá symbolem velkého nebezpečí, protože valka bude sku,euiě nevyhnutelná, jestliže Američané ustáli tento svůj názor.

NěktE\ř{ dokazují, že není nebezpečí brzkého s;.řetnutí, protože Ruskq je okamžitě příliš slabe začnout válku, a ne­ stalo se ještě, aby Spojené státy se· puslily do preventivní války. Je přirozeně pravda, že se doposud nic takového na\_ stalo; ale doposud také nestál nikdy americký národ před obavou, že se dožije po pasivním postoji v údobí úzkostlivé­ ho míru dne, kdy válka - přijde-li - se přežene pčes jeho ddmov. Neříkám &11ad, že by chtěly Spojené státy zač1t preventivní válku během příštího pololetí, ale chtěl bych na to poukázat, že pokročí-li nynější postoj dalších šest měsíců, povstane možná osudná .změna v myslích amerického náro. da•a situace bude pak nenapravitelná. Bude pak jenom otáz­ kou času - a to snad jen několika krátkých let - než se mir sta.ne hříčkou některého balkánského generála nebo amelie\_ kého admirála v středozemniah mořích, kteří úmyslně nebo břidilsky vytvoří případ, vedoucl nevyhnutelně k válce. Po­ trvá-li okamžitý směr dalších šest měsícu, bude pravděpo\_ dobně běh zál itostí mimo kontrolu obou vlád dotčených. HlaV!Ilím důvodem dnešního stavu je skutečnost, že d\ a roky po ukončení války nebyl nalez.en ještě žádný valný po­

krok k dolíodě. Mezi Ruskem a Spojenými stály je vše na

mrbvém bodě. To však není překvapujíc! pro většinu těch, kteří za váThy probádali atomovou energii a měli dost času piiz.půsooit svojemyšlenky důsledkům, vyvěrajícím z atomic\_ ké pumy. Hned ze začátku bylo jasno, že ani existence pu­ my, ani způsob jejího užívání neučiní dohodu lehčí, ba že ji uitíži. Věděli jsme, že nové válce lze jen uibránit, jestliže se Spojené státy a Rusko vyprostí z malicherností situace; než však k tomu dojde, musí jeden nebo druhý ukázat cestu.

Situace takového rázu se vyskytují tu a tam v historii; ale najdeme je také někdy v životech jednotlivců, a povídka o jednom podobném přfpadu zanechala ve mllě hluboký do­ jem. Dvanáct let po ukončEmí první světové váThy jsem se seik,al se spo)užákem, který mi povídal ze svých vzpomínek. Byl rakouským poručíkem ui války a v posledních dnech války byl velitelem patroly v Karpatech. Jednoho rána se proslýchalo, že došlo k příměří, ale nebyl s to ověřit tu po\_ věst, protoěe byl odříznut od svéhO' tělesa. Když vyrazili na koních z lesa, stáli náhle p'řed rusltou patrolou pod velením důstojníka. Oba důstojníci sáhli po pistolích, n tak zůstali několik vteřin nehnutě stát, zírajíce na sebe. Najednou se ruský důstojník: usmál, zvedl svojrruku a zasalutoval. Můj přitel zasalutoval rovněž, a obě patroly otočily své koně. »Do dneška,c pravil můj přítel, »lituji, že jsem nesalutoval první.« Píše tento »Dopis«, opravuji snad poněkud váhavost své­

ho přítele, avšak v dnešních nepokojných dobách patří k to­ mu jistá odvaha, má.li americký baaatel napsat »Dopis«, jako tento. Dnes stojí př'ed sebou RUSlko a Amerika, v obavě, co bude příští politický tah druha. Americký lid hledá mír. Rus­ ko hledá rovněž mír. Pokud vidím, hledá Rusko mír - jako Spojené státy - nejen pro přištlch pět nebo deset let, nýbrž nav.ždy. A mám-li pravdu, pak může být mir zajištěn; může b'ýt zabezpečen Vámi, Vámi osobně.

Je ve Vaší moci odstranit zatarasení a umožnit tak zrně.. nu v zahraničn1 politice Spojených států, můžete to však uči­ nit pouze, rozhodnete.li se k odstranění samovolných pout staromódních i novOIJ)ódních diplomatických forem. Rusko a Spojené státy jsou na štíru skoro ve všech bodech, o kte.. rých jednaly v nedávné minulosti. U lmždého bodu má asi Rusko dobré důvody, aby nepovolilo, a Spojené státy maJí asi také dobrý la1i.vod nepov'ůlit. Nechci přirozeně navrhnout, abyste slevil tak či onak, nebo abyste vykupoval mír ( *,ap­* pease«) od Spojených států. Co v tomto »Dopisu« navrhuJi. j řa<la spojitých kroků, které můžete z vlastní moci podnik. nout. Snad bude muj návrh na Vás působit jako šok. Možná, že bude také šok prd některé z mých amerických krajanu. *Ale* není nyni doba skrývati něco z obavy před zesměšňová\_ nim nebo nepodloženými útoky.

Rozhlasové projevy

Navrhuji především, abyste hovořil přímo a osobně k americkému lidu Cokoli jim řeknete *(a* mohl byste k nun hovořit jednou za měsíc), by bylo pro ně novi11ka, a protqže to bude novinka, bude šířena rozhlasovými stanicemi Spoje­ ných států a uveřejněna novinami. Přirozeně byste žádal ho­ vořit rusky, ale Váš tlumočník by přeložil Váš projev větu po větě do angličtiny. Váš projev by mohl být natočen a vy\_ silán současně v Rusku i Americe. Americký li? je zvyklý

*568*

**Dnesetv**

naslouchat svému presidentovi, protože co jim říká, ovlivňu­ je jejich život, a budou naslouchat Varn ze stejného duvodu. Je však jeden významný rozdíl; pohovořite k nim jako..hlava cizího státu; Váš hovor bude bez vlivu, neuvěi't-li lid v na\_ prostou upřimnost. A budou-li Vaše rozhovory k Američanům plnč uveřejněny v Rusku, př-esvědčite americký lid nejlépe, že míníte co jim Hkáte. A ještě lépe je o iom přesvědčíte, pozvete\_li presidenta Spojených stá tú,, aby oslovil ruský lid tak často, jako Vy hovořite k amerlckému, a bude-li mít stejnou publicitu u Vás, jako Vy budete mít u nás. Celé ústro­ ji publi(áty bude a zůstane k Vaší disposici bez jakéhokoli pokusu zneužíváni pro propag-andu. Je Jisté, že by Vám am.e­ rický lid n.i,slouchal; ale jak by ho Vaše projevy ovlivnily, by záleželo na obsšl,hu a podstatě Valli<!h řeč{.

0

Co považuji za podstatu Vašich I-eči'? Především bych navrhl, abyste ulťázal americkému lidu jasny obraz všeobec­ né dohody v rám<!! poválečné přestavby světa, dohody, která by umožnila Rusku a Spojeným státům žíti ve vzájemném miru. Z počátku budou pouze hrubé obrysy, které ponenáhlu vyplníte dalšimi podrobnostmi, občas i úi'ednimi zprávami. **Až** ukončíte, bude americký lid znát více než obraz mozného poválečného světa: bude znát Váš návrh-poválečné dohody.

Přirozeně se asi zeptáte - a otázika je zásadni - zdali\_ **byste** nezískal tímto jednostranným zpusobem návrhu, bude­ li velkomyslný, nevýhodné·postaveni vzhledem k·pozdějším jednáním. Mohl byste však jasně vyjádřit, že Váš návrh pla­ tí jen jako celek, že jste ochoten změnit jednotlivé body po\_ dle přání Spojených států, jestliže ony jsou ochotny změnit jiné body ve *Váš* proopěch. Je-li vše to předem zřejmé, ne. bylo by ti-eba zdrželivosti k vůli pozdějšim jednáním. Tako\_ vými prostředky byst.e mohl přasvědcit americký lid, že -

s Vašeho hlediska i skutečně - soukromé· podnikatelství a ruský ho•podářský systém i různé smišené tvpry hospodář. ských organisaci mohou kvésti vedle sebe, že Rusko a Spoje­ ne státy mohou být částmi stejného světa, že »jeden svět« neznamená nutně stejnotvárný svčt. Dokud nebude americký lid i ruský lid přesvědčen o správnosti tohoto základního bo. du, zůstaneme zaměřeni k vál<!e a ne 'k míru.

Přirozeně byste také rád věděl, jak\_se arneťický lid za. chová, jestliže byste se rozhodl chvpit se iniciativy a podnik­ nout novy1způsob sblížení se SQOjenými státy. Zdali byste skutečně J:Syl schopný t>řekonat okamžitý ztrnulý stav a vy\_ volat změnu ve směru zahraniční politiky Spojených státu?

Ve Spojených státech žije velký počet mužů a žen, kteří

pohlíleji s velkou obavou na urychlené zhoršování poměru rusko.amerického. Mnozí z nich majl 11elké pochyby, je-li nynější směr zahraniční politiky Spojených států rozumně pojat, maji však také stejné obavy vzhledem k ruské zahra\_ nicní politice. Nezasahuji-li nyní ve prospěch změny politiky, vedené svou vládou, děje se tak proto, že nevidí nyni žádnou potřebnou alternativu. Kromě toho snad věří, že každý pokus **by** byl zbytečný, pokud projevy Vašich delegátu budou vede­ ny argumentací, která je nepřijatelná většině americké ve. řejnosti. Podaří-li se Vám tětký úkol, vytvořit ve vlastni mysli potřebné řešeni poválečných otázek a pi·iblízit je mys\_ Jim americk;é veřejnosti, pak byste pozvolna rozvinul obsáhlý návrh přijatelné P<)Válečné dohody a odstranil překážku, ta. rasíci cestu. To by mělo přímý a bezprostředni vliv na zahra­ nični politiku Spojených států, Mnozi Ame;ičané věří, že. muži, vedoucí zahraniční politiku, zastávají její nynějši směr proto, že se jim jiný nezdál sohudný. Všeobecně se věří, že

jsou poctivl **a** že bezpo<:hyby zrněni nynější směr, jakmile

poznají východisko z okamžité slepé uličky. Možná, že nesou\_ hlasíte s tfmto názorem, ale e zajisté ve VaAí moci, postavit americký lid před volbu mezi dvěma možnými směry zahra. ničnl politiky. A má-li americký lid možqost volit, pak bude volit - o tom jsem pevně přesvědčen - ve prospěch směru, který vede k míru. Vykoná svou volbu pomocí všech pro\_ stí-edktl, které ovlivňují vládni politik.u v Americe. A muži, lcle1'i stoji 'QYIÚ u kormidla, by musili (podle výroku p, Stim. sonn) buď změnit názor nebo zaměstnáni«,

V tomto »Dopisu« se pokouAim zdolat potíže ve vzájeµi­ nóm styku, které jsou třeba nepřekonatelné. My v Americe mhmc hrubý a přespfiliš zjednoduAený obraz o tom, jak se do,ipC-jc k politickým rozhodnutím v Rusku. Vy v Rusku máte *li*ji 1:>ociobný obraz o tom, jak se to děje v Americe. Rusovi bude nsl ta.ké těžké spřátelit se se základnim předpokladem,

**!o** v Americe veřejné minění není tvořeno tisketn, nýbrž spllle postc1Jem a názory jednotlivcó, tvořicích americkou ve\_

fcJno.it. Ale i kdyby tento »Dopise oemčl vyhlidku jedné k ti\_ slet, nby o něm bylo uvažováno v Rusku, přece bych jej spi• llc nop. ti, než čekal n,a výtku, že jsem viděl přiblíženi kata\_ etrofy n nehnul ani rukou, abych ji zabránil.

*664*

Jestliže by se dospělo k posudku, že nJvrhy tohoto »Do. pisu« jsou účelné, bylo by ještě třeba překona,t potíže u:.po­ řádánl, které jsou Ještě zvýšeny nemožnosti výměny myšle\_ nek me?.l Američany a Rusy, nezatíženymi odpovědnosti za. stá.vat vládní názory. Je. proto srozumitelné, proč právě uto­ movi badatelé poukazují na tento bod a navrhují, aby vzá. jemně diskutovali o schůdných cestách pro vzájemnou vy. měnu myšlenek. Citový základ, z kterého vzrostl tento »Do­ pis«, je společný většině atomových badateli\ kteří mají zá\_ jem o veřejné záležitosti, ale myšlenky, vyjádřené v »DopL suc, a úmysl napsat Jej, jsou pouze moje, a nehovořím tudíž jménem nikoho jLného.«

Post scriptum

'

V takto zvaném dodatku navrhuje dr. Szilard utvořeni výboru, složeného z badateltl a Američani\ všech kruhů, kte­ rý by se setkal s podobhými výbory, zaloienými jednak v Velké Bri1ta.nnii a Francii, jednak v Rusku, Polsku a Cesko. slovensku. Autor je přesvědčen, že rušU badatelé by spolu. pracovali, kdyby iniciativa vyšla od Stalina, a jistě by se mohlo počítat se spolupraeí badutelů všech ostat.nich zemí. Ve vládních jednáních bývají diskuse rušeny strachem, že připadné úsbupky se tě-lko ruši. Ale pii dhskusi mezi soukro­ mými osobanu muže se jednat i o protiohůdJných záležito. slech v širším rámci, aby se konečnč objevily ve správných úzkých mezích.. Z výsledků takových diskusí mohou paik vlá. dy těžit ve prospěch úředních jednání. J. A.

**národní hospodář**

***Bohunnil B*** *í l e k*

**Běda, intervence!**

(Reportál o Zlíně VI.)

»Náš ho!>podářský život je nesmírně komplikovaný. Nevoltme vždy správné cesty, kterýnn by bylo lze mnohé těilrosti zmenšiti.

Snad se nenajde jediný člověk, který by ještě dnes schvaloval způsob, jakým jsme v jarních měsících řešili otázku zvýšeni životní úrov.ně naAeho obyvatelstva a s tfm souvisejíc! intervenční cenový fond. NaAe kritik.a byla tehdy odmítána ... Mějme odvahu řešit věci, pokud je čas. Lidé to pochopí.

•

Sociálně demokratioký poslanec Ladislav S k a u nic v úvodnik.u Svobodných novin 10. října 1947.

Plánovat v novinářství je ještě obtížnější, než pláno­ vat v hoopodářstvf. Tato ptlocha D n e *š* k a měla bit vě­ novám1 otázce, zda národní podniky-mají spíše vydělá­ vat nebo sloužit národu. Avšak minulou sobotu přinesly některé noviny významný projev mmistra zahraničniho obchodu. Dr. Ripka tu v drsh.ých slovech upowrnil na

to. že žijeme luxusně, a že mrháme některými surovi­

nalhi tak, až to ohrožuje náš zahraniční obchod, a tím i naši výrobu: budeme-li musit i nadále ku(Povat pr mrhané suroviny domácí za devisy, nezbudou devisy pro některé významné výrobní obory.

Pisatel začal psá·t kaipitolu o vývozu bot a jiných vý­

robků národního podniku Baťa, Zlm. Tu vyšly v neděli zprávy o úpravě odběru obuvi. K nim vyšel v »Právu li­ du« komentář:

'»Tato :nová úprav byla provedena třemi vyhláškami mínisterstvia vnittnlho obchodu, Tuto úpravu si vyžádala nekázeň některých spotřebiteltl, kteří tyto druhy obuvi, které byly buď na ústřižek šateniky nebo volné, skupo­ **vjvali.c**

Takovou pOilopravtlu. solidní »Právo lidu« snad od re• voluce ještě neotisklo. Ne. Neodůvodňuje nemohoucnost a povrchnost některých zásahů n í cenové politiky j e n nekázní spotřebitelů. Aby nebylo zbytečné koresponden­ ce s Nejvyšším úřadem cenovým: jeho se tato poznámka netýká. Úřadující předseda tohoto slavného úřadu podal demisi, když mu vnucovali intervenční fond; není jeho ymou, že demise nebyla přijata.

*....J*

Dnesetv

Tady nám nejde o sp•rávnost či nesprávnost celé naší cenové politiky. O ní říkají mnoho zajímavého po mnoho poslednich týdnů celé sloupce »-Hospodáře« i rozprava ně­ kterých našich národohospodářů ve »Svobodných *novi·* nách«, vedená denně již tyden. Jdeme *proti* intervenční­ mu fondu.'

Ne proti zásadě intervenovaných cen,

ta je v plánovaném hospodářství nezbytná. Jdeme prali bezduché lineárnosti cenovéntervence. Jsme pro pláno· váni, 3 cei:é duše - ale jdeme

proti svázané.mu hospodářství

všude tam, kde vláda vnubila parlamentu zásah krajně nedomyšlený, který neměli čas řádně prostudovat ani skvělí národohospodáři ústřední plánovací komise, ani znalci me-z.ipos:1a.nci. Taik, jako souhlasíme še socialistou Lindauerem, který 18. m. m. jasně prokázal, jak stát pod­ poruje šmelináře »sto,pcenou« nemovitAstí, souhlasíme i s lidovcem, prof. Chytilem, který téhož dne řekl, že má proti naší intervenční politice velmi mnoho námitek a výhrad. A protože se o jeho námitkách a výhradách vě­ dělo již dříve, než byl náš tolik velebný zákon o inter­ venčním fondu odhlasován, byl poslanec Chytil tehdy ho­ nem zvOtl.en referentem, takže musil v pairlamentě proti své vůli doiporučit záikon, s nimž jako universitní profe­ sor nesouhlasil tehdy a nesouhlasí dnes.

Souhlasíme ovšem i s guvernérem Národní banky dr. Nebesářem, který před časem v kterémsi ze svých čet­ ných pečlivých elaborátů napsa1l: » ... ceny železa, a v menším stupni i ceny uhli jsou v podstijtě subvencova·

né ... za určitých okolnosti je politika subvell(!ovaných cen politikou nutnou ...« Nesouhlasíme vša:k *s* takovým subvencováním cen pracovní a dětské obuvi, jímiž *se* rozvrací rovnoměrné zásobování obyvatelstva. Tak sub­ vencuje intervenční fond.

Zákon o intervenčním fondu má záhlaví: »Zákon č 51 ze dne 1. dubna 1947, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží **Illové** potřeby a ustáleni cen jiných dů­ Ježitfch statiků«. Tato úřední stylisace se dnes, po osmi měs1cích, čte velmi skepticky.

Komunistický živnostník Horn řekl 12. listopadu na půdě parlamentní v rozpravě o textilu tato slova:

»Nepořádky jsou v obchodě s textilem, pořádek je v obphodě s obwví. Dnes p tf:íme 2'4sluhou znárodněného prúmyslu m.ezl prvé státy v zásobováni obuvi. Ná lid nebyl nikdy tak dobře zásoben obuvi, jako je t.omu dnes.

Naši lidé se nemus\_J stavět do fronty, aby si mohli koupit boty,

Proč není taková situace v textilu? S botami *se* ne­ šmelina.ří. Tam nemáme přlpady nevyřešených konfiská­ tů, jako je...tomu v oboru texti.Lnim, kde jich máme kolem 1000. Ministerstvo vnitřního obchodu se chystá udělat **v** obchodu s textiliemi pron:Lkavá opatřeni. Všechna opa• třeni jrou příliš malá. Máme nenormální stav. To sahá na kořeny naši existence. Měli byvchom 7.de volat po stan­ ném právu nad veškerým textilním průmyslem.u

Ne. Ač Zemědělské noviny ještě v sobotu opalkovaJy výroik o st81Ililém p!rávu niaa textilem, nejsou k němu důvody. Naši Hdé se za.se staví <fo fronty, aby si mohli koupit boty. Tvirzení pana poslance Horna z 12. listopadu budiž srovnáno se i.právou »Práce« z 29. listopadu. Má­ nie před sebou jihomoravské vydání tedy ono, jež se pro­ dává ve Zlíně. Č:te'llle podtržený titulek:

Fronty před prodejnami jsou zbytečné,

»Práce« píše:

»Národo[ podnik Bafa se' obrátil na \f'eřejnost s pro• volánim, jehož podstatnou část otiskujeme. Zjišťujeme,·že rozvratníci popla!nými zprávami 7.nepokojuji veřejnost; jednim.z dť'tsledků jsou fronty pfed Bafavými prodejnami. Jsou zcela zbytečné,•••

Netvrdíme, .že rozvratníci nejsou. .A!le rozvrátit pro­ dej bot, k tomu poplašné zprávý nestačí, nemaJi-li pod. kladu. Tyto zprávy ovšem podkladu měly; buď z podni­ kového ředitelství nebo z ministerstva vnitřního obchodu nebo z jil!lé instituce pronikly totiž na veřejnost zprávy, že některé boty budou zase vázány.

Ty zprávy byly tentokrát pravdivé. Kousíěek pod tvr­ zením, že »fronty jsou z c e 1 a zbytečné«, při­ nesla »Práce« další titulek, rovněž přes dva slouipce, rov­ něž podtržený, jako ten o frontách:

„pr a co vn í ob u v j e n na o db ě r ni p o u k a z **y.c**

Pod tímto nadpisem vyšla ona úřední zpráva o »nové úpravě« odběru obuvi.

Intiervenčni fond způsobil, že některé matiky koupily během týdne až tucet bot. Ne rozvratníci, ale

české mámy vám vykoupily sklady pánové.

Nekázeň, jistě. Nekázeň, plynoucí z prázdných šatníků a lásky k dětem. Ne, jediná žena ve vládě by nebyla bý­ vala připustila náipad, snižovat ceny dětských bot ne· úměrně. '

Jeden z .ředitelů národního podniku Baťa mi ve Zlíně řekl v říjnu t. r.: r,Před int-ervencí jsme měli do::ela sluš­ né sklady bot pro děti i pro mládež. Jen se sandály to bylo zlé: náš úzký profit Boty pro děti do čtyř až pěti let ještě v březnu 1947 stály 99 korun. Vláda J,ta.řídila, aby všechny dětské boty byly lineárně -sníženy o 50 korun. Jakmile tyoo boty stály 49 korun, skoupily české ženy vše. c-hny naše sklady za týden. Za jediný týde!l.. Vypočítaly si vmžilru, že

b o t y z a 49 k o r u n n e s t o j i .z a o p r a v u.

**To** nám udělal intervenční fond.

* Baťa vyrábí víc než čtyři pětiny všech dě1&cých bot **v** republice. Zkušenosti tohoto národního pod.niku jsou tedy závažné. **A** neprodat nesměly ani baťovské prodej­ ny, ani soukromí obchodníci. Schovávat pod pultem jim všem byilo několikrát zakázáno. Úředně zakázáno. Který úřad to byl? Ministerstvo vnitřního obchodu. Jedmá že­ na v tomto ministerstvu by... atd.

Dejme znovu slovo témuž řediteli: »Soukromí podni· k.atelé *se* o výrobu dětské obuvi téměř nederou. Je v ní skoro tolik práce, jako v botě pánské. A musí se prodá vat laciněji, o mnoho- laciněji, než pánské boty.«

Dejme slovo jednomu z náměstků -podnikového řt!dite­ le: »Když byly vykoupeny naše velké sklady dětské obu­ vi tak závratnou rychlostí, zvýšili jsme výrobu. Víte, **co** *nás* to stojí, takhle náhle měnit výrobní program? Obrov- ské (Penirze.«· •

Kolik teď vyrábíte, zeptad jsem *se* ještě: »40.000 párú dětské obuvi týdně, z toho asi 30.000 kožených. Doufáme, že hlad po nich do vánoc vymizí.«

Vida. Zdá se, že v tom pan ředitel české mámy poně­ kud podcenil. Jejich hlad nevymizel. A jde o velikého od­ bdrn.íka, který je na svém místě již mnoho let. Hospodái·­ ské odhady, to je i pro odborníka zatrolená věc.

Mluvil jsem po návratu ze Zlína s pražskými odbor­

níky. Jeden z nich mi dal opsat pro uveřejnění několik řádek z oficiálního komentáře k vývoji v dětských botách za první polovinu roku 1947: »V souvislosti s tím (7Jlepše­ ním dodáV"ky kožených bot vnitřnímu trhu m prvních šest měsíců roku - o 30 procent více než v témže údobi roku 1946, pozn. Bí.), snad někdo může poukázati na je· vicí se tísnivý nedostatek dětské obuvi. I zde (v úřední zprávě, pozn. B-i..)

b u d i ž ř e č e n a p ln á pr a v d a.

Obuvi dětské vyrábíme v poslední době tolik, jako nikdy dříve, dokonce ani před válkou. Na 1,400.000 spotřebite­ **lů** dět.ských, vyrábíme celkem 2,967.768 párů v provede· nf koženém a dalších 4,220.470 párů v ostatních dru­ zích ... « To jsou čisla **z** celého průmyslu ko,7.edělného jen

***566***

**Dnese10**

v českých zemích. Nemám po ruce doklady, abych to pvěřil. Avšak v Praze výsledky ze Slovenska častěji ne­ znají než znají.

Zpráva pro úřední potřebu pokračuje: »Potíže s dět­ skou obuvi započaly ve II. čtvrletf t. r:, tedy dobou shod­ nO'l.l s počátkem cenové intervence. Dlužno proto vyslo­ vit domněnku, že

vlastní příčinu nedostatku dlužno převážně hledati v cenové intervenci.

Intervenčním příplatkem dostává se cena nové obuvi dětské na tak nízký stupeň, že se velmi nebezpečně při­ bližuje dokonce nákladu na provedení střední opravy. To ovšem svádí většinu k nákupu nového páru a k odhození páru, potřebujícího opravy. Na nehospodárnost využiti materiálu, potřebného k výrobě a zčásti dovezeného za drahé devisy, vyplývající z takového postupu, není snad ani třeba zvlášť upozorňovati ...«

I je, milý úřední stylisto. Nejsem sám; kdo tak 59w;lí:

Každý, 'kdo zbytečně spotřebuje zahraniční suroviny ve výrobě nebo jimi plýtvá, každý, kdo ve své životosprá­ vě mrhá potravinami zahraničního původu, a také každý orgán, jemuž je svěi·eno uskladněni vzácného zahraniční­ ho zbožl, který se nepostará s patřičnou péčí, aby nedošlo k jeho poškozování a znehodnoceni, prohřešuje se proťi základn1m zájmům celého národa.

Je také z:apoti-ebí nepřísnější úspornosti v domácím zboží, které nemi'tžeme vyvážet. Jde o nejpřísnější úspor­ nost ve spbtřebě železa, cementu, papíru, chmele, sladu, dříví a dokonce i sirek a řady dalsích četných potřeb.

Práci, kterou koná, zvládne mirůsterstvo zahraničnfho obchodu při nynějšfm osobnfm stavu jen se značným na­ pětím

To byl citát z pátečního exposé ministra zahraničního obchodu, které přinesly v trochu slqšném rozsahu jen tři **z** desíti pražských ,deníků. Stůjž zde ještě jiný citát, **z** té­ hož pátku:

» .•. li d é, 1f t e ř i o k r á d a j i d ě t i o b e z t a.k

j iž h u b e n é t> ř í d ě 1 Y, j s o u p r o s tě š k o d n o u.

A §k se nepokutuje, .škodná se odstřeluje. Vzpo• minám Sl na jednu scénu ze sovětského filmu »Lenin v říj­ nu«, kdy k Lenmovi přichází sekretář se žádosti o sou­ hlas k vykonání rozsudku nad spekulanty s jídlem. Lenin váhá podepsat rozsudek smrti. Zvoní telefO'll, a v telefon­ nim rozhovo111 mu oznamuji několik případů smrti hla­ dem. Lenin okamžitě podpisuje rozsudek se slovy: »Za­ střelit! Okamhtě!c

To jsou jasná slova. Nechf lítají třísky. Pramen: »Kul­ turní politika č. 11, **z 28.** listopadu 1947, strana **1,** sloupec

4. Autor: Jaroslav Vojtěch. Milý satiriku: Koho navrhuje­ te z11-střelit? Kdo způsobil šmelinu s dětskými botami? Zmizelo jich za týden něko•lik statisíců párů, prosím, párů. Zastřelit české mámy? Statisice maminek?

Ci by snad bylo možné nějak zasúřelit intervenční fond?

* + »Jinak by bylo záhodno trestat tyto zločiny proti spo­ luobčanům nejvyšším trest.em - smrti. Kulky by v tom­ to iPřípady trefily opravdu do černého.« Kdo to napsal? Jareslav Vojtěch. Kde? V závěru své poznámky v »K. P.« Souhlasíme.

Intervenční fond není ovšem vinníkem jediným.. Je však, tvrdím, vinnilcem hlavním. Dejme znovu slovo ře­ diteli národního podniku zlínského:

»Soutěž továren neznárodněriých nám *v* obchodu cel­ kem nevadí, ač l!ze dokázat, že některé z nich, spolu s ně­ kterými řemeslníky, nedodržuji výrobní a prodejní před­ pisy ...«

»Jak to lze dokázat?«

»Snadno. Národní podniky vyrábějí také zámišové boty. Zaehovávají však pfodpISy, a protJJ všechny vyvá­ žejí. (Nebo majf část ve skladech, podl jiného informá­ tora, rovněž ze Zlfna. Neprověřeno. Bí.) Postavte se ně-

*r*

kdy v létě na Václavském náměstí a dívejte se lidem po nohou. Uvidíte, kolik :rpužu má zámišové boty.«

»Toho jsem si všiml,. Mnoho.«

»Všechny jsou koupeny na černo, všechny skoro za vysoké ceny. Našemu vázanému hospodářství tak uteklo mnoho desítek tisíc párů do roka.«

(Ze zdvořilosti jsem nepožádal o seznam vývoznfch ak. tovek ze žluté kůže, daných gratis n kterým čs. politi­ kům.).

Kdy budou boty volné?

»Pokud jde o obuv pracovní, naše nyněiší výroba (bylo to v říjnu, teď je snad ještě vyšší. Bí.), dovoluje vol. ný prodej. To však nelze proto, že v zemích kolem nás není dost velká výroba obuvi. Uvolněním bychom podpo­ rovali podloudníky. Již dnes je pro tento obor činnosti na Těšínsku i jinde baťo·vská pracovní bota hledaným artik­ **lem.«**

»Dáváte něco p-ředinostnč dělníkům?«

»Nemýlím-li se, nevím to zpaměti, dosud jsme odbo­ rům dali 100.000 párů pracovní obuvi. Totiž, dali. Dali jsme poukazy. Za polovinu roku 1947 jsme z celkové vý­ roby asi jednoho milionu prodali asi 30.000 párů bot pří­ mo závodům, které svým zaměstnancům <pracovní obuv půjčují. Přátelské gesto.«

Oč zlevnila pracovní obuv?

»O 75 korun z výrobní ceny. Prot-0 v prodejní ceně není sleva stejná. Máme tři druhy pracovní obuvi:

s gumovou podešví; před intervencí stály 199 Kčs, pak 105 Kčs; s koženou pode,šví, před intervencí stály 279 Kčs, pak 199 Kčs; celokožené, před 1ntervencí stály 299 Kčs, pak 05 Kčs.«

»Co stály před válkou?« - »Které?« - »Třeba ty ce­ lokožené, to je najlepší obuv na práci.« - »49 korun. Ale ty nynější jsou lepši. Je třeba srovnávat je s předváleč­ nými »loveckými« botami, těm asi odpovídaly kvalitou.«

- »Dejme tomu. A ty·stály?« - »69 korun. 69 X-S ie 205, tedy cenový trojnásobek tu po intervenci již plati.«

»Vyptázdinil vám intervenční fond sklady?« ....:. »V pra­ covní obuvi to bylo lepší než v dětské. Trh byl-lépe na­ sycen, intervence, jak jsem uk,ázal, byla méně lineární. Proto nedošlo ke katastrofě; odhaduji, že už asi nedojde.« I došlo, bohužel, od 1. prosince. Viz vyhlášky ministra

Zmrhalla.

»Společnou vadou všech dohadů je právě jejich pří­ lišná subjektivnost,« napsal plukovník generálniho štá­ bu v nedělní »Obraně lidu«.

Dost citací lidí učených. Náš redakční zřízenec si kou­ pil naiposled boty v roce 1943. Když chtěl Jetos už zase poukaz, na národním výboru ho odmítli.

Naše redakční uklízečka nů právě říká, že shání »hu­ culky, to jsou ty flanelový celý. Já žádný nedostanu,« ří­ ká. »Ráno tady uklízím. **Když** jdu před obědem do krámu, řeknou mi: Měla jste si.Přijít ráno, už nejsou. Kdepak Já, ráno Kdo by tady uklidil. To moje ďéera, ta dostai:a loni krásný hu'Culk\_y na Vinohradech, ale to bylo loni ... cr Šťastná paní Solcová, kolik dělnic muže na koupi před obědem? A kolik zemědělských žen? Ty raději neprodají mléko, stlučou je na máslo, a to vymění za boty. Ne­ mravné, ovšem. Když ony ale také chtějí boty ...

Huc\llkám $e úředně říká válenky. Výnos ministra Zmrhala sta.noví, že »válenky s koženou obsázkou a diplo­ matky smějí být vydávány jen na odběrní poukaz Ia/b.

Ještě otázka zlínskému řediteli:

»A **kdyby,** pa'ne řediteli, se měl nasytit domácí trh

vybitý za války, kolik byste najednou musili hodit na trh, aby se nasytil a aby obuv mohla být volná?«

»Asi dvojnásobek letošní-roční kvoty pro domácí trh,

t. j. a s i 40 milionů párů bot všeho druhu. Pak by domácímu trhu 11 až 12 milionů párů ročně stačilo.« Jakže to řekl zlínský propagandista, jaik to po něm

***566***

...**D**:;:.**n**:;:.**e**;;:**s**:

**opak<lala** »Práce«? - »Letos za 45 týdnů prodal národní ppdruk Baťa 18,767.000 párů, takže za necelý rok připad­ ly n každého obyvatele ví než dva páry obuvi ... Fron­ ty jsou zcela zbytečné.« Už jsou.

A jiná zlínská podrobnost: »Složení výroby pro toto nasycení trhu by ovšem musilo být o něco jiné, ne-ž je teď. Máme v republice zhruba 5 milionů dětí. Na jaře 1947 jsme pro ně měli 1,5 milionu párů sandálů. Nejsme ovšem jedinými výrobci sandálů v republice, ale vyrábí­ me podstatnou část, t.aikže byly hned pryč. Příští rok, doufám, budou aspoň dva miliony ...«

Zemřelý šéfredaktor Práva lidu míval **zásadu:**

Každá sebemenší zpráva v socialistic- ' kém listě musí vychovávat

k s o c i a 1 i s m u.

I

Josef Stivin dělával touž chybu jako autoři intervenč­ ního fondu: uplatňoval spTávnou zásadu lineárně. To ně­ kdy vedlo ke groteskním výsledkům v předválečném rávu lidu«. To ovšem ještě neznamená, že redaktoři poválečných socialistických časopisů by měli na Stivino­ vu zásadu zapomínat. Autor zprávy o »úpravě odběru obuvi« měl napsat asi toto: »Nejsme proti vázanému hos­ podářství. Soustava přídělů je nutná, dokud lidé u nás nebo v sousedních státech neb.o jinde v Evropě žijí v hos­ podářství částečné nouze. Dokud není ně.kterého zboží to­ lik, co hrdlo nebo nohy ráčí, musí být na,!lístky, aby se dostalo něco všem a všem stejně. Jsme proti tomu, aby kdokoliv nepromyšlenou a n es o c i a 1 i s ti c k o u ceno­ vou politikou pomáhal opět liberalistickému zákonu na­ bídky a poptávky, aby cenami příliš nízkými vyvolal

**elv**

.., nu: se obvykle schází rozpočtový výbor. Měly by být na stěnách všech ostatní-ch výborů, které tehdy koncem března zasedaly, tu.šít.i, do čtyř hodin ráno, aby stačily tempu, jež znemožnilo řádné procezeni zákona č. 51/1947, který musil vyjít 1. dubn,a, a tudíž nemohl projít zvolna oněmi parlamentními síty, v nichž se již chytla mnohá nečistota náhlé inspirace toho či onoho ministra nebo to­ ho či onoho legislativního oddělení přlslušného minis­ terstva.

P r á c e z á k o n o d á r c ů m á b ý t r y c h 1 á, n *e*

v š a k p ř í 1i š r y c h 1 á.

Vyhlášky o botách nechť jsou výstrahou proti dalším botám, jež by snížily prestiž parlamentu, tak těžce pro­ bojovávanou.« Mohl by zajít na procházku do ústavního práva: »Ani ve staré, aní v budoucí ústavě se nedoporu­ čuje, aby se budoucí zákony nejdříve vyhlašovaly na ve­ řejných schůzích. ústava nedává žádné politické osobno­ sti právo, aby riskovala svůj prestiž výrokem na schůzi, a pak aby svou autoritou vnu-covala jiným opatření, jež tent<f prestiž mají zachovat. Tato mebhoda má jen za ná­ sledek, že se dá odpůrcům socialismu působivý argument do blízkého volebního boje.«

Všelijak -lize zacházet s citáty. **Avšaik** něco může socia­

lista říci i bez citátů:

Právo volit při' nákupu

v prodejně bot, u kamelota, v trafice i v restauraci, to je nezadatelné právo obča:n,ské. Naše ženy dermě užívají to­ hoto hlasovacího práva, občas i muži, někdy i děti. Je to po mnoha stránkách důležitější právo než právo volby

uměle takovou poptávku, po osm měsíců, že od prvního dne měsíce devátého od onoho nepřirozeného zásahu je nutné opět svázat prodej i těch druhů obuvi, které byly **vo1né.«**

Onen socialistický red,aktor mohl dodat: »Nejsme pro­ ti třem novým vyhláškám ministra vnitřního obchodu. Jsme proti lineární intervenci cen. Když se o nich jedna­ lo, měl je tehdejší minisbr vnitřního obchodu zavrhnoút anebo odsroupit.« .

Mohl ještě dodat: »Jsme jaksi proti zákonu nabídky

a poptávky. Avšak dosud nemůžeme v plánování mit to­ lik zkušeností, abychom přesně věděli, kde a kdy tento zákon má platnost absolutní, jako zákony přírodní, a kde je možno jeho důsledky alespoň regulovat jako tok řeky, a kde se poptávka a nabídka projev-ají jako zákon lidský, který lze kdykoliv zrušit anebo nivelisovat, a za určitých okolností zcela bez zhoubných následků.«

Mohl připsat: »Jsme pokrokoví sociatlisté. Budeme měnit lidské zákony tak často, jak to bude pokrok vyža­ dovat. Ne ovšem překotně, protože vždy je třeba w-čité doby, než se nové instituce a nové zásady »zaiběhají«.

Mohl si zafilosofovat:

»Hlasovat proti zákonu **nabídky**

a poptávky

je za určitých okolností stejně směšné, jako hlasóvat pro­ ti zákonu o zemské tíži.«

A mohl politisovat: »Dnes jsou ty·tři nové vyhlášky nezbytným zlem. Avšak pam\1:ť lidská není tak nemohou­ cí, aby docela zapomněla na to, co *se* nám říkalo před 1lřemi čtvrtinami roku. Ty tři vyhlášky jsou naprosto průkazným, nezvratným dokladem, dokladem úředním toho, že si ani vzdělaní národohospodáři nesmějí často dovolit improvisace, že si tehdy 21. březn:i nad návrhem ústřední plánovací komise zaimprovisovala i vláda, roz­ šířením seznamu intervenovaných statků i posunem ně­ kLerých navrhovaných cen, hlavně směrem dolů. Ty no­ vé vyhlášky by měly viset zarámované v místnosti, kde předsednictvo sněmovny přijímá příkazy vlády trysku parlamentní procedurou a nebrání se jim s dostatečnou rázností, úměrnou důstojnostistavodárného Národního shromáždění. Ty vyhlášky by měly viset na třech stěnách eré přízemní místnosti pn;iti parJ,amentní restauraci,

do parlamentu, jež nám zatím bylo dáno jen jednou, než právo volby členů národních výboru, jež nám dosud ne­ bylo dáno vůbec, než právo p1·ímé volby do samosprávy stavovské, je-ž zemědělcům, obchodníkům a mnoha jiným stavům asi nebude dáno nikdy. Právo volby pří nákupu denních potřeb vykonáváme denně; právo volby svých b9t chceme vykonávat, tak jako před váJlkou, alespoň tři až čtyřikrátročně.

Způsob »použití cenových vyrovnávacích částek« sta­

novila vláda nařízením č. 34 z 21. března 1947. Tehdy se hovořilo ve vládě o tom, že může dojít na další sníženi cen za tím účelem, aby byla vyvolána zvýšená poptávka a spotřeba. Po dětsikých botách a po pracovní obuvi byla za těch osm měsíců vyvolána omylem taková poptávka a spotřeba, že se teď musí spotřeba om zovat. Pánové, sáhlí jste po tom, na čem nám v demokrqcii nejvíce zále­ ží: po mládeži a po pracujících. Jejich spotřebu teď musi­ ti" omezovat. Přiznejte se k tomu, že se stal omyl. Mějte odvahu, jak radí sociaJistický poslanec Skaunic, »řešit věci, pokud je čas. Lidé to pochopí.« Pracujte na revisi intervenčního fondu.

.Zádná žena by nebyla připustila intervenční fond

a některé vyhlášky, jež po něm následovaly. Každá žena ve vládě vám řekne, pánové, že není většího fanouška n módu nad mámy, jež shánějí botky pro své děti. Já to také nevěděl, a nestydím se za to. Rekli mi to až v Zlí- • ně. Móda počíná už »capáčkem« pro škvrňata. Vězte„ pá­ ni národohospodáři, že capáček je botička bez podpatku, pro dítka do jednoho roku, že děti nad jeden rok již mu­

·sí míti podpatek, a že móda v dětských botách je úžasná veličina národohospodářská. Dá se všelijak vyvolat, dá se s ní všemožně manévrovat - a když to někdo dovede dost jemně, jako někteři lidé ve Zlíně, zejmfma předvá. lečnéll!., pak stačí vydělávat na páru koninu padesát, ne­ bo jen padesát haléřů, hlavně že je odbyt obrovský, že se jím zaptJ-atí část režie stálé i proměnlivé. Zisk proinvesti­ ce pak snadJllěji plynou z prodeje přepychovéjších a hlav­ ně zase těch módních dámských střevíců a pr-ípadně i pánských polobotek nebo bot pro dospělé.....Cenová politi­ ka, páni cenotvorci, to je náramný k:.avir. Na něm je možno, ovšem,

*561*

**DneseJv**

hrát virtuosně i .školácky.

Některé naše cenové intervence jsou hudbou falešnou.

*S* to. A poškozuje to zejména národní l)Odniky.

Vláda se pii jednáních o eenových opatřeních v břez­ nu usnesla, že provroe během roku 1947 revisi cenové

-politiky. »Ke k-onci toboto roku mají býti k disposici podrobné -z;právy o -výrobníeh a distribučnieh nákladech v jednotlivý-;:h -Oboreeh ta.k, aby na základě těchto pod­ klladů mohlo být ro7Jhodnuto o směr-nicích cenové polrtiky v druhém roce dvouletky ... « praví tři do•ktoři v byst­ rém komentlli **k** cenovým vyrovnávacím částkám, který vydal ústřední svaz čs. průmyslu v Praze. Krotši komen­ tář, kupod,ivu, je tentokrát v obdobné příručce Ůstiřed­ ního svazu obchodu, avšak dvě věty stojí za citaci. In­ tervence bylo třeba >i pr-0to, aby byla podpořena snaha o zlepšení praoovnili<>výk-onu«, aby zaměstnanci i jejich rodiny měli :»h'lubší vztah k vykonávané práci«. - Ille, ted' omezujete prodej pracovní obuvi. Tím chcete•z.lepšit praeovni výkon? Tim chcete vytvořit •hlubší vztah k vy­ konávané -práci.:? Běda, intervence. Páni cenotvocci, se­ sedněte se, ješ 1etos, než vám v lednu ty březnové

sliby o revisi cenové politiky připomene

pa.rlament. ,

Proto ty úvahy v »Hospodáři«, proto ty důkazy o »krl­ si cenotvorců« ve Svobodných novinách z poslední nedě­ l od našeho vedoucího hosppdářs,kého theoretika, proto ba jeho prosba, abychom již zanechali pokusů a omylů (trial and err{}r, J>i'ipadně »trial and terror«)- Rmse cen, to je -první úkol pro národohospodáfl? Národní fronty.

•

Ještě výrok jednoho z vynikajících finančních odbor- rulců národního podniku Bata {není to finančni ředitel):

»Intervenční fond má dáti Zlínu za druhé čtvrtletí a5i 70 milionů korun.. za celý rok 1947 přes 170 milionů. Zlln má dáti fondu asi 210 milionů korun. Zlínský nAI>odm podnik - jako velmi mnoho jiných -podniků, na .inter­ venčním fondu prodělává. Co nám dávfl fond, **dostali** jsme .z!kaznika\_ Co dáváme fondu, zůstaJlo jěltě v březnu 1'947 nám. A víc než to. Čim lépe podnikáme, vyrábbne a prodáváme (domácím spotřebit.elům), tím vi­ ce ztrácí majetková podstat.a národního podniku. Podnik totiž platí vždy znovu obratovou daň..« Z kapsy do kapsy. Národu *se* dává, ale n!rodu *se* to .zaroveň bere. To je dob­ rodinítervenčnllio fondu.

*František U či*

**Stanné právo nad textilem?**

S uveřejněním tétorepQftáže o šmelin.ách a hospo· daření s texti.lem jsem měl původně v úmyslu vyčkat, až se poněkud rozbouřená hladina v parlamentě, výbo• rech, novinách. kavá,rnách, dílnách, domácnostech a na ulici utiší. Zdá se však. že bych mohl čekat do té doby, až trh bude nasycen. ale pak by článek ztratil na význa· mu.a stal se jen historickým dokumentem doby.

šmelina v textilu

je neblahým dědictvím po okup ntech. Když je zbozl nedostatek, SUlvi .šmelmáři hody. Němci tvrdili. že pů­ vodci šmelin s textilem jsou pouze čeští výrobci a ob- hodnici. Němci že zachovávají t'lbhospodařovací před­ play do p1mtíku. 2e to pravda nebyla, věděli jsme vši­ chni n nejlépe mnohý »kornisarlsclier Leiter« nad židov­ k obchodem s tlůvěrn.iekou správou\_ Byla z nich za­ vl'-enn v.Je než p1>lovina a mnozí z nich zbohatli záviděni­ hodnt

Zn ;l j'!:em ob ana českých rodičů., který se daJ k Něm­ c1lm j<'n proto. aby dosta! komisařskou .správu textilního obchodu. Za dva roky jeho majetek vzrostl na několik

*568*

milionů, pak narukoval a za ni!!celého pul roku P.,adl na ruské frontě. Jeho tři domy v Brně jsou dnes pod ná­ rodní správou a zakoupená selská usedlost se právě par­ celuje. Stručný životopis jednoho z tisíců hrabivých lidí **a** lidiček právě uběhl-é války.

A co druzí? čekal je podobný osud. Když svoji ži­ votní pouf neskončili na frontě, bídně živoří v některém okupačním pásmu a snad vzpomínají ila doby, kdy se jim na účet malého, drobného poctivého českého člově­ vedlo královslP.1- češi šmelin.ařili v texblu méně.

Občasná výměna 3 m látek za *2* vykrmené husy byl ne­ patrný malý obchůdek, který pomohl oběma zúčastně­ ným stranám. K větším šmelinám scházela odvaha. Proč? Měřilo se totiž dvojím loktem. Zatím co nejvyšši trest pro Němce-velkašmelináře **bylo** okamžité narukování a pak na frontu, skončilo mnoho Cechů-drobnošmclinářů na popravišti nebo v koncentračních táborech, nejedna­ lo-li se o kolaboranty anebo když nebyli t.ak šikovni, že sivoji šmelinu nedovedli vykoupiti úplatkem na urči­ téxq místě.

**Smelina v prvém** roce \_po válce První čas se zdálo, že .šmelina v textilu má odzvoně­

no. Ale jen kráke, dokud .si hrabivci neuvědomili, jak úžasně lehce lze vydělat miliony. Nelze totiž nazvat šme-

1. inářsl vím, když některý samozvaný vůdce samozvané

»revoluční gardy« zabavil v pohraničí sklad lálek o ně­ kolika tisících metrů obsahu a nejprve rozdával každé­ mu, kdo přišel. Většinou však jen tak dlouho, dokud si nepřipomněl, že mu tento sklad může zajistit pohodlné­ ho půl života. Bohudík se většina z nich z té.lo kořisti těšila jen krátce a skončila v kriminále. Mnoho menších připadů však objeveno nebylo.

Pisatel byl *s* jinými kolegy t.ehdy vyslán hospodář­ skou skupinou do pohraničí za účelem přezkoumání tamějšího textilního prwnyslu. Měl možnost vidět tyto případy na vlastni oči. Bylo mu tak také umožně.no na­ hlědnou t do obrovských skladu látek a surovin. Němci byli tehdy nepopsatelně ochotni a něJtteří činili si do­ konce jakési nároky na pochvalu zato, že podvodným vedením skladních kruh o zboží a surovinách za války zachránili obrovské hodnoty v podobě tajných skladú pro československý stát. .2e tyto tajpé sklady měly po

»vitězn.ém« zakončehf války přinést jim především osob­ nI prospěch samým v podobě hodnotnějších peněz, než byla RM, diplomaticky\_ovšem pomlčeli.

A do těchto závodů přišli národní správci. Také jim *se* Němci svěřili o tajných skladech v domnění, že zato budou jejich zločiny smazány. A zde byl první k.rok k velkorysejším šmelinám. Avšak za staré okupační ko­ **runy** měl jen bláhovec zájem prodávat. Proto se tajné sklady 1boží účelně doplňovaly dalším zbožím, "°'vyrobe­ ným z tajných skladů surovin, aby se ve vhodný čas dalo na trh. Vyslaným odborníkům k přezkoumání stavu průmyslu nebylo v žádném p"řípadě možno vzhledem ke krátkosti doby odhadnout sklady surovin. Cifry braly se často náhodně a 10.000 kg vlny (z nichž *se* vy.robí až 25.000 m zboží čistě vlněného) se zaokrouhlovaly. Také metráže nebyl'O možno měřit.

Po výměně starých peněz

nastal náhlý obrat. Krámy začaly se *plnit* a zdálo se, že šmelináři budou mít brzo po slávě. Nákladný život mno­ hých novopečených vedoucích továren vyžadoval peníze a *zase* peníze. Brostfedkem k ziskání peněz by1o zboží. Šlo na černý i normální trh proudem, a tehdy mohli jsme koupit'na černo mnohý textil *µ* cenuregulérní. UNRRA dodávala vlnu. bavlnu a j\_ suroviny. továrny vyráběly na plno, obchod kvetl. jako není pamětníka, a oficiální export pro nedostatek dopravních spojů a úmluv nebyl V té době uvolnilo *se* mnohé zboží z vá­ zaného hospodářství, jako některé bavlněné. lněné atd., nebof byla obava. že brzo bude neprodejné. Ovtem, do­ kud nezačal kvést mezinárodní exportní...o\_bchod •šmun-

**Dnesetv**

lový«, jak Poláci řikaj[. A tento obchod zachránil situaci e inářů, kteří už další existencí viděli velmi černou.

Obchod pašerácký,

Při sve nedávné cestě po Polsku slyšel jsen. uz Jen o posledních zbytcích pašeráckého obGhodu mezi Pol­

skem a ČSR, nedávno ještě tak čilého. Proč tento ob· chod ztrácel na čilosti? Nedostatek směnného **zbožl** 'I Pol­ sku, volné cigarety, nedostatek černých devis, zvýšená

cena zboži na černém trhu domácím a jiné dokonalejší methody šmelmářské. Nebof i šmelináři se zdokonalo­ vali, takže opovrhují obyčejnou šmelinou. Jistý ředitel polského znárodn ého textilního průmyslu mi potvrdil, fo. jsme zásobovali hladový polský trh po téměř celý rok. Nejhledanější a dolary placené zboží byly nitě, pán­ ské a dámské zboží vlněné, hedvábné a pod., za cigarety amerického původu i polského původu směňovalo se zbo· ži méně hledané, jako rukavice, klobouky, kravaty a j., kterýžto obchod kvete dodnes, ovšem že nikoliv za ciga­ rety, neboť toto zboží je u nás volné a na domácím čer­ ném\_trhu neprodejné. **A** kde že jsou ty miliony černých dolarů, které naši šmelináři utržili? Část je uložena v do­ mácích tresorech na 1,borší doby«, avšak: největší část šla na západ. Vzali je většinou s sebou různi vystěho­ valci, kteří měli »privilegiumc opustit svoji dňvější čes­ koslovenskou nebo- jinou východoevropskou vlast, nebof přes Československo šlo na západ také mnoho, při jisté někdy zastávce u nás, při čemž banderovce z této spo­ lečnosti vyjímám.

Také s Mad'arskem a zčásti i *s* Rakouskem kvetl me­

zinárodní obchod, avšak nikoliv tak skvěle jako s Pol­ skem. V té době zboh tla také hezká řádka pohranič­ ních strážníků na Slovensku, nebol! velkošmelináři se ne­ spokojovali s málem a »vyváželi« zboží i po vagonech. S jídlem roste apetit.

-

Mezinárodní obchod velkošmelinářů odčerpal zboží trhu domácímu a uvolněné mezitÍm zboží bylo nutno znovu vázat na body. Od té doby se domácí trh texillním zbožím nevzpamatoval a následky těchto »mezinárodních obchodů« poneseme ještě dlouho, jak se zdá.

Některé větší šmeliny

Kromě shora uvedených tajných skladů byly i sklady veřejné, s nimiž nebyio naloženo odborně. V Českém Krumlově byl svého času sklad látek a příze o 60 va­ gonech, tedy celý vlak. Tento sklad dala okupační armá· da k disposici našim úřadům. O převzetí nebyl zájem,

Podobných případů jje pomě ě velmi mnoho a uve­ dené zde mají pouze sloužit pro zpestření. Zajímavější jsou tak zvané

**drobnějh šmeliny,**

nebof vyžadují obvykle více dúmpu. Jedna z neobyčej­ nějších šmelin je tato: oclbě;,atel přijde těsně před pátou hodinou do továrny pro zboži, zakOU!pené již dříve. Skladník a pomocníci spěchaií domů, spěchá i obchod­ ník, a v tomto spěchu naloží se místo 20 kusů 23 kusy a pod. Myslím, že inventury málokterého závodu, až na soukromé, by se shodovaly. To' je však obyčejná krádež. Slovenské umělé hedvábí šlo po celých vagonech mimokontingentně do českých tkalcoven a bývalo kon­ tingentně odebíráno. Jednou ranou zabily se dvě mou­

chy, vydělalo se dvakráte.

Distribuční a obhospodařovací orgány pražských a i­ úřadů objíždějí pohraniční firmy a dávají pro záhadné obchodníky záhadné přikazovací výměry. Tyto exkurse končívají mnohdy těžkými flámy s vedoucími, správci a ředitelL Na jednom z těchto flámů zapaloval si jeden prodejní ředitel cigarety stokorunami.

Někteří velkoobchodníci ·a obchodníci z vnitrozemí mají v národní správě textilní továrny v pohraničí. Ob­ cházejí předpisy tak, že jednak dávají příděly své velko­ obchodní firmě, jednak odběratelům své velkoobchodní firmy přímo. A dělají to z lásky **k** bližnímu? Chcete ně­ které znát? Jeden mladoboleslavský obchodník má ná· rodni správu u Jablonného v Podještědí, konfekcionář má národní správu továrny na látky, jedha pražská fir­ ma má národní správu fy Spaniel a Bitterli *v* Jablon­ ném, jedna náchodská firma spravuje firmu Jindřich Richter ve Varnsdorfě a pod.

Prodejní ředitelé některých podniků jsou současně společníky velkoobchodních firem anebo jejich souro· zenci.

Obchodníci nabízeli a vypláceli t. *zv.* metrovné. Nej­

prve 5 Kčs za metr prodaného zboží a podle poptávky se provise zvyšovala. Vedle sádla, másla, nábytku, ko· herců, klavírů a pod. poskytuji se jakožto malá p-0zor­ nost také automobily. Pro každý případ dostane však správce účet, aby byl kryt před zvědavými orgány ná­ rodni bezpečnosti.

Casto se stává. že kvalitní zboží si rozeberou zaměst­ nanci pro své známé a na šmelinu. Účet **vystaví.R** na nějakého odběratele-obchodníka. který zboží ani nevidí. Vůbec by by;.}6 zajimavé sledovat mnohé účty některých

sklad se rozkrádal a úředně byl oznámen jen nepatrný \_výrobců, zda účtované zboží obchodníci kdy obdrželi.

zbytek.

. V Dolním B-runtě u Varnsdorfu v Treuhandslager der Mitteůdeutsche Spinnhiitte leželo přes 700 tisíc m čistě hedvábných tkanin. v obrovské hodnotě, které byly neodborně odvezeny do Mělníka. Zde se ztrácely stovky a tisíce metrů den ze dne, a ta.k je pravé japon­ ské hedvábí možno vidět znehodnoceně užité na záclo­ nách oken jistého kraje. Zachránil se jen zbytek, který se vyvezl za dolary.

200.000 m látek, které rozkradl národní správce ve Cvikově, je historie, jež v tisku byla již ventilová.J;la. Také o obrovských šmelinách u fy Miax **v** Mikulášovi­ cích, kde byfo celkem 7 n'árodních správců po sobě za­ vřeno, se už psalo. Teprve osmý se osvědčil. Tři pfedse· dové národního vyboru ve Šluknově, městě slavného textilu, musili býti zatčeni a teprve bývalý pražský me­ tař se drží, všechna čest.

V Broumově bylo v jedné tiskárně přes 1,000.000 m tajného zboží, z čehož největší část včasným zákrokem zachráněna. •

O šmelině s 50.000 kg příze, representuj.icí kolem

300.000 m zboží, které ředitel jednoho národního podniku použil prý k nákupu a stavbě domků a k placení čer­ ných mezd a pod., a jehož cesty byly jeho představe­ ným uznány za správné, psalo se nedávno ve Svobod• ných novinách i v Dnešku.

Našla by se data. jichž bychom se zhrozili.

Obchodníci nemaií metrovné kde zaúčtovat a z toho důvodu byl objeven malý, ale výnosný účetní trik. Ob­ chodník dostane účet řekněm-ena 1 m zboží po 80 Kčs. Tímto účtem může prokazovat před příJ>adnou kontro­ lou cenových orgánů a »-regulérně« prodávat. Současně s účtem dostane však dobropis na 20 Kčs za 1 m doda· ného zboží, který však obchodník zahodí, výrobce ale zaknihuje. Prodá-li správce takto **do** roka 100.000 m zboží, vydělal touto »zákonnou« cestou 2 miliony .korun.

»Vývozní• obchod páně Weii;sův, který se nedávno

objevil v tisku a rozhlase, při čemž vývo,z;ní zboží place­ né v dolarech nebylo nakonec vyvezeno, nýbrž prodáno s milionovým ziskem *v* českos:tovensk.u, není prvním. Podobných obchodů byla zde jil\: celá řada

Němci kdysi vydávali t. zv. :.Bewill.igun\_,crsscheiny« na výrobu jistého kvanta zboží. My jsme v tomto čase pokračovali a na jeden tento- výkaz pracovali někteří výrobci několikráte.

Jindy se pož6dá hospodáf ká skupina o výrobní při­ kaz řekněme na 100.000 m zboží. Úřadujíci úředník je často tak přetížen, že nemůže kontrolovat správnost údajů, t. j. zda spotřeba vyžádaného materi&lu odpovídá množství zboží. A tak se s.tane, že továrna si vědomě ádá více materiálu a vyrobí pa'.k pocl.tópitelně více zboží. Anebo se prostě ošidí kvalita. Spotřeba na jistou

*569*

**Dnese**

metráž se vypočte správně, avšak továrna vyrobí zboží lehčí, méně kvalitnější a »vyšetří« si jisté množství ma­ teriálu pro výrobu zboží černého. Tím se pak stává, že se na trhu objevuje občas zboží tak mizerné·kvality, že normálně by je na onučky nikdo nekoupil.

»Vyšetření« materiálu je běžná výmluva-xnnohých přistižených, kteří se jinak také vymlouvají na inter­ venční účely, úplatky zahraničním representantům, ba výmluva na ministry zde již byla. Dne 11. m. m. se na př. objevila ve Svobodném slově zpráva, že centrální ředitel Přádelen vlny a ředitel jednoho národního pod­ niku »vyšetřili.« 325 kg česané příze, kterou si dali na černo utkat k jedné soukromé firmě ve východních Če­ chách na 579 m látky (což na černém trhu representuje asi 600.000 Kčs), kterou prý chtěli použít k intervenč­ ním účelům, avšak kategoricky odmítli blíže udat, jak bylo s látkou naloženo. To lze dobře chápat, neboť pro­ zrazením by snad vyšly i šmeliny dřívějšího data, neboť je známo, že také v severních Čechách byla podobná

»práce ve mzdě« pro.váděna.

V další části si povíme, kde počínají a kde končí běžné šmeliny, kde se nejvíce šmelí, zda je vinen výrob­ ce., velkoobchod nebo maloobchod, o úniku devis při ná­ kupu surovin a prodeji výrobků za hranicemi, proč není statistika o metrovém zboží vedena, aby bylo možno sle­ dovat spotřebu na hlavu, kdo se lépe osvětlčil, proč je kvalita textilního zboží nedostatečná, jak zabránit šme­ lině, proč je textil drahý, a o dvouletém a pětiletém plánu v textiJu a pod. **(P** o k r a č o v á ní.)

doba a lidé

*Michal M ar e š*

**Muž z lidu před soudem**

Poblíž slavného Velehradu se odehrála tragedie, o je­ jíž pravdivé vysvětlení a posouzení zahájil boj český dělník, starý komunista, František Halas ze Střílek.

Pod Velehradem je půvabné a výstavné Uherské Hradiště. Krásný, listopadový den. Tisíce lidí z celého okolí přijely do měsva, nikoliv k soudu, tak významné­ mu '"Pro všechen český lid. Davy přišly na výroční trh s telátky a se1aty, jak bylo možno sledovati okny lµ-aj­ ského soudu. O významném souzení se totiž ni.kdo nedo­ věděl, a tak v \_zasedací síni sen.ábu l:tflo přítomno sotva dvacet osob. Byly to manželky zavražděných, příbuzní ' zbytečně odstfolených mužů, pa,k několik typických, venkovských upracovaných lidí, staiří příslušníci KSC, soudruzi žalovaného Halase. Zde, kde měli proces sledo­ vati právníci, novináři, pánové z ministerstva vnitra a spravedlnosti, a samozřejmě taiké z vedení strany, k níž František Halas náleží. Patrně příliš mnoho žádáno. Ta­ kových procesů, o nichž se veřejnost nedo,ví, jistě není málo. Dále je v soudní síni přítomen temperamentní právní zástupce žalobcův, pan dr. Hrubý a jeho klient, učitel Jan Beneš, t. č. v Brně, ten, jehož Halas donutil k žalobě. '

Učitel Beneš, muž osmadvaceti až třicetiletý, černo­

vlasý, kudrnatý, slabší, střední postavy, s rozpačitým ťismcvem. Během líčeni se dívá klidně na senát, zato v.§uk čnsto poněkud sklopenou hlavou a neklidným, ner­ vosnim pohledem sleduje pisatele tohoto referátu. Zdá S<', žc má největší obavy z tisku. Přítomnost novinářova; který neočekávaně vnikl do toho-to závětří, není.patrně, nomýli.m li se, příjemna ani právnímu zástupci žalobco­ vu. Dt>ch{1zi **k** prudké slovní srážce ad káta s novi­ nářem.

Pak je tu žalovaný František Halas. Muž menší po­ stavy, zava1lďtý, kypící zdra.vím a dobrou náladou, spíš by se zdálo, že je to starší bratr básn,!ika Halase a niko-

***570***

l'iv jeho tatínek. Řekl bych osmapadesátiletý, zatím však při čteni personalií slyším, že je mu osmašedesát let. Na občanu Halasovi se potvrzuje, že přesvědčení bojovníci za svobodu lidskou jsou vybaveni věčným, boU!řliváckým mládím. Je t'o muž současně jaiko rtuť ipohyblivý i zase rozšafný.

Nad městem právě duní zvony starých chrámů; jsme na Slovácku s lidem -pobožným. Právě vstupuje tiskový senáJt, čtyr-i páni doktoři práv. Senát: pan předseda, již starší pán,, mohutné postavy, soudce jistě zkušený, po­ někud unaveného zraku, prošedivělých vlasů, ves!už­ bách justiče rozsuzoval jistě již mnolt9 pří. Budiž ihned řečeno, že soud jednal s příkJiadnou korektností a objek­ tivitou po celé čtyřhodinové líčení. A tento tiskový senát byl nucen zabývati se udáfostmi, které pa'třily pi'ed sou­ dy zcela jiné, lidové, porotní, vojenské.

•

Předseda soudu byl by zřejmě rád iikvidoval spor, který už taik dlouho trvá a nikam nevede, ale obžalova­ ný reso1utně -trvá na svém. Prohlašuje, že se necítí obLU­ lova:ným, ale že se považuje za žalobce, jehož úkolem je bojovat za pravdu. spravedlnost, vlast a čest státu sa­ motného. Během líčeni zástupce žaloby dr. Hrubý měl skutečně také piřiležitost k poznámkám, že soud věnuje více pozornosti žalovanému, který si tu počíná, jako by byl on žailobcem, kdežto jeho kilientu, tedy skutečnému žalobd, není věnována táž pozornost. Něco na tom bylo, vždyť to, co chtěl zde manifestovati. Halas, bylo mnohem· závažnější, než to, co by byl sdělil učiltel Beneš k roz.po· znání jedné zbytečné tragedie, zbytečné, jako celá řada podobných a jiných truchloher.

Hailasova slova při zahájení: »Dosáihl jsem účelu, který jsem sledoviaJl, a mám z toho-radost, neboť zde do­ káži svědlky svá tvrzení o zločinech, které hanobí sku­ tečné partyzány a hrdiny. Chci spraved!lnost a moc ji­ ných věci.« Halas, který tak těžce píše dopisy, je ku po­ divu výtečný řečník, myslí jasně a přesně, i když při hovoru překypuje vervou a rozrušením. Připomíná ko­ houta na špicích chrámů, který jak známo, je symbo­ lem ostražitosti a bojovnosti.

•

Líčení bylo zahájeno pokusem předsedy o smír. Obža­ lovianý praví, že před tímto soudem vystupuje sám jako veřejný žalo;bce, kdežto žalobce samotného pokládá za intelektuálního původce vražd, spáchaných na neviuných lidech. Praví, že Beneš byů vraždám na stříleckých ohč-a­ nech přítomen, a dále že ho důvodně podezírá ja­ ko konfidenta gestapa. Na tomto svém prohlášení Halas po celou dobu líčení setrvával a trval až do odrq­ čení líčení, kdy odmítl nový pokus o smír, k němuž zá­ stupre žaloby byl ochoten. A taik se dočkáme nového přelíčení, při němž na přání žalovaného HaJase i zásitup­ ce žaloby budou vyslechnuti noví svědci. Po Ha:asovu prohlMení bylo líčení zahájeno výslechem svědků, kteří vlastně potvrzovali vše to, co Halas praví ve svém, námi již otištěném tiskovém projevu.

Nejpove byl vyslechnut Zdeněk Váňa. Mladý, statný,

hezký muž, jaiko jedle urostlý, dvacítileilý. ProhJ,ašuje, že se připojil k partyzánské skupině Olga\_, Za jeho vý­ slechu vychází na,jevo, že tento mladík jiz ve dvanácti letech měl střelnou zbraň, ve čtrnácti lel·ech py1ilačil. Jednoho dne zastřeliil srnku, to již u nás byli Němci. Ti šli po krvavé stopě zastřeleného zvířete, nebof tím byl dán důkaz o neodvedení zbraní. Následky byly hrozné, odneslo to několik občanů svobodou i životy. »To je ta vaše partyzánská činnost,« poznamenává jeden ze soud· ců. Váňa pak vypravuje, jak do.šlo k odvezení střílec­ kých občanů v autu partyzánů. Nevěděl vůbec, jestli se něčeho dopustili. Doznává, že byli zbiti, a když pfi od­ vážení doolo k srážre s rumunským vojellSlkým vozidlem a auto s ubohými obětmi nemohlo jet dále, že na rozka pa.na porručíka partyzánů Hau.fka byli z V07JU vyhnáni

**Dneselv**

Když se p-0čali jaksi rozestupovat, že byli VTankovým automatem pokropeni. »Pak jsem,« pravi mladhlt, »když všichni klesli, každému z nich prosti-clil svým samopa­ lem hlavu.« Soudce: »Z mJosti?« Vái"ía: »Ano!«

»To je hrozné,« praví předseda soudu, »vy jste ne­ věděl, zda se něčeho dopustili, a- účastnili jste se bez soudu na odstřeleni, jak dnes víme, hdí nevinných, jako

\_ by to byli zajíci. Co jste *si* při tom myslil?« Obžalovaný:

»Nic!« Předseda: »Nic? A nebylo vám těch lidí lito?« Ob alovaný: »Ne!« »A to možete klidně spát? Máte klid­ né svědomí? - A co jste tedy pak učinil?«

Váňit »Rozkaz jerozkaz, srazil7sem paty a hlásil jsem panu poručíkovi, že jsem jeho rozkaz vykonal! (Pohnu,í v auditoriu.) Na to Haufek pravil: ,Dobře, v p-0řádku'.«

Soudce: » Vždyť vy jste nikdy vojákem nebyl, jak se tu odvoláváte, že podřízený musí p-0slouchat svého před­ stave.ného.« Váňa, »Pos'ouchal jsem!« Na to si bez jaké­ lio!rnliv pohnutí usedá na lavici svědků.

* žalobce Beneš na otázky soudu odpovídá, že *vše* je '.ak, jak Váňa líčí, on sám však že nestřílel, měf v ruce pouze pistoli, ostatní mě'.i samopaly\_

Ha:as: »Ale intelektuální původce, který vše zavinil,

jste vy.«

Pak Halas tvrdí, že mrtvoly byly nakonec oloupeny, a jako doklaq předkládá soudu prostřelenou legitimaci Hudečkovu, důkaz, že po zastřelení byly ubožákům pro­ hledány ka,psy. Tato legitimace byla nalezena přl prohlíd­ ce auta, ktereho, iak praví Halas, vrahové použili.

Zástuipce žaloby: »Onu legitimaci jste, pane Halasi, mohl prostř,..Jiti také sám ... a ostaitně, co tu děláte, dě­ lát-e p·roto, aby měl tisk o čem psát!«

Pisatel těchto řádků: »Slavný soude, promiň, ohrazu­ ji se proti tomuto výroku pana doktora jako jediný, zde přítomný zástUipce tisku. Funkce tisku, jejž zde zastupu­ ji, není sensacechtivost. Mým úkolem je v zájmu veřej nosti být přítomen líčení, v němž jde o to, zdali pan ža­ il'Ovaný má pravdu, že se vrahové beztrestně těší svobo­ dě, nebo není-11i tomu tak!« (Výkřiky v obecenstvu proti dr. Hrubému. Napomenutí p. předsedy.).

ža!fobce u•čitel Beneš: »To se vám to dnes soudí, páno­

**vé,** co?"'

Soudce: » Však by se vám to moc hodilo, abyste i dnes mohli beztrestně vraždit a páchat zločiny, ale buďte bez s1.arosti, že kdyby nebylo stopatnáctJky, že bychom vás spravedlivli soudili.«

Další svědek byl přítomen násilnostem ve Střílkách, **a** j.en náhodou (že nebylo již míslia v pairtyzánském autu), ušel smr<ti. Musel tehdy přísahat, že o ničem neví. Pak mu byly vyraženy zuby. Svědek je při výslechu zachvá­ cen srdečními křečemi. »No jo, oni byli nejvyššími pány,« pr8iví přísedící, »oru mohli činit, co se jim zachtělo!«

Beneš: »Já, Vranka a Vávra jsme uposlechli pouze rozkazu Haufka,když jsme se srazili *s* těmi Rumuny a nemolJ!l.i dále jeti. !tekl: Vezměte je a odveďte, a za kop­ cem postřílejte ...«

ů:en senátu: »To jsou momenty škaredé, bez soudu

lidi jen tak s!'řílet.« Vzrušeně: » Vrazi jste! Aniž jste vědě­ li, zdali je kdo vinen, jste zabíjeli!«

Váňa: »Pak řekl Haufek, tak teď je nechte ležet a odjedem. Ve Stupavě dal rozkaz, vezměte krompáč a lo­ paty, a za-hrabte tam ty špicly a gestapáky!«

Halas: »To, co vypravujete, jsou pouhé maličkosti. Já vmi o jiných vjcech. Haufek byl pak povýšen a dostal vyznamenání. Ten arcivrah! Clověka jste v lese věšeli, jako by to byl sysel.«

Soudce k Váňovi: »Ve vašich výpovědích je řada roz­ porů. Od dvanácti let jste střílel. To jsou následky tako­ vé výchovy! Ve čtrnácti pytlačíte, a o partyzánství chcete mluvit a o podzemním hnutí - vy? Q pytlačení a spros­ **té** krádeže šlo.«

Jiný soudce: »Stateční, skuteční partyzáni padli, nebo, žijí-li dnes, trpí partyzánským hnoJem, a s tím se tu u soudu !l)•ak musíme obírat.«

Halas: »Byli Jste strážmistrem četnictva uporzorněni při odvážení Stříleckých, abyste nikoho nestříleli, ale vy jste nejen stříleli - ale v lesích věseh -·- říkám znovu, lidi jako.sysly!« Obrácen k Benešovi: »Vy jste vším *vi­* nen, vy jste ty ubožáky označil jako zrádce a gestapáky! Jste intelektuálním původcem všech těch vražd! A dů­ vod? Poněvadž h odstřelení věděli o vaší spolupráci s Němci již od roku 1941.« •

Když Váňa usedl, byl zavolán další svědek, 62letý Bo­ humil L o z e r t, dělník ze Střilek. Je to otec zastřeleného Lozerba.

Praví: »Můj syn měl čtyřiatřicet roků, ano, včil'ko by měl k sedmatřiceti. Došel jsem dóm z pole, kde před do­ mem Haufek vyhrožoval, 2Je vyhodí dům do vzduchu. Tak mu bylo otevřeno. By,li tam tři partyzáni pří tom. Vranka, tadyhle Váňa a tenhlen černý, kudrnatý. (Be­ neš). Můj syn klidně pravil: Co ode mne chcete, pánové? Já mám všecky své věci na této zemi v pořádku! Bylo mu řečeno: Ty půjdeš s námi, ty lumpe, jsi pěkný lump. A vmačkli ho do au1ra. Dál, slavný soude, nic nevím. Jak aJ!.e mohl syn s Němci mluvit, když ani německy neuměl, a jejich přivržencem, přisámbůh nikdy nebyl. Třetího dne jsem se na poli při práci dověděl, co se stalo, nějaký Bartušek ze Stupavy je zakopal. Syn měl u sebe hodin­ ky, tři tisíce korun a snubní prsten, a jeden zlatý s **ka­** mínkem. Při vykopávání mrtvol byl jsem přítomen. Ne- měli u sebe nic.« ,

Dal§í svědkyně, 34letá vdova zastřeleného Lozerta:

».Žili jsme spolu dobře čtyři roky. Nevím, kdo dal do oběhu zprávu, že můj muž je g1?5tapák, on vůbec s Něm­ ci nikdy nic neměl. Byl to hodný a citlivý člověk, nesmě· la jsem před ním ani kuře zabít, jo„ tak. byl citlivý. Byla jsem na trávě, když jsem přišla domů, už byl pryč a už jsem ho nikdy víc nespatřila ... «

Předsbu.puje svědek Z e d ní k, tel}., kt.erý měl být od­ vlečen, ale nevešel se již do auta.

Předseda: »Tak vy jste ten, který je tu jako po druhé na světě, taik jak to vše bylo!«

Svědek: »Tak tady ten pan Beneš chytíl mě za ruku a řekl. Tak ta,dy vedu jednoho. Dostal jsem na to ránu do huby od Haufka, až *mi* také řadu zubů vyr-azil. Pak mne vedli na náměstí, tam bylo plno lidí a před těmi jsem musel zvednout ruku k nebi a přísahat, že vůbec nic ne­ vím. Tedy jsem přísahal, ale proč a k vůli čemu, do­ dnes nevím, co by mi jako tenkrát nemělo být známo. Přísahal jsem a nevěděl jsem na co, a to mne asi zachrá­ nilo. Pak vrazili do auta Hudečka, to je můj švagr. Lo­ zeirt mi kdysi sdělovaJI (to je snad to, co jsem neměl vě­ děli), že Beneš z Chvalnova pracuje s Němci. Když jsem jel s Lozertem z Lince z nasazovací práce, tak nu to po­ věděl, se žádostí, abych to ve Sth1kách sdělil. Ten Benel; z Chvalnov.a že je u gestapa ve Vídni, tenkrát pravil. Hudečka tedy dali do auta.«

Beneš: »My jsme je původně chtěli odevzdat GPU.«

Zedník: »];>ošfák Liška, co je ve výslužbě, zná týž vzkaz Lo-zertův, a také ho panu Halasovi sdělil.«

Předseda k Benešovi: »Co jsme dosud slyšeli, z toho je vidět, že jste int.e}ektuální původce.«

Dr. Hrubý: »Zatím to není dokázáno.«

Beneš připouští, že Lozerta zavedl **k** autu. Svědek Zední,k dostává srdeční záchvat.

Další svědek, řídící učitel Di a z z Brankovic, 60letý. Jeho zjev i jméno připomíná portréty staTých španěl­ ských mishrů. Velké, rytii-ské postavy, a v přísném obli­ čeji něco asketického. Mnoho zkusil, choval se hrdinsky, skutečný záškodník a rartyzán již od počátku války. Ne­ dovolává se toho. Lide.n pomáhal, štvancům, a tak jed­ noho dne i Benešovi, který k němu přilel; žádal o pří· střeší, prádlo a šatstvo. Prý uprchl z Kowniček, přestříhal dráty nůžkami. Všelija·, na dotazy odpovidal. Bylo v '(;om mnoho rozpo["Ů. Diaz byl jat nedůvěrou a odmit1 žádost

***511***

**Dneselv**

Benešovu o další pomoc, jakož i o to, aby Benešův bahk šatstva předal na udanou adresu. Pak byl Diaz a jeho o;;yn zatčeni. Syn zavražděn v boji Němci, *zet* popraven. Diaz hrozně mučen. Gestapu bylo vše známo, pokud jde o poskytnuti pOO'noci Benešovi:. Diaz: »Nikomu jsem se s tím nesvěřil, jedině soudruhu Maříkovi, **a** ten dóvedl mlčet. Zastřelil se při utkáni s gestapem, tedy nevím. Zbývá tedy jen Beneš. Kdo by vše mohli dokázat, je Ci­ hánek, onen ptoltázaný konfident, který je na sv<.>bQdě. Po dva roky jsem přechovával tři ,pronásledované soudruhy, **a** pak přišel Beneš, jehož jsem se instinktivně bál.«

Dr. Hrubý: »Nesoudí se zde Beneš, soudí se Halas, ale

žalobce se ni.kdo neptá.«

Beneš d9znávt že Diazovi vypravoval o svém útěku. Di a z: »Vše, co jsem řekl Maříkovi, tedy věd{ll také Beneš, a 1 e j e d n u v ě c j s e m M a ř í k o v i z a m J. čel, Benellovu žádost o odeslání balíku

**s** .š a t s t v e n a u d a no u a d r e s u. G es t a p o

v š a k v ě d ě **1**o i o t é t o, p o u z e m n ě a B e n e­

.š o v i známé okolnosti.«

Předseda: »Nám se jedná hilavně o to, *s* které strany se to gestapo dovědělo.«

Halais: »Mlynář Marek kdysi přechovával Cihánka. Pak přišel vzkaz kováře Floriana Marka z Vídně domů: Všecko to ho:ři, Ferda je zrádce! Markové na- to byli za­ tceni. Jeden byl popraven, druhý byl čtyři roky v ž,a. láři.« .

Pak ještě vyipovídá shodně vdova Hudečková o svém

manžel'U, *s* nimž žila šťastně třináct let, a o událostech ve Střilkách.-»Tu prostřelenou legitimaci mého muže mně odevzdal sám pan vrchni strážmistr. Doma jsme žili v bídě. muž byl nasazen v Berlín{), a odtamtud utekl.« Při odvlečeni manžela nebyl.a. »Pan vrthni SNB mne Utk.lid­ ňoval, že se muž jistě .vrátí, že úřady p;roti němu nemají nijakého podezření. Ale už jsem ho nikdy nespatřila.«

A paik praví jeden ze svčdKů, prý partyzán: » Vtáhl jsem označeného do obchodu pana Nováka, a tam jsem ho ztloukl. Hudeček, Crhánek (není totožný s t. zv. para­ šut.Istou), a Lozert, nu, a za Stupavou jsme. je zastřelili.« A tak to jde dál. A to se řešilo před tiskovým sená­

...

tem!

Předseda so,udu: »Pane Halasil Krev se ve mně bouří, ale soudit zde vše t<.>, co jsme zde slyšeli, nemůžeme. Po­ s .1rejte se, aby stopatnáctky nebylo, a. palk se dostanete bam, jatk je váš úmysl. Šest poctivých partyzánů bylo za­ vražděno a my abychom se zde obírali partyzánským hnojem. Víte, pane Halasí, my zde soudíme p<.>dle plat­ ných zákonů, a tak, jak věci stojí, by bylo nejlépe, kdy­ byste věc nějak urovnal.«

Halas: »Nikdy! Už mne to stá!lo šest tisíc, advokáti,

půjdu dál. Jsem chudý dělník, ale půjdu dál, dokud ta otázka nebude spravedlivě vyřízena a nebudou potrestá­ ni ti, kdo zavlnili smrt vice jak sto lidí. Až nebudu mít vůbec nic, byla by to opovážlivost, .drzost, aby někdo na mně chtěl, a.bych platil za to, že chci právo, spravedilnost, pravdu. Když hájím dobrou pověst státu, tak ať to pak zaplatí, až budu žP.brákem, státní pokladna.«

Předsedovi soudu p. v. r. dr. Zellerovi pak nezbylo, než odročit další akt na neurčito.

**dopisy**

**Kdo se lépe osvědčil**

Odpovňď p. Lahulkovl-Faltysovl.

Vážený pai,e I

Vaše odpověď uvňdl tolik různých. 11rgumentň a názorů. vzdá­ lcmých od vlastnlho předmňtu debaty. že považuji za nutné tepto Je li! jednou přesně vymf'zlt.

Mtij zájem zaujalo tvrzeni V11šeho dopisu, podle něhož tei,rve

*I*

57!

napadením SSSR stala se válka mravním závazkem pro každého komunistu. Předložil jsem Vám tři otázlcy, abych ukázal, jaké po­ divně logické závěry P.lynou nezbytně z tohoto názoru. Pokud jste nechtěl přiznat správnoi,t těchto závěl'ů, nebo změnit svůj názor, měl jste mně dokázat buď, že jsem Vámi vyslovený nňzor špatně pochopil, nebo že myšlenkový postup, jimž j6em dospěl k svým z{tvěrňm, je chybný. Ve své odpovědi jste všal< neučinil ani jedno ani druhé, zato mluvite o tolika různých věceoh, že Vaše skutečná odpověď většlnň čtenářů jistě ut·a. A pře e je dána Vašim dopi­ sem vice než dostatečně. Dokazujete v něm totiž, v jak vynikaj1cl mlře zúčastnili se češtl komunisté hned od počátku okupace boje proti Němcům. A to mně stač!, protože tlm sám přizn,jvútc, že válko se nestalo pro komunisty mravním závazkem teprve, kdyi byl napaden SSSR. A o to próvě v naili debutč šlo. \

Rád bych s vámi debutoval I o ostatnich Vašich **9Ízoreeh,** k1eré jste považoval za nutné uplatnlťi, učkoll s vlnstnl debatou. neměly nic společného. ,ie vlak pravdňpodobnó, že tlm by se de­ bata rozrostla do takové iílře, že rcdhkce tohoto listu by nám sotva poskytla potřebný počet stránek. Kromě toho by podobn6 debat.a

11 Vámi byla možná jen tehdy. kdybyste byl ochoten sestoupit se mnou na společnou zúklednu všeobecně uzm\vnných mravních zá­ sad a wavldel logiky a nevycházel ve svých 11rgumentcLh z pi-ed­ pokladů, jichž správnost se opirá jedině o VoA1 subje'<tivni viru. Jestliže Vy tvrdlte, že Anglie o Francle nctly do vú:ky, oby po­ mohly napadenému Polsku. a já tvrdim opnk, pak prostě swvime proti sobě dvň tvrzeni, která majttejnou hodnotu, pokud ovšem nechcete, aby se zásadně uznalo, že Vy musíte mít pravdu prostě proto, že jste komunlst.o. Za takového pfodpoklndu by ovšem byla každá debato zbytečná. Uvědomte sl však, k jakým nbsurdnlm závňril.m bychom došli, kdybychom přijali Váš názor Znamenalo by to nn přlklad, že zabil-li jeden německý gran:\t u Tobruku jed­ noho československého o jednoho anglického vojáka, hájlcf týž zákop, padl Cerh za spravedlivou věc, kdežto Angličan ua ne,pra­ vedlivou a byl by lépe učinil. kdyby byl včas ulekl.

Z toho je patrno, že nenl nesprávnou jen zá ada »co je české, to je hezké«, nýbrž i názor, »co je komunisti< ké, to je hezké«. Ještě horši ovšem je vira, že všichni, kdo ncvl'>řl to, co já. jsou llpatnl *Dr Ota-kar F r a* t1 ***"ft*** *c* t1 *b* e *r g o r*

•

Odpovldám tlmto na dopis, uveřcjnňný v ě. 35 •Dnešku«, po­ depsaný jménem•Zdeněk Lahulek-Fultys.

Vážený panel

Vaše prvni věta, v níž tvrdíte, že Anglie a Francie nebojovaly proti Německu pro krásné oči Polska, je ju;tě správná. Ty doby, kdy se chodilo do boje pťo dané slovo a pro čest, již minuly. Jde-li do války v dnei;ni době nějaký stát, ani2 byl napaden, pak jediné proto. poněvilc;i2 vf, že by později ·stejnč přišel na řadu 1 on. A to plat! o všech slótech. Máme smlouvu s Polskem o vzájemné po­ moci, která, bude-Ji třeba, jistě bude splněnu. Ne pro krásné oči, jednoho nebo druhého, ale protože oba vlmc, že nerozhoduje, bu­ de-li napadeno dřlve Polsko nebo my, jelikož dnlšl útok na toho druhého by přišel vzápětl. Až bude U7.ovřem1 připr11vovaná smlou­ va mezi Maďarskem a Jugoblavli, bude to zajisté dnJši důkaz pl'o toto stanovisko. Každý stát mysli předevšlm no sebe a jedná tak, jek káže jeho zfljem. »Dobromyslný« je tedy Vflš· nózor, domniv6- tc-li se, že to platl jen pro st6ty kapitalistické. ,.

Tvrdíte, že vojska anglická, francouzská I americká bojovala za clzl věc. Pak tedy máme štěstí, že o tom nevěděla! Podle Vás Angličané se neměli br6nlt leteckým útokům, měli nechat Němce provést invasi, de Gaulle neměl vyzývat Francouze k dolšlmu od­ poru a Amerika mělo po útoku na Pearl Harbour raději kapitulo­ vat, než aby se bila za cizl věc. Představte sl jen, jak by 11c situace asi byla vyvinula. kdyby skutečně tehdy Angličané, Francouzi **a** Američané byli přC!Svědčenl, že »bojuji 7.0 clzl věc?« - Plšete dále:

* Pouze rudá armáda o my, národnostně I sociálně zotročeqi, **jsme** bojovali skutečně za svou věc. Německá vltězstvi vnutila národ­ nostnt odboj i ost.atnlm národiJm, ale buďte si vědom, proti vůll všelikých Pétalnů a jim podobných stvůr.« Nemysllte, že lrtejným
* právem« by mohl někdo napsat: Pouze my, Angličané a Francou­ zl a všichni, kdož jsme měli být národnostně a sociálně zotročeni, jsme bojovali skutečně za svou věc. Německá vltěz tvl- vnutila n6- rodnostní odboj i ostatnlm národiim, ale t;,uďtc si vědom, proti vůli vše!ikých Moravců. Horthyů. Borisů, Antoncsců, Pavcllčň o Ne­ dlčů a jl,n podobných stvůr.

Nic ve zlém. Přál bych sl jen, abyste byl přl tě objektivnčjlll.

S úctou *Miro. la1 1* , 'l*, i posluchac VSPS*

•

**P.** T. redakce Dnešku,

dovolte, abych Vám zaslal logickou dedukci z odp\_ovědl p. Zdeňka Lahulka-Faltyse **k** článku »Kdo se lépe osvědčil«. •

Třikrát sláva Chamberlainovi a Daladierovl, kteří nehnali svo­ je vojsko do boje 7.S nějaké to Ceskoslovensko, za cízl věc! Třikrát fuj a věčná hanba .Churchillovi a Rooseveltovi, kteři rozpoutali imperialistickou válku proti Německu! Hanba španěláktim a všem těm, co lili a půjdou bránit demokracii a svobodu druhých! *At* t.ije lsolaclonismusl - S úctou. *K. K.*

**Y/'**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ě.,t k** | |  | **i h** | **·** |
| **R** | **1N• I Z PR** | **A** | **· V OD AJ** |  |

*František Hrubvn:*

**VTEttINA BEZMIRY**

*Ten zinnní den,* to *není* den,

**f.o** *noc se nedovřela* -

***a*** *jazy,k wLi.c potáhl se* bf)le.

**Společnost, do níž vstupuji, musí mi říc::i: nBudeš na ro­ veň nám všem". Může však jen připojil: ,,Přejem si, abys byl** též **svoboden", to** jest: **Přejem si, aby** ses z **přesvědčení, ze svobodné rozumné v-Ale vzdal svých výsad.**

***J.*** W. *GOETHB*

pohybu, a to exaltace těla a hmoty a i methoda lyrické me­ tafocy ... to vše Hrubína sbli­ žuje s básniikem *»Learves oj Gra,ss«,* třeba ovšem Hrubín VYrůstá. z víru světa, rozvrá­ ceného válkou a smrti, rozru­

*Nastydlé vozy chraptí* z *ntch.*

***Po*** *prvé ve mni*

**NOVÉ KNIHY**

UDÁLOST

ným živo11ním pocitem a cití jak bohatý je svět:• *»A*

se *nám,* že se *srdcem* už *dotý­*

*káme svého ana.. Zatím vlak*

šeného úzkosti: a hledá prá.vě v té lmneóllosti a pozemské v6mosti lék pro sr®e trpíclho

člověka. *»Nesmf.rný Jorá,sný* !i­

měal *1)(1,da;t sníh.*

František Hr u b in: »Ne- *se* " *nás Gtvírala nová h1..ubi­*

smirný krásný živote. - Vy- rua.c Ta nová hlubina je ho­

*vot«* je důležité slovo nové české poesie. G

***Po*** 1J'l"l)é *ve mni rozvěsiJl se led.*

da1o nakl. Fr. Borový v Praze rouci pocit konečnosti a hmot- *Pfeliill!no* **z** *Národniho* osvoboze.nf

1947. nosti, sounáležitosti každé-----------

**Od** *1olína k lvrdR:u*

*zamrzám* -

Z.ese v lyrice Frant. Hru- částky vesmíru k celku, jimž

bina při,pravu1e rozhodující o- proté!tá prudký životní vír. U *Josef(:*

11 .

*Pek.*

**Cl** cití,m, *cítí,m teď:*

Cllf *k nebi 2iledovatírm, hiv&idy, jak ryb:ky ve m,ni*

brat, věděl každý pozorný čte- Hrubma *se* obrozuje nové bás- **Z knih:, »PS.ANO DO MRAKŮ«**

nář jeho posledních sbírek nické vidění člověka jako buň-

které ledaco nového vyjadřo ky, jíž proudí celý svět a vše- *V1Mným pra-odám dlužno* l valy starším tvarem a Iecja- chny vLny života. Básník cítí *vždycky* dáti *přednost před* Ikou starou vnitřní zkušenost hmotnatě skoro až pantheistic- *pravdami jen* tmBnými.

* ZQ.fTIIT2mOU snažily se postihnout novým - u jednotu a v sobě samém *Skuteimé****a*** *bezpei!-M* št!Jstf je ***a****v* ledu *pruhledném,* obrazem. Vznikal z toho dojem ZlJ\_e proud všeho jsoucna: *»Je- mnohern spiše darem mysli* ***a*** *íření světa ztrne.* vnitřního zmatku, jednou za- *hličí drtil jsem* ti *<t!aní na ina- srdce nei darem vntJjšího svtJ-*
  + stíraného široce rozvlněnými ém *těle. Vonllo jak. le . Já* - *ta.*

Ztrá.cí *se míro pros-taru:*

rytmy bezprostředni revoluční *reka. protékal jsem* tebou. *Ti- Mali* lidé *bývaji* ***t1ióemní*** *(u­*

improvisace, po druhé kroce- lerné nebe. *Nebe* bez *nebes.« dcwaimi 11 nejr(t,zntJ;išfch for-*

ilSka. *střevíce,* něho františkánskou melodií *»I velel jsem, ba.m* do *vesmí- mách) ze zvláštnf cti!ádosti: který jsem zouval* .2'Mllm4 tiché meditace nad chudobou *ru k tlobi: v* proudění *palči- riby ntJkomu druhému proká•*

, . a jejím smyslem v životním *vém jsem* .2lll.ot1U Medal *jeho zali svou moc* - *totw ško-*

w *obrovsikych ledovcloh mvc* řádu tohoto světa. Bylo až pří- *ha.vý střed.* Zem *s oblohou livost.*

prstu liš jasno, že vnitrní vesmír *Jsem k* němu *s* sebou *&trh!. Zbožnéní přírody* i *vesmíru*

*pada.jíc ztuhla.*

křesfanského spiritualismu, do *C8:ý -;Vět 6hořel v něm •*••« *fe ve sméro jefich dfla; nevy­*

., *11WU nejde!§( a* nejčernější 1:1 ož se uchýlil, už neUSPOko- *» a bal* !e *n t ,* feno,*a klád4 je, přece však vystihuje.*

cestu. JuJe básnika, že nepostihuje prece *uzrel :,sem;* pred set>ou *Rozpoznavše hloupost, lidé*

Moře *v!wk vVJ)Odla.* mi z *očí* jeho novou vnitřni zkušenost, *hrnu.la* jsi *hivězdy a -pa.tou nle- se ji vysmívaji. Nerozpoznavše divěm Jon.upkanni.* že tísní příval jeho životního *dma, jsi* zem *ja,k střevíc ztra- pravdu,* ***také*** *se* jl *11YSmivaj{.*

*1en a* citu. Nuže, Hrubín VYdává no- *cen .«* Každá tělesná funkce *Velké* umtJnf *je vi!ci* i *ger,,ia­*

vou sbirlru lyriky, »Nesmírný nabyVá nového smyslu: »Bu- *Zity* i *svi!domitosti.*

*Ztrácí se mí-ra !ivoba:* krásný života:, která je po *deme* přes den *tvýk.a.ti své jí- Malé potřeby hmotné vtJtsf*

..\_ *"t* \_.,,\_ . *-<u* mém soudu události v básníc- dlo, li ineohut{, opa.tmi, *jako potřeby duchDMi* - *td '1111:ty-*

*--ev* si,., *av.,,.,"'era* 41e ..w....... kém vy•vo1•1• H rub'mově 1• v sou- *bych*. *o*.*m* se *báli p*•*r ekau.snout čztje a udrnuje jednotlwce*,

*naráz* době poesii české. *n!!'iidite\_l11ý* Ťeté-z, *kterým jsme ná1'ody.*

nillode*v mé* !i&ce pmledm.i. I Hrubín•

st•á•l dlo.uh.o

.na

*p*p*a*r*t*i*y* ta,vn!i • *smrt*.*i*..,.*svéj.« »Po*,*u- 181•-l,· ro* .*=*,..*•*.*-*,.,., *neb·.·.,.-.".*

*netr-*

*A v§oohna bolest* jeho titmm.e Pře.dělu mezi spm1 tickl?11 . ..... *"'";" avu*e *va kej, nekousej/ DtJje-U se bez-*

**11** *mozolu* od *nása&k11* id lismem :1 1!0VYID zivotmm *ou§ 'M<?*- m,čnn *do nwh. právi, křič, pravim volej* **G**

p()Cltem, JEmz rehabilituje *S tim nejhor§úm,* oo *mne tu kfičt* '

*na prostfownúku mém.* hmotu, tělo, aktivitu fysick u potka.to, .11 *tím ne:,kráml.ějším,* • •

Pod *nehtem se mi* lesilone - a nejen rehabilituje, ale při- co *wne pat;ka;t má, tisklnu..* se *k t!Jkut čnhZoym opta.kemb m,oudri-*

**L,-** · · v 1 č *k'* s1nen1 *upos, aan ne..,,•*

altu' é č' • tob" ž" \_,. A •

* + wµťT!Jlrou *Jiobi v!oohna* jeho mo ex Je. prv astl y- "'• *tvv•e,a* e *am.«* neJ- *lensM· •emtna bZáh*

*.,t* riok:é skladby, která je tento- krásněji je ta nová obraznost • *1* •*o-oost.*

* + - krát opravdu přisně konfoo- postižena **v** básni »Umím.jícíc, *Zlo trpívá urči\_tym\_komp e-*

nována, loučí se Hrubín s vá- kde přechod člověka do fysic-*e;:" mmlilcemwsti: tJy n1!m*

*Z-brácí se mwa. mn-rti:*

benim hvězdné noci,s metafv- kého vesmíru je umocněn ve *1e* O *T'J/861?j"e, !e n hce.3er,,*

*1JCWtiJilo mm.e* to *jak* se 21drcivlsickÝlll opilstvim, které ho od- velký děj plný vzruchua do-1:oť"n 1 tnu ' *"t*1*!'bri 1ešt6*

' , vá.dělo od bolavých i krásných brodrui.stvi. **A v** závěrečných *omu* m,*ova* •

*hrobu prálvěrodim,*. skutečností tohoto světa a pak číslech k.nihy rozvijí se nové .. *álovi!k myslímnohem* ča.sM• *zaroveň z '11U1J1Jky tomíra3e.* se zoufale připíná k zemi, aby vidění člověka jako spojené JI\_*a mnohemvfc e!* v*a*í *mlu­* se cele prolnul jeji hmotnosti čočky všeho fysického vesmí- *m mnohem časttJji a vfce ne!*

*Vy mrtroí, ztrácite svou* a konečnosti o. aby myslil a ru k CJIPOjným zázrakům.*myalí.*

*nehybnost,* citil v jejim obzoru:*»Sly§, ze- (»Vteftma bezměry«, »Za Viš to, iJlovi!i!e,* !e *by tvftJ*

*rozhoupáváte hroby své té* rozlehlosti *ve mně*

„

*a páteří mou* prota,hujete

tJšechm.,a*&Vá nočni mrazen!:*

mé oči jsou. *dva teiesiloopy*

t1aší slepoty.

mě, *prosbu mou: Nepw.-t mne, hivě.rom.é* **nocic).** *:&i.vat byl krásni!JM, kdyby se ty, jerž udir!í§ i vzduch* i *sníh* Pořád jsem myslil při četbě " *n!Jmnašlo* mtJntJ*odporu a ví­ i oceáiny!* Budoucí *hroby nahrň* tébo knižky na Walta Whitma- *cesouhlasu,*

*na mů.j k,řfž a zavěs na mé* bo- na a jeho *»Stébla vrátvyc. Nejsi náhoda, JBi připad* **G**

*ky* fenu, *ten k* toM *strhující* Pravda, Hrubín nemá vichřič-*mohl bys býC*i*. příklllllem •*• pro d!\_« -:-- ozch.od se spiri-J ného enthuslasmu Whitmane- *\_čJ\_lovi!k Btladno roz\_po.mávcl* tualistickym idealismem byl ul va ani jeho horouci rétoriky,*při1emné* od *11epf'i1amného,*

Hrubina těžkým procesem. Ale ale to viděni člověka uprostřed **prospatllf**od *neprospMMho, s*

nyni je oJ)Ojen novým hmot- konečného jsouona jako sou- *mnohem men.ff jistotouvšak*

**lla** abir!Qr »Nesmfrnt krúni. livot•.lným vesmirem, zalyká se moc- střeďovatele všeho livotniho *špatné* od*dobrého.*

KNIHY REDAKCI DOSLI Vítaným vánoěním **dárkem**

A 1 fr e d de Vigny: **Vell-** bude předplatné **nezávislého kost a blda. vojenského života.** týdeníku

**D**

Podle francouzského originálu

Servitude de la vle milital.re

přeložili Jar. **a** Rflžena Pocho\_ **neC".eV-**

vi, ilustroval a obálku navrhl i.:J. 1'-'

**MlloA** Antonovič. Vyd. ,,Naěe

vojsko". stran 184, cena brož. Po. ěšite jim každ ho, kdo e 110 Kčs zaJ1má o současne děnl poh-

P.

Inž. Ty k a 1: **Prach v** tické, kulturní i . hOSJ?Odář ké pr'1myslu. Obálka Frant. Ma. a chce o něi\_n byt sp\_olehhvě šek. Nakl. Práce. Stran 178. a nestranně m!ormovan.

90 Kčs brož. DNE SE **K** můžete předplatit Bohu s 1a v Br o u k: Llclé í pro své přátele zahraničf.

v

**R d** I **é D "k** .

a věci. Nakl. VáclavPetr. Kres\_ *v* , *v*

by, obálka a úprava Václav **OCOIpre p 310 OeS 3:**

Bláha. Stran 405. 195 Kčs brož. j Ceskoslovensko 168 Kčs

J a n H a v 1 a s a: Zády ke ,

!!:dl. Obálka O. Ušáka. Naklad. ostatní státy 252 Kčs

Pražské akciové tiskárny. Str. Letecké zásilky do států: 3:2. 65 Kčs brož., 100 Kčs váz. Evropy 720 Kčs

I

J a n S m e táček: Země-

**děleilv rok.** Obrázky ne.kreslil USA 1344 Kčs

p::-of. FrBJ1t. Vrobel. - Vydala Složíte-li celoroční předplat­ Brázda, tiskové a nlllkl. podni- né, pošle administrace obda­ ky čes. zemědělcil. Stran 286, rovanému nebo k vašim ru- 1:io Kčs. kám vkusný čtyřstránkový

**V** I ad i mIr **Pa z** ou rek: darovaci list.

Na dobré cesU. (Román.) - "éc°" . . .. á d · Obulka a úprava Jarosl. šváb. O\_bJ unavky J?rll m a m1-

1

Nakl. Václav Petr. stran 260, mstracE: DNESKA, Praha I, brož. 70 Kčs, váz. 93 Kčs. Národm 9.

Dr Josef Hůrský: Zjišfová ­

nniárodnosti. Vydal Cs. ústav zahraniční. Stran 107, 25 Kčs. Julius Komáre k: Kavlmz.

ská cesta. Obálka Rudolf Be­ I

neš. Vydalo nakladat. Pražské akciové tiskárny. Stran 276, 130 Kč brož.

Karel M a r k: **Národní hos­** podářství **a filosofie.** Přeložil dr. Radim N. Foustka. Vydalo Dělnické nakladatelství. Obal-

kn L. Svášek. Stran 90, 36 Kčs., \_

tb 7.\\teii\ pterniétU\_**se** poiisútn ptoÚ \r:a \\•

scanrtnao\'tl.oi\e\li·rnt.,-a 0 v'id'/

bo

l,enota r,Ausa. neteč\c.a-

*Mon*•*umentálni dli.o*

ALEKSĚJE N. TOLSTÉHO

P'E'TR .1. I

I

(VELIKÝ)

*celé v rukou čs. étenářst:va*

Pl'elollll st. Mlnatik a Miroslav Hetman. Ob4lk&, **frontl•**

splce **a** l<resby Michaila Romberga,

ODBlilRATELl!l I. SVAZKU dokoupl sl zAvěroont **SV&•** I I

zek, obsahujlcl druhou a tfetl knihu. CBna zá.'O'ěrečného I

* vazku v rozsahu l560 stran jest Kčs 105,- za **vttJsk**

·brolovant **a** Kčs 130,- za výtlak vd.zant. I

C:EI.Sl D1LO VE 2 SVAZC1CH v rozsahu 1000 stran **jut**

'

brol&ované za Kč.s 225,-, vAz. za Kčs 280,-.

**PIANO**

**...-,//'PRAHA** li. **VODIČKOVA 26**

I *,,.* •. *Neni náhodou, ie novi vládcové Ruska* **ofi.**

*památku jeho velkých historických postcw,*

,,m

*jako byl na přiklad Petr Veliký, jem vmiovlJI*

*Al ej T,olstoj snad* n *e j k r á s n* ě *j* H d il o *m* **o-** I

***dern.i*** *literatury .•."* I

.Ta.roslav Strá.nský T Hovorech it domoVll

I *,,Tolstého román náleil umělecky ke kulmina6-*

I I *ntm bodiim* moderní *ruské prózy. Bareoná nádhe-*

*ra, komposiimi jednotnost, rob11st11, humor, psy-*

.......

, ,, ·--

I I

I I

•

.......

*chologické zpracováni hlavnlch* i *vedlejMch* ***po-***

*stoo, velkorysé zoláantiti historické látky a skvě-*

*lá syntheaa historie s přítomností* ... *to v!e* ***jsov*** I

*vlastnosti, které z ttito cJistě ruské věci musí* u<li- *niti umiJlecké* dílo *t1iezlnárodnfho významu. :keil originálu je sama* o *sobiJ mistrovským dflem.* ***Je*** *zbud011ána na slovníkii a na kadenci petrovského období, ani! je folkloristická, v dialozich* je ***dra,.*** *maticky i!ivá, v ličení přfrody básnicky posvěcend* ***a*** *v popisech masových scén !kole11á na L. N. Tol,-* ***ettm, na*** *tomto mistrn drobných popis'll vel1cýc1'*

-

*událostí*'*"*

A. S. **M4Q,r v** kultur. blldce P. **P.**

" **y**

kovové s brzdou, na balonech, s niklovými řidltky,

blatniky a stupačkou

·-

**z čs 5**

dodá **RUDOLF PATAK,** obchodn[ dům s hračkami,

**PRAHA.KRAL. VINOHRADY, ANGLICKA UL. 6.**

I *,,Opravdu dobré* dfio.'' Prospekt

**Milionový náklad originálu**

;le dokladem velk6 obil-by tohoto nl.dherného hlstorlokébo I

romAnu, který ae ,tane nejmileji! va4I knihou.

U vlech knlh,kui>Cd

**Minaříkovo nakladatelství v1Praze li, Křemencova 18**

•

**ROCNIK IL V PR A ZE 11. PR O S IN CE 1 9 4 7 OEN A Kčs 3.50**

Odbory a demokracie **BOHUSLAV TVRDOŇ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavby ve Zlíně |  | •  **BOHUMIL BÍLEK** |
| Dva porevoluční romány |  | **MICHAL MARES** |
| Lidé dobré vůle.,.bděte! |  | BOHUSLAV KINDL |
| T ragédia jednej strany? |  | A. M. |
| Dvě kapitoly o studentstvu | JUC | VLASTIMIL KOMÁREK |

-

V pohraničí se jasní PETR ZELEZ

O za1h.ram.iění pů\_jěky - ?:měna jako kontrola - Co má dělait mim.isterstvo.r - Ne­ mvěřirteJmé, ale pravda ... - Rozh1osová theorie o nezávazné tlamě volovi - Mimistr mluví k v okoškolákům - Vánoce a smíšené manželství - Týdny a roky •.- Osidlo­ v,11ní - eta,pa dialší - Jak mohou žíH - Kdo se lépe osvědčil -. Náměstí Booovatelů - Berlrc:-°'finost l)odle zátko.na č. 115/46 - Nápovědi - střílecký pří,paid - Oddíl Ol a

Al

**TAI.**

**1938-1945**

NAPSAL RUDOLF BEOHYN:lt

**AMN**

H**u-•bud**ate. lif

**A,**

ofnlepr,,rriil!I, • • •

*B62 stran, lírul. lf1s100·-, 114.c. Ir1r180·­*

liai.J ·..,d on ret6p• t

takte**-n.**

*z* OBS'ARV': Pfcdml\m, • Z'al!ftd I9fl1 • I.r.t O.

* Firavn6 t.pfljemn6 hPofl

Habm>aDOvl • A kanoe 1939 • Vira.• Ditod •

Jsa

* spotfeÍlufí m6Í. 1c •

••&lamsk o olc,u.

**pnai** - Sdd ltri1e 193a • C.,t d Odoit,a.

pace do p4du Francle • C.st tfetl • Vo vilce Spo• Lm.iob. •fali..a-. - **C:...hut'--Zála!ltcild,** fo,io ,raventl<f at<L

*U v!1cl, knihkupctl*

D LNICKÉ NAKLADATELSTVI

**PB.AHA U. HYBBRNSKÁ** ULICB **7**

•

u to lcamna óm obchod6.

*f=.*

::.- e-s-····:--:--

::\_.;"'n„r11„.r.".ir'- E'ai.!.I-

**y**

'-...:::

**POD StROMEČEKPŘEDPLATNÉ DNEŠKA!**

ZJ)tisobite mdost **-.iwmu,** kdo se mjimá o sonlasné­ dění kulturní i hospodářské a chce o něm být spolehli­ vě a nestranně informován.

Složíte-li celoroční předplatné, poiUělidministrace obdarovanému **neb0i** k 'YaŠim rukú.m vkusa:íi **čtyřstrá.n.lr.cn1ý llar-ov1u.i lis.\_ UUE­ a.jt v k..rá'sné g-ra.iické lipr&v-ě 1a bi•**

kovové **a** brzdou, na balonech, **a** niklovými Md[tky,

blatníky a stupaěkou

**za ačs 450·-**

dodi **B.1JDOLF PAT.Al[.** obchodní **dmn** s hračkami,

PRAHA-KRAL. VINOHRADY, ANGLICKÁ UL. 6.

lém karto-nu.

**Bočuí pfedplainé. DNESKA:**

Ceskoslovensko . . . . • • • 168 Kčs

ostatní státy 252 Kčs Letecké zásilky do sWů Evropy 'Zl!IJ Ias tl'SA . . . . . . . . . • . 13,41.4 K&

**Objednávky přijímá admlaisuace DNESKA,**

**Prah a** I. N á **r o dni tf. 9.**

**OBSAH DNESKA** Ú. 36: BI: Platime své vládce. - Dr FRANTISBK KAFKA Oč **,Ille.** - **BOD1IIIDL** B11.EK:

Běda, intervence! - MICHAL MARES: Muž z lidu před soudem. - FRA!vrlSEK tra: stanné pnivo nad textilem? Dr LEO SZILARD: Dopis Stalinovi. - Politika a hospodářství. - Rozhlasova mravouka. - Paměf. - Z-eny a po• llilka. - Jseu ieMě soudeové v této zemi - Náměstí Budovaklů. - Dů.vody specWoě vQÍeDSké.

Dnese

**tidi Ferd. Peroutka**

**VYDÁVÁ SDRUŽENÍ KU**. **Ll'URNÍCH ORGANISACÍ**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VJi ČTVRTEK

**lUIDAKCHAADMINISTRACBPRAHA NXR.ODNÍ TŘ.** 9

Tefefbn **&Jo DMI at! H.** - **O&t'** )>OAt:oVDf **spofi i!!l!ro** ss.sa. - N • rulnlJPts:r

**ae** nevracejí. - Předplatné na rok Kčs 168.-, na plll roku Kčs H.-, na i!tvrt roku Ki!s 42.-,

Jednotllv6 i!isla Kčs 3.50. - Dohlédaci pošt. úfad Praha 25. - Odpovědný zástupce !Jatu llmaktur J!d. **Yal.elda.** - **M.el**■**D Pnba** D,. V &

# DneS'ek..,

ROCNIK II. V PRAZE 11. PROSINCE 1947 CISLO **37**

**Odbory a demokracie**

Problém poměru politických stran k sjednocenému odborovému hnutí je tak živý, že v.yp1ňuje stále stránky odborového i některého politického tisku **a** objevuje se znovu a znovu na pořadech zasedání vedoucích orgánů odborů. O tomto problému slyšeli jsme již nejeden tem­ peramentní pmjev a četli nejeden článek předsedy ÚRO posl. Antonína Záipotockého. Pokusíme se aspoň částečně vniknoot do spletitosti tohoto problému, osvětlit některé příčiny jeho vzniku a naznačit východiska při jeho řeše­ ní. Problém již není jen otá ou skupiny vedoocích funkcionái·ů odborové organisace, ani snad jen sebepo­ četnějši vrstvy dělníků, soukromých a veřejných zaměst­ narnců, kteří nejsou s dnešní politikou odrborového hnuti spokojení a cítí se v odborech utlafovanou menšinou, nýbrž je také otázkou všech· politických str,an, celé ve­ fojnosti a celého národa. O tom jsme se již mnohokrát v období dvou let od květnové revoluce přesvědčili. Na­ posledy v období slovenské politické krise vyvstal tento problém v celé své velikosti a silně otřásl dokonce i zá­ kl.adnimi pilíři naší demokracie. Jde o poměr mezi čes­ kými a slovenskými politickými stTanami **a** odborovou organisaci, představovanou Revolučním odborovým hnu­ tím a jeho výkonnými orgány - Ústřední radou odborů a Slovanskou odborovou radou.

P o 1 i ti c k é s t r a n y a ROH

Nejdt(ve je třeba povšimnout si postoje jednotlivých politických stran k ROH. Prodevším je nápadné, že dosud ani jediný kritický hlas vůči politice a taktice úRO ne­ byl slyšen se strany KSČ. Všichni politikové této strany a celý její tisk nešetři nesmírnou chválou všech jejích akci a počinů, eslavuje je, obhajuJe, dává jim sankce a podpory nejvyšších míst. KSČ: a odbory jsou již podle zevních 2Jnaků spojitými politickými nádobami.

Zvláštní postoj k odborovému hnutí zaujímá stran a s o c i á 1 ně - d *e* m o k r a ti c **k** á. Tato strana byla u nás kolébkou odborového hnutí -zaměstnanců. Odbory od svých skrovných počátků na konci minulého století rost­ ly z této strany a strana z nich. Její politika, zaměřova­ ná vždy do dělnických **a** zaměstnaneckých řad, byla úzce spojena s úsilím dělnických a zaměstnaneckých oc;lborá­ řů. Do dóby před Mnichovem měli sociální1 demokrati nejsilnější 8-..\_!lejlépe konsolidované odborové ústředny.

OdevzdaU také dnešnímu sjednocenému odborovému hnutí - kferé nevzniklo, jak se často tvrdí, až v květnu 1945, nýbrž již v roce 1938 - největší káary členské i nej. větší dě1nické společné majetky, střádmié několika děl· nic,kými generacemi.

Tato strana má ovšem také ve vedení odborů své stra­ níky, zejména generálního tajemníka Evžena Erbana...,ná­ městka předsedy úRO Vá va Cipro, ústředního tajem­ níka posl. J. Kubáta. který spravuje hos,podářství této ve­ liké organisace, a některé další vedoucí tajemníky odbo­ rových svazů a krajů. Ačkoli strana sociálně-demokra­ tická neopomine v žádném ze svých zásadních prohlášeni i politickém rozhodování zdůraznit svůj kla-dný poměr k sjednoceným odborům, přece velmf často neváhá uplatňovat svP námitky pr-0ti dnešní odborářské i politic­ ké taktice ÚRO. Na p,osledním plenárním zasedání ústřední rady odborů byli to zejména příslušníci sociální• demokracie poslanec Kubát, krajský tajemník ROH z Plzně post. Cígler a ústřední tajemník Svazu zaměst­ nanců v distribuci při ROH Peřina, kteří zaujali velmi kritické stanovisko vůči dosavadní politice ÚRO a rázně f'TlQnovald odborářské koncepci jejího předsedy Zápotoc­ **kého.**

Uvnitř sociální demokracie vyhranily se clva názoro- vé směry, pokud jde o pojetí taktiky odborového hnutí. Až do nedávna strana a její vedení přijímaly a více méně bez výhrady schvalovaly koncepci generálního tajemníka úRO Evžena Erbana, který byl současně z titulu své od­ borářs é funkce místopředsedou strany. Jeho odborář­ ská koncepce je totožná s koncepcí Zápotockého a tedy stejná s koncepcí KSC. S'tejná koncepce je také dalšího soci(llně demokratického vedoucího funkcionáře ÚRO V.• Cipro. Strana tuto koncepci schvalovala potud, pokud se se proti ní neozvaly velmi silné hlasy zdola, z řad dělnic kých a zaměstnaneckých. Velmi brzy se totiž proti odbo­

-T-ářské politice E. Erbana a V. Ciipro projevil v zaměst· naneckých složkách strany velmi silný odpor, který na. konec zvítězil. Erbanova· odborářská koncepce byla na brněnském sjezdu sociální demokracie poražena současně *s* Fierlingrovou koncepcí taktiky politické. Po brněnském sjezdu byla také porážka Erbanova v zaměstnaneck'ých vrstvách strany přijata nejiivěji. Tím, že Erban nebyl znovu zvolen do ústředního výkonného výboru strany, dostává se sociálně-demokratickým dělníkům a zaměst­ nancům záruky, že se strana definitivně odklonila od jeho odborářské politiky, z níž příliš zřejmě pronikala politika osobní. ,

Strana národně soci ali st i ck á byla první

která již od počátku nástupu sjednoceného odborového hnutí na po3itické .kolbiště zaujala proti jeho r.Jiethodám

a taktice odmítavý postoj. Je to strana, kterárovněž v do- , bě první republiky vybudovala silné dělnické i zaměst­ nanecké hnutí a která po květnové revoluci získala vel- mi silné nové posice zejména v řadách •veřejných a sou­ kromých zaměstnanců. To téměř vyválilo ztráty v řadách dělnických, ačkoliv i zde se nevzdává boie a namnoze do­ bývá zpět své dočasně ztracené posice. Také národní so­ cialisté mají ve vedení ÚRO své straníky. Avšak podob- ně jako sociální demokracie dostalo se s nimi i vedeni str.any ji:ž od počálku do rozporu. To se týkalo hlavně bý­ valého šéfredaktora tisku ROH Otakara Wiinsche a jeho nynějšího-nástupce F. Koktána. Jejich odborářská kon­ cepce by'la od počátku v rozporu s koncepcí strany. Stra- na také vž.dy dávala na srozuměnou, že tyto své přísluš­ níky nepovažuie v odborech za své oficiální zástupce. Národně-socialističtí činovníci odborů veřejně prohlašu- jí, že F. Kok'tán nepatří do jejich řad. Stranickou kon­ cepci odborái-ské politiky zastupuje a hájí uvnitř odporů člen představenstva NRO posl. Vandrovec a Šplíchalová.

Vzhledem k početnosti straníků v řadách zaměstna­ neckýc!h cítí se národní socialisté právem nejvíce poško. zeni ,a utlačeni, pokud jde o vliv na vedení odborů. Ve. tlení odborů a zejména odborářský tisk obracejí svou po­ litiku velmi často proti straně národně-socialistické, a také útisk v závodech obrací se největší měrou proti je- jím příslušníkům. •

S t r a na 1 i d o v á má ve vedeni ÚRO pouze dva své příslušníky, z nichž pouze jeden, posl. Vojanec, je ve­ doucím tajemníkem.Podobně jako obě ostatní české stra­ ny, má.i lidová strana velmi kritický postoj vúči dnešní politické praxi a methodám, jak o tom svědčí její tisk. Není pochyb, že strana lidová udrže.la si celkem- bez otře­ sů svoje posice bývalých křesťans\co-sociálnich odborů a kromě toho také ona získala po revoluci velmi µiačný počet nových stoupenců mezi veřejnými i• soukromými zaměstnancio a dělníky. Již z tť>hoto důvodu se lidová stTana bude plným právem hl&.Jit o podíl na spolurozho­ dování ve sjednocených odborech **a** nebude jí moci být dlouho odpíráno větší zastoupeni v jejích vedoucích or­ **gánech.**

Podobná situace jako v zemích českých, jen poněkud

I

***678***

Dnesetv

jednÓdušší, je na Slo11ensku. Slovenská odborová rada (SOR) je rovněž ov1ádána komunisty; ovšem v míře da­ leko větší než úRO. Proto také již od počátku stála po boku KSS v boji o.zíslr-ín.í.politických posic proti největ­ ší slovenské politické stl'aně. S!ovenšti demokrati již něko\_ likrát prohlásili, že nemohou souhlasit s politikou SOR a že patrně přikročí k založeni vlastni odborové organisace, neboť považují za daných skutečností SOR za pouhou od­ nož KSS. Také poslední politická krise ukázala, jakou úlohu mají slovenští odboráři. Scházelo jen velmi málo, aby se bylo KSS za plné podpory odborů slovenských i českých a KSC podařilo zvrátit výsledky posledních parlamentních voleb na Slovensku.

KSCa úRO

* Za těchto okolností vedení úRO a posl. Zápotocký ne­ přestávají prohlašovat a zdůrazňovat, že Revoluční odbo­ rové hnutí je organisaci »nadstranickou« a jakékoliv ná­ znaky nebo snahy o změn.u vnitřni<:h poměrů úRd od­ mítají jako snahy o rozbití této největší vymoženosti květnové revoluce. Pokusíme se naznačit, jak tato nad­ stranickost odborů vypadá v praxi, nahlédnutím do vnitř- ních poměrů ROH a 'jehó orgánů. •

„

Vedoucím orgánem Revo1učního odborového hnutí je

Ústřední rada odborů - sbor vedoucích funkcionářů o počtu 120 členů, který byl zvolen I. všeodborovým sjez.. dem ROH o velikonocích r. 1946. Jeho funkční období je tříleté. Podle politické příslušnosti je složení tohoto ve­ doucího orgánu takovéto: **94** komunistů, 18 sociálních de­ mokratů, 6 národních socialistů a 2 lidovci. Tento ústřední orgán ROH zasedá asi čtyřikrát do roka k zásadním roz­ hodováním o odbo,rářské politice a k určování směrnic pro nejbližší období. Výkonem běžné odborářské agendy je pověřeno představenstvo, které zasedá pravidelně jed­ nou za dva týdny, rpodle potřeby i častěji. Jeho s1ožení je rovněž takové, že komunisté v něm mají naprostou vět­ šinu. Velmi početnou složku těchto volených orgánů tvo­ ří tajemníci, tedy placení zaměstnanci odborů.

Administrativním, správním a výkonným orgánem

ROH je ústřed'<Ú sekretariát úRO, vedený předsedou Ant. Zápotockým (KSC). a jeho úřadujícími náměstky: Václa­ vem Cipro (SD) a Slovákem Zukou (KSS), a generálním tajemníkem Evženem Erbanem (SD). ústřední sekreta­ riát má jednotlivé referáty (komise), které připravují ná­ vrhy k politice odborů v jednotlivých speciá'lnich otáz­ kách a samostatně vedou běžnou agendu, náležející do je­ jich specialisovaných oblastí. Připravují také návrhy pro zasedání představenstva nebo ústřední rady odborů, 7;Pracovávají podněty niUich organisačních sllOžek, jimž také určují v jednot'livých otázkách postwp.

Pokud jde o vedení těchto referátů a rozhodování **v** nich, jsou politicky oib eny takto: K o mi se o r g a­ ni s ač ní - ústřednim tajemníkem je komunista Kol­ ský. Tento referát je důležitým klíčovým místem, nebof ovlivňuje celou rozsáhlou organisační síť odborů. Odtud byly řízeny na př. volby do závodních rad. Druhým klí­ čovým místem je k o m i s e s o c i á l n ě - p o li t i c k á. **V** jejím čele sice formálně stojí sociální demokrat **V.** Cip­ ro, ale je známo, že nikdy v rozhodujících věcech se ne­ odváží autoritativně zasahovat. Hlavním činitelem v so­ ciálně-1,olitickém referátu je komunista, ústřední tajem­ ník dr. Vavřička. O něm se tvrdí, že v úRO zastává tutéž roli jako v bývalé NOÚZ německé spojovací místo (Ver­ bindungsstelle), jež ovládalo celou odborovou ústřednu. Dr. Vavřička je totiž spojkou mezi úRO a KSC. Rozho­ dující věci sociálně-politické (a to jsou pro odbory věci nejdůležitější), musí totiž procházet jeho rukama., Refe­ renti nekomÚnísté říkají, že s každou takovou věcí jde nejdřív kPrašné bráně a odtud se teprve VPátí s rozhod­ nutím, jaké stanovisko má ÚRO zaujmout. Další důleži­ tou komisí je k o mi se n á rod o ho s po <;I á ř s k á, vedená komu kou\_inž. Volínovou, a obsazená výhrad­ ně komunistickými referenty. V této komisi se roo:hoduje o osudu podniků v národní správě,\_obsazováni vedoucích

**57.J**

míst v znárodněném průmysll!! atd. Samozřejmě, že vždy­ cky v p1ném souhlasu s KSc. K u 1t u r nf. k o m i s i řídí komunista Jungman. Rovněž kom i s e pr o m 1 á - d e ž je vedena komunistou Cervinkou, a k o m i s e pr o ženy komunistkou Netušilovou. Výjimkou je ko­ nt i se pr 0,p a g ač ní, ,kterou vede národní socialista Koktán, o němž již bylo řečeno, že ho strana nepovažuje za svého mluvčího. S touto funkcí jsou spojeny posic ve dvou velkých tiskových koncernech, ovládaných dnes odbory. Daflší výjimkou je komise hospod á ř s k o - finanční, kterou řídí sociální demokrat Kubát. **Z** této posice nelze ovšem vnitřní politiku odborů nikterak ovliv. ňovat.

Odborové **svazy**

Clenstvo ROH, ktere nyní čítá bezmála dva miliony, **je** rozvrstveno organisačně do odboro\*h svazů, podle povahy povolání a zaměstnání. Vedení a výbory, příp. vedoucí tajemníci těchto svazů mají rozhodovat o kon­ kretních zaměstnaneckých otázkách a předkládat své ná­ vrhy ůRO. Složení výborů těchto svazů je těžko přehléd­ nout i zkušeným odborovým pracovníkům. Mnohdy aiµ samotní sekretáři neznají politickou pfislušnost těchto funkcionářů, jen komunisté dobře vědí o svých stranících. Pr-oto taiké je možné i u některých nekomunistů v odbo­ rech setkat se s docela upřímně míněným názorem, že politická příslušnost není tam vůbec rorz.hodujicím mě­ řílJkem. Neboť zatím pouze komunisté vždy bezpečně ovlád.a:li všechny nitky politiky při obsazování význam­ ných míst v odborech. A dovedou toto obsazování velmi obratně zastírat i před nejbližší.mi spolupracovníky pří­ mo v aiparátu ROH.

Volby do odborových svazů se konaly letos v květnu a červnu na celostátních sjeztlech těchto svazů. Volební výsledky v nich byly pro mnohé odborové ipracovniky vélmi značným překvapením, neboť téměř ve všech sva­ zech, kde byl vedoucím. tajemníkem komunista, byly zvo­ leny výbory s komunistickou většinou. Výjimku tvoří je­ dině svazy, vedené nekomunistickými tajemníky, v nichž jsou. výbory složeny tak, že se tam vyskytuje větší počet příslušníků jiných stran (Svaz zaměstnanců v distribuci, Svaz zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, Svaz zaměst­ nanců v peněžnictví, Svaz zaměstnanců vnitřní **a** zahra­ niční správy).

O způsobu voleb do výborů těchbo svazů vyslovil se na posledním zasedání nelibě dokonce i sám generální tajemník ÚRO. Pravil, že »v jednotlivých případech bylo možno konstatovat, že volby nebyly provedeny na široké základně demokratické. Byly také jednotlivé případy, kdy de1egáti na svazové konference nebyli voleni, nýbrž určování nebo jmenováni«. K tomu je nutno dodat, že to nebyly jen jednotlivé případy.

Již z hořejšího popisu funkcí v úRO i odborových sva­ zech je patrno, že komunisté mají zajištěna ve funkcio­ nářském i sekretářském arparátu vždy nejdůležitější mís­ ta, z nichž je možno ovlivňovat volby, a mají také doko­ nalou kontrolu práce v ústředí. Tam, kde je vedoucím tajemníkem nekomunista, sedí vedle něho vždy komuni­

,sta. Tam, kde je vedoucím tajemníkem komunista, jsou buďto všechna ostatní místa obsazena rovněž komunisty a výjimkou jen místa méně významná nekomunisty, kteří jsou ov:šem pod konbr61ou.

Krajské sekretariáty

Pod<J1bně je zajištěna i organisace regionální. ROH má celkem 27 krajských sekretariátů, při nichž fungují kraj­ ské odborové rady jako oblastní exekutivy. V' čele těchto sekretariátů jsou krajští vedoucí tajemníci. Z nich je 14 komunistů (Brno, Ceské Budějovice, Kladno, Mladá Bo­ leslav, Most, Ostrava, Olomouc, Praha, ústí n. L., Brati­ slava, .Zilina, Zvoleň, Prešov a Nitra), 9 sociálních demo· kratů (Jihlava, Hradec KrálovE\, Karlovy Vary, Kolín, Plzeň, Šumperk, Tábor, Zlín, Znojmo), a 2 národní socia­ listé (Liber-ec1 Pardubice). Bylo by ještě třeba snést dalši

, **Dnese1e.,**

materiál o působnosti komunistických krajských tajem­ níků v jednotlivých oblastech. Projevuje se vždy zvlášť výrazně, když komunistická strana dá tajné pokyny **k** »usnášení« resoluci. Také ve volbách do závodnich rad hrály tyto sekretariáty velmi výraznou roli.

Závodní rady

Zvláštní kapitolou v odborářské politice byly letošní volby do zjvodnich rad. Volební řád, který byl pro tyto volby vyt řen, je kuriositou. Z demokratických voleb se sta.'l peuhý plebiscit, při kterém dostali voliči do rukou pouze jednu kandidátku, na které nesměli ani škrtat ani měnit navržené kandidáty. Pouze přičiněním slůvka »ano« nebo »ne« schválit nebo neschválit dosavadní funkcioná­ ře. Zvoleni "kandidátky bylo podmíněno tím, že musila dosáhnout nejméně 80 proc. z odevzdaných hlasů. Bylo to vymyšleno dobře. Komunisté měli v té době v rukou vět­ šinu ve výborech závodních odborových skupin a v zá­ vodních radách, takže měli jistobu, že budou kandidováni opět komunisté. Tam, kde jejich kandidátka neprošla ani v opakovaných volbách, jmenovala úR-O t. zv. náhradni orgán - většinou v tomtéž složen.i, jako byla prvni zá­ vodní rada.

\

Volby do závodnich rad byly .velkým zklamáním pro všechny, kdo doufali, že v závodech nastane poněkud klid. Největším zklamáním byly pro dělníky, kteří jsou poct vymi sociaHsty a myslí to s naším znárodněným průmyslem opravdu poctivě. Po vo1bách zklamaně a bez­ nadějně se ohlíželi po našich politňckých stranách, že t;možnily ÚRO takový zpil.sob voleb, pro ktery bylo zne· možnětno zbavit dělnické tělo četných nových pijavic. Sám ministr průmyslu neváhal ve svém posledním exposé poukázat na mnohé závodní rady, které• jsou balvanem na cestě k úspěchům díla znárodnění.

Ani tisk politických stran nevšímal si dostatečně prů­ b hu voler. do závodnich rad, a listy správně nezhodno· tily výs1edky těchto vole]:>. V souvislosti s tím je třeba znovu zdůraznit, že ani naše politická veř\_j?jnost neoce­ ňuje dostatečně význam těchto dnes tak významných článků verejného života, v nichž se prakticky o politice rozhoduje mnohdy stejně významně jako v obcích, nebo parlamentě. Obvykle se jen naříká nad důsledky, které z toho vyplývají. Nejlépe charakterisoval výsledky voleb do závodních rad sociálně.dem'okratický týdeník Cil, kte­ r;ý letos v srpnu napsal:

»Volby do závodních rad velmi rozrušily dělníky a za­ měsbnance. Převážnou měrou nesplnily očekávání, že po. mohou konsolidaci našich výrobních poměrů a že přispěji k odpolitisováni v podnicích. Budiž také zdůrazněno, že do dneAniho dne se veřejnost nedozvěděla o jejich sku­ tt>čném výsledku. Zprávy, které o výsledcích voleb vydá­ vala oficiálně úRO, byly zprávy skreslené. Byly vydávány statistiky, podle kterých prý v 70 proc. závodu, podniktl a úřadů bylo dosaženo potřebné 80procentni vět.lliny pro před\_ ložené kandidátky. Ovšem, v těchto statistikách byly uvá­ děny závody jako rov,nocenné jednotky bez obledu na po­ čet voličů. Takže závod o 50členném počtu osazenstva byl postaven jako stejná jednotka vedle závodu s několika ti. sici zaměstnanců. Skutečnost byla ovšem docela jiná. Lze tvrdit, že volby prošly hladce především v závodech ma­ lých. Tam obvykle došlo k dohodě politických organisac:!, a nebylo tolik možnosti k politickému útisku, zastrallová. ni a použiti jiných pr edků. Ve větších závodech o po­ čtu 500 až 1000 zaměstnan<..-ťi.podle tajných a př-isně stře­ žených statl.stiik úRO prošly kandidátky jen ve 45 proc., v závodech o počtu nad 3000 zaměstnanců dokonce jen v 13 proc. Tato statistika veřejnosti předložena nebyla, nebof právě v těchto rozhodujfcích závodech se přes dvo­ ji nepodařené volby posice dřívějších závodních rad po. moci úRO udržely.«

Takový je asi obraz poměru me'Li odborovou organi­ Jací a politickým.i stranami **a** obraz demokracie v nej­ vě í organisaci našeho veřejného života. Není pochyb, že v tomto stavu velmi mnoho zavinily samy politické strany, které nad tfinto závažným problémem jen bez·

..

radně přešlapují nebo zavírají oči, nevědouce si s nim. rady. Plané bouření proti danému stavu a radikálni články v novinách ovšem situaci n;kterak nezmění. Ani negativní postoj k politice odborů.

Změny v dnešní buhé centralisaci, mocenském rozho­ dování v odborech a nedemokratických methodách bude si musit vynutit jedině samotné členstvo odborů: dělníci, veřejní a soukromí zaměstnanci. Domohou se svých práv na spolurozhodování o všem, co se v odborech děje, bu­ dou-Ji je všechny politické strany podporovat a nene· c,hají se nadále zastrašovat. Tuhý totalitní režim, který vládne v sjednocené odborové organisaci, neodpovídá dobré **odborlřské** tradici našich dělníků a zaměstnanců. Je to systém, který nad bývalou NOÚZ vybudovali za okupace Němci a na kterém až dosud nic nebylo změně- no, kromě t. zv. »demQkratických« voleb. •

Na nejbližší dobu ohlašují odbory volby do místních a závodnich odborových skupin. Tady mají dělníci a za­ městnanci možnost odstranit z vedení osoby, k nimž ne· mají důvěru. Jsou to místa velmi důležftá, protože z těch. to míst jsou také ovlivňovány volby do závodnfch rad. Ty se mají konat podle slibů odborářů z jara příštího roku. Již tyto dvoje volby by mP.hlY velmi účinně za­ sáhnout do vnitřniho života odborů. Je ovšem třeba, aby jejich čistota byla veřejností střežena.

*Bohuslav Tvrdoň*

**poznámky**

**O zahraniční půiěky**

**Jistě všichni v zásadě souhlasíme s názorem, který pro, jevil pan ministerský př ·dseda v rozhovoru s americkým no.. vinářem o dolarových půjčkách. Potřebujeme jich k výstav­** bě svého hospodářství a usilujeme proto, abychom Jich do­ sáhli za slušných obchodních podmínek. Zaplacením přimě.. řené ceny chtěli bychom se yyhnouti zá.vazkům, které by byly v rozporu s našimi národními zájmy. Na naší straně se pro­ jevuje1dobfe pochopitelná snaha dívat se na celou tuto zále­ žitost Ja.ko na čistě obchodní transakci.

Nebylo by však věci na prospěch, kdybychom si neuvě. domili, že americké půjčky nejsou tak docela jen obchodní záležitostí, Ja.k se nám zdá. S americkými dolary je to podob­ né, jako s textiliemi na našem domácím trhu. Je jich s ohle· dem· na poptávku málo. Kdyby se úroky a provise za ame. rické půjčky platily podle poměrů na volném trhu, pak by dlužnici s ohledem na zm{něný Již nedostatek dolarů ll&'to hodně dopláceli. Sazby by byly sotva pod šest procent. Spíše asi značně nad tuto sazbu. Cisté sazby by se totiž v mnoha případech Ještě zvyšovaly o »pojistnou prémii«, klerá věřitele má odškodnit v případě, že by dlužník nemohl dostát svým závazkům. Výše prémie se řídí podle toho, jak risiko posuzu­ je věřitel, nikoliv podle toho, jak se na věci dívá dlužník.

Půjčuje-li některá země za nižšf sazby, než jsou sazby,

které odpovídají poměrům na trhu, nejedná vlastně čistě **po** obchodnicku. Jedním z důsledků jejílto postupu je, že nízká úroková sazba nevy.rovnává nabídku a poptávku na trhu půj\_ ček. Amerika vytváří, a.nebo pomáhá vytvářet svým postu­ pem podobnou situaci, s níž se doma setkáváme na trhu neJ· různějších statků. úředně sta.novená cena je vzhledem k PA ptávce příliš nízká. Za ůředni cenu by lidé byli ochotni kou­ piti daleko větší množství zbqií, nežli prodávajlcí jim **mqhou** nabídnout, a proto je nutno zavést nějaký přídělovÝ syst6m. Kupci mohou býti bud' jen částečně uspokojeni, anebo něktcřl kupující musí býti z molnosti koupě podle nějaké více méni! libovolné zásady VYioučeni. •

Ten, kdo rozhoduje o dolarových půjčkách za »úředně stanovené sazby«, ntá na vybranou, komu z uchazečů yyho­ ví. Těžko by se daly stanovit nějaké objektivně platné pod­ mfnky výběru a ještě těžlií by asi bylo přesvědčit národ, kte­ rý půjčuje ped sazbami, jichž ,by bylo možno dosáhnouti na volné trhu, aby se V'.tdaJ rozhdování a přijal podmínky, které by stanovili ziistupcl jiných národů, Zájemci o úvěry mají proto mnoho důvodů, aby s tímto rozhodčím jednali

\_a nejvybranější zdvořilosti. Neměli by zapomína,t, že cena,

kterou maji zaplatit, Je mnohem nižší nežli cena, které by věřitel mohl dosáhnout, kdyby své .dolary půjčil prostě tomu,

... *'675*

Dneseiv

kdo by ve volné souiěii mohl neJvice za.platit. Jii proto neni Budil pochválena prvni česká ministryně ie aáhy po ani sl é a.DA věcně sprivné obviňovat tohoto věřitele 111e si- svém vstupu do vlády poloiila otevřeně prsty 'na otevřenou Ůllcht1vosti. ránu naši veřejné správy. *A.* není podceňováním dobrých 'Rikají-li Američané, ie poskytováním půjček Evropě při- úmyslů **a** sil nové ministryně. kdyi bude projevena dávka nášejí oběti, nemáme právo pochybovati o tom, ie v jejich / nedůvěry, ie se ií tento úmysl zdafi. aebot isou síly, proti jec1náni je opravdu mnoho poctivého úsilí pomoci nejviee po- nimž je těžko bojovat. A jednou z těchto sil je postupujicl atiieným národům. :Se především na nás, abychom své pfá- zbytnění na!íich ministerstev. Dnes se v ústřednich úřadech, lele za oceánem dovedli přesv&lčit, že naše spojenectví a neL které maji rozhodovat jen v zásadních připadech a odkud uiší přátelské styky se Sovětským svazem nevylučuje nijak mají vycházet zásadní směrnice o činnosti toho či onoho přátelské styky a úzkou hospodářskou spoluprlícl se ldipad- oboru veřejné správy, projednávají maličké starosti a drob­ nimi národy včetně Spojených států. S nemenší energií mu- aé iádosti. které při dobré vůli a hlaftlě při 1eplí organisaci &ime však i své spoluobčany sliile upozorňovat, fe si nesmL veřejné správy by si VYřídil žadatel na radaici nebo v nej­

me dovolit, abyehom své politické, kulturni a. hospodářské bliiším okresním městě.

styky se Západem oslabovali. Pozorujeme s litosti, iak někdy Aíkáme, že lid si vládne sám. Ale ve skutečnosti lid I lidé velmi vzdělaní projevuji o vjznamu naší hoSPOdářské unaveně bloudí po Praze a chodi,.-i: oddělení do oddělení. spolupráce se západaimi zeměmi lehkomyslně názory. které Bodně by polevila bytová tiseň v Praze, kdyby se provedla by asi sotva dovedli obhá.iit v opravdu věcné rozpravě. Ví&á- slušná organisaee veřejné SPrivy a kdyb:y byla minister­ me proto otevřenost, *s* níi pan ministerský předseda pmhlá- stva vrieena svému účelu, kdyby byla fádně osekána **a**

sil, ze doluové výpůjčky opravdu povebujeme. :,inýml slovy kdyby jim bylo ponecháno jen to, co jim patii jako ústied­

to znamená, že se bez dovozu ze západních zemí nemůžeme ním orgánům veřejné správy. Takto se veřejná správa po- obejit. ilobá tělu, kde veškerá krev se hrne do hlavy. ,

, Na první pohled b:y se mohlo zdát, ie připravovaný přiliv *:,!* JJO ! ovit, co P \_úsii'edním of?nům ameriekýcb dolarů do Evropy musí usnadnit také naše hOB- prísluši uradom a Jnsti&ucím ;JJDYm. *A.* ie potřebf take podářské J)GStavení, i kdybychom sami vyšli při rozdělováni pribliiet i k lidskému materiálu v ústředních úřadech. půjček naprázdno. Vzestnp zaměstnanosti a kupní Sl,y v se- ByJo 3: ;fen na pr spěch věci, kdybyi,\_mladý úředník, dříve

mích, které úvěr dostanou. projev( se nepochybně odrasem nez prjjde do mirusterstva, měl trochu zkušenosti, jak to i v našem hospodáistvi. Vyhlídky naieho exportu se zlepší. vYPadá kdesi na venkově v místním národním yÝboru nebo Přesto se vlak podobá pravdě že celkový výsledek by byl ink se úřaduje na okrese. Není zdravé, kdyi ůředm'll:v Pra­ vcelku nepřlznivý•. Vývoz je nám jen prostředkem k tomu, se w r od 0 věc:eeb, kie a\_ieviděl zbUzka. .A'!tori abychom mohli doviižeti Musíme dovilet suroviny poloto- ústředních uradů na venkově **Je** SIině oslabena take bm, ze vary i hotové yÝrobky, 'jako na př. stroje. abych mohli velmi často chodí ice. klel'é prozrazují, fe ieiich plnit svd\_jJlospodářský plán. A tu si musíme dobře uvědomil. vodd nevědíz vlastní zkušenosti, Jak se na venkově iiJe, le mnoho zahraničních trhů je ve znamení nedostatku zboii úřaduje. .Tsme-]j svědky toho\_, Jak vše se hme do miníster­ Suroviny a obilí dosahuji rekordnich cen. Není těžko uhod: ste!• nemůžeme se i\_:f!yU. ie v podřízených úř decha insti­ nout, že se po uvolněnipůjček různým státům zhor!íi situace tuei-:h se pomal šín duch resignace, vědorm bezmocnosti kupců, kteří nebudou moci platit **dolary anebo** nějakou jinou **proti. kolosům** mmisterstev tam v Praze, kde se vše rM-

hodnotnou valutou. bodUJe,

Uvědomíme-li si *i* velikost dosavadního svého schodku , P i republiee Jsme ned haoats místa orga- v obchodě se **zeměmi hodno&nýmiměnami h** • -'"'- ' -vere '!-éP!ávy. Dnes tato o a je dalekobolestnější,

8

**té** . . . . w • poe opime .. ži'VeJSl. palcivtíjš1. Nová mlnlstryně ukázala na velkou bolest

1 nalehavosi dolarovych pu.jček. *lm. Kare1 D o e* i *e* veiejné správy. medaj[ se 11\JlŽóvé, kteři by dovedli najít

Změna jako kontrola

Sjezd sociálně demokratické **strany u.poutal pozornost** hlavně zvolením nového předsedy. Souvisí to - také - s Um, že u nás změny na vedoueíeb politických místech jsou pova­ iovány za něoo neobvyklého.

Bylo řečeno, ie demokracie je diskuse. PcMději bylo fe. &,no, že demokracie je konkela. A Jedním z oásko,tti kon­ troly je také změna. **Vědomi,** ie změna je moiná, ie jedeat můie být nahrazen druhým. U nás jslq.e si pn"llš zvykli na to, ie politieké funkce jsou téměř doživotní. A přece nic

tuk prospěšného, jako stHdání vedoucích lidí. Dobré věci jen prospěje, odejde-li časem i dobrý ministr do poslanecké la. vice, aby e využil zkuiienosti, které mskal Jako ministr, a stejně se dobré věci prospěje, budou-li se časem pos!anei z poslaneckýeb lavic vracet do svého povoláni, do běinébo života strany, k noviná.i'stvi a jinam. listě politik, který léta zastává tutéi funkci. získá mnobo zkušeností, ovládne **a11en.** du, která je mu svěřena; ale velmi často ztráoi souvislost se skutečným životem a vidí ho jen pod zorným úhlem l!Vé kanceláře. Zde můie prospěšně působit zilra.vé střídání.

.Je u nás strach ze změn na vedoucich místech politické• **ho** života. Zde se tiše a prakticky uznává definitiva. A jako je potřebí vychovávat mládei, aby chtěla od života něoo víc, než definitivu, tak je dobre i v politíokém životě vyhýba& se definitivě.

Sta.lo se v Anglii, že ctihodný a vážený mJnistr udělal chybu. Rekl novináři něco, co mělo Ještě chvilku bý& ta,;em­ sh·fm. I omluvil se aa oh.vbu, UKionil se, a - Jeho demise

b) ln l>tlJala. Uznali, že .ide o ctihOflného a váleného minfs.

tra. ale - nedá se nic dělat! *V,* G.

Co má dělat ministerstvo?

**NovA** mlnlo,trynl! průmyslu lni. .Jankovcov4 řekla tlO• ln4fňm, **le ul Jako** PoSlnnkyně se velmi dobře přesvědčna, Jak nc mfrně ,t11ou nl\8e ústfedni org:iny zatěžovány sbytec­ nou a komplikovanou **atfendou.** »Chtěla bych proto provést urilltou decentmllsacl dncllnf minlsterslté prúce, z níž se mnoho můle p nést nn ora,\ny hospodářskti a lidové samo­ SJ)rávY. Pfl tom by ministerstvu zbyla Jen illnnost řídícf, kontrolnf **a keoNUnahf,.,**

*$16*

**léknatuto** bolest. Lék, nikoli **náplast.** *V.* G.

Neuvěřitelné, ale pravda -

Kdyby nám byl někdo za poroby řekl, ie stra.níctvf v nové republice rozkvete do forem. proti kterým byly způ­ soby obvyklé .za prvni republlQ idylou. byli bychom ho asi hnali bodně daleko. Denní st s lidmi a věcmi však nás poučuje, **fe** se stranictv,í dostalo i do oeizazších koutů, kam by se byl nejfanatičtěj§í stranický sekretář dříve neodvážil, Máme u nás několik des(tek zkušebních komisi při nej­ niznějšicb úřndeeh. školácb, podnicich. **Před nimi** se vy­ **střícli do roka** velký počet lmndidp.t[\. Zeptejte se kterého­ **koliv tajemníka** kterékoliv kcmise, kolik politických inter­ vencí přijde během zkušebního ohdobí a se.jména v době, kdy se konají zkoušky . .Jsoa případy, kdy drzost slavi trium­ fy. Stalo se, ie za propadlého kandidáta přišel intervenovat advofcit strany, ke které náležel onen ipatně připmvepý pán. Nemluvil o 2;koušenci. ale o svém klientovi. l\lěl vě­

.ze

l!cmesti i o věcech, které mají zůstat tajemstvím. se­ kretariáty telefonují v den akoušek a vyvolávají zkušební komisary, je také zjev všední. Za dob normálních se kan­ didát nejprve ponořil do lmíiek a chodil pilně do kursu. Nyní mnozí neidřfve zajdou do sekrdariáta své strany nebo vyhledají pořádnouprotek4li, s **lmíikomi** 1;e mnoho nemoří.

Pátráte-li po příčinách, iak **k** toma došlo, dojdete k zje­ vům. které zarmucuji. Do zkulelmích komisi se dostali l lidé, kteří neměli nejlepší kvalifikaci, aě se to před.poklá­ dá, měli však siraniekoa legiiimaci. KdybJt. se udělala ge­ nerálnf prohlidka všech dtušebních **komisí** a všichni páni komisafi a přisedící museli přmést své kvalifikačni lístky, to by byla podfvaná. Se to smmné, ale ie to pravda.

Stelné a podobné Je tomu i někde ve škoJáeb. Profesor se skmečně bojí dát **nedbalému** iálm nedosktečnou, nebof se proslechlo, lfe otec nedbalého eblapce Je redaktorem v tom a v tom stranickém listě a kolegové na ústavě mají obavu, aby jejich škola se nedostala do novin. Toi iáěka raději pustí. Protekce a I korupcie se **nám** rozlézlí na mi• stech, kde nikdy nebývala. To **není clolri mamenf.** Všichni slu!íní lidé se musí proti tomu spojit, bez ebledu na poli­ tiekou přísJu.šnost. Socialistická spolemos& nemůže poti'ebo­ vat nedochůdčata. která VYStudovnla nebo VYkoaala zkouškl' Jen proto, že kdosi kdesi mocny chtěl ukázat svou moc. *Jp'b*

I

Dnesetv

Rozhlasová **theorie o** nezávazné tlamě volově

V úterý zs. **listopadu** hlásil český **rvzhlas ve** svých ve­ lícrních zprávách v *"I* **hodin, že** někteří zaměstnanci **národní­** no podniku továrny na umělé tuky Sana v Woubětíně roz­ kradli 65 q jedlého oleje a 34\; q umělého tuku, celkem v ceně něco přes 1 milion **Kiís. K** této :správě dodal l'O'Lblas. ie po­ trestáni budou Jenom ti "Arntsh,ancl, mai ni.mi také před­ seda závodní rady, kteří se prodejem nakradeného tuku a jed\_

Jého oleje obohatili, ii vllak, kuří si brali pro svou domád potřebu. že pokestánl nebeclou, proiože (tak to doslova řekli v nnblaso) •V o I o v i se nemá z a.v a z o vat t Ia ma• '4rcnum<.-j: volovi, vYlílapáva,jícimu znú :a klasů ve &tarém

Egyplě).

Dojde-U k **obecnému** mduatečňováni této theorie, hlásané rozhlasem, a budou-li si zaměQnanei beztrestně odnáild

, podniků, v nichi pracuji, cu uznají za potřebné pro svou domaoi potřebu, tak ta může u nás pikně vYPadat. Mohou-11 sl podle této theorie odnášet zaměstnanci národního pocloiku Suna v Hloubětíně pro domácí potřebu tuky a umělý oll"j, pak si budou moci zambtnaod textilních nich podniků odnáAet pro domáci potřebu {poille svého volného uváženi) beztrestně látky a poc'lšívky, :ae strojařských jJzdui kola, **:a po­** travinářských zeleninové a ovoené kcnservy, z kožedělných boty, z jatek maso, a konečně - na poštách, které jsou stej­ ně národnim **podnikem** i8J'o Sana v IUoubětině. budou ai moci brát poštovní známky pro domáei potřebu. Protože ve znárodněných peněiních ústavech nejsou tuky a jedlé oleje jako v Saně, nýbri peni:ae, budou si moci brát zaměmnanei bank penize, ovšem pouze pro domád polřebu. Mohou.Ji si brát zaměs&nanci národnibo podniku továrny na umělé tuky Sana v Hloubětině beztre.ttně pro domácí potřebu - Jak jsme to slyšeli 25. listopadu v rozhlaae - to, co vyrábějí a s tim pracuji, pak to mohou dělat také zam ci ostatních ná- rodních-podniků. *-:t-*

Ministr mluví k vysokošlroJákům

V Národni.m osvobození byl otiiiěa óbsah řeči Jednoho ministra, kterou proslovil na veřejném projevu komunistic­ kých vYSOkoškoláků. Je jisti obuillé vyslovit přesný soud o projevu, poněvacli **Jen** s&enografický záznam by dovedl dát přesný obraz. Ale i heslovitý obsah, Jak jej zaznamenal zmfněný 11st, Je takovÝ, ie se nechce věřit. Týž den večer byl obsah řeči citován v ěeském vYSílání :a Ameriky.

Proje-vy n h vedoueieb činite16aší největší vlAcl­ ní strany mají v posledni době barvu i Jádro, jei by slušely nejradikálnějšón oposičaílrlrm. Je jisté, ie ta bylo vytylenl programu, zfůat jedenapadesát procent hlasů ve volbáeh. A náš lid, který s ů:dulai pozoruje, jak si někde a někdy počínali příslušníei největi;í vládni strany, ač nemaji větši­ nu v národě, se ni.tak netěií na onu ehvili, kdy by kýienoa většinu ziskali. &eě paim ministra m6ie nejvýii VyVolat trapný úsměv na rtech přísluiníků Jiných stran nebo lidi bez stranické přfslušnosti, **·ale ne:aiská** je. **Naopak je při­** nutí, aby se semkli a bránill.

Nejsme žvykli na podobný tón. Naposledy jsme jej v naši zemi s)ýchtvaH pi'ed květnem 1938. MluvJll tak stou­ penci Henleina. Na·Němce to platilo, lli jako stádo až do záhuby. •

Za okupace jsme pracovali jeden vedle druhého, neptali Jsme se, kdo z nás je komunista a kdo jiného -vyznáni. **Mi­** lovali jsme se, anii Jsme o tom mluvili, ale nebylo mezi námi nenávisti, leda k Nfmeům. Zdá se, ie někteří činitelé komunistické strany, kteří v té době nebyli doma, nepoznali onen krásný eH souDáleiitosti, který nás snn a udržoval. Ani nyní nenf v nás nenaivist ke komunistům, dokonce se radujeme, ie **se 11 nich** stal.i vlastenci a státotvorní Bnitel Nikdo je **nebude** -vylu vat **11** vlády, bt'budeme si přát, aby byll ve volbl'ieh **tak oslabeni,** ie by pfestali být největší stranou. Je **mezi DAmi převáim** část upřímných a opravdo­

vých socialist6 **a demokratil. kteří** nesneseme, aby kdokoliV chtěl se vracet v politice a v hospodářství do doby, **jei Je** pryč. Alepřilil pevně v nás Jsou zákony obecné morálky, Jež svými kořeny tkvi v křesfans1vi a v době klasické vzdě­

lanosti. Jedním z příkazů na příklad je: »Co nechceš, ab:, Jini činili tobě. nečiň ty jjm!c Nepřipustime, aby kdokoliv µ nás hlásal pochybnou **pravda,** ie činí-U dva totéi, **neni lo** totéž. Zejména ne v politice!

V době, kdy alkoholismus zachvátil značnou část ni­ roda (pije se třikrát vi!tší množství alkoholu nei v r. 193'2), kdy miliardy korun prolévají příslušnici osvobozeného ná­ roda hrdlem, kdy se zničilo za miliardy národního· majetku. kdy choclime **se smutkem** v srdcích kolem kráml\ a teldl•

lem, v nichž jedinou okrasou •rýkladů jsou papÍťové figuri­

·ny, kdy neúroda představuje skutečné národní neštěstí, v tě není 'velezrádcem ten, kdo nemůže souhlasit s některými nezpůsoby některých příslušm'Jai největší vládní s1rany,. nýbri ten. kdo do úsilí dvouletého plánu vnáší neklid, vY­ volává strach prostého obyčejného člověka, kdo šmelí se zbožím i s prací, kdo krade, lže a štve jednu část pracujícího národa proti druhé.

Pro nás, obyčejné lidi, je představa ministra spojena

s představou gentlemana, odpovědného činitele, tvůrce hod- nota člena vlády. *fpl>*

-

Vánoce a smíšené manželství

Vánoce Jsou v celém světě pokládány za svátky **klidu,** lásky a štědrosti. Právě tyto svátky tráví rodiny vespolek u rodinného krbu. Tohoto rodinného krbu postrádají již třetí vánoce Cešky, provdané za' Němce, a jejich nevinné děti, **nebol** byly ze svých domovů násilfm vYbnány. Ačkoliv bě­ hem této dlouhé doby bylo povolanými orgány zjištěno, že se rodina naprosto Dičúb neprovinila, nenašel se dosud ani jediný odpovědný činitel, který by se tímto problémem ne­ jen zabýval, ale zjednal také náprava. Není přece natrvalo moiné oddalovati vyfešeni tohotoproblému, kterým je po­ siiženo cca 80.000 rodin a 150.000 nezletilých dětí, jen z toho. důvodu, že v domovech těchto smiliených rodin bydli lidé, kteří nemfní vrátit bytové :aařfzeni českým ženám, jež Jim bylo za úspory i\eských rocličů pořizeno. Mimo nevinné děti jsou zde také přestárlé osoby, které sl po dlouhou fadu let platily pensijni pfispěvky a dnes zde stojí jfi třetí rok, aěkollv práce neschopny, bez hal e podpory, odkázány na milost svých děti, které vychovaly tak ryze česky, že jsou **Hdnjmi** čs. občany, nebo na almužno příbuzných a cizích lidí.

Mini-li odpovědní činitelé trestati nás Cešky za to, ie jsme se provdaly před mnoha lety za Němce, tehdy čs. ob­ čany, netrestejte nde nevinné děti, česky -vychované. Vzpo­ meňte při rozsvěcování vánočního su-omka vašón dětem, ie je :ade 150.000 dětí, kterým se oči nerozzáří radosti **nad** vánoČDÍJD stromkem, neboC jim tento nemohou rodiče po­ skytnouti, \_protože jejich omezené vÝdělky nepostačuji ani **k** obiivě rodiny. Jménem těchto dětí nechC vláda rozřeiií koneěně tento problém smíšených rodin bud' vrácenim čs. státniho občanstvi vzhledem k &skéma živlu, neb vYlltě­ bovánim do země třeba zámofské, vadí-li zde v republice iivel německý. *Cesk6 kny u* amišcnáho *man.EelaM*

Týdny a roky

K tvAfl poslednich let paUi, le skoro každý týden • neni jen oby juý týden. Skoro každý je něčemu věnován. Něllemu dobremu, rozumnému, utitetlaému, naň by se měle upozornit. Pfedehra je těmff vidy st,ejná: sejde se výbor, ko­ mise nebo komitét a poradi se, eo ml\ dělat, aby t,ýden, věno­ vaný tomu a tomu, dopadl dobře. **A pak** to jde jako po drl\t­ Jm: pozvou se novlnáfi, vylo!f se jim, jak právě ta a žádná Jiná myšlenka je dflležltá. Potádaj( se redakce, aby vi'uovaly týdnu nl\Je!itou pozornost. Zalarmuje se čTK i rozhlas; na ulicieh se objevi plakáty. :Aidici a nBtelé dostanou obětnik, aby upozornili dftl, jak je tent.o týden d61ežitý. Pak oe 1Jspo­ fndá velký projev. Na projevu musl promluvit „aspoň" ělen vlády; promluví-li jeden poDtik, proabluvi I dallii strany Nl\­ rodni fronty a sndi se dátzcela neaápadně najevo, za lderou

stranu mlu,i. - A lidyl týden uplynul a kdyl m nastane tý•

**den,** věnovaný zase něc!emu jinému, Sf'jde·se výbor, komise nebo komitét, který pořádal týden předchozf, a zjisti: ehtěll jsme upozornit **na dobrou** vile. ale: nebyl zájem! Tisk se vy­ **mlouval** - nedostatek místa, rozblas tvrdil, 2e sl dělil. pro­ gram daleko kupředu a !e nem61e v posledui t'.hvfli jen tak měnit **program;** lkoly se zase vymlouvaji, že u'čitelě maJi uěi& děti a le jim ul chodi tollk **pollynfl a** oběhíkil, !e jim Jde z toho hlava kolem; tiskvny a pJalmtovacf ústavy poslaly l'íěty **a** nechtěji uznat, o Jak dilležltou věc se jedna\ a le by měly vyjít vstříc. D6my, pánově, nezájem na místech, na kte­ rých jsme ěekall pochopeni **a podporu!**

Je dobfe jft světem s vMombn, le dobrá. myšlenka **na** konee zvitězf. Nezvftězf jen tím, le je dobrá. Snad se oleJ dostane s6m sebou nad vodu. Ale zlato se Wko dobývá. ze zajeti kamene, který zlato pevně drti. Dobrá ntyllli>nka zvf­ tězf Jen tim, kolik lldf se J( ujme, kolik lld( dovede za nt Jit. kolik lidi dovede **za ni** snMet nepffjemnostl. Nezvitězf za den, **anl za** týden.

**BoZIIIDW\ reklama poěitA s tfm, le** nezfskA lidi **za ea.**

617

Dneselv

ale že Je upoutá jen ustavlěným upozorňováním, Kapka za kapkou l kámen vyhloubi. Je to cesta zdlouhavá, ale Jediná, která zaruěuje úspěch. Pro myšlenku - byť byla sebelepš( - nezískáme lidi za týden. Získáme Je za rok, za dva roky, \_

(Jim více bude týdnta, z nichž ka!dý Je věnován **něěemu** Jinému, tim menši budou vyhlidky na úspěch. Neni mot.ně, aby ělověk do neděle byl zapálen pro Jednu věc a po neděli aby už horoval pro něco jiného, Bude daleko lepAf Jft za dobrou mylllenkou od týdne k týdnu, od roku k roku, někdy cestoÚ, někdy necestou, ale vždy s vfrou, že na konec dobrá

věc zvftězí. Lidé jsou přillš konservatlvnf, aby Je bylo molno

trvale zfffkat za týden. Tfden je přllIA krátká doba v Jejich llvotě, **ěf**usime na to Jít jinak. Každodennf, lledlvou, nená- roěnou praci. V, G.

Osidlováni - etapa dalši

Co chci dnes říci o osidlování, je jen skromný názor prostého úředníka, který rád pracuje pro svůj národ, ale s žalem se musí dívat na škody, které nám vznikají, A nej­ více ho bolí, že kromě kusých zpráv ještě nečetl v našem svobodném tisku rozumný názor odborníka na osidlování **a** že i z vyšších míst stále slyllí: »co můžeme dělat, rozkai: je rozkaz« - »jděte a řekněte jim to« - »veškerý odpor je marný«,

Všechna čest prvnímu pro edení osídlení, l když ani ono nebylo bez chyb. Zcela správné bylo urychlené prove­ dení přídělových plánů (Při lepší organlsaci, bez zdriová.ni průhlednou tendencí mohly býti vyhotoveny .Ještě dříve).

Dnes jsou přídělov ptány vyhotov y ve všech obcí h. Každý zemědělec má scelený příděl. Je vllak S,\}ousta obcí jen částečně osídlených, kile je osud pitdy a usedlostí dosud neznám (ve správě NPF, který si neví rady). I v plně osídle­ ných obcích osidlenci z ritzných příčin odcházejí a noví při­ cházejí (na př, v Jedné obci z 80 se Jich behem roku 42 vy­ měnilo **a na** Děkteré usedlosti je již třetí uchazeč), dosud

nejsou vyřešena smíšená manželství (poloviční kOillfiskáty), odvolání konfiskace, majetek Němců-speclallstů1(na př. hor­

ník6 - lesních dělníků). Stávající služebnosti neJsou VY· ietřeny a přídělové plány potřebuji přezkoullem v klidu a beze spěchu, doplnění nedostatk6, poznaných skutečným hospodařením na nových přídělech. Mnoho plánů bude nut­ no opravit pro nespokojenost zemědělců (i když původně po­ depsali »souhlas uchazečů«), kteří nemohou řádně hospocla­ fitl v navrženém pfídělu, protože plán byl vyhotoven neod• povědným autorem, který pracoval v chvatu a v panice.

. A ministerstvo zemědělstvi v:,dá.vá jeden pokyn za **dru­** hým, ukládá nové a nové úkoly, ačkoliv staré nejsou splně­ ny. Naprostý nedostatek úředníků a hlavně schopných úřed­ níků u OKMZ (pensisté a nezkušené mladé síly z naprosto odlišných oborit) nestačí tomuto tempu. A technický perso. nál (mětioký), zapojený do těchto prací, je nyní nucen za každou cenu do 15. prosince t. r. připravit všechny obce k prozatímnímu knihová.ní a v kai.dém okresu 10 obcí k de'­ flnitlvnimu knihování.

Jaký má význam prozatímní knihování? Asi takový, jaký měly »dekrety o přídělu«. Každý ví, že v první polo­ vině příštího roku budou volby, A Jako byly »dekrety« vo­ lebním šlágrem r. 1946, tak jím má být i prozatímní kniho­ vání v r. 1948. Rozumní zemědělci (přídělci) se tomu Jen usmívají. V dekretu bylo číslo usedlosti a jméno, komu se přiděluje. Jak byly rozdávány, je známo, Jakou mají cenu pro pfídělce, je rovně! známo. Zádnou, nesplní-li uchazeč všechny podmínky a nezní-U dekret na !ivotasehopnou nsedlost. A v prozatímnim knihování přibude ptoti dekretu Ještě přibližná výměra (asi 8 ha - asi 12 a pod.). Bude to prvně v našich pozemkových knihách, kdy se do nich budou zapisovat (byf jen přibližně) výměry. Knihovat se bude vlem stejně. Na schopnosti a na to, kolik kdo zaplatil, se nehledí. Změnf-li toto Zllknihování neschopného zemědělce ve schop­ ného, je jasné.

Definitivnímu knihování jistě prospěje vice času **a po.** fádku. Přitom se nemusí táhnout Jako první pozemková re­ forma. Za nynějšího spěchu a chaosu vznikne tolik chyb a omylů, že je budeme opravovat dvacet a ještě vice let. Rčení »dvakrát měř a jednou fež« měll by si připomenout všichni ve vedení, kteří (třeba z politických důvodů) twik chvátají.

Zůstane hanbou zeměmi'.řlčských odborníků, bude-li se pokračovat v dosovadní ptaxi a nenajde-li někdo, kdo by ,fejioh práci řádně zorganisoval ,ausměrnil. Nepomohou sl tfm, že někteří z nich prohlašují to, co Jsou dnes nuceni

se

*518*

dělatr «a nedůs&o.tné • jejich. stavu. V.íce by- **pomohl pr-aoovní kde b7 si bez** politických vlivů odbomě vypracovali

**progra1n.** *Bohiimfr B u T e §, reu.* 9. *t. al.*

Jak hou žítf

Děti nevoli, děti Jsou nanejvýš dobré do prtavodu, abJ manifestovaly, le od kolébky po rakev Je naAe strana nabita ělenstvem. Děti jsou dobré pro politickou agitaci, protože slylii-11 davový posluchaě o dětech, hned- je zjlbleJlli **a** přístupný l leckteré tvrdé politické doktrlně. Děti jsou prostě dnes v módě a poěfnajic úvodníky ěasoplsta a vlako­ vými hovory koněic debatuje se, rozhoduje se, opravuje al upravuje se vše s heslem vile pro dítě a pro sníženi kojenecké úmrtnosti, Jak to vypadá v praxi?Promiňte, Já vim, le tohle vllude tak nevypadá, že dokonce jsou l vzorné ústavy, že jsou I obchody, kde na děti se dostanoq dobré věci z UNRRA, to Je Jasné, le mezi mnohými věcmi se jedná solidnf najde.

•

Tedy před narozenim. MatkaJ myslim, l u těch největ- iiich prlmitl,•fl potřebuje pomoci. Ovliem bývalýhvályhod­ ný zvyk, le na úřadech, v obchodech, na dráze, prostě vllu­ de měla jakousi pfednost, zdá se, dokonale vymizel, protože silněj/H vitězi a těžko se matce před porodem bojuje o misto při návalu do vagonu. Tě!ko se ji boJuje ve frontě na puněo­ chy. Pravda, to Jsou věci soukromé, co s tim má úřad spo. leěného? Ne tak docela. Jsou rfizné vyhrazené oddlly ve vlac(ch, pro rtazné delegace se slevou l bez nf, jenom budoucl matky, ty af si jedou jak dovedou. Proto podporujte popu­ laci v tisku, rozhlase l na politických shromážděních.

•

Porodnice, Nevim, kolik •Jich máme v lleskoslovensku, vim vliak, le většina Jich Je s celým zařízenim, protože asi na toblb peníze už nezbyly, o dvacet a! tficet let pozadu, Ale Jistě le namítnete, Jaképak Je k tomu třeba vymýlllenf. Děti se rodf doma na posteli a také to Jde. Pravda, ale tam ěasto ani ta postel nenf. Rodlěky posedávajf na chodbě 11

v pfcdsáU porodniho sálu a! do samé chvilky před porodem a pak honem, honem. Divíte se **paR;**le dochází k tolika kom­ pllkacim, které by ul dávno neměly být?

•

Ale to je porodnice, .Jak je to na venkově? Jsou kraje, kde se porodní asistentky nedovoJó,te, protože neni, Pocho­ pitelně, Je to také jen živnost, **a** každý jde tam, kde najde obživu. Ostatně nemaji ty dobré ženy na rtažich ustláno, Znám sedmdesátiletou asistentku, která přivedla na svět ně­ kolik generaci, a dnes živoří. Ovšem. O okresní silnice se stará fádně ustavený cestář, traf také hlidá pochflzkát. vse­ chny sl zř(dlly veřejné úřady. Na porodni bablěky se nedo­ stalo. Budujeme hodně nového. Ustavte také babické obvody, Neříkejte, že' to Je nerentabilní, le to zatěžuje veřejnou po• kladou. Dá se ulletřit na stovkách jiných věci.

•

Stejně je tomu s •1ékafl. Vypravoval ml nedávno Jeden lékař z pohranlěi, jak se tam má královsky. Je stát.ním ob­ vodním lékařem; to zavazuje k řádce velmi dfiležltých slu­ leb, které jsou ovšem honorovány htafe než některé nácle­ pické práce, Sem tam nějaká nemocenská pokladna, z nfž mu při ětvrtletnim konečném úětováni Jelitě strhnou, oosto rovnou polovinu, Inu, uěPná bída. Ale Je to lélm.ř a slouží vic lidem než sobě **a** své rpdlně. Na tohle sl ani nestěžoval. .Na­ řilm.l nad Jinou věci. ()asto.,.se stane, le ho--v noci nAh.lc vol4 telefon nebo poseL **Tam a** tam je to s rodičkou zlé; a milý lékař sedne - na kolo a v dešti, ledovicl nebo větru Jede pomáhat. Dlv(te se, že takhle vyěerpaný ělověk prostě někdy porod nezvládne? Inu, nevadl, nenarodil se. Co na tom, le Amrllnáfl a jiní parasiti lldské společnosti sl jezdf po barech **a** vyratenfch v dobrých osmlválcich, Vždyť stejně nejsme vst• chnl na Jedné lodi.

•

Olietfovatelský per1mnál? Jak mtale mft, promiňte, ale **Je** to tak, zájem o práci, zájem o svěfené děti v porodnlcfcb a ústavech, když je prací přetflen do nemožna.? Spát? Kde, kdy, Jak? Ubikace Jsou pod kritiku. Universitní profesor, vynlkajlcf porodník, ml řekl, když jsme o té věci spolu ho· voflll: Dělnfcl by za takových poměru dávno stávkovali. '.ty­ hle trny nanejvý!i si postesknou a slouží dál. Dlvite se, kdyZ unaveny. utrmáceny k bezmy!ilenkovltostl, zavlni něco, co sto. Jf kojence život? Co dělat? Doplnit person61? NP.ní to tak nutné. Je mu třeba zaruěit normálni llvofnf úroveň, aby se

•

Dnesetv

měl aspoA kde vyspat. TakovA Je situace v druhém největr lim městě republiky.

•

Slyšeli jst.e o poradnách pro kojence **a** matky'l' VlděD Jste takovou poradno opět v tom druhém městě republiky *'t* Ne jedno, ale vic, ba vlastně v!iecbny jsou takové, nebo sko• ro takově. Třicet, ětyflcet děti, rozbalených, pHpravenýcb k vMeni. Nemyslete na pulty, na odkla'i.dacf stolky. Nic ta• kového, matky je majf v nároěfch, v!iecbno na sebe **nacpaně,** jedno kalile, Jiné pliěe, děti nemocné se zdravými a to v!ie­ chno, odpusfte, v chllvku, kam by ělověk s trolikon smyslu pro hygienu ,;aeová.zal ani kozo, Puch,, tma, chlad, prostě vAe­ chno, co mflie ditěU ilkodlt, to Je u zde velkomyslně aa­ rováno - k ochraně jeho zdravf,

•

Kojenecký ústav *'l* Došla nalie spoleěnost tak daleko, !e odhodila pamorálkové odsuzováni s,·obodných matek, ba do­ konce už l k tomu, že tyto děti se nemusí rodit, jp.ko nějaká neělstá stvořeni, nebo, že se jich matky museji zbavovat vAe­ lljakýml pokoutními ccstiěkaml, které ěasto hraniěi s ­ dou. Tak tedy i svobodně m"'tky mohou mit děti; ale co s nimi pak 'l' Konstatuje se, že na!ie soclallstlcká spoleěnost už dělala všechno pro neman!els .di'tl. A jaka\ je pravda*'t* Nedaleko Bma je ústa.v pro nemanželské kojence. Opět, co se nikomu už nehodilo, s velkou slávou se nestyděli da\t no­ vorozeňatmn. Co na tom, !e **tam** •Je chlad, syrovo, co **na** tom, že se tam epidemicky objevila zalivaof porucha ze Apati­ né vody, že vAechny podmínky sice svěděf bakterllm vAecb nemoci, ale ne kojenetun.

•

Tolik tedy na okraj jednoho dlouhého problému. Snad se najdou lidé, kteři mne obviní ze škarohlldství. Na tom ne­ zaileži, Tohle bylo třeba řfcl vAem, ktefi Ještě maji u!il k sly­ Aeni a dovedou se smllovat nejen nad opuštěným psem, ale l trpicfm **děckem.** *-tr"U-*

**po I i.ti k a**

***Bohuslav K*** *i* ***n d*** *l*

**Lidé dobré yůle, bděte!**

Stále slyšíme ze všech míst. že se bude provádět očista **v** národě, a stále se objevují činy. které by měly býti přísně potrestány. Avšak nic se neslyší, že by vinníci byli potrest-á­ ni. I já chci poukázati na takovéto činy, které by měly býti trestány. Avšak ti, co bv měli být zticha. maií nejvíce ku· ráže udávat a tlačit se do veřejných funkcí. Na důkaz to:\i.b mtij vlastní případ:

Jelikož jsem byl za KSČ senátorem, byl jsem hned

16. března 1939 zatčen a odvlečen ke krajskému soudu v Pís­ ku. Nato jsem byl odvezen .do koncentračního tábora v Da­ chau a pak po čtyřech měsících do Buchenwaldu. kde jsem strávil **6** roků a 2 měsíce.

Vzpomínám. jak jsme posilovali nově příchozí vězně. aby nezoufali, že to všecko. předržíme a bulie potom lepší život **v** naší nové republice. Tam žádný rozumný člověk n\_!?viděl v nikom politického odpůrce, nýbrž jen věznčného Cecha. Myslel jsem, že jsme všichni dostali dobrou školu a že nás Hitler převychoval, že se již nebudeme mezi sebou štvát, nýbrž bratrsky snášet pro blaho lidu a republiky. Mluvil jsem tam na několika schůzích po našetn osvobozeni a na­ posled než jsme jeli domů. mluvil jsem v desinfekční síni a varoval bratry, aby nezapomněli, co jsme museli prodělat **a** že musíme zůstati tak siednoceni jako v koncentráku až do smrti. Kdyby zase někdo začal štvát v národě. že by to byl zločin a neštěstí pro celý národ.

Když jsem přišel po šesti letech domů, svolal jsem ihned druhý den veřejný projev na náměstí, kde bylo tisíce lidí, a tam jsem řekl: budeme i;0udit. ale spravedlivě. Když ně­ kdo byl Němec, za to ho soudít nebudeme. ale jestli se ně­ čeho dopustil proti českému národu, potrestáme jej l)Odle

zásluhy; když se něčeho dopustil čech, který se dal k Něm·

**cům a** udával naše lidi, t.ohó potrestáme dvojnásobně.

By1o však dosti těch,teří senecbovali za okupace **tak, jak** se na Čechy šfušelo. **a** těm to, co jsem řekl o potrestá· ni, nebylo vhod. Z této strany začaly štvanice proti mé oso­ bě. Honem se hlásili jako komunisté, než jsem přišel domu, již byla spousta komunistů hlášena. ač byli dříve u fašistů a u zfašisovaných agrárníkú. hned si převlékli kabát a byli nyní nejzuřivějšími komunisty.

•

Byl :isem jednomyslně zvolen předsedou národního yý­ boru a bez odpočinku po koncentráku začal jsem úřadovat. Nyní se každý hlásil, aby něco dostal, a hlavně ti, co se nově„ hlásili ke KSČ. Přišel ke mně člověk na úřad a hlásil mi šeptem, že se dal ke komunistické straně; chtěl něco. co se mu nemohlo dát. Když jsem chodíval do dřadu, chytali mě na ulici a vyhrožovali mi, že budu dělat to, co oni chtějí, a ne t.o. co dělám já. Řekl jsem jim, že budu dělat tak, aby. chom vyhověli každému občanu. který se neprovinil a má nároky, že se nemuže dělat razdíl podle politické legitima­ ce; i když nebude někdo u žádné strany, ale má nároky, že to musí dostat.

Když jsem viděl, že by takovéto jednání škodílo straně, myslel jsem, že tyto nové komunisty, co nemají ponětí. co to socialismus je, převychovám. •Proto na plenární schůzí jsem řekl, že my, jako komunisté, musíme být příkladem těm drÚhým, že když se volá do práce. komunisté musí být v prvních řadách, a když se něco rozdává nebo prodává z německého majetku, že napřed uspokojíme tu druhé a my komunisté že počkáme. jestli něco zbude; kdvž nezbude. 2e bude také dobře. neboť nás bude těsit. že jsme udělali do· brý skutek.

To se však nelíbilo některým t a k é komunistům, a pro­ to následovalo velké štvani proti mně, že prý to již nejsem já. že držím s pány. Ačkoliv jsem byl předsedou strany, ne­ dostal jsem se nikdv do sekretariátu, vždy měl klíč někdo 'jiný. Dopisy, co šly na adresu sekre.tariátu. jsem nedostal do rukou. A tak si dělali co chtěli podle dřívější agrární po­ litiky, kterou vedl agrární advokát. Pojednou jsem dostal přípis, podepsaný panem doktorem. abych složil funkci před. sedy národního výboru. Dal jsem ho k projednání **NR** a tam jednomysln bvlo odhlasováno. že za mnou stojí do jednoho všichni. Rekl jsem na to. že jsem disciplinovaný straník, že to musím předložit do Prahv ústřednímu sekre­ tariátu. aby rozhodl. co se má stát. Když jsem to předložil v Praze, řekl mi soudruh David. že mám zůstati na svém místě, že to ústředí dá vyšetřit. Čekal jsem. ale v ústředí se s tím nespěchalo a zatím se stalo to, co se nikdy stát nesmě­ lo člověku, který 50 roků pracoval v dělnickém hnutí ne­ zištně, čestně a poctivě.

•

Druhého ledna 1946-. vrhlo se pojednou na radníci asi pa. desát lidí a po cestě si povídali: ty obsadíš telefon a my ho půjdeme nahoru VYhodít.

Asi patnáct jich vniklo do mé kanceláře a hrubým způ­ sobem se dožadovali, abych ihned opustil kancelář a složil úřad předsedy MNV. Že dříve nepůjdou. dokud neopustím úřadovnu. Jeden listonoš křičel: ,,Když to nepůide PO dob. rém, vymlátíme klackem celou radnici". Nebojím se rány ani křiku, ale jelikož jsem \ . nich viděl přece jenom komu­ nisty, nechtěl jsem VYProvokovat žádnou srážku. která **by** je potom mrzela. Proto jsem odešel do vedlejší kanceláře p, ředitele a požádal. aby mi zavolali 10zhlasem náměstka. **kte­** rý by převzal úřad. Po ieho příchodu isem odešel domů. al přiběhl za mnou vrchní strážmistr od SNB a říkal. abych šel na radnici. že jsem neměl odcházet a měl je zavolat, že **by** je byli vyklidili.

•

O tomto přepaden[ byl zaveden protokol a dán krajské- mu soudu v Písku. Dodnes není známo. že **by se s** tím něco

**'$79**

-<.

'

Dnesetv

ilěla1'>, prý to snad byla ien deputace. Jim p;rý se nemůže iůc- stát, orů mají imunitu. Když' jsem ještě .J.řadoval. při-· nesli mi lidé udání na některé k\:Jtnové k@munisty, kteří se hlásili dobrovolně na práci do Německa. Udání ale nepode­ psali, prý se jich bojí. Zeptal jsem se úřadu ochrany práce, r.da je pravda, že se hlásili dobrovolně do práce do Hitler­ landu. Když mi to bylo potvrzeno, podepsal jsem hlášení **sám** a dal vyšetřující komisi. Vyšetřující orgán mi řekl. že ohi to přiznali. že se tam hlásili dobrovolně, ale to prý ni.c není.

Prosím, když v době nejvyššího ohrožení republiky, kdy

st u nás vraždí Češi, kdy se zde krade soukromý i státní majetek, v té době se jít hlásit dobrovolně do práce zločin­ cům. aby mohli ještě více loupežníků a vrahu uvolnit od práce a nasadit ie do práce na vraždění jiných národů. to orý nic není.

Ale nejen to. Když to bylo proti nim zastaveno. bylo jim

řečeno tak a teď ho můžete žalovat. To se také stalo a iá. byl žalován pro urážku na cti. Jsou svědci. jak se ti lidé chlubili, co tam vydělají peněz, jak dobře Hitler platí. Nyní jsem zase žalován. že jsem řekl. že jsem musil vystoupit ze

·strany, poněvadž jsou tam lidé, kteří nemohli komunistům přijít na iméno, byla to u ruch luza a chtěli se prý dělit. Na př. pan doktor. který říkal. že Hitler je genius. že má organisační schopnosti. že to, žer.§i vzal Sudety, bylo docela v právu, neboť byly obydleny Němci a nikdy nám nepatři­ ly; paši národní buaitelé nás mohli nechat spát a my jsme mohli již dávno býti všichni Němci a mohli jsme se nyni vyhřívat na slunci Velkoněmecké říše. - Tito lidé si 5. května ještě dopoledne pochvalovali fašismus a odpoledne, když viděli, že to opravdu praská. ihned říkali. že již dlou­ ho sympatisov li s komunisty Ti, kteří me bili. kdyŽ jsem zde u ríás vystoupil proti Gajdovi. chtějí mne bíti zase. Když

,ji.Ir.nepomohl ani Beran. ani Moravec. tak ,myslí. že jim tam pomůže KSČ. Byl jsem žalářován za Rakouska. za první republiky ještě více, a nyru, jak je vidět. bude to s námi asi ieště horší, poněvadž se nemůžeme dovolat práva. Co již krve teklo - a stále ještě se nám hrozí. že to není poslední. Lidé dobré vůle, pomozte n;ím zabránit neštěstí, které se

* na nás valí. Soudruzi komunisté, soudruzi sociální demokra­ ti, bratři národní socialisté i litlovci, uvažujte a nedopusťte, aby se národ opět tříštil. Nevíme. jestli bychom ještě jednu podobnou ránu snesli. Začněme již jednou se skutečnou očis­ tou. Nenechávejte na rozhodujících místech lidi. ktei,). se v nejtěžších dobách neosvědčili. Kdyby se jim naskytla pří­ ležitost. zase za svoji kariéru by nás zradili. Všichni dobří lidé. do jednoho houfu a bděte, jak řekl národní mučedník Julius Fučík.

V boji za pravdu nebojte se ničeho i kdyby vám vyhro­ žovali, i kdyby vás zavírali. Nesmíte povolit. Ti květnoví komunisté jdou jen za svou kariérou a těmi sv.ými činy dá­ vají skutečné reakci do ruky zbraň proti socialismu.

Ještě horší je, jak se někde agituje pro stranu. To je hrozné, když se r.hudým a ubohým lidem v chudobinci říká, že musí volit komunisty, jinak že tím ukáží, že jsou proti SSSR a budou odsunuti s Němci. To je hrozné, takoVÝmto způsobem nutit lid, aby nás volil. Je to strašné, kdyŽ se ta­ kovýmto způsobem má získávat dfivěra ke straně.

Tady to bylo snadné přejíti ke komunistům. ale měli se podívat, jak bolševici bojovali v revoluci roku 1917 až 1920. Bosi a skoro nazí, hladoví a nevyspali vedli boje až do ví­ tězství. Tam se nestal bělogvardějec přes noc bolševikem, tam si ten vzácný titul musel poctivě zasloužit. Kdežto u nás pan doktor přistoupil a druhý den iiž si dělal ambice na ministerské křesld.

**Tragédia jednej strany?**

»Slovenská kríia « hola ako·tak dočasne vyriešemi. Nic su sice s týmto riešením spokojní ani slovenskf de mokrati wni slovenskí komunisti a tým menej komunisti

česki, ale drobnj', na Slovensku bývajúci československý **občan po** niekol'kých týždňoch obáv si predsa len na­ koniec vydýchol, vidiac, že demokracia u nás ešte predsa len žije a že jej hlas nie je ešte hlasom znejúcim iba do vetra.

Slovensk.i voliči, ktori v niektorých krajoch hlasovali vyše 95% na DS a v celkovom priemere odovzdali svoje hlasy i svoju doveru dem.okratickej strane na viac· ako 62%, boli sice zarazenf nad tým, a videli chybu v tom, ako strana rozdáva iným pooície, ku ktorým oběianstvo da:to plnú moc DS, ale ikeď vedúci DS vysvetlili l'udu, že boló treba tak urobi( pre záchranu demokracie v CSR, l'ud sa uspokojil a sl'úbil si, že v budúcich vol'bách ukáže svoju lá,sku k demokracii a k slobode ešte zretelnejšie,

A zrazu sa objaví v 34. čísle »Dneška« dl'4é pojed­ nanie dr. Jána Záka, ktorý vel'mi' ostro skritizoval do­ terajšiu politiku DS a pri tom úmysl'ne a výslovne ne­ pokládal za potrebné a&poň heslovite vyzdvihnúf kladný prínos DS v zápase o záchranu československej demo­ kracie. Dosledlkom toho by sa český čitatel' zase mal po­ zeraf na DS s vel'kou cjávkou nedovery, a slovenský čitatel' by v českých kruhoch, sústredených okolo Ferdi· nanda Peroutku, mal vidief zase !'udí, ktori slovenskej probl'ema,tike nechcú úmyselne ror.umie(. A kéd' je člá­ nok uverejnený v reči slovenskej, posobi to dojmom ešte horším, lebo čitate1'ovi to pripadá, ako heby sa zase začínaly vraciaf časy Slová.Ji:ov »centralisticko-českoslo-­ venských« a Slováikov »autonomisticko-slovenských«, z čoho dnešné Slovensko už vy.rástlo.

Pokúsim sa aspoň stručne analyzovaf nlektoré vfvo· dy dr. Záka z hl'ad:iska drobného, vemého občana Ces­ koslovenskej republiky, .žijúceho dajme tomu v najvý­ chodnejšiom kraji Slovenska, najmo jeho kritiku vý,beru osob v DS.

•

Dr. Zák tvrdí, že pri žakladani DS hola chybou úzko· prsosf, exkluzivnost:, ak nepovíeme egoismus úz.keho kruhu zakLadatel'ov, ktorých raz ·pokláda za dobrých, a ihneď zase za najhoršfch. Miesto vedomého p.r,ifa.hova­ nia katolíkov do DS zúžovali vraj prví organ.izátori DS • polibickú a stranicku základňu na starých, dob. r ých a známy ch,eva nge li cký ch po4 i ti k o v. Vraj bolo treba hl'adaf nových l'udi-k1ltolikov. čistých, a k é h o - ta k é h o demokraticlt'.ého· vyznania•. Pre osoby sa vraj zahudlo v DS na principy, na politiku, budúc­ nosf, pre stromy sa zabudlo na les, na podrast a hlavne na víchricu. **A** ja mám dojem, že pl\n dr. Zák pre svoje 91ovičkárenie zabudol na zákliadnú' problematiku DS.

Po prichode oslobodítel'ských vojsk ukázaly sa ve­ rejne obidve s1ožky ilegálneho odboja proti slovenskému fašizmu: sloika komunistická i O'bčiansko-demokratická. Začalo organisovanie národných výborov, aby sa zvládly prvé pofrontové úlohy, najmu zásobovanie armád v kraji úpline Nemcami vydrancovano a stavby provizórnych dopravných spojov. Komunisti ·vystúpili na verejnosf ako organisovaná 'ljednotka, posilnená L'udmi.. pri.§lými spolu s armádou inebo tesne po nej zo SSSR, nekomu­ nisti často arů nevedeli ako konkrétne bude stvárnený vnútroštátny str.a.nicko-politický život v obnovenej re­ p111blike, lebo iné boly tendencie, hlásané z Londýna, iné zase z Mookvy. 2e v popredí nekomunistíckej složky od­ boja holi v značnej miere v našom kraji evangelici oboch vymaní (luteráni i kalvíni), t.ď bolo dosledkom toho, že za Slovenského štátu to bolli vijčšinou protestanti, ktorf najotvurenejšie a s plným vedomím zodpovednosti boli Oi)Orou československého zápasu o slobodu. Veď katolíci bo1ti.Slovenským štátom všestranne podporovaní a preto vačšinou len ti z nich, ktorých Slovenský štát prenasle­ doval pre ich agrárnickú, pripadne socialistidcú minu· losf, sa vedome a ochotne zapojili do odbojovej s.polu­ práce. Boli sme si však vedomí toho, že nám treba pre zaistenie vífatzstva demokracie počítaf so širokými vrstva­ mi kato1fokeho, predtým l'udovou stranou vedeného l'u-

***680***

-

\

Dňese

du. S iallku Sine neehceli do DS prijimat bývalých ělenov HUnkovej strany. K ď však minister Nose-k a mi­ nister- ůuriš vyhlásili v olcresnom meste M. v jari 1945,

.te bývalHlenovia HSL'S, ktori sa ináč proti CSR a proti

ťudu neprevinili, mOžu smelo vstupovaf do KSS, lebo obnovená republika potrestá iba skutočných vinnikov **a** nie zavedených drobných rol'nikov a roboinikov, **a že** KSS sa za beztrestnost nevinných obyčajílých. členov HSL'S a HG zaručuje, vtedy sme s touto tézou išli med.zl 11ud aj my.

Hl'adali sme v radách katolíckej inteligencie l'udf, kt.ori by sa postavi1i v okresnom a oblastnom merillku na čelo DS. 2ial, u mnohých sme vtedy nepochodili. Prišli • k nám katolícki rol'níei, robotníci, remeslnfci, obchodní- ci, ale I ojedinele prichádzala inteligencia. Priklady: Vplyvný, politicky i.k:IÍSe!lÝ a minulým režimom silne prenásledovapý:, avšak yoliticky otvorene pracujúci rim­ sko-katolicky kňaz J. C. mi na vyzvu, aby sa plne zapo­ jil do DS, vyhlásil, že pre nep.o nie su osoby dr. Lett­ rich, min. Ursiny a Ing. Styk nijakými politickými osob­ osfami. 2e by s DS i'šiel i s celým štábom svojich d<r teraj.ších spolupracovnikov.a s tisícmi nim ovplyvňova­ ných voličov, keby za DS stál Msgr. šrámek alebo Msgr. Hála, e,ventuelne aik by na čele DS stál sám pán prezi­ dent dr. Beneš.

Politicky pred prechodom frontu aktivny, u sloven­ ského l'udu všetkých vrstiev a náboženských vyznaní obl'úbený, húževnate za jeho **práva** bojujúci býv. učitel'

S. B. vyhlásil, že pre neho eiit-e neprišiel čas, aby sa do tej alebo onej politickej strany prihlásil. Bude však spra­ rodlivý boj o slušné politické methody proti komu­ nistom podporovat. A napriek t.omu, že nebol členom DS, boLa DS vada, keď sa jej podarilo presadit, aby ten­

*t.o* statočný človek-katolik bol na čas vládnym komisá· tom okresu. Neskcršie, pred vol'bami, do DS vstúpil **a** je teraz významným politickým činitel'om.

Riaditel' školy M. S., grécko-katolík, ú tnik národ­ ného povstania v dostojniclcej hodnosti, známy na celom okolí ako reálne smýšl'ajúci československý vlastenec, zastávajúci sa prenásled<;>v ých a potierajúci všetko, čo zaváňalo fašizujúcimi tende ciami, odoprel prijaf v DS významnej.šiu úllOhu preto, že sa Qál, a:by nebol odvezený do neznáma, ako bol dosf skoro po prechode frontu od­ vezený nekomunista B. P.,z M., J. V. za S., stržm. K. z J., všetci húževnati zastánci čsl. smeru ilegálneho oc;lboja. Advokát dr. E. S., kat.olík, za doby ilegálnej práce hnutie československého smeru podporujúci, ti ktorého sa o.5noval nejeden pl jednat na paralyzovanie ofiál­ nej propagandy, jednak na podporu tých, ktori podpory potrebovali, prehlásil, že s aktivnou politikou nechce mat nič spoločného, liebo je presvedčený, že keby bol ko­ munistom nepohodlný (a ta.kým by nevyhnutne musel byt), snažili by ho bezpodmienečne z politického ži­ vota odstránif po dobrom alebo po·zlom. Prvý okresný predseda DS v našom okrese J. T., by mohol povedat, lrol'ko razy bol u nebo popredný kqmunistický a parti­ zánsky činitel' s viditel'nou pištol'ou za pasom, a,by mu jasné dal na jevo, že jeho politická čipnost je nežiadúc­ na. Za takého stavu bolo predsa len prejavom odvahy a úprimnej lásky k reipublike vyzdvihnúf českos1oven­ skú zástavu a postavit ju na čelo manifestačného sprie­

vodu DS.

2e niekol'ki vedúci DS, ktori vo svojej rodoláske a odvahe zabúclali na osobné nebezpečie, aké im hrozí ihneď alebo neskoršie, sa regrutovali aj z mnohých nás, protestantov, bo bolo len, dc)sledkom predfrontových a pofrontových okolnosti. Poprední činitelia DS vtedy ešte zdržiavajúci sa v Ko.šiclach, nás dole v našem úsilí pod­ porovali. Nikto nezabudne na slová povzbudenia, ktoré odzne1y v našich východoslovenských okresných mesteč­ kách z úst min. Ursinyho, ing. Styka, dr. Kvetka nebo

**T.** Tvarožka a iných, ktori v fažkých dobách zápasu o demokraciu nesklamali š l'ud, ktorý ich dobre po· znal e te .z čias boja prpti l'udákom .za prv.ej CSR. Ako-

náhle pred vol'bami, dosledkom intemej dohody DS **s** jej katolíckymi voličmi (rešp. ich vedúcimi) bolo tre- ba v záujme čsl. demokracie i DS, aby niektod prote­ stantski činitelia DS ustúpili do pozadia, urobili tak tito radí, lebo po verejných politických funkciích túži azda 7en ten, kto ich ešte nezastával, pripadne ten, kto v ak­ tivnej politike vidí ciel' svojho života. Tak sa pred vol'­ bami dostali do popredia DS mnohí katolíci, ktorých

vyber nemohol byť vždy urobený s dostatqčnou opaq-- ., nosfou. Pri.šli všaik na scénu aj l'udia vel'mi hodnotní, ktori na svojich míestach obstáli a i v budúcnosti obstoja.

•

DS sa ovšem dopustila .aj chýb. Spočívaly v t.om, že DS nebola priebojnejšia, útočnejšia a húžev'!latejšia. Ne­ mala dovolit, aby po vol'bách a tým menej teraz po

•kríze« bol predsedom SP komunista. Nemal,a pripustif, aby komunisti malí v SP viac členov ako im podl'a vý- 5ledku volieb patrilo. Nesmela dovolif,.,aby Poverenfctvo fll.útra a povereníctvo školstva nespravovali jej prí­ slušnici. A za terajšej krízy bolo nesp:rávne, že DS sa vzclala ďal'šís::h miest v SP, zatial' čo komwffi;ti sa ne­ vzdaní v prospech nikoho ani jedného miesta. DS mala podl'a mienky drobného občianstva. trvaf na požiadav­ kách, ku ktorým ju legitimovaly výsledky volieb. A ke­ by sa to nebolo niekomu páčilo, bolo treba previesf na Slovensku vol'by do SNR. A predseda najsilnejšej strany na Slovensku by bol býval utvoril nový SP. Slovensko by bolo zase ukázafo, že si ie vedomé toho, že s demo­ kraciou stojí i padá jeho v CSR zaistená sloboda a rov­ noprávnost. Keď však vedenie DS tvrdí, že týmto spo­ bom sa u nás zachránil pokoj a demokracia, široké masy členstva to be."\Í na vedomie a pootup DS hoci so sebazaprením schvaluj.ú. •

O demagogicky tvrdených nehoráznostiach, že DS bo­ **'lla** nečinná, trpná a bezstarostná, že jednotlivé skupiny v DS pracovaly iba pre svoje osobné ciele, .že poverenici DS bránili **po** čas »krízy'« iba svoje osobn pozicie, že DS bojuje proti českým stranám (ktorých na Slovensku

·niet) atď., sa radAaj nebudem rozpisovat V tomto dajú ta pravdu p. dr. Zákovi niekol'kf extrémní jednotlivci za SS1 a vďačnf mu za túto demagógiu budú samozrejme naši i českí komunisti. Slovenský l'ud však s nim v tom­ to ohlede iste nebude súhlasif, lebo jeho tvrdenia sa ne­ mkládajú na pravde. ***A.* JI.**

národnf hospodář

***Bohumil Bílek***

**Stavby ve Zlíně**

Jedním z kladných počinů ministerstva informac. je' národohospodářský seminář, který organisují pro novi­ náře každého čtvrtka komunistická organisátorka, soci- , álně demokratický .šéfredaktor a lidoveoký publicista.

Minulého čtvrtku přednášel president plánovacihc úřa­ du, prefesor Karel M a i w a 1d. Důchody se dnes tvoří na nesprávném místě, řekl mimo jiné; »to je umožněno hladem po zboží. Cím blíže je dnes výrobce nebo obchod­ ník ke spotřebiteli,

tím snadněji může urvat z národního dů c ho du větší díl.«

Pak hovořil prof sor Maiwald o míře nasycenosti do· máciho trhu a o jel;n organisaci; »než *se* to všechno zlep­ ší,« pravil, »všechna opatřeni proti černému trhu mají malou naději na pronikavý úspěch.« Tak nějak to řekl. A dodal: »Blízkost spotřebitele bývá často využita nebe zneužita.«

***581***

"

Dnesetv-

Jak•to vypadá v praxi?

Je hrozné pořád číst o botách; ještě hroznější snad je pořád o botách psát. Próto dnes: interrnezzo o stavbách.

•

Pražští centralisté u stolů úředních či jiných, věřte mi nebo nevěřte: nalezl jsem ve Zlíně několik lidi velmi vzdělaných, více lidí bylo vtipnýd1 a tém všichni jsou velmi schopní a rozumní. Někteří z nich mi vyprávěli o zlínskýeh stavbách.

Stavby jsou jen vedlejším úsekem ba!ovské výroby; ředitel, kterému tento úsek podléhá, má, tuším, titul ře­ ditele pomocné výroby. Byl jsém sám přítomen scéně, při níž práskl dveřmi a provolával k osobnímu tajemní­ kovi podnikového ředitele svůj osobní názor o otázce, zda je správné či nesprávné, když se ředitel národního podniku nemůže přes týden dostat k svému podnikové­ mu řediteli. Tož, i ve Zlíně mají centralistický problém. Tento ředitel staveb je, mimochodem, inženýrei;n chemje; dobírají si ho proto přátelé. Stejně tolik zkusí, zdá se, baťovec inž. Svitavský, který je inženýrem sta­ vebním ac-;Při tom podnik0vým ředitele:rp naší největší

chemické továrny, Stalinových závodů.

Nezkoumal jsem zásluhy nebo nedostatky zlínské po­ mocné výroby; neb,10 času ani dostatečných předběž­ ných studií - mých, o.všem. Zaznamenal jsem si jen, L'O zlínští budovatelé sami říkají o svých potížích.

»Dvouletka hu\_tí byl a stanovena chybně,«

tvrdil jeden zlínský odborník. - Proč, prosím? - Její úkoly byly stanoveny jen podle váhy. To je chyba. Hutě raději dodávají ocel silnýcp profilu - lépe se válcuje - tak se hr<YLllě plýtvá materiálem, a my nemáme »úzkých profilů« na stavby. To. prosím, v době nedootatku .že­ leza...

A spojky, kterým říltárue »fitinky«, snad z anglické-

. ho fittings, vyrábí v celé republice snad jen jedna huf, ta naprosto nemůže stačit poptávce; nejsou hlavně malé rozměry; nejsou topné armatury, nejsou armatury spe­ ciální, není šoupátek, není 'šikmých ventilů, nejsou trou­ by, - dodal druhý.

Všechno je až za osm, někdy za dvanáct měsíců - zas ten první. - .

A druhý **-na to: v** trobách jsou spíš velké profily, níalé nejsou téměř vůbec, ony ty velké víc váží; a když někdy dojde vagon trub z kameniny, tak tam jsou třeba jen samé rovné kusy, tvarových kusů není, takže není možno vést potrubí, když ono někdy musí také vést za roh; ty ohnuté kusy trub dají vía...1>ráce jako u trub ko­ vových, a ony váží stejně jako ty rovné; jsou tedy pod­ niky, které honí váhu pro dvouletku, a vyrábějí ne to, čeho je právě potřeba, nýbrž to, co lze vy.robit nejrych­ leji.

Plýtvání surovinami

U lepenky je cena chybně stanovena: podle váhy: Není dost podkladní lepenky, tuším H 333, protože je lehká, a je dost lepenky E 500, která trvá ve výrobě stejně dlouho, a je těžší a proto dražší. Nikdo nepře­ kročuje cenov„épředpisy, když prostě vyrábí tu dražší lepenku, a když ji stavebník musf užívat, ač jí není tře­ ba; nikdo neporušuje zákon, ale plýtvá se docela zby­ tečně surovinami, jichž máme právě v\_tomto případě málo.

U asbestocementových krytin platí totéž - a kdo mů­ že, vyhýbá se výrobě doplňků, a tak to vlastně nikdy není docela kompletní.

Dodací lhůty

Od soukromých firem stále nedocházejí míchačky betonu, od árodněných někdy a snad stejně často ne­ dochází zboží včas, a ony se stále vymlouvají, oba ty úseky, že pracují pro vývoz, a nám to tady ve Zlině vázne, anebo musíme impr9visovat, a to někdy stoji mnoho peněz, a pak *se* náš člověk náhod<?u podívá **do**

*58S*

ciziny· a pozeptá se u zákazníků zahraničních, a ti si rovněž stěžují, že se jim zas výrobci vylllllouvají na dv'ou-. letku u nás. A pokud jde o cement, jsou stále bafovšti budovatelé v nebezpečí, že budou musit zastavit stavbu; všude táž historie, cementu se vyrobí dost, více než před válkou, kdy jsme budovali pevnosti, **a** dvouletka, propo­ čtená až do prosince, byla splněna již někdy v říjnu, **a** všechny ty dvorky **a** zahrádky a zdi, co se teď beto­ nuji, tolik nevydají, no, šmelí se s tím, šmelí, protože to st<>jí za to, **a** všechny tresty jen zvyšují ceny na černém trhu, protože zvětšují risiko a tím i »pojistnou prémii«.

Ne, že bych byl pro šmelinu, btih zachraň, honit se to musí, ale hoň si obchod, na němž se zúčastní tolik lidí, hoň je, marně honiti budeš, nedohoníš. Není to jen poli­ cejní problém.

Kde to vězí?

**V** nedostatku plánování, řekl zas ten první bafovec. To máte, jako se stavbou: Předloží se to, úřady to schvá­ lí, ale je to jen celKový plán, schází plán prováděcí, **a** šalovaci, a armovací, **a** instalační, a výpočty statistické a jak se to všechno jmenuje. A pak, když už to všechno stojí, začínají někteří stavitelé teprve znova rozkopávat, protože tu za.poměli na vodovod, tam, promiňte, na kl<r set, a to jde pořád. •

Co vy, lidé v Praze, jen děláte, řekl druhý: jednou stanovíte mzdu a ne přesný výkqn za ni, jindy zas cenu zboží, a ne jeho kvalitu dost přesně, jindy cenu příliš nízkou, takže je hned zboží vyprodáno, jindy cenu po­ dle váhy, a ne zároveň podle práce, k1erá v tom je; proč, probůh, už to jednou nezkoordinujete?

Koordinace - není?

Ptal jsem se na to jednoho odborníka z nejvyššího cenového úřadu v Praze: Co máme, dělat, řekl; my mluz víme jen do cen, a ještě ne dó všech. Peněz je pořátt víc a vic, a ty nám pouští do oběhu Národní banka; její šéf má jinou theorii než šéf *náš.* Mluvíme do cen, a při to:qi nám mzdy pořád stoupají. Mzdy dělá ministerstvo sociální péče, a jeho šéf má zas svou theorii; úRO někdy pomůže, někdy si vynutí jiné řešení - i tam jsou theore­ tikové. A orgán, který by" to všechno měl zvládnout, ústřední plánovací komise, ta nemá pravomoc.

\_ K o ordinace ·je.

Vraťme se do čtvrtečního semináře na informaeích. Šéfredaktor Vyškovský vykládal o tom, že se nám via facti narodil plánovací sbor, který pracuje celkem **v** krásné harmonii; dovodil, že rozpory, o nichž se píše v tisku, jsou předimensovány, že s komisí ústřední pra­ cuje osmnáct komisí déHších, že mnohé z nich mají sub­ komise, že pracují všechny rychle a nebyrokraticky, s pracovním vypětím, o němž je těžko udělat si předsta­ vu, že třeba v pondělí večer zavolá dr. Outlata předsedu komise a řekne mu: tak a do rána nám to vypracujte, a v úterý ráno to je skutečně hotové, a ÚPK to schválí a zrediguje, natiskne a rozdá všem člentim v1ády - ještě do středy.

A profesor Maiwald dokázal, že jen některé obory se pokusily vpašovat požadavky na suroviny pro budoucí výrobní plán do dvouletky a nepřímo tim dostat povo­ lení na výrobu statků, jež jinak v dvouletce zahrnuty ne­ jsou; to se ovšem kontroluje a v příštím roce to již bude ne sice naprosto znemožněno. ale přece jen velmi zne­ snadněno, protože už je vše jasnější, už je téměř vše jasné, je lepší přehled. A je výhoda, že ústřední pláno­ vací komise nemá vlastni pravomoci - alespoň se re­ sortům neplete do práce a do rozhodování, a ježto naří­ dit vlastně nemůže, musí se spoléhat jen na vnitřní hod­ notu toho, co předkládá; je poradním orgánem vlády, orgánem tedy kompetenčně slabým, ale vlivem mocným.

Tož možno vzkázat zlínským budovatelům: mnoho věcí není, některé mají příliš dlouhé dodací lhůty, jiné jsou jen v určitých druzích. Avšak o tom se ví, jde .se po

)

**Dneselv**

tom a vyřídí se 'to, ·dříve·či později, spíše dřív. Hlavni potíž je v cenách - i tb se zvládne při dobré vůli. Všich­ ni se učíme plánovat ...

život .a instituce

*JUO Vlastimil K o m á r e* ***k***

**Dvě kapitoly o studentstvu**

Bylo psáno v jednom z předešlých čísel tohoto časopisu

* **o** studentských valných•hromadách. Budiž dovoleno jednomu **z** příslušníků. tohoto stavu, o němž ministr dr. Stránský **v** jedné ze svých pošledních řeči prohlásil, že je avantgardou m'ezi jednotlivými složkami národa, tentokrát studentu brněnskému, aby se několika hídky vrátil k tomuto thematu. A budiž hned na počátku řečeno, že pisatel článku
  + Studentstvo schůzuje« má v mnohém pravdu. Partajnictví,

!ádnou stranu nevyjímaje, nade všechnu pochybnost pro­ dloužilo svá chapadla i do nejzazších koutů našich fakult. Nechci psát o tom, jak to vypadá na takových student­ ských valných hromadách, jež jsou vždy více méně vzru­ llené, často však doopravdy bouřlivé, dlouhou dobu a ne­ zřídka i dei;itky hodin trvající. Je jisté, že i zde - jako všude v našem veřejném životě - je mnoho zbytečného rozčilováni a řečí, jež mají se studentskými otázkami spo­ lečného málo nebo nic. Zajisté je to zjev neblahý a ne hodný

pochvaly, o jehož vymýcení bylo by třeba se pokoušet - ale je to snad tragedie?

Generace našich otců vyprávi o stejně bouřlivých schů­ zích studentských spolkll pt·ed třiceti, čtyřiceti lety, jež snad nebyly zpolitisovány do té míry jako nynější, ale v je­ jich jednání - zdá se - obrážely se problémy stejně vážné **a** převratné jako dnes. Myslím, že neudeřím vedle, když naplili, že ono škodlivé, přepjaté partajnictvi je problémem **z** nejdůležitějších, s kterým jest zápasiti\_. **A** domnívám se, že velkou roli v případě studentstva hraje onen mladistvý temperament, za nějž se snad nemusíme stydět a kterého **by** jako soli bylo potřeba leckde jinde.

KaMé p r o č má své \_p r o t o. Tudlž i nynější politický boj ve studentských spolcích musl mít někde své příčiny. Možná, že jsou hlouběji, než bychom očekávali. Budiž mi dovoleno projevit svůj názor.

Není tajemstvím, že brzy po revoluci byly zde pokusy, které se ostatně z počátku dařily, ovládnout stejně jako jiné instituce a svazy většího významu také studentské spolky lidmi určitého politického zaměřeni. **A** studentstvo, živel odjakživa, když ne zcela, tedy aspoň částečně oposičnf, jedná-li se o věc zásadní, vážnou a ne zcela fair, postavilo se ve své převážné většině, jak ukazuje politické zastoupeni **v** nových výborech spolků, na docela jinou stranu. Domní­ **vám** se, že je to přirozená reakce na pochybený politický **tah.** Neboť, zdá se, naše největší strana nedovedla si najít schůdnou, upřimnou a přímou cestu do studentských řad. Zajisté jí neposloužila jJ!tá nevybíravost prostředků - stu­ denti se dívají dobře ltolem sebe - psaní jejího tisku a **v** případě brněnského studentstva ůnorov{l demonstrace **v** roce 1946, i když dodnes není jasné, kdo vlastně byl jejím iniciátorem; fakt je, že neprospěla právě komunistické straně.Proto ten odklon doprava, o jehož prospěšnosti vzhle­ dem k potřebám celku mohou být různá miněnf. Student­ stvo bylo vždy a je živlem velmi citlivým, v minulosti bylo vždy tak trochu barometrem v životě národa, o čemž máme doklady v dějinách dávných i nedávných - 17. listopad je jc!dnim z nich. 2e by se byla s námi stala-nějaká 7.rnl-na?

Celý tento proces trvá už dva roky a o tom, kdy skonči **a** čl bude konečné vítězství, můžeme dnes mít pouhé dohady, i když cesta, po níž studentstvo kráčí, zdá se zřetelná. **Je** to, věřte, přátelé, cesta svobody, demokracie **a** socialismu, socialismu takového, o nčmž slušný člověk musí mít nejlepší míněni.

Je nutno přiznat, že nezasvěcenci se musf zdát, že při studentských volbách neide o nic jiného, než o zjištěni, kolik. přislušniků má ta -která strana, ale snad mi nebude zazli­ véno, odvážfrrt-li se poznamenat, že za tim vězf víc. l'jeboť i zde se střetávají světové názory.

Je přirozené, že i nás se dotýkají všechny problémy - u mnohých jsou přece -předmětem studia - a všechny špat­ né zJevY, které se u nás vYSkytly a dosud vYSkytuji. Kromě

toho máme i své vlastni problémy čistě studentské, zajímají nás věci, jež souvisí ll'P. studiem, dělají nám 'stacosti otázky existenční. Ujišťuji yefejnost, že se o těchto věcech mezi studentstvem debatuje, že studenti z vlastni iniciativy se snaží o těchto o\ázkách poznat názory lidi povolaných.

Chtěl bych poukázat také na to, ŽP. po opadnutí před­ volební a volební horečky věnují se studenti ve fakultních spolcích opravdové práci a pak už obvykle nezáleží na tom, jakého je kdo politického přesvědčení; jsme především ko­ legové a v první řadě se žádá práce ve prospěch oelku. A budiž vzdán dík těm kolegům, kteří bez haléře odměny po mnoho hodin v týdnu vysedávají za pracovními stoly v místnostech spolků, starají se o byty svým kolegům, po­ máhají jim radou a daporučením v otázkách finančnlch, pečují o yydi\váni učebnic a skript nák}adem fakultních spolků.

Prostřednictvím falrultnlch spolků zaujímají studenti

stanovisko· k různým otázkám, jež se bezprostředně týkají studia a všeho, co s nimuvisi. Není jejich vinou, jestliže někdy nejsou jejich oprávněné a odůvodněné připomínky respektovány.

Mohl bych v této souvislosti poukázat na příklad **na** postoj brněnských posluchačů práv, když se na jaře jednalo o prozatímní úpravu právnického studia. Byli jsme všichni zásadně a jednomysně pro to, aby studium tohoto nboru, jenž je tolik důležitý pro udrženi právnfho řádu, pro za­ chováni předepsaných cest a pro potlačení pěšin postra11- ních a tajemntch, nebylo ani zdánlivě v očích veřejnosti zlehčováno ničíln, co by mohlo vzbuzovat zdání podřadno­ sti. Odměnou byla nám pochvala lidí nejpovolanějších (na­ mátkou jmenuji prof. dr. Weyra, vynil,íajíciho právníka a filosofa, jednoho z předních tvůrců naši první ústavy), a'le náš hlas vyslyšen nebyl, aspoň ne v takovém rozsahu, **jek** bychom si byli přáli.

**A** doufám, že v sobě najdeme i vždy v budoucnosti

dostatek sily, abychom bez rozdíln politické příslušnosti **se** postavili na správnou stranu, kdylr-01!v půjde Q věc zásadní a společenskou svou důležitosti všein.

•

Druhá kapitola bude trochu ponuřejší, alespoň s hle­ diska těch, kdož byli účastni valné hromady biměnského Svazu vysokoškolského studentstvu dne 28. listopadu.

Stalo se totiž, že na této schť'lzi, jejimuž zahájeni byl

m. j. přítomen též ministr školství a osvěty dr. Jaroslav Stránský, pronesl jeden z akademických hodnostářů ke shro­ mážděným delegátům studentských spolků improvísovaný projev, v němž nabádal studenty, dovolávaje se rovněž již v první kapitole zmíněného článku »Studentstvo schůzuje«, aby se vyvarovali politikaření, z něhož nic nekouká, aby si hleděli především studia a starali se o otázky čistě studentské. Slova ohoto projevu. byla velmi přátelská, téměř ka­ marádská a budiž konstatováno, že byla přijata s uspoko­ jením u posluchačů, pokud se týkala toho zbytečného poli­ tikaření. Upřimný potlesk byl toho důkazem. Mimochodem si dovoluji uvést, že v brnf.,nských studentských spolcích nikdy nebyl boj mezí jednotlivými stranami vystupňován do té míry jako na př. v Praze, naopak vždy byla zdůraz­

ňována zásada odborovosti.

Je na bfie dni, že nám je bližší košile nežli kabát, jak to obyčejně bývá. Jístč je pro nás nejdůležitější věci, aby­ chom co nejdříve dostudovali, aby se nám to podařilo bez újmy na zdraví a bez zbytečných obtíži finančních.

Přece však na většinu shromážděných podivně zapůso­ bilo několik vět v závěru zmíněného pro.jevu, v nichž autor pravil v podstatě asf toto: »Nevěřte, pi·átelé, že někdo stoji o to, co vy si mysllte. Nikdo se vás nebude ptát po vašem názoru, dokud jste studenty. Až jetlnou vaše slovo bude podloženo osobnosti, jež bude něco znamenat, pak snad ano.«

flečnlk již předtím upozornil, že to, co řekne, možná se nám nebude zdát příjemné, protože to znělo přátelsky. Ale těch několik posledních slov zabolelo nás všechny, jak jsme v oné místnosti seděli.

My si uvědomujeme, že během svých studentských let jsme konsumenty statkť'l duševních i hmotných, že tislckrát vic přijímáme, než jsme schopni vydat. A je nám jasné, že jedině po zdárném skončení studia budeme moci přinést od­ platu celku ve formě dobré práce a tak se odvděčit za ná­ mahu a péči, které na nás vynaložili rodiče, učitelé a stát. Ale, že by to byla pravda, že o naše mínění nikdo ne­ stojí, i kdyby to byl autor těchto slov myslel jen pokud·se

týč\_epolitiky? Nechce se nám to v řít.

***58,fJ***

**IJnese**

Nebof je nějaký rozdíl v tomto směru třebas mezi pěta­ dvacetiletým dělníkem, rolníkem, úředníkem (kteří už přece jsou »hotovými osobnostmi«, pokud se týče jejich životního posláni) a mezi pětadvacetiletým studentstvem? Myslim, že nikoliv. Má-li jeden právo, aby byl dotázán na své míněni, musí je mít i druhý. To je, tušim, jedna z podstat demokra­ tického ztizení.

A že jsme si **zvykli** - teď myslím na většinu příslušníků tohoto státu - projevovat své míněni tu více, onde méně pod zorným úhlem politických stran? Vždyť veškeré dění u nás, i tam, kde je to nade všechnu pochybnost škodlivé, probíhá pod větším nebo menším vlivem politických stran. Budiž ponecháno k řešeni lidem povolant'\jšún a zkušenějšim, zda je to dobré nebo méně dobré anebo zcela špatné. Ale domnívám se, že s tím jsou spojeny více nebo méně, přímo anebo nepřímo, i různé otázky společenské, hospodářské **a** kulturní, které se dotýkají studentstva utejně jako každého jiného stavu.

Dosud nikdy nebyl průměrný věk vysokoškolského stu­ dentstva tak vysoký, jako po této válce. Je mezi námi mnoho kolegů ženských, již mají rodiny a zápasí tudíž se stejnými těžk9stmi jako velká část všech příslušníků nášeho národa. Musí se starat sami o sebe a k tomu o členy své rodmy, musí pracovat a studovat. Zaslouží si oni, aby o jejich míněni nikdo nestál? I kdyby šlo jen o vyjádřeni politického přesvědčení? Nebo jsme už tak daleko, že vůbec jeden ne­ stojí o názor druhého? Některé zjevy by se zdály tomu nasvědčovat.

Prozatím však je skutečnost taková, že opět a dosud máme všichni právo projevit svůj názor. na vedeni svých *věci* prostřednictvím demokratických voleb. Mají tedy totéž právo i studenl;i a rovně-l právo dožadovat se, aby i jejich mín8ni bylo respektováno. Nebo nejsou oni rovnocennými členy našeho nároqnfho společenství jako každý jiný?

Při tomse jako černá můra tlačí do hlavy myšlenka, fe bychom interpretací mohli dovozoval:, nestojí-li nikdo **o** naše mínění, byť by se týkalo jen politiky, že by nemusel rovněž nikdo stát o náš názor i v jiných otázkách, kdy jeho projev je na místě. \_

My chceme věřit a věříme, že tomu tak není, ale slova

- snad ne dosti vhodně volená, šlo, - jak již řečeno o projev fmprovisovaný - byla pronesena a my se nemůžeme **vze-** přít tomu, abychom o nich nepřemyšleli. •

Autor těch slov je chemik a jako takový, jak sám pro­ hlásil, serovněž divá na člověka, podrobuje ho jakési ana­ lyse. To my právnici se díváme na lidskou osobnost s tro­ chu jiného hlediska. My respektujeme míněni a potřeby lidských bytosti a dáváme jim zástupce, nejsou-li sami schopni hlásit se o to, co jest jejich právem. Pamatujeme dokonce na potřeby člověka dosud nenarozeného pro případ, ie se narodí.

Zdůrazňuji znovu své přesvědčení, že atitor onoho pro­ jevu byl veden opravdovou snahou dát studentům dobrou radu, avšak souhlasiti s jeho posledními větami bychom se odhodlávali opravdu s těžkým srdcem. Je nám těžko věřiti, ie by o naše skromné míněni nikdo nestál, jedpá-li se o přfpad, kdy jsme oprávněni je projevit, ať už se jedná o otázky rázu politického nebo kteréhokoliv jiného druhu. Nebo{ slyšíme také hlasy, které říkají, že my jsme naději národa a nabádají nás, abychom si dobře všímali všeho a pečlivě si vybirali mezi tím, co se nám k věřeni před­ kládá.

Chtěli bychom však mít jasno i v této věci, o niž se domnívám., že je věcí zásadní, a proto ji předkládám širšf veřejnosti k posouzení. Budeme rádi, jestliže tyto řádky budou stát někomu za povšimnutí, **a** s povděkem uvítáme každý konstruktivní názor.

**doba a J.idé**

*Michal M a r e š*

**Dva porevoluční romány**

1. nás se vzbouřilo mnoho tisíc lidí proti německým uchvatitelům, každý svým zpfu.obem, jak nejlépe mohl, k čemu měl odvahu nebo jak za dobré uznal. Trnových korun pro tyto mučedníky bychom museli míti vagony.

Mnohý z našich; na hákovém kříži utrace11ých, dočkal se vděku národa tak nebo onak, novinár-skou notickou nebo článkem, mnozí z nich pamětní deskou nebo po­ jmenováním UJ1ice. Na tisíce se jich zapomenulo v bcc a pozůstalým mnohého se dostalo nejčernějšího ncvdčku. To už tak bývá na světě, že není nanebevstoupení f)ťO ka dého, neboť jsme lidé této země, a ostatně, každý národ na světě má také cosi, co u nás zveme pronú ro­ dem. Tu pak se nemožno ani divit, že i nejkrásnčJšl i nejvznešenější věci světa jsou oněmi teimiými složka mi potupeny.

Neznám však mnoho případů, jako je tento: Statečný, bezúhonný člověk, hrdina a mučedník, udatný syn svého národa, Němci popravený, je vlastními lidmi po smrti označen za člověka asociálního a kolaboranta. Majetek, Němci zabavený, je pak vdově a synu popraveného zkon­ fiskován znovu. Celá kniha by o tom byla.

Ale zde stručně: Jde o známou Gottwaldovu továrnu nábytku v Brandýse nad Orlicí. Majitel firmy byl za­ tčen, poněvaqž železa a kovů, určených na válečnou vý­ zbroj, použil k výrobě nábytku pro české školy. Pak, poněvadž svým ěstnancům opatřoval aprovisaci na černém trhu a proti zákazu Němců vyplácel jim plné re munerace a vůbec ještě jinak pomáhal, byl popraven po šestnáctiměsfčním žalářování. Po smrti byl je.štč po­ praven vlastními lidmi jako asociál a kolaborant. A ve zvláštní vyhlášce na vratech továrny byla nalepena vý­ straha: bude-li *se* kdo stýkati s vidovou nebo synkem býválého majitele firmy,' t. j. soudr. J. Vacka, ponese důsledky toho.

Udavač Vackův, Němec, byl četníky na Duchcovsku lapen a dopraven do Brandýsa nad Orlicí. Byl popra­ ven? Ne. Byl dán rychle do odsunu. Dva Ceši, důvodně z udavačství svého šéfa souzení, také vyšli na svobodu. Ale občan Vacek, starý, přesvědčený a důsledný sociá1ní demokrat, osobní přítel Hamplův a jÍlllých vedoucích soudruhů, mučedník, nikoliv ná nebe vstoupil, ale byl do peke1 nevděku sražen! Co platno otiskovat stohy atestů lidí slušných a k rehabilitaci plně povolaných. Majitel zanechal vdovu a synka a z jeho života připadlo jim zvláštní dědictví: Kalvarií, kterou prošel, jdou nyní jeho nejbližší, od úřadu k úřadu, nesouce svůj kříž, kříž intervenci.

Ja1ká krvavá ironie, když pak v sekyrárně kla-deme umučeným trnové koruny na paměť! Jejich sirotci a vdo­ vy by mohli všelicos vypravovat. Jediné provinění, které se, nějak znetvořeno, bude moci hoditi na hlavu národ­ ního hrdiny po tomto uveřejněni, bude, že byl chlap ne­ jen ve smrti, ale i za života, a tu každému otevřeně a drsně pověděl, co si myslil. Drsně mluvit pravdu, to je také zločin! Ostatně, když se chce na psa najít hůl, najde se, a to na mrtvého psa ještě snáze, ten už ani kousnout nemůže.

Nikoliv vrahové, zavražděný je vinen.

•

A tragedie druhá. V prvé ani v druhé tragedii provi­ nilce nejmenuji. Mají-li úřády zájem, mohou se vše bližší dověděti u postižených přímo. Novinář dnes musl svou bojovou taktiku změnit. Neboť jmenujete-li sebe­ většího lumpa, následuje promptně tisková žaloba. A chce-li pub1icista věnovati se své práci a nemá chuti běhat stále na Pankrác nebo k různým krajským soudům, aby zde byl vyslýchán on, a nikoliv ten nebo onen pro­ vinilec, jaksi kapituluje, zanechá jmenování. Existuje, zdá se. jakási poradna, která těmto vašnostům, hrdinům naší doby, uděluje pokyny žalovat; to znamená taktiku, pozvolna zlomit odolnost bojujícího žurnalisty, utahat ho. Ne, této taktice fe třeba čelit, tím spíš, když svědci, kteřf

by měli novináři pomoci, nakonec utonou ve vlastním. strachu. Nakladatelé a !ibnová ústředna hledají náměty

*584*

**Dnesetv**

na dTamata ze fuota v hraničí. Zdemáte, páni autoři, námět, proti jehož zprac-0vání nemám námitek. Nu, ale je to silný námět, ne Jámonáda.

. •

Na 2atecku žili ještě za Rakouska mladí manželé, český starousedlík s ženou a dcerwkou. Tenkrát,·to také ještě nebyl hřích, když někdo chodil do,, rakouské \_školy **s** německým vyučovacím jazykem a pocházel ze smíše­ ného manželství odněkud z Jihlavska. Totiž ona manžel­ ka. Děti z tohoto manželství chodily do českých škol, **a** také dcera manželů Košťálových. Roku 1914 vypukla válka a občan Košťál jako každý tehdejší odvedený pří­ slušruk rakouský narukoval do c. a k. armády a šel na frontu. Vrátil se jako mrzák, nejprve jako 80procentní, později jako l0Oprocentní invalida. Přišla prvá republi· **ka, a** tu se dopustil provinění obchodního rázu, byl ten­ krát zapleten jako podružný článek do benzinové aféry. Košťál si přisouzený trest odseděl, stlal se slušným čle· nem společnosti. Nemůže a nesmí mu tudíž dnes nikdo jeho tehdejší poklesek vytýkati. Zmiňuji-li se o tom přece, či.ním tak vědomě, abych nebyl dodatečně napa­ den kamarilou spiklenců, která se vždy vynoří; když jde o zásadní boj o lidství, právo, slušnost a proti gesta­ pistickým methodám.

Košťál, dobrý organisační Went, vystihl možnost prosperity zahradnického podníkání a ovocnář13tvi. A sku­ tečně, časem u 2atce vybudoval zahradnický podnik, na který se přijížděli dívat z dalekých krajů. Skleníky s parním tapertím a nejmodernějšími vymoženostmi za­ hradnictví. Do podniku si vypůjčil bankovní kapitál. Pak přišla krise a ředitel banky naléhal na zaplacení tako-.· vým způsobem, že rodina žila ve stálém strachu ze zni­ čení všeho dosavadního. Zatím šestnáctiletá -studentka, skvěle nadaná žačka gymnasia, se odhodlala a šla prosit ředitele ba.niky o poshovění. Když byla drsně odmítnuta **a** viděla zdrceného svéh-0 invalidního otce, v nestřeže· ném okamžiku se zmocnila bambitky a ve třídě si pro· střelila hlavu. Zůstala na živu s prostřelenými očními nervy navždy slepá.

A tu se probudila šleche lidsk;í duše žateckého lidl\l. rteditel gymnasia zahájil akci na záchranu své žač· **ky** a její rodiny, akci tak štědře lidem žateckým podporo­ vanou, že vynesla na tři sta tisíc předválečných korun československých. Dluhy byly zaiplaceny **a** časem otec peníz, který mu slepá dcera vložila do podniku, jí opět jako věno vrátil. Podnik vzkvéta1. Slepá div dostala výbavu a na knižce měla značný kapitál.

Už asi tušíte, co se stalo. Ale nepředbíhejme. Přišel Hitler, 2atecko připadlo k německé říši, ale česká rodina Košťálova zůstala s jinými starousedlými Cechy na Za­ tecku. Košťál byl pro své češství dvakráte zatčen, vždy pro rozhlasovou aféru, jakých bylo na tisíce, odseděl si tři měsíce a pak by'I odsouzen na dva roky. Jeho stav **za** vězněni v Litoměřicích se tak zhoršil, že manželka byla německými úřady vybídnuta, aby si manžela vzala domů. Jako s válečným invalidou bylo s Košťálem cel­ kem slušně zacházeno. Pak přišel převrat, a teď vše řek­ neme stručně, zápletky a podrobnosti necháme stranou.

Majitel prosperujícího zahradnictví, který po celou válku dodával vše nejprve českým lidem, a který za­ chránil českého člověka z koncentračního tábora, on, který byl Němci souzen, odsouzen a vězněn, měl maje. teček, tedy byl označen jako kolaiborant. Byl zatčen a později strašlivě zbit; s rodinou to dopadlo podobně. Když se vrátili,,majetek byl rozkraden a starý válečný invalida, jda za svým majetkem, byl strašlivě zbit znovu.

**Na** strážnici v Zatci mu bylo řečeno že si to mohl všecko uspořit, kdyby nelpěl .na vrácení Jiiajetku a dal pokoj.

Ale Košťál pokoj nedal a své nároky stále uplatňoval. Tu pojednou odkudsi vystoupil onen bankovní ředitel, který tenkrát zavinil svou neústupností radinnou trage­ dii, a udal nyní Košťála, že ten prý mu vyhrožoval za okupace gestapem. Svědků na toto tvrzení nebylo. Ko­ šťál, lO0procentní válečný invalida, byl odsouzen na osm let do těžkého žaláte a jeho rodina nyní obchází úřady a prosí, prosí za člověka, kterého s kdosi chtěl zbavit, což se podařilo. Slepé dceři bylo při výslechu řečeno, že když dá do protokolu, že si tehdy prostřelila hlavu, že tak učinila proto, že ji otec- sváděl k tomu, aby s nim žila jako manželika! Ůábelsky vymyšleno, co? Když se dozná, jak je jí diktováno, že dostane svůj majetek zpět. Když odmítla, bylo ji spíláno a řečeno; že kdyby nebyla slepá, že by viděla, jak by s *ní* zatočili ...

Vynechávám strašlivé líčení mučení pana Košťála i **vše, co se** přihodilo jeho rodině, vynechávám i spousty atestů mnoha krásných českých lidí, zastávajících se svého souseda, a vynechávám i místa a jména, kde jsou provinilci. úřady nebo kompetentní úřed.níl:i nechť e obrátí na Košťála- samotného, jeho manželku nebo jeho slepou dceru i na sousedy. Ti jim řeknou pravdu a po· drobnosti. Kdyby se snad našel nějaký český spisovatel nebo filmař, který by chtěl tento román vědět celý-; pro· sím, jsem k služ,bám. Ovšem otázku s přídělem papíru na ! ovou knihu nutno před započetím práce také uvMit1.

*Petr Z e l e z n ý*

**V pohraničí se jasní**

V papírně a kartonazce Brandt a Paul v Jílovém u Podmokel jsou dva národní správci - František Štěpán a Josef Macháň. Jejich příběh začal v pohraničí v srpnu roku li,45.

Úvodem citát ze závodního časopisu, kde oba líčí, »jak jsme přišli k továrně Brandt«: •

» .•. Zahájili jsme *v.* . . . Hr.ed první večer jsme se dověděli, že někde u nádraží je velká kartonážka. Hrr na to. Franta při tom zmlátil jednoho Němčourka, protože neměl pásku.

Továrnička byla pěkná. - Dobře, to by bylo asi ono, ale podíváme se do okolí. Ráno jsme vyrazili směrem na ... - »Ha, tady je něoo velkého!« - Brzdy zru;křípaly, a u! jsme byli v průjezdu. Franta nahlédl do sálu vlnité lepenky ... •Ale četl jsi pořádně tu fi.nnu? Pod národní správou.« Nejdříve jsme si vyměňovali názory, »že jsme měli dřive, že už je pozdě,« atd, ,.

Vyšli jsme ven. Na silnici stál jako »Bůh pomsty« v šedém diplomatu vysoký, ramenatý muž: »Copak, vy sebranko, jste tak skropený? To vás vyhodili, co?«- »Kde­ pak, my se ucházeli o obchodní spojení. A kdo, prosím, je tu národním správcem?« - »Vy kluci jedni, mě nepQd­ fouknete! Já vím, co chcete! Správcem je tu ta.kovej ma­ lej, vyžehlenej, ulizane:j\_, ale jak se jmenuje, nevím. J:á jsem N., komisař.« - »Cest práci, komisaři, my jsme ... « (následují jména, pozn. red.) A už jsme byli jeho. »Cest práci. Nýčko k věci, vy chcete tu fabriku, že jo?« - »Ne, my ne! Ale našim dělníkům se bude jistě líbit. Je to náš obor a mám organisovaných 60 dělniků jako pracovní ko-• lektiv.« - »No, to musíte do Prahy na zemský národnl výbor, tam vám to jistě přiklepnou. Jste·mladý kluci, udě­ laný. Nejraději bych vás zde již viděl. Sem tu skoro sám a práce na metráky. Kolik říkáte, že je těch dělnfkú? Se­ desát? Sakra! To abychom začali s evak:uacej těch lumpť't německejch!«

Rozloučili jsme se a odjeli jsme kousek ... Dohodli jsme se na následujícím postupu: Nejdříve jsme nav.štívili národního správce továrny, který nás přijal v závodní kuchyni ... Sdělili jsme mu, že trváme na přidělen[ pro *nás,* že jedeme do Prahy a kolektivu bude jistě dána přednost. Potom jsme si prohlédli továrnu. Připadali jsme si jako lidé, rozhodujíc[ o smrti Němcť't. mměstn.aných v továrně. Tito se plazill při zemi a přeuctivě zdravili, a s vyvalenýma očima sledovali každý náA pohyb jako psi pr-ed výpraskem.

*685*

--

**Dnese .**

Cestou do ..... (domťi, p()'L[l, redakce) stavěli jsme již plán v podrobnostech. Svolali jsme na neděli dopoledne všechny zájemce o pohraničí a vykreslili, jak je to v.... krásné, jaké jsou tam pěkné baráčky, na každého že se dostane atd.«

Potud citát.

•

Do pohraničí tedy přikli dva národní správci. Oběma nebylo mnoho let, ale měli již odborné zkušenosti. Lidé v kraji nyni říkají, že sé to.várny zmocnili odborným způsobem a vypudili dva předchozí národní správce.

Starší z národních správcll s stal okresním předsedou své strany a druhý dostal nikoli nevýznamnou funkci v téže politické or3anisaci. Jejich vliv byl velký - v pod­ niku z počátku pracoval šedesátičlenný pracovní kolektiv Cechll a byl jistě ·platným pomocníkem okr,esniho komi­ saře.Starší národní správce míval prý styky s gestapem, Němci mu svěřovali dodávky, dávali objednávky a stroje. Po osvobození byl zažalován podle malého dekretu. Jako mnoho lidí6odešel do pohraničí. Zmizel svým sousedům z oči. Nebyl od,muzen - nikdo neprotestuje. Proč? Prý by to bylo málo platné.

Ten druhý národní správce byl jeho účetním. Nikdo proti němu nic nemá, jak se zdá, jen to, že je příliš mla­ dý. Ale v pohraničí je více příliš mladých národních správců továren a velkoobchodů.

Jen dvě strany

Měli by být všichni spokojeni; vždy se však najdou rýpalové, a těm není nic vhod; stává se však, že rýpalů přibývá. Někdo oblá.si projev veřejného mínění, druhý jej rychle zatratí. Všichni lidé v pohraničí se daji rozdě-

* lit 11.e do čtyř stran, nýbrž do dvou: slušné a neslušné. Také v tomto kraji se začaly vynořovat pověsti, nej­

dříve ojedinělé, pak jich kolovailo stále vice, a větší a větší množství dělník;ů, úředníků, odborářů se zajímalo o továr,nu dvou národních správců. Úplatky, velké dary z peněz podniku, stotisícové provise, útisk, hospodařeni ne pro stát. ale pi'o stranu a pro vlivné lidi na okrese, to byl předmět hovorů o velké továrně u menšího města.

- Doklady jsem viděl. Mnoho dokladů - velmi nepří· jemných. Snad až potud je příběh všední, dosti častý; je však zvláštní, jak se k němu stavěla strana: mocni čini­ te1é .v Praze i v kraji.

Je velkým pokrokem, že už se na mnoha místech ví, kdo byli a jsou ti poctiví a věrní, kteří jsou ochotni jít i proti vlastni straně, aby se právu zjednal průchod. Ne­ jde jen o dva nepoctivé národní správce, jde o zásadu: Kdo se zpronevěřil, má být potrestán, kdo tomu bráni - rovněž. Je mnoho vlivů v tomto státě.

skému národnímu výboru, že podaly trestní oznámeni na národní správce pro hrubou nedbalost; požádaly úřa­ dovnu zemského národniho výboru, aby laskavě změnila osoby národních správců. Zdvořilým žádostem se někdy nevyhovuje, nebo ne dost rychle.•uplynulo sedm měsícll, národní správci spravují v zájmu národa. dál.

Státní zástupce bývá orgán méně laskavý. Zahájil trestní vyhledávání. Na přelíčeni dosud nedošlo.

Oba **národnj.** správci to celkem neberou na vědomi. Vykládají prý, ze se jim nic nemůže stát, že zakročil v je­ jich prospěch sám zeměpán.

Pisatel nepokládá za možné, že by předseda zemského ná.Todniho výboru v takovém přitiadě mohl intervenovat. Proto by bylo y zájmu pravdy, aby zakročil na okrese a oznámil, že žádného vinnika ni}tdy nekryl a krýt nebu­ de. Tak se to jeví v Praze. - Lidé v pohraničí dnes však věří, že národní správci, kteří se tak dlouho drží na svých místech, maji v Praze velký vliv. O tom koluje mnoho hlstorek. Zemský národní výbor dosud národní správce neodvolal.

Kdo bude svědčit u soudu proti člověku, který **mA**

vlivné osobnosti za sebou? Lidé říkají: »Zustane správ­ cem, bude mít mnoho svědků z podniku, vyvázne nanej­ výš s pořádkovou pokutou.« Připomínají po:dobný případ z východ'I}Ích Cech, kde správce prodával I\eoprávněně obhospodařované zboží za velké peníze; byl potrestán **po.** kutou, ale je dále zaměstnancem národního podniku. I slušní lidé se bojí velké moci.

Kdo se chce nebát?

Našel se muž. Straník téže strany chce udělat poři· dek. Kdo bude straně milejší? Drobný příslušník strany, nikoli květnový, se chce vzdát členství, když ňepr adi nápravu. Stran.a ho zatím nevyloučila, ani se nezas\_adila o nápra'VU: rozhoduje se mezi starým bojovníkem a no­ vým členem; jde o mnoho v té věci - ro.zhoduje sedlou· ho. Ten nový vi hodně věcí. Národní správci hospodaří dál.

Do závěrečn ho stadia

Mnoho je ve hře. Existuje písemný doklad, kde se praví, že onen starší a zkušenější národní správce byl téměř denně informován o průběhu vyšetřování svého trestniho případu. Pořadí se zvolna obrací. Právo a stát­ ni autorita se dostávají db popředí. Je více takových pří­ padů. Ještě to neni dobré v našem pohraničí, zdá se, jistě již se však vyjasňuje. Pomalu melou státní mlýny, dá to

:fušku.

**dopisy·**

Zakročil sám zeměpén

Někteří lidé v městečku se smluvili a podal' protest

příslúšnému ministerstvu; na dopise bylo razit] , druhé strany v městečku. Ministerstvo má hodně p:: 'obných případů; doporučilo, aby věc vyšetřil zemský nár )dni vý­ bor. Přitom se stalu nedopatření. Dopis té druhé strany byl přiložen k doporučení ministerstva.

1. lednu minulého roku dostaly tedy orgány lidové sa-

* mosprávy v Praze zprávu o p\_řípadu. Provedly revisi, ne Hice hned. Asi za osm měsíců. Nic se nestalo, naznačoval polom postup velké lidové instituce, jen nějaké .menši pl"<'Rtu,pky. A také se opravdu nic nestalo, až do počátku tohoto roku, kdy ministerstvo vyslalo vyšší úředníky na vlustnl revisi do podnřku. Ti zjistili řadu závad až do

<loby kdy jim dala národní správa na srozuměnou, že l!Nn1i 1' ručit za klid v továrně. dokud orgány národní n,ocl 1>11,1011 v podniku.

Douf(1m, že jS'-!m tmito zdvořilou větou vyjádřil prt'lvn/\ smy11l výroku, o němž si dělnici s úsměvem po­ vldcijl. Zn I prý takto: »Pane inženýre, kdyby se vám odtud ncchl/\lo. mime namydlené scliody.« - Neručím *1ci* slovnnomydlené«.

Orgt'iny stótnf moci tedy odjely. OLD.ámily znovu zem-

*586*

**Kdo** se lépe osvědčil

Váf.ený pane Lehulku-Falt)'.Si,

dovolte, abych já, prwněmý čtenář tohoto ěasopisu. Vás upozornil na některé nesrovnalosti ve Vašem komentáři k článku »Kdo **se** lépe osvědč-Jll'l **c**

Ad 1. Ze »komunistická taktika .nemá žádných přikázáni, ani věčných pravd zjevených, je pružná a musí být pružná, aby **se** mohla pfizpůsobit okolnostem boje a jeho podmínkám«, je nám, nekomunistmn, známo bez studia Stalinova sp'..su· »Otézky leninJs­ mu.«, který nám pro informaci doporučujete. To ostatně ukazuJe onen diskutovaný článek Peroutkův jaksi mimochodem., nebo! přede. všlm chce demonstrovat katastrofálnl, neuvěři4elné o m y 1 y v oněch různých taktikách. Tak tot!ž zněla otázka: čl linie se· lépe osvědčil ? - Uvádlte-11, f.e výpočet v politice může být chybný **a** že marxisté jsou si toho vědomi i ve své vlastni polltcké praxi. pak 611ad také připuetlte, že politickou praxi lze nejlépe hodnotit právě množstvlm spáchaných zhyb e škod.

•

Dovolte malé odbočeni. 'Oč jde Peroutkovi v této polemické llar.vátce, proě přijel výzvu pana Bareše? Vlm, f.e Vás nepřesvědčlm *o* jeho dobrém úmyslu: chce, mysiim, přesvědčit komunisty o jejich dávných I nedávných omylech a o tom, že musl z oněch omylň vyvodit důsledky v tom 61llyslu, že nemohou žádat, abychom !le zcela vydali jejich nedůsledným tektlkám e dar! 9! vzlt možnost ony taktiky kontrolovat a kritisovat. Nebot uznat vlastni omyl teprve po šestadvaceti letec!} - to se zdá být trochu pozdě. Avšak právě

Dnesetv

tak dlouho to tn,elo, než komunisté uznali svůj fundamentáh)i omyl v hodnoLeni udélostí po první světové válce! Klement Gqttwald navrhl nedávno rev si hodnoceni oněch události v ten smysl, ž.e "· .. při p du Rakousko-Uherska a budování samostatného čs. státu **llo** u nás v podstatě o revoluci n6rodni a demokratickou 11 že tomu měl odpovídat postup dělnické třídy, strategie **a** taktika jejího re. volučniho předvoje, směřujiciho k uskutečnění socialismu ... Vývoj byl by jíž tehdy v letech 1918 a 1920 jistě zcela j;ný, kdyby dět­ nictvo bylo šlo cestou národní a demokratické revoluce. Kdyby pfodvojl dělnické tfidy byly jasnější problémy strategie a takf..iky, kdyby by,a nepřevažovala pouhá revolučni spontenitl!, k d y b y byly vice známy dubnové these boJšev-ické str a.. ny z r. 1917 o přechodu od revoluce demokratické **k"** s o c i a I i s m u«. (Sborník statí •K padesátinám soudruha Gott­ walda, Praha 1946, str. 54. Podtrháno mnou.) - Baison ďětre po. ctivé dnešní kritiky komunistů jl' tudíž také v tom, že o.kde není záruk, že za dalšich 25 let nezjistí komunisté. že je nutno revidovat ofizor na způsob uptM-ňováni social.:smu z **r.** 1947, at vejdou ve mámost zase jiné, nové theorie.

Dnes seředni komunisté často dovolávej! Masaryka (taktika?,, ačkoliv se kdysi velml ostře postav'.ili v parlamentě proti návrhu zákona »TGM se zasloužil o st6t« a poslanec Kopecký vyložil po. drobně, proč jsou komun!sté zásadně proti Masarykově o s ob ě I Nuže, jaké poučení nám může d6t **Masaryk** v této debatě **o** tajgi.

kách? TGM měl, mysllm, jed"..riou taktiku od svého dl at **do**

smrti, tutéž P!,"O svůj život soukromý, tutéž pro život veřejný, pro politiku: mluvit pravdu, přát pravdy kal.dému a být poct!vým v!dy **a** za každých okolnosti. Této tektiky se př:držel též dr. E. Benc§. Touto jedinou, neměnnou taktikou dosáhli **oba naši** presidenti přímo legendárniho vitězstvi pravdy! .

**Ad** 2. Ospravedlňujete víru nalllcn komunisto v německého děl. **nika.** Nechme stranou Vaše úvahy o momých stltvkách pří Hitle. rově nástupu k moci, o nichž nčmečtí komunisté theoretisovali **v** Moskvě po útěku Německa. Nechme stranou rovněž Va e *vý.* klady o •traged,ii německého národa«, který se dostal •do rukou smečky zločinců a blázn6« (připominá mi to poněkud dr. Sch•Jh. machera a znepokojuje myšlenkou, co by se stalo s **naši** bezpečno. stí, kdyby jednou komumsté změnili náhle a pružně taktiku a opu. sťili pl'acně budovanou theorii o kolektivní vině německého náro. da). Co mění tyto Vaše úvahy a ony o státním monopolu veřejného miněni, který v Německu vedl (a. vždy **Aede,** !e ano?) k politické **a** mravnl degenerac!, co méni Vaše pozMmka o hospodářské pod\_ statě dnešních boj1:1o demokracii, který prý je bojem proti socie.. 1ismu, na skutečnosti, že misto německého dělňíka-revolucionáře.

z

* + jek *ntm* ho komun'sté tehdy tvrdošíjně představovali, jsme mH! co dělat s německým nacistickým dělnlkem..vrahem, násilniltcm? Slo právě o důkaz, že o nemohoucnosti německého dělnflé'a a **o** je. jich důvodech vite vy, komunisté, teprve d n es.

Ad 3. Len°in rozeznává prý války spravedlivé e nespravedli-,é. Spravedlivou je jen válka v zájmu social:smu, každá jiná je ne. spravedlivá. V přlštl větě hned řikáte, že válka, směřující k osvo. hozeni národa, je také spravedlivá. Je toto názor Váš, nebo Lem­ nův? Ať tak či onak, nebyl náš domňcl a zahraniční odboj od r. 1939 do r. 1941 válkou za osvobození národa? Oběti drceného polského národa, hrdinstvl jugoslávského lidu - to vše bylo ospravedlněno teprve tehdy, když byl.napaden SSSR? Co by *se* bylo stalo, kdyby nebyl H tler SSSR napadl a kdyby byl ihned přistoupil k progra. movanému vyhubeni tří malých slovanských národů? Dovolil byste jim, aby se bránily, nebo byste .to nazval imperialismem? Prom!ňte,

f.e neumím myiyet pouze v zásadách třidniho boje: opravdu ne. cháP.U a nepoclíoplm nikdy takové n6zocy které jsou Vám swno. d'ejřné. •

Těšilo by nás, kdybyste si uvědom'1l to, co z Vašich theorettsu\_ jicich vět jasně vyplývá: jak užitečnou byla pro vývoj marxi„mu kritika, jestliže, jak uvádíte, marxisté během času mňohé ze svých původnich thesi opustil!.. Nezdá se Vám, že je to možná také zá. sluhou té kritiky?

**V** úctě *Jan Tomek,*

studujíc! prá1,1.

**Náměstí Budovatelů**

Vážený pane redaktore!

**V** »Práci« ze dne 4. XII. je otištěna odpověď pana poslance Zápotockého, která se zabývá ohlasem projektu náměstí Budova­ telů. Clánek je napsán tak, že skutečně bud( pozornost. Poskytuje obraz, jak se předseda ÚRO snaži pochopit odezvu návrhu ... **V** dalšim zaznamenávám své dojmy:

* + - Tento politik nevidí rozpor mezi tíhou dnešního života a ofi­ ciální nádherou navrhovaného náměstl Ironie a zesměiňován[., kterými nepěkně postihuje ty, kteří se mu odvažují odporovat, **z** poctivých starostí čin! ony smě né námitky ...

Snad by bylo dobré vysvětlit. **v** jakém vztahu je stavba a restaurování venkovských kostelů se stavbou náměstí, které má být v Praze. Bylo ,by dobré vyjádřit tato fakta čísly: Kolik stálo restaurováni a stavba koslelů úhrnem o kolik by stálo ono ná­ městí? Kdo by platil kostel:y,a kdo by platil ono náměstí?

Pan poslanec se pozastňvuje nad tím, že restaurováni staré části pražského hradu komentoval tisk souhlasně. Pisatelé považuji patrně pražský hrad za památník, který zaslouží jiného hodnoceni než navrhované náměstí. Rozdíly jsou opravdu markentnl Na jedné straně zde stoji ttslclletý svědek. poznamenaný dějinami, na druhé dilo hodné obdivu - ale vvrostlé v době, která pokládá za **sensaci.** dq.stanoudi děcka ráno mléko.

Dnešek. ve kterém student živoř! v koleji za 1000 Kčs měsíč­ ně (přitom d6 2llll Kčs za kolej, 150 Kčs za tramvajénku a také něco za skripta)). je opoovdu možnost umístit budovatelskou minci jinak. Lépe a mravněji Protože je nemravné vyhánět do vzduchu nádheru a slávu této doby pracuje-li v ní člověk dvacátý rok na

!eleznicl za 2200 Kčs měsíčně. Má ženu a dvě děti. To je konkret­ ni připadl

Kdyby za stejných životních poměru stavěl kapitalistický trust památník své velikosti do formy takového »budovatelského• níi­ městi, ubíjel by p. poslanec patrně našimi argumenty kde ko)lo. Máme v historii takový pěkný příklad, kdy v těžkých doběch postavil starý krél na Petřině zeď, aby lidé měli co jist. Aby měli práci. Ta zeď přetrvala staletí. Dnes, zcela po právu, připomíná lidské srdce toho panovníka, kterému patrně nepřipadaly směšně námitky těch, ktt!ři se chtěli mft lépe. To už je tak, fo pokrok, který jsme od té dlÍby zaznameeali, dovoluje n6m klást určité požadavky.

Spad náměsti Budovatelů postav[ ještě lllW! generace. Proč ne'!' Postaví-U také památniky jiné?! :8ekněme: továrny, školy nebo průplav Labe-Odra-Dunaj. ZAsada zlepšováni komunikač­ ních spojů *se* může také uplatnit na potřebněj§lch místech. Stav našich silnic je mnohde, žalostný. Tady lze hovořit o ruůéhavých problémech. Jinak - nemysllm. že by generace, kter{I toto vše uskutečni, ztratila bez náměsti Budovatelů budovatelskou pečef. **Z** rozhlasových reportáži 'Vime o markantních horlzontáláqi škol­ ních budov uprostřed vertikfilnich linií zřícenin ve Stalingradě. (Tuším. !e o tom réferoval Jan Drda) Postavili-li stalingradlltí dělnici nejprve školy - jsou snad méně budovatelští? Opravdu zéleži na tom. co soudný člověk uzná za potřebnějšL

Sám se těším. že projekt bude jednou wkutečněn. I\ude to pro mne znamenat vědomí. že naše děcka mají ***v*** dostatečné míře • to. co potřebuji. Ze je láce. Ze naše výrobky -zaujímají solidnl postaveni ne zahraničních trzích. A ještě mnoho jiných jj!-ljém­ **ných** věci.

**A** ještě něco: Král, o němž jsem hovofiL měl jednu krásnou vlastnost: Přijal-li někoho, naslouchal hlesu. ani! znal tahy obli­ čeje. Strouhal si dřlvka na klině a ani nevzhlédl. Usuzoval pak objektivně. Snad by obdobně mohl učinit i pan poslanec Zápotoc­ ký. Ušetřil by sl zdlouhavé ohlediíván1 str:mických odznaků a místo hlas(L politikO ozývali by se mu jen - lidě

*Jaroslav Oer* ***ha,***

posluchač Vysoké školy politické.

**Beztrestnost podle zákona** č. **115/46**

Otenáři Svobodných no vin a Dne llka byli již infor. movánl o veřejném obv"111ěni, které učinil děl'Dik Fr. Halas, i o tis· kovém sporu. v němž jmenovaný vystupoval *v* roli žalovaného.

Mich'.11Mare§ r eruje v Dnel\ku o podslatě věc! takto: (Party\_ zán) Váňa vypravuje (před tlskovfm senátem), jak došlo (dne -1. 5. **1945) k** odvezeni stříleckých občanů v autu partyzánů. Nevěděl v0· **bec,** jestli se něčeho dopustili. Doznáv6, ie byli zbiti. a když při odv6žen[ došlo k srážce *s* rumunskvm vojenským vozidlem a auto s ubohými oběťmi nemohlo jet dá. , že na rozkaz pana poručíka partyzánů Haufka byli z vozu vyhnáni. Když se počaU jaksi roze­ stupovart. že byli pokroperu automatem. »Pak jsem«, prav! V6ň2.

»kdy! všichni kles!li, keždému z nich prostřelil svým samopalem hlavu.« Fr. Halas starší obv'ňuje učitele Beneše, f.e je lntelektu.1L nim původcem všech těch vražd.

Spudce. člen 14.skového senátu, řekl Benellovl: •·.. buďte bPz starosti, !e kdyby nebylo sto pa<iesátky. že bychom *vás* spravedlivě soudili.« (Dnešek, č. 36 (11.) Z tJho plyne, že dnes, poněvadž exi&­ tuje zákon č. 115/46, neni soudům dána mozoost soudH zločiny, icž je mo!no podfiďti jmenované normě.

Zákon hovoř! o beztrestnost! těch činů. které směřovaly {e spravedlivé odplatě zn činy okupantů nebo jejich pomahd[ti. K s p r a v e d I i v é odplatě!

Zákon, bohužel, c;iává možnost up)atnlt subjektivní přesvědčffii o vině toho, kdo je z1oč'nem postižen. To znamená, že je beztrestný zločin, který byl spáchán z om3lu, a an: tu z6kon nerozlišuje, zde se jedná o omyl zaviněný či nezaviněný.

Domníváme se, že zákon č. 115/46 je zákonem nespravedlivým. Proto však prosíme všechny l:di dobré vůle, aby usilovc.li o zákon· né zrušení sto padesátky, která je nespravedlivá. poněvadž (v nej\_ lepším případě) legitimuje s o u k r o m n i k a k výkonu trestu. třeba by se jednalo o trest spravedlivý, a poněvadž legit muje sou­ kromníka k spácháni objekti vn(ho z I o č i n u. jen když se obháJi svým omylem. Důsledkem zák"'ne je pak, že člově!r. který háji spravedlnost, jako .Oti př.Fr. Halas, bude pro svou obžalobu v no.

,vinách s m odsouzen, poněvadž se odváži nazvat věc pravým jme­ nem, a to záko,n č. 115/46 nepřipouští.

Ncdopusfme, aby byli odso11zeni všichni ti stateční Helas(lvé, poněvadž se odvážili říc: pravdu. *Kazi,mír Večerka*

**Nápovědi**

Vážená redakce!

Včera jsem v!děl v Košířich film »Aféra kapitána Dreyfuse«. POsobivý film, který by měli vidět všichni veřeinl a kulturnl pra­ covnici. Dnes jsem si přečetl poznámku pana J:řího Zhora •Paměf . Neznám aufora, vím jen, ;.e - bL>de členem Družstevní práce. To nás pojt Jiné věci - podle toho, co v Dnešku od něho čtu - nás trochu odděluji. PÍ'ell to však s potnámkou vce:ku souhlaSim'. Ano.

587

•

**Dneselv**

**lidská paměf** je **opravdu nou registrátorkou všech nézorov.v;ch** skokió.d. Al'.! lidská **pmnět dovede také** chápat **vývoj (S** malým v). **A rozum** si dovede vysvětlit a osvětlit **vývoj a** cestu nejen **ortho­ doxně** rudých, ale i **červenobilých. Ale o** to zde nejde. **Jde o to, ů,**

***11.* naši** kulturnl a političtl **gloaótoři** velmi libuji v nápovědich tam, kde by měli mluv.\_t opravdu **»romě a** jasně«. Jsem přesvědčen, **že** by čtenáře - n jistě I kádrovou **komisi** KSC - velmi **,;,.ajimalo** jméno onoho advokáta, který **byt 7.e.** druhé republiky mezi in'.c,o\_ tory fašistických a antisemitských akci a akceptoval židobijeckou ideolog:!. Snad pan Jlři Zhor na přáni sveho dru7.9tevniho soudruna bude napříště mluvit **bez nápovědi** rovně **a jasně.** Po-..:dravujl **ho** a děkuji mu. ***F.*** *Turnovec*

**Střílecký případ**

V Brně 2. XII. 1947•

Vážený pane redaktore P e rout ko! -

Váš časopis Dnešek otiskl ve svém obsahu článek, nadepsa­ ný »Ejhle muž z lidu«. V tomto článku redaktor Mareš vyzdvi­ huje jako zářný příklad muže pana Frantiska Halase staršího ze Střílek. Svou látku čerpá ze 11.oudního sporu v Hradišti, kde žaluji Frantiska Halase pro urážku tiskem. Přelíčením má být objasněno vše, co předcházelo událostem po mém zatčení v ro­ ce 19U až do. dneška. První přeličeni lJylo 17. XI. 1947, kterého se zúčastnil I pan red. Mareš. Bohuzel, při přelíčení bylo vše tak skresleno, že neinformovaný a nezasvěcený musel mít na­

prostý dojem, ze by se vše mohlo natahovat do nekonečna **a**

pravda by ven nevYěla. Byl bych Vám proto, pane redaktore, povděčen, kdyby byl Vaší pomocí zabájen objektivní proces proti mně, kde bych z kořene vyvrátil všechny nejasnosti. - Vsechna narčellí mohu bod za bodem vyvrátit naprosto jasný­ mi důkazy a skutečně věrohodnými svědky (spoluvězni, četnic­

kými stanicemi, státními úředníky, profesory, řediteli, výslechy

ňa a Vranka Lozrta a ůihánka Jindř., o nichž se již předtím tradovalo, že jsou to bezprostřední pomahači Němcíi. O Lozr­ tovi místní lidé tvrdili, že vYhrožovalgestapem a byl ve stálém spojení s Němci.

Jindřich ůlhánek byl protiJ>artyzánským slídilem, 'byl vid9n ve společnosti Pluhaře ze Střilek, spolupracovníka gestapa. **a** esesmanil.Pokud se týče Hudecka ze Střilek, byl jsem varován při svém věznění v Brně, že patří mezi zrádce a vlajkaře, **a já** sám, když jsem se po svém útěku schovával, byl jsem jím v noci sledován při své chilzi přes Střilky. ůctnicj.vo vYl\ietřovalo na přikaz gestapa tam, kde jsem byl skutecně ukryt. Občané, **u** nichž jsem byl, mne varovali před Hudečkem a také místni lidé ve Stiílkách upozorňovali tehdy na něho.Proto velitel Hou­ fek rozhodl, ze bude zajištěn i on. Musím také dodat, že občané Lozrta sami ztloukli, Hudečka Haufek několikrát uhodil a **Oi­** hánka nikdo neuhodil ani netýral, Véichni tři: Lozrt, ůihánek a Hudeček byli vsazent do auta a Houfek zo.mýlUel je vydat vYšetřujicím orgánilm. Po cestě se auto u Stupavy porouchalo a Houfek jako velitel dal rozkaz, aby jmenovaní typičtí přislu• hovači Němcil a zrádci odboje byli na mistě zastřeleni. Váňa a Vranka tento rozkaz splnili. Já jsem na zastřelení jmenova• ných ze Střilek neměl žádné účasti.

Nelze také přehlížet, že šlo o partyzánskou jednotku, kde

naprostáposluiínost vilči nadřizeným byla podminkou, zvlášti u ndpor. Houfka, který kategoricky a neúprosně yYŽadovnl splnění všech rozkazil. Neslo tedy o loupežnou a sprostou vraž­ du, jak je líčeno ve zmíněném článku,Poněvadž *p:* Halas **st.** si přeje yypořádat tuto celou věc u soudu, podávám pro obsah jeho článku žalobu podle zákona na ochranu cti a bude mít te­ **dy**příležitost obsah svého člli.nku soudně prokázat. Konstatuji, že jsem byl opět v této věci vyšetřován já i svědci na základ6 oznámení a mé žádosti o vyšetření, Výsledky šetřeni naprosto prokázaly to, co shora uvádím.

gestapákil a protokoly státní bezpečnosti a také lidmi, u kte­ rých jsem se ukrýVal za okupace, a to den o.de dne).Poněvadž

Poněvadž pan Halas dodatkem ke svému článku předhodil,

že je podezřelé, že moje rodina nebyla ani vYiíetřována, ačko­

věř1m a vždycky jsem věřil, ze jste člověk spravedlivý **a** často i dříve chtěl jsem se **k** Vám utéci o radu, prosím Vás, abyste mi dal moznost obhájit se **v** časopise D n e š e k, kde jsem byl též hrubě a křivě obviněn, a uvercjnil přiložený článek jako odpověď, aby bylo jasno aspoň poněkud v tom, co se událo.

Je nutno, aby byla slyšena i druhá strana, poněvadž pan Halas nemá pravdu a celý jeho článek je jen snilškou domně­

nek a nepravd, v niž mu pomáhají i svědci falesnými yÝpověď­

liv jsem já podle svého tvrzeni utekl z vězení, podotýkám, že

moji rodiče a sestra byli až do roku 1943 ustavičně vYšctř<>: vánígestapem v souvislosti s mým útěkem **a** skrýváním. **Dne**

17. května 1943 byll moji rodiče uvědomeni německou policii **o** mém úmrtí v koncentračním táboře, ale přesto byli dne 25. června zatčeni **a internt,váni** po dva roky až do osvobozeni **ve** Svatobořicích. Otec, řídící učitel, byl suspendován.«

•

mi. Pi-lkládám Vám článek, otiiitěný jako odpověď na článek Hala.silv (brzy po jeh\_o uveřejnění) v kraj. casop. soc. dem,

.Nástup. v Kroměříži, kde Jsem již jednou podle pravdy vše

\

Vážený p, iíéfredaktore Per out ko!

B **r n** o **8. XII. 1947.**.

vylíčil. Doplňuji Vam jej několika podrobnostmi a prosím, abych byl vyslyšen. poněvadž veřejnost byla článkem D n e š **k a** informována jednostranně.

Velmi by mě těšilo, pane redaktore, kdybych mohl být osob­ ně Vámi prijat v so\tkromé rozmluvě, kde bych Vám osvětlil i jiné nejasnosti tohoto případu, o kterých se nepíiie, ale zaslu­ huji, aby byl blize prozkoumány. **A** budoucnost ukáže, čí boj byl bojem proti větrným mlýnilm, Po osobní rozmluvě byste jistě usoudil, že mt'lj pripad je skutečně politování hodný a mohl byste z něho načerpat látku pro roi:ián o tom, jak jsem byl 4 roky stíhán gestapem a štván já a celá rodina, **a** po osvo­ oození jsem štván znovu, misto. aby spravedlnost odsoudila všechny rodiny, které pomáhaly konfidentu gestapa skutečně, **a** Já při nich vystupoval jako svědek. Jedl svědek, který byl zasvěcen do práce parašuti11tt'l a informován od nich podrobně a zó.stal na živu. Právě toto mé svědectví by bylo snad **mnoha** lidem velmi nepříjemné.

Prosím Vás snažně, pane redaktore, at>vste uveřejnil i tento mdj prilvodní dopis jako dqkaz, že nemám dilvodť'l mít tajnost,i a jsem ochoten se obhájitpfed každým spravedlivYm soudem, kde mi bude dovoleno plně obhájit pravdu aspoň tak, jako bylo panu Halasovi dovoleno obhajovat nepravdu nebo vyložený omyl.

Podd'týltám pro úplnost, že **já** sám ihned po uveřejněni článku v časopise R e p o r táž jsem učinil na sebe oznámení (a přiložil článek pana Halase.v. a to u lid<Jvého soudu v Brně, na statní bezpečnosti v Brně, na minl5terstvo spravedlnosti **a** ministerstvo vnitra, aby byla vysetřcna celá věc. Vše bylo také řůdně vyšctř<>no protokolárními vypověďmi svědk

Očkuji Vám srd čnč za porozumění a buďte ujištěn, že **na**

**svoji** obhajobu čekám nejen já, ale i š1r0Ká veřejnost.

***.Tan Bene*** i

•

(Ze zaslaného nám článku otiskujeme tu část, která se týkA zrwtrclcni občanil ve Střílel.)

»Pokud mi pan Halas vytýká spoluvinu, prý na vraždě tří občnnů ze Strílek, uvádím: Dne 4. května 1945 jel jsem v autě n nadporučíkem Houfkem, Zdeňkem Váňou z Vlčáku a Antoní­ nem Vmnkou z Mllr ic přes Střílky.Prosil jsem nadpor. Houf­ ka, o.hy mne svezl, jede-U v tu stranu. poněvadž bych rád na­ v/1tivll :oivi> rodiče. kt11ří se po dvou le h internov I pro milj odhoj vrátili. Ve Střílkách jsme brali líenzin. BenZJII tén jsem ob11tnrával já, a než jsem se vrátil od obchodníka. přivedli Vá-

Po uvážení **a** radách rozhodl jsem se zastavit trestní řízeni

**11** kraj. soudu **v** Hradišti i,,oti Fr, Halasovi a podal jsem **na** sebe trestní oznámení u stát. zastupitelství v Brně (již po dru­ hé). Přelíčení byla velmi nákladná (již nyní mám exekuci **na** plat), trvala by jistě dlouho, a to v mém případě nemohu potře­ bovat. Nač se dát vláčet neobjektivním refcrovánlm, špinit I nadále své dobré jméno. Chtěl jsem ještě jedno ptelíčení, poně­ vadž měl být s!Ylie'n jako svědPk O. Liška se Střilek. Tento mohl přinést obrat v líčeni, poněvadž o mně celou válku věděl kde se ukrýVám **a** jiné okolnosti. Pan red. Mareš mohl by však záměrně zase yypustit určité dilležité výroky, abych byl postaven do velmi nepříznivého světla. Tlmto psaním nesledo­ val stejně nic jiného, než to abych byl suspendován a proti mni zahájeno trestní rízení. Předešel jsem všemu a učinil jsem to sám. Mysl!m, že správně. *Jan B e n e*

**Oddíl Olga**

Vážená redakce!

Ve Vn/lem časopise •1l>ne§ek« čls. 35. vyšel článek »Ejhle **mul**

* l:du«, v němž *se* zmiňujete o oddllu •Olga•.

' Byla jsem členkou tohoto pnrty.zánského oddílu. Oddfi •Olga« **se** zdržoval ponejvlce v chřibských leslch a byla *to* jediná skupinm, která v tomto kraji působila, tedy žédných 125. Tento oddíl se mút.e směle hlásit k partyzánství, poněvadž svou prací dokázal, že sl **je** tohoto jména hoden. Namítá.I:! někdo, že náš oddíl nemchránil mo9ty, ať si uvědom!, že pe,rtyzánské hnuti na Moravě nebylo ta. kového rázu, abychom mohli všechny mosty hlldat. Bojovali jsrue s prostředky, jaké jsme si sami opatřili\ Nikdo nám nic nedal bC1 boje, keždou pu ku, náboj jsme sl vydobyli sami.

Mysllm, že v kraji nenl neznámá přestřelka u Roštína, kde **11adlo** přes 40 Němců, přestfelke v Bronkov:ctch, která znamenala tak těžké ztráty pro nepřítele, ani snnd nenl neznámo zajeti generál. majora von Mullera a jeho celého šttibu, který jel řldit obhajobu Brna, ani vypuštěni 30 cisteren benzinu, 7,n[čenl nákiadu německého transportního vlaku a mnoho jiných e jiných.

Mysllte, že nés neboli, když dnes čteme v nov:aiách rekové zprofanováni našeho oddilu? Jak k tomu přijdou vlfchni ti, ktf'řl

***:v*** partyzánských bojích položili hrdinně své životy - a bylo jich mnoho? Mú-li nllkdo něco proti nl!klerým osob6m našeho oddilu, proslme, aby sl to vyřldll s nim a nehanobll celý odd!l; toho isme &i snild za svou poctJvou práci, kterou jsme dělali s nadšenlm pro **svou** vlast, nezasloužili.

Jste-li bojovnici pravdy, uveřejněte také můj článek, aby **byla**

pravda úplná.

**S** braitrským **po-zdra.vem** *O,lga Te říkovd*

***588***

#### Pod vánoční stromeček

novinky Nakladatelskéhodružstva Máje

**DOSP:ELm:**

SINCLAIR LEWIS: **ANNA VICKERSOVA**

Strhující román, kterým autor dává čt náři nahléd­ nout do poměru v Americe očima Anny Vickersové, bojoYnice za práva. žen, jei se mslouií o reformu n.merických ženských káznic. Přeloži.la Eva Horlivá. Brož 150 Kčs, váz. **190 Kčs.**

GEORGES NAVEL: **A VYJDU .POD** SIR:f!:

**NEBE**

Kouzelný autobiografický romin prostého člověka, kterého touha po volném širém poli vyhnala z továr­ ny a který poznal pravé štěsti a náplň života v lásce k pravdě, práci a přírodě. Přeloiil Sv. Kadlec. Brož. 81 Kčs váz. 105 Kčs.

ALBERT HALPER: **DiLNA**

Socialistický román z málo \_s:nimého tiskárenského prostředí, v němž autor s VIÍ.Žným pochopením i břit­ kým humorem liči strastJ l ra.dosU amerických děl­ nik(L Přeložil Jiří Pober. Brož. 150 Kčs, váz. 200 Kčs.

"'

#### Vanketě Svobodných novin

umístily se v první dvacítce tyto naše knihy:

Jaroslav Zaorálek:

**LIDOVA RCENI** brož. 240 Kčs, váz. 280 Kčs.

*V jubilejn{m roce Jungmannovi! byla tak na.§e jazyková literatura obohacena* o *dalM znamenitý svazek,* o *ni!m! ke bez nadsáz­ ky řici, ie je nejkrá8fli!jM oslavou jubilea křisitele naM mateřštiny.* •

OBRANA LIDU

Josef Capek:

**PSANO DO MRAKťJ** brož. 65 Kčs, váz. 92 Kčs. **KULBAVf POUTNIK** rozebráno **BASN8 Z KONCENTRAůNIBO TABORA** rozebráno

*Josef úapek ttepotřebwje repreaentativnf7io titulu* ***a*** -nánl,. *nebot repreaentuje* sdm *11ejlépe,* co *byl* ttárod t1 *dobili, kdy se stalo toto* bdstif ***a*** *co* ot1šem *nem:zl!s* ***a*** nestnf *být oslavováno.*

JERzy ANDRZEJEWSKI: **NOC**

Pět próz skvělého polského spisovatele - pět osud-O.,

Jaroslav Seifert:

PRÁVO LIDU

v nichž se před vámi rozvine celý ten neúprosný zá­ pas na život a na smrt proti okupantil.m, který Pol­ sko dobojovalo zraněné, ale zocelené a plné mladé­ ho života. Přeložila Helena Teigová. Brož. 56 Kčs, váz. 92 Kčs.

VSEVOLOD IVANOV: **NA BORODINSKÉM POLI**

Obrázky ze života drobných eovětských lidi, přiběhy z historie, války i miru, načrtnuté s pochopenim **a** procítěním ruské národni povahy a psychologie. Pře­ ložila Dagmar Outratová. Brož. 93 Kčs, váz. 123 Kčs.

THOMAS HARDY: **TESS Z O'URBERVILLO**

Klasické dílo anglického realisty, iivotní román ne­ vinné dívky, kterou osud i lidská. společnost stíhá ncijkrutějšími ranami. Pan president T. G. :Masaryk považoval toto dílo za nejhodnotnější svazek ptcd­ válečné Standard Library. Přeložila Marta Johán­ ková. Brož. 150 Kčs, váz. 190 Kčs.

CLAUDE HOUGHTON: **HODINY BIJI DVA-· NACT**

„Lidstvo, změň se" - ta.to 'Dlyělenka je hybnou silou

nevšedního, novými ideami prosyceného Hougbtono­ va. románu, který jak vtipnou ironií, **tak** ostrou kri­ tikou současného života nabádá lidstvo, aby vybředlo z válečného chaosu revoluce a. třídního boje a vytvo­ filo svou budoucnost na základech pravdy a hu­ manity. Přeložila Z. Hofmanová. Broi. 140 Kčs, váz. 180 Kčs.

* + **O:ETEM:**

INKA CILKOV.Á: **POHADKY**

Bohatě Ilustrovaná knížka pohádek, v níi nevystu­ pují králové a princezny, ale samy děti. Ilustroval

B. Kraus. Váz. 155 Kčs.

H. HALt:rtov A-MAZACOV A: **JAK SE BON­**

**ZICEK POLEPŠIL**

Příhody malého nezbedy, proměněného za trest v broučka. Ilustrovala **Z.** Zeisovi.. Váz. 150 Kčs.

B. SAJFERTOV.Á: **CBODIM, CBODlM SvE­ TEM**

Leporello, vypravené milými ilustracemi **:M.** Krčmá­

řové. 48 Kčs.

M. vo:I.UšKOVA: **o CIIYTRt:M SELATKU**

Vtipně ilustrovaná knížka o malém vepříku, který vyzrál na draka. Ilustr. René Klapač. Váz. 132 Kčs.

1. vlíech knihkupc-0. nebo přímo **v** nakladatelství

NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE

v národní správě Syndikátu českých spisovatel-O.

P R A H A I, M A L É **N .Á** M :€ S T I C t S. 1 1

**JABLKO S KLINA** S:i Kčs.

**JARO SBOHEM** 65 Kčs.

**KAMENNt' MOST** brož. 45 Kčs, váz. 70 Kčs.

PoctěnQ Máchovou cenou města Prahy 1947.

**SVATEBNI CESTA** 40 Kčs.

1. *ryt ick6 formi! 86'fertova slova 1Jyvrcho­ luje k1dtura česk6 fei!i bd.mick6, opfrajfc se celou svou vah,u o hluboký tradiční základ.*

KBITICK'i' J.UlSlCNtK

Václav Cerný:

**BOJE A SdRY SOCIALISTICú KULTURY**

qrož. 45 Kčs.

*Velmi záslttžný význam t6to knihy* spočlvá t1 tom, *že v* době, *která nebyla volno8ti* pro­ *jevil příznivá, vystoupil nesmlouvavif a 8 vi!deckým podloženi1n* ***na obrana*** *svobodné umi!lecké tvorby proti Jednostrann6ma je­ jímu kolekttvi8tick6m11, 1'8mm'ňovánf.*

NASE DOBA

Emery Reves:

**ANATOMIE** MIRU brož. 90 Kčs, váz. 119 Kčs.

*l eho f!láklacf.nf závtre<md myAlenka, te to­ tiž bezpečnost míru tla8tane,* a/J *jednotlivé* ndrodnl *státy slevf ze své suverenity nad svým* 1ízemfm *ve prospi!lch obecné Btť.Jere­ nity jedint§ho zákonného řddtt, mi!Za by na­ Zé.zt velmi Bilný ohlas jak u tt'Jch, kteří Jsou u „kormidla",* ***tak* u** *ti!lch, kten Jsou Mžnými .9Many tifchto stáfft.*

HLAS REVOLUCE

Ladislav S t e h li k :

**ZBd ZAMYSLENA** brol. 120 Kčs, váz. 145 Kčs. *Btehlfk zazpfvaJ prosaický hym,r,us na* ;;. o­ *ifoský kraj a je* to *dílo al mamotratni!* bo- *11até na přimé* i *nepiim6 poznánf. V* dobi!,

*kdy se k nám ze t1šech stran hmou* cizí *kon­ cepce duchov6 i formální, je radostno* si *přečíst t1tto bohatou knihu, která ukazuje, jak je ?,Jittno* l?ndt *kraj s* ftejvi!tší *molnou podrobnosti, neEli bdstliku kraj požehnd.*

NARODNf OSVOBOZENI

Karel Capek:

**HOVORY** S T. G. **MASARYKEM** brož. 100 Kčs.

a celé dilo.

*Není poqliyby, te Karel úapek byl v próze a dramatu nejvi!t ím básflfkem demokracie prvních dvacíti let naM* Bt1obod"6 *státnoati.*

KlUTICin' Ml:StCN!K

**Dodá kaldý** knihkupec. **Fr. Borový.**

**JSDNA Z NJlJVi'ZKACNUS**lCH **KNill LBT08NtHO PODZDIV**

*LADISLAV STEHL/K*

### ZEMĚrZAMYŠLENA

Města, visky, hrady, statky a chaloupky :lllnlch Cech vYV016vajf *v* okouzleném a p!'emýllejicJrn poutnlku ozvěnu bohaté, hletorJ.c. **11:é a** kulturnl minulosil jlhoč kého **kraje,**

' .. *!\11*

r ,

„Je *to pohled viJdouci* i *lyricky okouzlený, intui­ tivni i viJdccky dokumen­ tárni. V dobiJ, kdy 86 k nám 86 všech 8tran zaae* hrnou *cizí koncepce du­*

**HOTOYO-JE,D M *I***

'-., ·"'&.,"!!'

¼ '{.4-:1 =--.Tl'i

.......

•• *chovni* i *formálni, ;e ra­ dostno* 8i *přeiJ{8t tuto bo­ hatou knihu, kterd uka­ i;m;e, Jak je nutno zndt kraj a ne;vMAi mo.!nou podrobno8ti, nelli bá8ni­* ku *kraj poleh'llá."*

FR. GtlTZ

*v\n\* ce\ý d n**a s\ e\\**

ste fl\lle chta\">Ut?

1

\C,a\e\a rjfl\1l ne-z.nátn·Ve· d\e tet'O\'l.Y112-z.ase prodávai\

***.JI***

Dilo, vycházejlcl *v* nároěné grafické úpravě, je vyzdobeno 4:l perokresbami maliře Aloise M o-r a v c e, tištěnými druhou bar­ vou. Kniha mé 384 stran a stojl brof.ov. 120 Kčs a váz. 145 Kčs,

DODÁ KAZ.O KNIHKUPEC. FR, BOROV?

Jan St\pal,

ptŮvod8-

Příští týden vyjde4.sešit

význačného historického díla

Jaromíra Matouška

### SPDJEN·É STATY

AMERICiíÉ

Tento bohatě ilustrova­ ný sešit se obírá otázkou otroctví, založením de­ mokratické strany a ob­ čanskou válkou Jihu proti Severu.

Celé dílo obsáhne asi 15 sešitů. Jednotlivé sešity o 32 stranách stoji 13 Kčs.

**Dodá haiidý knihkupec.**

**F11. Borový.**

..

**THE TIMES**

**WEEKLY EDITION**

THB NEW BATILB OF\_ **BRITAIN**

250,000,000 tons of coal '

*lf Britain could produce this much, would Europe' s main problem be solved?*

**MORB** coal from British mines would generatClmore Britisb productlon--and provide coal to spare for export, Witb Europe's factory chlmneys smoking,

* with British and Continental goods in greater supply, one phase of internationaJ trado-and well-being-would be solved.

As in the summer of 1940, what Britain accomplishcs is of vita! concern to Iho whole world-but now it is the world of trade. Whercv..er Britain's export and import activities are of concern--and there are few countries whcrc thcy are not­ rapid, accurate and complete news of all major event"'

and plans is a vita! need.

This essential service to lnternational readers is provided by *The Times Weekly Edition.* For 70 years 1t has been-like its parent *The Times-a* world authority on world affairs.

To-day many thousands of subscribers depend on each weekly 1ssuc for objective reports of recent happening., and lnspired forccnsts of future trends. It 1s fair to sny thnt inteTiigent men and women every­ where, whntever their busmess, profession or intercstsa find its pages a unique source of **Brifr h** nnd worl news nnd opinions.

■

Send your subscriptions at once in Czech crowns to your local agent. Owing to newsprint restrictiomr in Great Br1tain, the only sure way of getting *The Times Weekly Edition* regularly is to *subscribe or order now I*

*On sale weekly* BVERYWHERB IN CZECHOSLOVAKIA

Price : **Kes. 8** PER SINGLE COPY

Annual Subscrlption Kes. 360 • Slx Months' Subscrlpdon **Kes, 180**

Three Months' Subscrlption Kes. 90

*ln ctUt* o/ *an)I d/Jlicu11y p/ta.rt wrllt lo ont of lht ch/cj' d/,trlbutor1 ln Ci«m»lr»·okla,* **'IM6#**

*addrcuu ara ,,,,.n /nlow. Tlttt)I wtll* """"" *lhal your /oca/ 116•nt r«•l•u your cop,y.,ularq,*

*DJSTRIBUTORS:*

MELANTRICH, PRAG\18 ORBIS, PRAGUB SVOBODA, PRAOUB

F. TOPIC, NARODNI TR, 9, PRAOUB I,

2'"74-ťJ

*:\* I I •• I *i* I t! I \ • .

**ROONIK IL V P R A Z E 1 8. P R O S** I **N C E 1 9 4 7 OEN A Kčs S.50**

Okolo cenového problému 1nl. KAREL noLEZEL Oslyšený prorok or jIŘl ALTER Duha nad benzinem BOHUMIL BILEK

ln memoriam IV.odboruministerstvaprůmyslu JIŘÍ JESENIUS

Dumka 0 občanské výchově **P. PEšL**

•

Duch odboje v zrcadle dějin BoHuMIL ČERNÝ

Bilance studentských valných hromad sT. ouŘEDNíK

Promarněný kaipitá,l - Co se stalo v městě Březiinově v Jaroměřicích nad Rokyt„ nou f - Šmeli111a a politika - Bo.Ť a tyipy - Gramofonový průmysl s Jiné stránky - Jak se dnes polemisuJe - Rozhlas a krádeže v mírodních podnicích - Střílecký případ - Kdo Je vinen? - Mi:nistr.a studenti - O ší etapa osidlování - Odbory záštitou pracujících - Ceny

POD STROMEČEKPŘEDPLATNÉ DNEŠKA!

|  |  |
| --- | --- |
|  | -  -.> -===  **·••1'.:.** ·CUKROVINK  **NASIM MILtM ŮKAZNIKON**  **DlKUJEME**  **ZA PA(ZEl'I Y MINUL M ROCE**  **PAEJEME**  **PAfJEMNt SVÁTKY VÁNOČNÍ**  S.TARO  JAK VAIII CHUTN,\t  tll11vtoCTI Ill RADOll VIDlT A POPITI  IN(GDOVl&t flYOVAa••AaoDN( PODHI. |
|  |
|  |

Slolíte-11celoroční předplatné, pošle administrace obdarovanému nebo k vašim rukám v k u s **n** ý ií t y ř s t r á n k o v ý d a r o v a c i 11 s t, t li t ě­ **n** ý v krásné grafické úprav'ě na bi­ lém kartonu.

Ročni předplatné DNESKA:

Ceskoslovensko . • • • , , • 168 Kčs ostatni státy . . . . . . • . 252 Kčs Letecké msilQ do států Evropy 720 Kčs USA . . . . . . . . . . . 1344 Kčs

O b je d n á v k y pf i jim á administrace D N E S K A,

P r a ha I. N á r od ní t ř. 9.

**y**

kovové s brzdou. na balonech, s niklovými řidítky, blatn[ky **a** stupačkou

**za Kčs 450·-**

dodd **RUDOLF PATÁK.-** obchodnf dOm s hračkami,

**PRAHA-KRAL. VINOHRADY, ANGLICKA UL 6.**

-x:::==-'

.

..,

-eo so -<

OBSAH DNES.K.A O. 37: BOBlJSLAV **TVRDOR': OAory a clemobaefe.** - **BOIIIJllOL Bb.JCK:** SCavf,y ve Zlíně. MICHAL MARES: Dva porevoluční romány. - BOHUSLAV KINDL: Lidé dobré vůle, bděte! - A. M.: Tragédla jednej strany'? - .JUC VLASTIMIL KOMARBK: Dvě kapitoly o studentstvu. - PETR ZELEZNt°: V pohraniči **se jasní.** - O zahraniční půjčky. - Změna jako kontrola.- Co má dllat ministerstvo? - Neuvěřitelné. ale pravda.•, Rozhlasová theorie o nezávazné tlamě volově. - Ministr mluví k vYSokoškolákům. - Vánoce a smišené manželství. Týdny a roky. - Osidlování - etapa další. - Jak mohou iít? - Kdo se lépe osvědčil. - Náměstí Budovatelii. Beztrestnost podle zákona č. 115/46. - Nápovědi. - SWJ.eeký pfípad. - Oddíl Olga.

*Dnese*

řídí **Ferd. Peroutka**

**VYDÁVÁ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH ORG NISACi**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VB ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

,

Telefon &to 3911-41 **až M.** - Oi!et poštovn1 IJ)Ofltelny i!bto 35.822. - NevyUdané rukoptaJ' **se** nevracejí. - Předplatné na rok Kčs 168.-. na pdl roku Ki!s 84.-, na i!tvrt roku Ki!s U.-, jednotlivá čista Kčs 3.50 - DohUdacl t. úřad Praha 25. - Odpovědný zástupce llBtu Jedakt.or lild. Valenta. - Tlak.ne Melantrich, Praha *U.* Václavské nám. 86,

**D'nésetv**

ROCNIK IL V PRAZE 18. PROSINCE 1947 CISLO 38

**Okolo cenového problému**

Úkol rozdělení výsledkťt společenské produkce na jed· notlivé účastníky m-ůžeme řešit dvěma zpusoby. V libera­ listicko-kapitalistickém hospodářství získáváme statky koupí za cenu, která za ideálních podmínek je tak vysoká, že se při ní poptávka a nabídka vyrovnávají. Kdy,bychom tuto cenu zvýšili, pak za předpokladu, že by se ostatní podmínky nezměnily, mělo by to vzápětí, že by výrobci dříve nebo později nabídli větší množství tohoto zboží, kdežto kupující by při zvýšené ceně nebyli ochotni ode­ brat ani totéž množství jako dříve. Výsledek by byl, že by část zboží zťlstala neprodána. V opačném případě, kdybychom cenu zboží snížili, pak by zase za předpokla· du, že by se ostatní podmínky nezměnily, výroba klesla, kdežto poptávka by se zvýšila. Důsledek by byly fronty kupců před obchody s tímto statkem. Výhody rozděleni statků na základě ceny, při niž se poptávka a nabídka vy­ rovnávají, jsou očividné. Pokud máme dosti peněz, mů­ žeme si na trhu opatřiti vše, co .potřebbJeme a co se nám libí. Nemusíme se doprošovati ani povolení nějaké­ ho úřadu ani ztrácet čas s opatřováním lístků. Podnika­ telé jsou za bR'hoto řádu ve v]astním zájmu nuceni vyrá­ bět statky, po nichž je největší poptávka, poněvadž za tyto statky dosáhnou nejvyšších cen.

Socialisté však právem namítají, že tento automaticky pracující zpťlsob rozděleni výsledků sociální produkce je nespravedlivý. Jako důvod udávají, že při soutěži o zí­ skání nejrůznějších statků nerozhoduji jen pracovní dů­ chody, nýbrž i důchody, jež prameni z kapitálových hod­ not, o jejichž vytvoření se jejich majitelé nijak nezaslou­ žili. V mnoha případ.ech jsou jejich zásluhy s hlediska ceL ku velmi pochybné. Ani důchody, které nepramení z ka­ pitálu, nelze vždy považovati za důchody sociálně nezá­ vadné. Zisku bursovnich i politických spekulantů jsou toho důkazem. Nepřekvapuje proto, že zejména starší socialističtí autoři odmítají nejen automatismus trhu, nýbrž i instituci peněz. Toto odmítavé stanovisko socia. listů je posilováno různými theoriemi, které v penězích

.a trhu vidí př1činy nezaměstnanosti a vykořisťování děl­ níka. I když praktické pokusy o odstraněni peněz a trhu končily neúsp hy, zachovali si mnozí socialisté hlubo­ kou nedůvěru v cenový automatismus. Snižování cen spotřebních statků, na nichž mají zájem nejširší vrstvy národa, cestou rozkazů, je methoda, které socialisté nedo­ vedli snad nikdy odolat. I u nás od května 1945 jsme z úst socialistických předáků slyšeli projevovat názory, jako by právě znakem socialisŮckého hospodářství bylo vyřazení všeho, co připomíná liberalistický cenový me· chanismus a jeho nahrazení administravními zásahy.

•

V anglosaských zemich, a zvláště v Anglii samotné, se setkáváme s novým typem socialistů. Jsou to skoro ve­ směs poměrně mladí lidé, jež jsou přesvědčeni o neudrži­ telnostl kapitalistického. řádu. Propagují socialismus, aae při tom nejsou ochotni přijmouti bez kritického pře­ zkoumání všechny články socialistické věrouky. V jejich řadách je někQlik národních hospodářů skvělé úrovně, je­ jichž práce měly pronikavý vliv na theorii socialistické­ ho plánováni. Vědecké argumenty jimi snesené zapusobi­ ly mocně na veřejné mínění v anglosaských zemích. Pře­ vážná včlšina těchto socialisticky zaměřených národních hospodářů odmítá cenový dekretismus starší školy. Ne­ můžeme se zříci ani peněz. ani trhu spotřebních statkt\, nechceme-li se zříci všeho, co jen trochu připomíná svo­ body spotřeby. V socialistické spol nosti bude míti ovšem

rozdělení výsledků národní produkce na základě nabíd­ ky a poptávky jiný smysl, nežli za kapitalistického řádu. V první řadě proto, poněvadž v opravdové socialistické společnosti nebude nezasloužených důchodů. Spotřebitel nebude desorientován reklamou, jež sloužila egoistickým cilům podnikatelů, nýbrž naopak se mu dostane objek­ tivních informaci. Poučení spotřebitelé obmezi svoji po­ ptávku na menší počet druhů jednotlivých statků a.umož­ ni tak hospodárnější výrobu i distribuci. Není pochyby, že také tento program je v naprostém rozporu s tím, co hlásali a hlásají orthodoxní národní hospodáři. Po této cestě dojdeme určitě k jiným cenám, k jiné skladbě pro­ dukce a distribuce statků, nežli by tomu bylo za řádu nijak nekorigovaného cenového automatismu. I v tomto případě můžeme mluvit o zásazích do cenotvorného pro­ cesu. Na rozdíl od toho, jak si zásahy představovali a jak je praktikQVl:lli starší socialisté, jsou tyto zásahy nepři· mé. Nikoliv ceny, nýbrž podmínky na straně nabídky a poptávky, jež ceny utváří, mají být různými zásahy mě­ něny.

Je potěšitelné, že se i mezi socialisty projevuje odpor proti cenovému dekretismu. Nikdo nechce obnovit tvorbu cen jako výslednici slepých sil a historických nesprr\_:>- edl­ ností. Byly-li však nezasloužené důchody odstraněny, are­ klama nahrazena objektivními informacemi, pak není dů­ vodu proti tomu, aby se ceny na trhu spotřebních statků tvořily podle nabídky a poptávky, anebo; chcete-li to tak nazvat, proti cenovému automatismu v zúžených hrani­ cích působnosti\_,C\_ hceme dospět k tvorbě cen spotřebních statků podle zákona nabídky a poptávky (k automatismu v zúžených hranicích) nejen proto, poněvadž tyto ceny jsou zár ou největší hospodárnosti, nýbrž i proto, poně­ vadž stanovení cen administratiwími orgány vydává nás na pospas Hbovůli úřadů a podniků. Nejde jen o to, kolik

za nějaké zboží zaplatíme. Jde také o to, kdo zboží, po

němž je při úředně stanovené ceně větší poptávka nežli nabídka, dostane. Socialisté kladou veliký důraz na distri­ buci. Velmi často tuto stránku přeceňuji na úkor hospo­ dárnosti výroby. Měli by proto stoupenci socialismu, kte­ ří ještě stále projevuji odpor i proti zúženému cenovému automatismu tyto problémy znovu zkoumat. Dnešni po­ měry by jim poskytly hodně materiálu.

•

Vyjádřeno ve zkratce znamená to, že v socialistické společnosti musíme soustředit svoji pozornost na distri• buci peněžních důchodů. Peněžní důchody se mohou stát klíčem k spravedlivému rozdělení národního produktu podle socialistických ideálů. Zde nutno nasadit páky, nikoliv přímých zásazích do cenotvorného procesu. úko· lem cen je vyrovnat nabídku a poptávku. Stanovime-li ze sociálních důchodů ceny něktelo/ch statků jinak, nežli odpovídá poměrům na trhu, způsobíme tím v hospodář­ ství jen zmatek, který bude mít tendenci rozšiřovat se stále na nové a nové sektory, poněvadž všechny ceny vzá­ jemně souvisí. **K** nápravě sociálních křivd máme mno­ hem nezávadnější prostředek. Máme-li obavu, že důchody některých vrstev nejsou dostatečně veliké k nákupu stat­ ků, jež jsou naprosto nutny, aby příslušnici těchto vrstev nebyli zbaveni toho nejpotřebnějšího, pak nám nezbývá nežli jejich peněžni důchody zv.ýšit. Tato cesta je mnohem účelnější nežli ponechat lidem nedostatečný příjem a po- máhat jim snižováním cen. ,.

Nepředpokládáme-li, že se národní produkce zvýší. pak ovšem o tu částku. o kterou zvětšíme důchody so­ ciálně slabým. musíme snížiti úhrn důchodů ostatních vrstev. Ve společnosti, kt rá již odstranila beZl)racné dů:·

***689***

,,.

**Dnese**

chody, půjde za dané podmínky každé zlepšeni důchodů jedné vrstvy na vrub ostatních pracujících vrstev. Ná­ rodní produk-t je jako koláč. Dostane-li někdo více, musí **se** jiný spokojit s menším kouskem.

•

Na jedno však nesmíme zapomínat. Dříve, nežli se ce­ nový mechanismus může stát účelným nástrojem k roz­ dělení národního důchodu. musí být obnovena pružnost poptávky a nabídky na trzích nejdůležitějších statků, jež **slouží** k zachování života a zdraví národa. Tato věc vyžl\• duje malého vysvětlení. Víme, že obyčejně má změna ceny vliv na rozsah poptávky\_ Cim. nižší cena, tím větší poptávka. A naopak: vzestup ceny brzdí poptávku. S hlé­ díska hodnoceni cenového automatismu pro rozdělení ná­ rodruno důchodu, jakož i regulace chodu celého hospo­ dářstvi záleží na tom. jak rychle a v jakém rozsahu se určitá změna ceny projeví na kupující. Je sice pravda, že v kapitalistické společnosti se začínají projevovati v dů­ sledku nepoliticleych tendencí jisté pochybnosti o účin· nosti cenového automatismu jako-i:egulátoru trhu, ale po jedné stránce účinkuje tento nástroj dosti spolehlivě. Vzestup cen brzdí koupěchtivost. Stoupne-li cena určité­ ho statku, kupují lidé nejen náhradní statky, jež slouží témuž účelu (margarin místo **másla),** nýbrž i statky doce­ la jiného druhu Radio soutěží s motocyklem, auto s cha­ tou, krµha s gramofonem. Cim více se s rozvojem hospo· dářské a technické civilisace vzdalujeme od existenční základny lidí-živočichů, tím větší jsou možnosti výběru spotřebních statků a služeb, tím vice se podobá pravdě, že změny cen nás pohnou k pronikavým změnám spo­ třebních zvyků. Základhí předpoklad ovšem je, že fysio­ logicky nezbytné minimum musí být nad každou pochyb­ nost zabezpečeno.

Naše situace je po druhé světové válce podstatně jiná.

Musíme obmezovati spotřebu, i když v některých přípa­ dech to znamená takový pokles životní úrovně, která již není v souladu aru s objektivními požadavky lékařské vědy ani *s* našimi vžitými představami slušnéh"b životní­ ho standardu. Za těchto poměrů nelze předpokládat, že bychom mohli zvýšenípi cen statků, jež slouží k ukojo­ vání nejnezbytnějších potřeb, dosáhnouti přijatelného rozděleni zmíněných statků na jednotlivé domácnosti. Zvyšováním cen bychom sice donutili domácnosti s nej­ nižšími důchody, aby na úkor zdraví svých členů obmezi­ **ly** spotřebu těchto statků. Kdybychom však chtěli vyšší cenou opravdu zjednat rovnováhu mezi nabídkou a po­ ptávkou, pak bychom asi museli - předpokládáme-li vět. ší rozdíly v důchodech - polovinu národa nechat umřít hladem a zimou. Přirozeně, že nežli by se lidé smířili s tímto osudem, pokusili by se o záchranu novým rozvr­ ienim svých výdajů. Ve svých rozpočtech by škrtli vše, co by nepovažovali pro zachování života a zdraví za na­ prosto nutné. Takřka všechna kupní síla obyvatelstva **by** pak b7la přitahována sektorem nejnezbytnějších po­ třeb. V tomto sektoru by ceny prudce stoupaly, kdežto **v** sektoru »zbytných« potřeb by ceny neméně prudce kle­

saly. Cim větší by byl nedostatek v sektoru nezbytných

statků, tím nebezpečnější by byly následky této politiky na zaměstnanost a stabiliÍ\l celého hospodářství.

Nejinak je tomu na straně nabídky. I zde vliv vYŠŠÍ

**ceny** selhává, Je pravda, že se i za normálních okolností projevoval vliv vyšších cen na velikost nabídky teprve **po** určité době, poněvadž se podniky musely přizpůsobit zvýšeným požadavkům. Prakticky však situace byla ta­ ková, že země, jejíž výroba okamžitě nestačila krýt zvý­ šenou potřebu nějakého statku, mohla si pomoci obmeze­ ním vývozu anebo zvýšením dovozu. S těmito možnostmi můžeme dnes pocítat jen v mnohem menší míře, nežli dříve.

Není pro nás jiného východiska, nežli přídělo:vý sy· stém. Potraviny a mnohé jiné statky musí býti i nadále na lístky. Snad by byffi možno najíti způsob, který by zajistil v jistých mezích větší m-0žnosti individuálního vý-

běru, nežli dosud, ale v podstatě musí zůstAt přídělový systém základem naší distribuce. Varujeme však před nedorozuměním, s nímž se často setkáváme. Přídělový sy\_ stém nevylučuje nijak ceny, které odpovídají výrobním **nákladům za** daných podmínek. I zde platí to, co jsme již dříve řekli. Nejsou-li mzdy nebo platy některých skupin obyvatelstva dostatečně vysoké, aby si jej' ch příslušníci mohli opatřit oejnutnějši statky **k** uhájeni života a zdra­ ví, musíme provésti přiměřené zvýšení jejich důchodů, vlastně takovou redistribuci národního důchodu peněžní­ ho, která by každému občanu tohoto státu zabezpečila za jeho práci kupní sílu dostatečně velikou k nákupu nej­ nutnějších statků.

' Zvýšíme-li ceny zemědělských statků, vezmeme tím zemědělcům jakékoliv ospravedlnění, aby prodávali na černém trhu, anebo aby spotřebovali ve svých domácno­ stech více, nežli kolik jim rozumně můžeme přiznat. Snad se vyskytnou skeptikové, kteří namítnou, že tímto způ­ sobem nabídku potravin přiliš nerozmnožíme. Nemíníme se oddávati n kritickému optimismu, ale přesto věříme, že by se rozumná úprava zemědělských cen projevila ci­ telným zlepšením na straně nabídky. Nám však jde ještě o něco jiného. Na rozdíl od těch, kteří by rádi povolili ústupky černému trhu, stojíme na s}anovisku, že černý trh v každé podobě musí být potírán. Je-li situace dnes taková, že nemůžeme dáti dětem, nemocným a přestár­ lým osobám potraviny v takovém množství a výběru, jak by bylo žádoucno, pak se nesmíme za nic na světě smířit s myšlenkou, že by si někdo mohl opatřovat tyto statky, jichž je takový nedostatek, v libovolných množstvích bez jakékoliv obavy, že se dostane do rozporu s paragrafy jen proto, poněvadž má dosti peněz, aby si to mohl dovolit. Jde-li o zachování života a zdraví, pak si jsou všichni členové národní pospolitosti rovni. Každé jiné pojetí je pro opravdu socialistickou společnost neúnosné a nepři­ jatelné. Chceme-li ovšem od zemědělců požadovati řádně plnění dodávek, neshlíme·v nich vyvolávat oprávněné po­

•

dezření, re oběti, které mají trvale přinášet, jsou mnohem

**větší** nežli oběti ostatních vrstev. Přiznáváme-li zaměst­ nancům v podnicích právo na sebeobrainu, nemůžeme toto právo dost dobře odepřít ani zemědělcům. Vyhovíme-li spravedlivým požadavkům těch vrstev, jejichž odměny jsou hluboko pod národním průměrem, můžeme od nich žádati se vší přísnosti, aby i oni konali své povinnosti.

•

Nesmíme se ovšem omezovat j na yotlačování čer­ ného trhu. Je nezbytně nutno, abychom přispěli i positiv­ ními zásahy k zmírnění nedostatku statků, jež slouží **k** ukojení nejnaléhavějších potřeb. Nelze-li jejich produk. ci zvýšit probo, poněvadž doba je příliš krátká, anebo proto, poněvadž zavedeni nové, po případě zvýšení dosa·

,radní výroby by bylo s dlouhodobého 'hlediska, jež ne• můžeme zanedbávati, nehospodárné, pak nám nezbývá, nežli abychom znovu promysleli všechny moznosti dovo­ zu. Stojí za úvahu, zda není výhodnější zvýšit dovoz ne­ zbytných spotřebitelských statků po případě i za značn zhoršeného směnného poměru domácích statků. za statky cizí, nežli připustit rozmach obchodů na černo a zhoršo­ vání zásobovací situace. Považujeme za velmi důležité, aby nejnaléhav.ějši potřeby občanů byly opravdu ukoje­ ny (nejen na papíře), poněvadž nemůžeme přehlédnouti, jak příliv spotřebních statků souvisí **s** výkonností dělní­ ků, úředníků a ochotou zem dě ců k dodávkám. Jen člo­ věk, kt.erý spadl s Měsíce, by se mohl divit, že lidé nejsou ochotni směňovat svoji práci za peníze, za něž nedostanou to, co nejnutněji potřebují.

Uvažujíce o těchto souvislostech, měli bychom se za­

myslit ještě nad jednou věcí. Dnes stojíme tváří v tvář docela jiné situaci,,nežli v okamžiku, kdy jsme vyhlašo­ vali svůj velkorysý investiční program. Nebylo by pro budoucnost dobré, kd7bychom všechny své dnešní potí-

***590***

*j*

·Dneselv

že chtěli spatřovati jen **a** jen v letošní katastrofální ne­ úrodě. Velmi mnoho jsme si zavinili na př. tím, že jsme některé hospodářské problémy nepromyslili, že jsme při obsazování odpovědných mist v podnicích uplatňovali více hlediska politického stranictví nežli zřetele mravní a odborné způsobilosti, a pod. Na druhé straně si však **musíme9** také uvědomit, že význam neúrody je daleko větší, nežli bychom vypočítali, kdybychom úbytky jedno­ tliv.ých plodin proti normáhúm dobám prostě násobili ce­ nami, platnými na světových.trzích anebo našimi domá­ cími cenami. škoda neúrodou způsobená se ani nedá dob­ ře vyjádřit v číslech. Skutečnost, že musíme obmezovat spotřebu velmi důležitých statků, má mnohem větší zá­ važnost, nežli je hodnota úbytku, vypočítaná podle cen. Je proto nezbytně nutné, zda bychom neměli uvažovat, nebylo'-li by za změněných poměrů vhoané, abychom dů­ kladně zrevidovali svůj investiční program. To by nám umožnilo i revisi našeho vývozního a dovozního pro­ gramu ve prospěch okamžitého zvýšení spotřeby. Chápe­ me dobře politické potíže tohoto návrhu, ale na druhé straně neměli bychom zapomínat, že právě tato věc vyža\_ duje největší opatrnosti, nemajHi nám vzniknout škody z investic, které bychom nemohli dokončit. Udělali jsme

konnýcťt předpisů. Nechť veřejné miněni **a** tisk jsou strážci legality. Postaví-li se veřejné míněni národa **a** jeho tisk za zákon, a budeme-li kromě toho dělat i roz­ umnou hospodářskou politiku, pak nebude ani třeba, **aby.** chom volali po stanném právu, šibenicích a jiných dras­ tických opatřeních v hospodářství. Tyto methody jsou spíše důkazem chyb vedení, nežli špatnosti podnikatelů a spotřebitelů. Nebezpečí těchto method je tím větší, čím menší jest ochota odstranit mravní a věcné závody, čím pevnější je odhodlání uplatnit brutální moc. Okruh osob a věcí, jež musí být kontrolovány ve »veřejném zájmu«, musí být stále rozšiřován a přísnost režimu stupňována.

Není těžko se domysleti, kam tato cesta vede. Rozhodně ne k oné demokitacii, po níž, jak doufáme, všichni bez • rozdílu stranické příslušnosti toužíme.

A proto znovu připomínáme: Věnujme cenovým otáz­ kám největší pozornost. Možná, že tyto problémy mají nejen pro náš blahobyt, nýbrž i pr-o naši demokracii vět­ ší význam, nežli si to uvědomujeme.

*lnž. Karel D* o *l e ž e* Z

poznámky

chybu, že jsme se ve vyživovací situaci oddávali přílišné­ mu optimismu. Neopakujme tuto chybu na poli investič­

* .,..

ní činnosti.

Na tomto místě se přímo vnucuje malá poznámka. By­ la to nepochybně chyba, že dvouletka byla příliš zpoliti­ sována, že jejich skutečných a někdy i trochu skresle­ ných úspěchů bylo používáno agitačně, že do záře reflek­ torů se dostady vnějšnosti, kdežto skutečné problémy naši hospodářské obnovy a plánování byly zanedbávány. Po­ divné věci zřejmě tolik netáhnou. Snad právě dnešní do­ ba je vhodná k tomu, abychom hospodářství a plánování osvobodili ze zajetí stranické agitace. Špatně by proto po. sloužili zájmům státu, kdo by se domníval, že dnešek by mohl být dobrou oplátkou za včerejšek.

•

Vraťme se nyní k přídělovému hospodářství, a podí­ vejme se na tento problém s poněkud jiného hlediska. **V** řadě anglických publikací jsme se dočetli o tom, jak za války poměrně dobře plnil svůj úkol britský přídělový systém. Přestupky prý byly poměrně vzácné. Tyto infor­ mace nám po1ivrdili naši lidé, kteří se po válce vrátili **z** Anglie. Cetli a slyšeli jsme o obdivuhodné kázní brit­ ské demokracie v okamžicích největšího nebezpečí, o tom, jak se veřejné mínění vyspělého národa dovede bránit zMkodnictvi. Uvědomme si,-že i pro nás je mnoho v sáz­ ce. Všechno to, co si dovedeme jakýmkoliv způsobem opatřit, ať již domácí produkcí nebo dovozem, zdaleka nestačí k zasyceni trhu.

Nechť se nám v nejbližších týdnech a měsících podaří jakkoliv naši situaci zlepšit, základem naší distribuce zů­ stane přídělový systém. Na tom, jak tento systém bude pracovat, bude z valné částLzáležet, jak vyjdeme z tvrdé zkoušky, která nás očekává. Nepřipusťme proto, aby věc­ né a mravní základy, na nichž spočívá tento systém, byly ještě více otřásány! Nasaďme všechny síly, a ychom vy­ mýtili onu lehkomyslnou netečnost a nedbalost, s níž naše veřejné míněni posuzuje různé menší i větší pře­ stupky proti předpisům o zásobování! Tyto přestupky musí být odsuzovány přísně, ať provinilcem je příslušník kterékoliv strany nebo třídy, ať jeho politická nebo úřed­ ní moc je sebe větší.

Neulpívejme však jen na povrchu v i, ale podívejme

se i na vnitřní souvislosti. Neni ona lhostejnost, s niž podnikatelé i spotřebitelé porušují právní předpisy o zá­ sobováni důsledkem onoho pohrdání zákonem a morálkou vůbec? Je to snad rozumné, když významní politikové a vlivný tisk jednou zcsmčšňuji platné zákonné předpisy, a po druhé se jich s ncjvčtší vervou zase dovolávají, po­ dle toho. jak se jim to hodí?

Buďme přisni **a** neústupní tam, kde jde o plnění zá-

**Bilance studentských valných hromad**

**Na VYsokých lkolách nastane opět všedni práce; minulý týden byly toti! úkoněeny valné hromady fakultních spolků,** Dnos je J;ž Jisté, že tyto volby přesáhly úzký r!Í,Dlec st dentstva a. staly se politickou událostí. Dokazují to slova pana ministra informací V. Kopeckého.

V prvé fadě jsme byli svědky toho, Jak loňská kon· cepce rozdělení studentů na tábor pokrokový (KSC a soc. dem.) a demokNtický (nár. soc. a lid), byla v právě uply\_ nulých dnech generálně opuštěna. Soc..dem. vysokoškoláci opustili tábor „pokrokových«, a postupovali samostatně, ne­ bo spoleěně s táborem demokratickým (viz medicína). Je to důsledek bměnského sjezdu soc. demokratů a také nezájem komunistických VYSOkoškoláků na společných kandidátkách. Vysokoškoláci soc. dem. SvÝlD samostatným postojem zfská­ vaJí.

Na VY&okých školách jsc,u prostě nekomunistiětí studenti

v jednom houfu proti nevraživÝJD projevům, které zlehěují profesorský sbor a ohrožují u nás tradiční autonomii yyso­

-kého učení.

Jsou zajedno proti thesi, le by vysoké školy namnoze ne-dávaly a.ni takové vzdělá.ní, jaké získá dělník, kdri si přeěte komunistické noviny.

Dalším takovým zajímavým »problémem« byla otázka volebního práva cizinců na našich VYsokých školách. Tato otázka byla vlastní všem valným hromadá.m. Vysokoškoláci komunističtí a i namnoze soc. dem. zastávali názor, že hlaso­ vací právo cizinci mají mít. Naproti tomu VYsokoškoláci nár. soc. a lid. zastávali názor, že volební hlasovací právo mají míti jen českoslovenští státní příslušníci. O iádná jiná práva nešio. ' •

Vyvstává nám skutečně otázka, zda kolegové z ciziny chtějí u nás studovat, či se chtějí politicky exponovat? Správně to vyjádřil na valné hromadě SPIK jeden z cizinců, který prohlásil, že přijel do Ceskoslovenska studovat a ne hlasovat, a ie Je mu nanejvýš podezřelé, že někteří jeho ko• legové se tak derou o politické hlasování.

Kam tato otázka dospěla, naznaču.fe skutečnost, že **mi­**

nistr vnitra vyšetřuje představitele některých spolků.

Obecný názor mezi VYsokoškoláky nár. soc. a lid. je asi t1.>.n, aby cizinci si VYtvofili svůj zájmový svaz, a zástupci tohoto svazu budou zasedat v našem SVS s poradním hlasem.

Poměmé zastoupení - ano či ne? Tato samozřejmá VY­ moienost demokratJckého zřízení se ukázala na valné **hro­** madě **SPIK** věcí politické taktiky, Proě to uvádím? Prostě proto, aby bylo obecně známe);-že je1'iný zájmový s\_vaz **ROH,** totiž studentstvo, volí podle poměruého zastoupení. Komu­ nističtí VYSOkoškoláci tento princip poměrného zastoupeni sami na valni SPIK navrhovali, ale když VYsokoškoláci nár. soc., lid. a soc. de(D. tento požadavek demokracie }la­ vrhovali k obecnému uplatnění v ROH, nastal zajímavý obrat. Komunistlětí VYSOkoškolicl hlasovali proti.

Dalším zajímavým a závažnýll' poznatkem byl **poměrně**

*691*

Dnese '

malý z4jem o odborové otázky. Zúi!astiln jsem se nEkolika valných hromad, ale neslyšel jsem, že by studenti kladll Gtázky na př. ohledně reformy VYSOkoškolského studia, aě profesoři o Di mluvili.

Resumé je prosté. Ani studenti neušli dnelnf přepolltl- aovanostL *Stanislav* O *u t e* d *n* f *k*

studuJfoi komerčního lnienýrstvf

Pro zajímavost přikládám přehled výsledků1

**KS(1 NS** CSL SD nezáv.

Universita:

' 8

boj odstraní několik desítek neseriosních agitátorů a zachová. straně statisice poctivých a věrných, bude to vitězstvi ko• munistické strany, demokracie, socialismu, republiky i ná­ roda. Tedy boj proti nečeskoslovenským komunistům, ten u nás existuje. Ale nesmí se říkat, le boj proti nim je bojem proti SSSR a pěstováním protisovětské nálady. *jpb.*

Co se stalo v městě Březinově v Jaroměftcích nad Rokytnou?

V době porevoluilni roku 1945, anebo chcete-li revoluěnl, událo se v naši milé vlasti vilellcos. Hodně také zjevfl nepěk­

medicína: pražská- **9 8**

brněnská 2 3

1

9 -- 5

ných **a Jak** nepělmýoh! Nevím, Jak sl to vysvětlit. Snad to

gestapáctvl, které jsme. prožili, na§lo mezl námi napodobltelQ

plzeňská 5 9 **4** 2

král.-hradecká 5 11 **4** 2

právníci: \_pražští 2 8 3 1

brněnští s **8** 'I 3

filosofie: pražská 8 6 3 1 **1**

brněnská **4** 6 **8** 2

přírodověda: pražská -a 5 z 8

brněnská 2 **8** 5 1 1

-

vice, než je zdrávo, Počiny takové byly nazývány revoluilniml, ale ve skutečnosti to bylo lupičství a bandltstvf a nic jiněho. Mnohé se zamlčelo; lldé, kteři takové kousky ZB!lll anebo vi­ děli, báli se něco říci. Mlčeli neprávem. Ozývají se nyní a ta.k postupně se odhaluji rflzné nepěkné kousky. Přitom se někde jeri snaha ututlat, mnlěet, aňkollv povinností bezpečnostních orgánf& bylo a. Je, atiy takové věci SIIIIIY Ihned udaly.

Ale to Jen tak všeobecně a na okraj případu, který mAm

pedagogie: pralská farmacie: pražská

*'1* 8 15 2

11 **8**

**na** mysli. Udál se v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mezl ěleny

tamni vylletřujicf komise byl I !elezniiláf Jakub Benda, který

VSPS: pražská 12 5 2 1

Celkem 60 90 67 21 8

Technika: strojaři

a elektrik.: pražská ' 1•8 8 1

se pak uchýlil do severnich lJech, aby byl hodně daleko od místa svého podivného ptasobeui. Je na něho nyní trestní udA­ nf, že **bil,** tS''l'&l, udání pro luplěství a zprznění Uletého děv­ ěete pH rabováni v pohraničí. Má toho tedy dost II Je konečně nyn[ zatčen. Dost pozdě za dva a pill roku, aJe chvála Bohu

pfece. Sice vyšetřováni bylo zahájeno Ji! roku 1946, aJe nlo

brněnská • **9 2 8**

-

se nevyAetřllo.

zemědělci: pražští

brněnšti

-

chemici: pražšti brněnlti

komerčácl: pražští 8 12 **8**

legitlmael, a Jak pracuji soudni orgány, které se právem ne­

8 6 **8** \ 1

**8** 11 i s

8 8 8 5

8 **9** 2 **1**

•

8

Celou• zálefltostf pohnul fedltel **Jednoho** drulstva, kterjt podal trestnf oznámenf. Věc[ se zabývA tádný soud, který nlo neututIA a nechce ututlat. Zase nový **dtakaz,** jak rtimě pra­ cuji rtazn6 orgány a Jaký mají respekt před určitou politickou

architekti: pražšti

log. stavaři: p\_ražštf

8 11 2

8 11 ' 2

- Celkem 29 '18 56 20 10

,

obližeJI na Dle.

Dotyňný fedltel dos1Bl se **c1o spmCl** zminěn6 vyl!etřuJlcl

**komise. Byl** ztýrAn tak, !e ztratil sluch a Je mrzákem do

Celkem 89 168 123

20% 3'1% 28%

SVS Brno: KSC O, NS H, CSL 10, SD 1.

SYS Praha: bude zvolen v lednu.

Promarněný kapitál

41 18

9% 896

smrti. Všichni to viděli a pfece musel podat sAm trestni ozná­ meni. A nyní pH vyiletfovánl dochází k zabaveni zlata, brl• Uantů, koberců všeho druhu, zkrátka Jde to do statisíců Kčs,

co se u udaných našlo. - To! t.akhle hospoda.Hly některé vy­

!Jetfujiclf komise. Poněvad! nynl Je vedeno vyAetfovánl rázně **a** sprAvně, proto tak6 lldě jsou odv61nějlii a říkajl, co vědf. Celý kraj Jaroměřlcka Je vzruilen **a** v!'iicbnl Jsou zvědavi, k jakým k(Nlc{lm celá aféra dospěje. Jsem přesvědčen, !e

Na ělánek »Promarněný kapitál«, otilti!nt 'V Dnešku

I!. 35, odpovídá »Rudé právo« důkazy, le u nás protisovětská nálada je. Dol,azuje to dopisy, Jež dostávaJf do redakce, **a** zejména četnými anonymními **dopisy.**

To jsou ovšem důkazy slabé. Jestliii!e v hostinci pH mariáši doprovází někdo vYhranou sedmu karbanickou prd­ povidkou, jestliže při kopané sl divák ulehčí, jestliže někdo zabručí něco o komunistech, pak to není důkaz o proti­ sovětské náladě. Nikdo z odpovědných ěinítelů státu, našich politických stran, kulturních organisaci tuto náladu nepěstuje. Neobjevil se protis9větský článek nebo projev.

Nemůžeme víak říci, !e J,y se u některých našich od­ povědných činitelů z komunistické strany nepěstovala nálada na př: protiamerická nebo protibritská. Nebylo to málo, co se o nich nepěkného napsalo a ptluvilo. Ministr zahraničnich věci musel několikrát napravovat situaci, Je! vznikla prosto•

- řekosti některého vysoce postaveného oficiálního politika nebo vyšla v tisku, JeJi má v moci komunistická strana. Byly případy velmi trapné, kdy byla hrubě porušena prostá slušnost. I když jsme se rozeili s Windstonem Churchillem ve věci obecné politiky, nemůieme zapomenout na jeho krásný postoj k nám ve dnech Mnichova a po pádu Francle 1940. Stějně sl musíme být vědomi, ie president Truman Je představitel USA, k niž musíme zachovat pocity vděěnostl

111 jejich ne nepatrný příspěvek k vitězstvi ve válce.

Tedy protisovětskou náladu u nás nikdo nepěstuje, ne­ podporuje, pokud ovšem ji někdo nevyrábf z drobných klepů drobných lidi. Lid stoj( za vládou, miluje SSSR, 1110 nedopustí, aby se zbytečně uráželi i Jiní, kteří v koalici ie SSSR porazili nacisty. Protikomunistická nálada v lidu smě• fuje proti některým nezpůsobt'im některých představiteli\ lcomunfstlcké strany u nás. Ale poněvadž víme, že to nejsou blaey, vyJadfujícf míněni obrovské většiny přfsluiniků této 11&rany, věříme, le boj proti nim bude llspMný. Jestliže tento

*699*

**k dobrým s** hlediska práva. a spravedlnosti a !e se dostane ' zaslou!eného trestu těm, kdol revoluilniho obdob[ zneužili a. využili k bandltstvf. t)'r4nf a podobným věcem, ěasto I vflčl ooským spoluobčan.tun jenom proto, že měll nějaký majetek a byli tomu aneb onomu popřevratověmu „revoluolonáfi" ne- **pohodlnf.** *Fra,11,ti.§ek* L *o u b a* l

Smelina a politika

Boj proti šmelině - "který konsument by s ním nesouhla,o **sil a.** který by Jej nepodporovaJ *'l* Ale skuteilny boj proti Ihne­ Uně a ne maskovaný boj proti těm, kdo Jaou urillté straně polltioky nepohodlní, ne ''Yhlazovac[ válka proti obchodnické­ mu stavu vtabec. Blili se volby **a na** kaidém hlasu bude ne. pochybně zále-!et. Retribuce, pod Jejl! záminkou byla d0088Dě ti!sně pfed volbami spousta lldl zbavena volebního práva, Je **u ndml. Ani** nevíte, jaci prominenti **a jaci** opravdu vynlka­ Jfc a nepochybně ěesflnl a ěeštf Ud6 na poslední chvíli měll být při minulých volbách zbaveni volelnúho prá.va. S retribuci

to tentokrát ul neptajde. Tol Je to novf plán, neřiká.me, !e

plán ofichUnfch mist, ale jistě pláu ur6itých sekretářii zbavit masově volebnfho práva lidi z mottvta hospodá.fských. S ob- 1 dlodniky a tivnostniky by se zaěalo, s nepohodlnými lidmi

z fad spotfebitelii by se po dobře organisovaných domi\clch prohlldkách mohlo skonillt.

Tol tady Je Jedno konkretnf nebezpečí, hrozfcf čistotě voleb. Nechceme pochybovati o tom, opakuji, !e oflclě.Jnf místa, Jakákoli, Jsou na m.Oe vzdálena těchto úmyslta. Jsou vllak Jln4 neoflclálnf politicky významná místa., kter:9.!n se tento phln nepochybně libf - proto **potlOr na** zptasob boJe

proti šmellně! Proto zbavme tento boj veAker6 ztivfslostl na \

politice **a** Jejich exponentech. Boj pr tt lmellně ztastaň bo•

Jem proti limellně a nestaň se soul!Astl saahy ovlivňovat urči• t$m zp6sobem výsledky voleb. Jifi z *h* o r

-,

**f**

-

Dneselv

Boj a typy

Zazda.Jo se nedá.vno Jednomu z pisatelfl zajfmavých doplsfl ětenái'fl Dneška, že piAeme v tomto Hstě v pouhých ná.pově. dích. že nekonkretisujeme svě výtky. že se zmíníme tfebas o advokátovi, který po Mnichovu halasně brojil proti svým lMdovs)Q'ID konkure:nttun a vital nový pořádek v této v1cl **a** který dnes pi'ísabA na komunistický prapor II že Jsme hrdi­ nu této skoldády zapomněli jmenovat. Nejde nám o osobnl skandalisováni. Pf!ieme o typech. Každý takový ptípad dá se zaměnit desítkou jiných a i když nwme na mysli konkretni jména a kooJcretni vzory, stane se nám pi'ooasto, že ptátelě z nejrflznějAích koutf.J-epubliky nám napf!li, le svou zrnin• kou mínili jsme pravilipodobně někoho, koho my vflbec ne­ známe a koho zase oni mamenitě **maji a** který se obrazu námi malovanému podobA jako vejce vejci. Po poslednim ělA­ neělru „Paměť" upozornili n6s na příklad známi na některé pň.ny, ktefi aranfovall po převmtu boj proti olomouckému dr. PospiAllovi. Upozornlll n68 na jejich dfívějAi politickou ),egl• tlrnacl, nakresllll nám Jejich profiL Tol kádrově lmmlse .KSO, když budete cbtit, mfl!ete sl ziskat materlAI velmi bohatý. Ale nám nejde o jednotlivce. Jde nám o typy, A o boj proti nepěkným lidt,"lll, af pati'I tě nebo ooě straně. A Je nám ko­ neěně jen vysviffiitelně, le strana dnes nejvěUii mil patrně ňměrně svě velikosti měně pěkných Hdf vedle lidi dobrých mezi sebou nejvtc. Vfme, !e ti nepělmi lidé Jsou l jinde. By­ tový referent města **Pl'&by,** který tak \_podivně bospodafll s bytovými žádostmi, nenf pro nAs omluven tlm, le Je národnl socialista. Tož o boj s typy m\m jde, o nic Jiného - a když nám něltdo plěe, že se nám 8118d zitra nale t'!ll\neěky nevy­ platí, je nám to vebnl upřimně Jedno. Vfme, že tedy aspoň po­ zítří pravda ve vAech těchto pfipadech zvítěz( - a, Jsme pře. svědět"nl, le i touto formou kCllláme tak trocho proci pro :re• publiku a d4mlokracll **u** nňs.

Risiko ná.s, kdo na špatně věci a lidi upozorňujeme, Je men!II než risiko těch, kdo Apo.11116 věci a špatně lidi MJI, Tol o nás neraňte mlt strach. Jiřf z *h* o *r*

Gramofonový průmysl s jiné stránky

Me'Ll novinami a ministerstvy se vede tuhý boj o QSObu feditele znál'odněného gramofonového průmyslu J«"Jefa llá­ Ai, o to, dopustil-li se t'!l nedopustil zlého ěinu. Nel bude v tě věci jasno, je dobře zr,únH se o jiném problému, týlaljfeim se tohmo znárodněného podniku, totiž, do ,Jaké míry splnil za Hášova0ředitelovám své knlturní posláni. To není věc **po.** družná.; Jistě právem se domníváme, ie gramofcmová deska je mnohde stejně důležitým nositelem kultury a vkusu jake kniha, nad níž, jak známo, bdí zvláštní odbor téhož mini­ sterstva, **pod** jehož pravomoc spadá výroba. gramofonových

,desek. **Z** výrobního programu, to jest netolikó ze seznamu vYrobených desek, ale **pfedevlim** také z výkazu o jejich nákladu by bylo mcirlno přesně zjistit, do jaké míry se zná­ rodněný gramofonový průmysl zasloužil či nezasloužil o kul­ turní úroveň českého lidu na poli hudebním, **tam, kde jsme** byli kdysi po světě proslulí svou vyspělostí. Víme za.tim, ie

Cervenésukýnky se vytobilo na sedmdesát tisíc kosů, ale ie je zhola. neJnGainé dffitat od revoluce přemnohti slavná díla Smeta.nova nebo Dvořákova, nahraná. na deskách -.. manitých zahra.ničnfoh gramofonových továren, Jejichi vý. robky se k nám ovšem nedosta.nou. O jiných velkých skla­ datelích světových se **ui ani** neodvažujeme v tét-0 spojitcistt mluvit. Náš den.ní -U&k se bode jistě i touto nesmírně váž­ nou sl CJ111 gramofonové výroby zabýVat a vyžádá sl v tom směru zajisté od mlnfsterstcva Informací přesné doklady. Po­ volané b!stitoee, Musická akademie třeba.s nebo Kolturnf Jed.nota a nnšt ěebd hudebníci se po přesném zjištěni l"W­ sahu této pohnJmy jistě k zásluhám gramofonového pri',. myslu vyjádří. *Emil Kr e j* f

Jak se dnes polemisuje

Ne podle rytfi'ských reguii u!llechtll6ho Aermu. Dravě **a „od** lesa". Vytrbtivánfm slov a vět z kontextu. Využívt\nfm tisko­ vých chyb. Lišáckými fintami, vycházejíciml z předpokladu, le ,,naAl ětenáfi" neětou noviny těch druhých. A když jsi v ne­ snázich tož „on o voze, já o koze" - hlavnJ, **když obratně** supponuješ odpflrcl úmysly ty nejnekaleJAL Má vflbee cenu v době vll\dy taltových zvyldostl s někým polemisovat*'f* **MA** cenu dodrtovat **pravidla** slušné hry, když druzi je na kaldém kroku přestupuji *'l* **V** některých našich novinách 11e rozmohl

**v** posledoi době nejnemravněj!U macchlavelllsmus. Kaidl

prostředek Je tomu macchlavelllsmu dobrý, lež, polopravda. zrá.dcováoi **a** planě denuncovň.ni jlnověrcfi. Nedlvte se, že **u** přemnoha. lidi vznikA nechuti k' novinám a nechuť k politice vflbec. Leě neni to nakonec pravý cil boje ta.kto vedeného, co nejvěUif poěet slušných lidi znechutit, otrávit **a nadobro odvést od politického t.ivota.*'l*** *Jiří* z *h* o **r**

###### politika

*Dr Jiřt A l t e r*

Oslyšený prorok

Nehovořte stále o nastávající válce a nepřivoláte ji \ **Je** to skoro evangelium, jež Jan Masaryk káže státníkům, politikům, novinářůlll, národům, světu; nevynecJiá žádné vhodné příležitosti, aby neusiloval o .to, přesvědčit svoje posluchače, že je nutno připravovat mír psychologicky • odstraňováním války z myšlenek na budoucnost. Válka -

I

to je strach, lomcující světem, národy a jedinci. Všemi národy - i Spojenými státy. Nesmí nás másti, že právě ve Spojených státech pronášejí určité kruhy a určitá část publicistiky výhrůžné projevy proti Sovětskému svazu.

**V** dopisu Stalinovi, jenž byl minule tomto v časopisu uveřejn\_ěn, poukazovnl autor dr. Leo Szilard na to, že **v** Americe to není tisk, který tvoří veřejné minění. 2 tomu tak je, dosvědčuje poslední volba zesnulého presi­ denta Roo evelta přes úporné útoky převážné většiny tisku. Jsou to tedy <>Azory jednotlivců, které vytvářejí veřejné mínění - a veřejný strach. Je věčná škoda, že není nyní ve Spojených státech nikoho, kdo by si pozval, jako za války, našeho zahraničního ministra na rozhlaso­ **vé** turné, aby objasnil americkým občanům světovou si­ tuaci a světové potřeby tím svým lidským **a** přátelským

:r;působem.

Ale můžeme si býti jisti, že i **v** útočných kruzích je podkladem útoků strach, podvědomý strach. Strach z če­ ho*1* Z války? Ne přesně - **ale z** atomických zbraní. Prů­ měrný americký občan nechce zajisté žádnou válku, ani takovou, ani onakou. Ale ony útočné kruhy se boji atomické zbraně, která jednou bude - nebo snad již , je - všeobecným majetkem, a hledí tudíž získat ze **sku­** tečného nebo domnělého náskoku vzezření nepřemožitel· né moci, zastrašující sily. Straší. Ale, nemýlím-li se,'píska­ jí si **v** lese. Zase se lze dovolat Jana Masaryka, **který** již několikrát na to upozornil, že mnohé projevy dneška jdou z dutých hrudí. Slovo není sekyra. Ovšem, taková slova, od kohokoli, rodí vysoké politické napětí ve svě- . tě, jak je nyní prožíváme. Vyvolávají - a vyvolává je - strach před atomem. Nepramení z růzností nebo protichůdnosti ideologie, ačkoli jsou tím značně přibar­ veny. S vysokých míst na obou stranách bylo na to poukázáno, že svět může žít i pod obojím. Ale nemůže žít v strachu před atomickou válkou.

•

-

Je pozoruhodně, že vývoj mezinárodních politických

vztahů byl předvídán až skoro do nepatrností nepoliti­ kem, vědcem, již v březnu 1945, tedy před ukončením války a svržením první atomické pumy. lfá doby **vypra•** coval dr. Szilard memorandum o mezinárodníth politic• kých následcích, které lze očekávat, jestliže atomické pumy bude skutečně použito. Toto memorandum hodlal předložit presidentu Rooseveltovi, ale tu zasáhla př!;!d­ časně smrt presidentova. Kabinet poukázal autora na teh­ dejšího státního sekfetáře Jamese F. Byrnesa, a koncem května předal dr. Szilard osobně memorandům státnímu sekretáři. Bylo to šest neděli před první pokusnou pu­ mou v novomexické **poušti.** Memorandum **by;lo** ,,podl&

***693***

**Dnesek.,**

-

všeho první dokument, jednající o následcích atomické pumy vzhledem k na.stávajícím vztahům Spojených stAtů **k** Sovětskému svazu a k řízení atomické energie. V něm se vyskytuje také po prr. nAvrh na »denaturování« ato­ mických látek, aby se z,1ehodnotily pro válečné účely. Memorandum (jehož {-l,c;tečné uveřejnění bylo nyní uvolněno), připomíná všeob cný nAzor, že bude lze po­ užít atomické pumy ještě během vAlky. Avšak její vliv **na** další rozvoj událostí v prvních letech po ukončeni války bude zdaleka větší a důležitější, a zdá se, že sama její existence zapůsobí nepříznivě na,postavení Spojených

státu ve světě. Byl to první varovný hlas - včasný, avšak oslyšený. Autor rozvijí pak pravděpodobný spád událostí. Předpokládá, že se použije atomické pumy pro­ ti Japonsku před ukončením války. Tyto bomby nebudou zdaleka tak účinné, jako ty, k nímž se dospěje později během několika let. Ale první atomická puma, spuštěná nad Japonskem, bude dosti katastrofální, aby ihned zro­ dila závody v atomickém zbrojení mezi Spojenými státy **a** jinými státy. Za několik měsíců bude válka mezi Rus­ kem a Německem ukončena a pak přijde bezpochyby výzkum uranu na první místo vědeckého úsilí. Nebude snad na rozsáhlém průmyslovém základě, dokud nespustí Spojené státy první atomickou pumu a tak dokáží úspěch Jejího vývoje. Několik krátkých let potom budou Spojené státy mít jistě náskok před Ruskem Ale i kdyby měly nějaký náskqk stále, přece je to neochrání před útokem, **a** ani jim nezaručí podstatnou výhodu v případu války. Do té doby Sovětský svaz asi nahromadí dostatek někte­ rých prvků, z nichž lze zhotovit atomické zbraně.

•

I

Je přirozené, že není třeba bombardovat niěsta ze vzduchu, aby byla zničena. Stačí umístit menší počet tako­

vých pum do každého většího města a způsobit výbuch později. USA mají dost dlouhé pobřeží, které umožní vpašování takových zbraní v mírových dobách. Lze si představit, jak použije »přátelský« stát dlouhého pobřeží **a** různorodého obyvatelstva, aby deponoval pumy ve vel­ kých městech, i kdyby neměl útočného úmyslu. Potřebo­ val by pouze vědět nebo předpokládat, že Spojené státy mají nakupeno množství pum a že jejich obrana je tak dospělá, aby znemožnila letecký úspěch. Za těchto pod­ mínek bude pro vládu takového státu velice těžké, zam1t­ nout opatřeni, jež hlavní štáb považuje za nutné. Dopo­ **sud** se nepodařilo vypracovat methodu, již by se zjistily atomické pumy, zahrabané pod zemí nebo jinak účinně schované. A jestliže po válce se rakety rychle vyvinou, nebude těžké pustit atomické pumy na americká, města **z** velkých vzdáleností.

Slabost Spojených států bude vyjádřena silnou kon­

centrací výrobních prostředků a obyvatelstva v městech. Třicet milionů lidi žije v-městech přes 250.000 obyvatehi. Tato koncentrace je tak vyhraněná, že zničení měst ZRa• mená bezpochyby také zničení schopnosti odporu. Když si připomeneme, jak po ukončení války badatelé i gene­ rálové poukazovali na to, že bude třeba rozptylovat růmysl i obyvatelstvo velkých měst a um(stění průmyslu llidi do podzemních měst již v míru, aby se předešla katastrofa při nečekaném útoku atomickými zbraněmi, vyniká prozíravost autora memoranda. Praví, že ani ná­ **skok** Spojených států ve výrobě těžkých prvků nezacho­ vá jim silnou posici. 2:ádné množství >>účinné« hmoty ne• ochrání Spojené státy před útokem. Co se týče odplaty, nemohou učinit Spojené státy víc než zničit velká města Sovětského svazu, jichž však není mnoho a ani se nene­ chají porovnat, co do hospodářského významu, s americ­ kými městy. Zdá se tudíž, že Amerika by nezískala ohromně silné postavení vůči Sovětskému svazu pouze nahromaděním množství těchto prvků nebo zvýšením

r

účinnosti pum.

Silná posice Spojených států ve světě za minulých

třicet let se zakládá hlavně na tom, že mohly lehce vyřa­ dit ze soutěže každou jinou zem ve výrobě těžkých zbra• ní. Je třeba velkého množství tanků, letadel a děl, běží-li o rozhodnuti války, a pokud tanky, letadla a děla zůsta­ nou hlavními činiteli ve válce, zachovají si Spojené státy výhodu, jež je rozhodu.iJcí. Ale existence atomické pumy znamená konec této silné posice Spojených států. Ode dneška může ničivá síla jiných států lehce dospěti té úrovně, při níž všechna »nepřátelská« města se mohou zničit jedním nenadálým útokem. Hromadění pum přes počet nutný na ničení nepřátelskýcl!tněst by snad nezna­ menalo ani pro Spojené státy výhodu, jež by byla pod· statná.

Největší nebezpečí z podobné soutěže mezí Spojený­ mi státy a Sovětškým svazem je možnost preventivní války. Jak vidíme, i tu předvídal dr. Szilérrd jasnozřivě si­ tuaci, jak vznikla asi dva roky později. Ne, že by nyní odpovědní státnici skutečně pomýšleli na rozpoutání vál­ ky, ale autor tehdy správně vycítil vývin psychologické­ ho postoje, který by umožnil vytvoření takové války ze strachu před nenudálým útokem druhé země, a žádná dobrá vůle obou zemí nestačí zabránit válce, jestliže by došlo k takové situaci. Toto přesvědčeni je zajisté hlavni. důvo1l. rozhodnuti dra Szilard , aby napsal otevřený do­ pis Stalinovi, otištěný v tomto časopisu.

•

Memorandum potom projednává otázku řízení výro­ by atomických látek a čte se to jako předzvěst zpráv, jež jsme potom později sledovali v novinách, Dospívá ko­ nečně také k návrhu, že by takové látky směly být vy· ráběny pouze do toho stupně čistoty, jež by zaručila ne­ možnost užívání ke zhoubným účelům, nebo jejich dů­ sledné >)denaturování«, jež by je činilo způsobilé jen pro mírové potřeby. Ale ani tak se nezdá jisté, že tím je pro­ blém rozluštěn. Nejspolehlivější způsob je podle všeho rozhodnuti zrušit a postavit mimo zákon velké závody, jež , jsou příznakem prvního stupně tohoto vývoje. A o kterýkoli způsob řízerí a do­ zoru by šlo, vždy by zůstala hlavním požadavkem oboustrannost. . Jestliže by Spojené státy se chtěly dohodnout se Sovětským svazem o vzájemné kon­ trole, záleželo by na správném okamžiku jednání. Zdá se, že by návrh musil přijítit ihned po ukázce účinnosti pu­ my. Záležitosti se asi vyvinou tak rychle, že dohoda by musela být uzavřena před příštími presidentskými vol­ bami. Jestliže by došlo k dohodě, a zachovala se po ně· kolik let, měli bychom vyhlídku, že ukončíme toto stoletf bez ničení našich měst.

Zbývá ještě otázka, jak by se americký kongres **a** americký lid postavil k závazku oboustranné kontroly. TÍIQ.to problémem se arci memorandum již nezabývá, ale že je ožehavý, se dovídáme z článku, který uveřejnil před dvěma měsíci harvardský profesor práv David F. Cavers. I tento autor vychází ze stanoviska, že nestačí přesvěd­ čit Sovětský svaz o nutnosti vzájemného dohledu; i kdy­ by se podařilo americkýnt delegátům zajistit dohodu, zů­ stalo by ještě risiko jejího zamítnutí senátem Spojených států. Takové risiko je dosti závažné, jestliže senát se-­ staví dvě řady faktů a podívá se polekaně na jejich sou­ čet.

Z první řady sezná, že ani dozor Spojených národů nad velkovýrobou atomického paliva nezaručí Spojeným státům bezpečnost, protože kterýkoli stát by se mohl ná­ silím zmocnit mezinárodních výroben na svém území. A druhá řada by byla vytvořena tím, že pro »stnitegickou rovnováhu« by byly zřízeny v Sovětském svazu ohrom­ né továrny na výrobu atomických paliv. To by třeba i vyžadovalo americké pomoci. Ale i jestliže by dozor těchto továren byl mezinárodní, tedy i s americkými od­ borníky, znamenalo by to na druhé straně, že něco po­ dobného by bylo nutné ve Spojených státech, že by tedy

***69:J***

•

·nmeseiv

k mezinárodnímu dozoru ve Spojených státech patřili ta­ ké Rusové. O tom by tedy senát musel uvazovat. Za dneš­ ních poměrů je velice nepravděpodobné, že by kvalifiko­ vaná větši.l;l.asenátu souhlasila s návrhem, do kterého by **byly** zahrnuty tyto dvě řady faktů. Bude spíše lpěti na marné a nanejvýš nebezpečné alternativě závodů atomic­ kého zbrojení.

Je zřejmé,"že i tento vědec odhaduje, dosti pesimi­ sticky, další vývoj událostí, pokud se týkají jeho vlastni země. Neztrácí však naději, poněvadž navrhuje v důsled· ku jiný způsob řešeni. Chceme-li si zajistit bezpečnost a odzbrojeni, nestačí pouze zákaz atomických zbrani, je ta­ ké nutno zabránit velkovýrobě atomické energie pro mí­ rové účely, a dovolit jen menší výrobny, které postačí pro dodávky k účelům léčebným **a** vědeckým. Tím by **byla** znemožněna zastíraná výroba zbraní, k niž je třeba ohromných prostředků, a nebylo by strachu před úsko­ kem. Převážná větsma objevů při atomovém výzkumu byla získána bez velkovýrobních prostředků. Množství radioaktivních látek pro léčebné potřeby a vědecké bá.­ dáni značí revoluční vývoj v zásobováni labolatoři, ale je příliš nepatrné pro vojenskou i energetickou potřebu. Veřejn9st a mnozí z jejích vůdců celkem ani nepostřeh­ nou zisk, plynoucí ze zákazu velkovýroby, dokud se ne­ vytvoří mezi národy vztah větší důvěry a zvýšeného přátelstvi, nebo dokud vědecký vývoj nezmenší nebez­ pečí takové výroby. Ale lze doufat, že nejlepší názor na vývoj v budoucnosti je vyjádřen ve zprávě badatelské rady, předložené atomové komisi: »Je pravděpodobné, že užívání atomické energie jako badatelského prostředku převladne nad jejím energetickým výtěžkem.«

národní hospodář

my nerostou do nebe. Nafukoval ses, odbore, a! jsi praskl.

Každý **.z** těchto tyf hlasů má svou pravdu.

•

Má, ji ten první, vzpomínajíci v dobrém. Kromě ně- kolika málo výjimek, vesměs mladí lidé, zcela zánovní doktoři práva, v čele se svým sekčním šéfem dr. Tmcem

\_vykonali to, co se označuje za. jednu ze čtyř hlavních události .na.§eho obnoveného státního života - znárod­ něni průmyslu. Shledávali podklady, ověřovali počet za­ městnanců, předmět výroby a její rozsah, koncippvali znárodňovací vyhlášky. Ten márodňoval keramiku a znA odtud každou větší jámu na ji.žní Moravě nebo. na Kar­ lovarsku, onen energetiku a mohl by vás vodit na pstru­ hy či úhoře k mlynářům po n.aáich krajích, ten zase zná­ rodňoval textil, onen papíc, a tak můžete probrat všech 11 sektorů• znárodněného průmyslu. \_

Všichni dělali práci, jakou před nimi nedělal ještě žádn.ý ministerský úředník. Neměli pro t-0 vzorců, šimlů a podobných oblíbených pomůcek úřadováni. Přitom mu­ seli zmoci celou horu úkolů. Je věcí názoru, .zcja jsme znárodnili úspěšně a pr-o' celek národního hospodářství prospěšně, nebo zda méně by bylo vice a zda jsme měli znárodňovat postupně. Jen zkušenost by mohla rozhod­ nout, který názor je správný. Když jsme se však roz­ hodli znárodnit najednou, muselo se tak stát rychle. Jen tak bylo možno uchránit nil průmysl od nejistého oče­ káváni -dalšího vývoje a z toho vzcházejícího chaosu. Bylo potřebí horečného vypětí, aby bylo možno obrov­ ský úkol zvládnout. Ctvrtý edbór to dokázal. Pracoval celé soboty a neděle, mnohdy tak dlouho do noci\_ !e účastníkům už nestálg **za to** odejít domů a přespali těch několik málo hodin do rána v kanceláři. **Když** pak **bylo** v hlavních rysech znárodněno, vyrostla řada úkolů dal­

ších. Bylo nutno organisovat ze znárodněných podniků

podniky národní, rozřešit při tom mnoho otázek majet­

•

***Jiň J*** *e s e n i* u *s*

**In memoriam IV. odboru ministerstva průmyslu**

**V** pondělí 1. prosince sešli se v ministerstvu průmyslu generaln.i 'ředitelé všech 11 sekitorů znárodněného prů­ myslu, aiby se rozloučili s odstupujícím .ministrem Lauš­ manem a představili se nové ministryní Jankovcové. Paní ministryně pa.k představila generálním ředitelům přednostu koordinačního střeQ.iska národních podniků

- 'Tomka.

To je a.oslov k úřední správě ministerstva průmyslu, podle niž se ruší IV. odbor ministerstva průmyslu, pro­ tože jeho úkoly legislativní i a'dministrativní jsou z nej­ větší části skončeny, projevuje se uznáni jeho dosavad­ nímu přednostovi ·dr. Trncovi **a** oznamuje *se* zřízeni ko­ ordinačního střediska národních podniků v čele *s* dr. Tomkem.

I když t.ato zpráva měla nadpis: Reorganisace minis­ terstva průmyslu, je to vlastně úmrtní oznámeni IV. od­ boru, t. j. odboru znárodněného průmyslu. Tak bylo taká těmi, kdož si sdělení vůbec všimli, přijato.

Jedni podle starého, dpbrým vychováním přiiatého pravidla ,O mrtvých jen dobré', povzdechnou: Skoda • odboru. Za.tel tak mladý, v květu mužné sily, **a** odešel od nedokončeného díla. Jiní, kdož nic necení instituce **a** obracejí poromost jen k. jejich lidské náplni, vzpome­ nou přednosty zaniklého odboru, odsouzeného minister­ ským systémem zůstat ve stínu svého minisrerského šéfa. Mnozi kapitáni našeho znárodněného průmyslu ře ­ nou: Tak jsme se 7Jbavili aspoň jednoho, kdo nám chtěl poroučet. ZŮ1itává těch pánů jeAtě dost. A ti, s jejichž osudy IV. odbor při uskutečňováni znárodnění někdy hodně krutě zamíchal, si pomyslí: Tak ví . 2ádné **.st;ro-**

kových i osobních.

Nyní praví zpráva, oznamujici zrušení IV. odboru, že jeho úkoly legislativní i administrativní jsou z největší části skončeny. Máme za to, a se mnou mnozí jiní, žei:kh

úkolů ještě mnoho zbývá. Praxe ukázala, že dekret č. 100 z r. 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků má řadu mezer a nejasností. Znárodnění je dílo, s kterým naše doba předstoupí před soud dějin. Mělo by být ctižádostí právníků našich dnů, aby zákonný

podklad znárodnění byl dokonalý, aby tvůrce zákona o znárodněni obstál před odborným posudkem budoucích stejně. čestně jako tvůrcové některých starších zákonů,· třeba ještě z doby Rakousko-lTherska. Pro tu čest dneš· nich našich právru'kú by stálo za to ne jen noveliovat, záplatovat dekret č. 100(1945 Sb., ale nahradit jej no­ vým, vybroušeným zákonným celkem. Už proto by to stálo to, že by nový zákon o znárodněni vyšel z pdce opravdového demokratického parlamentu. Při přípravě nového zákona by zkušenosti IV. odboru padaly pře devším na váhu. Tož je už jeho legislativní úkol splněn?

•

•

A úkoly administrativní? Volá se po východiskových bilancích národních podniků jako nezbytném předpokla· du jejich kontroly. Jak je možno sestavit východisko­ vou bilanci, když řada podniků .ani neví, co je jejich majetkem, co bylo znárodněno zároveň s podnikem, co naopak zůstává původním majitelům, jak se mají v ně· kterých př[padech dva či více národních podniků **o zná·** rodněný majetek rozdělit, na ph1dad doly, elektrárny, hutě. T. zv. určení rozsahu znárodněni zůstává dosud ne· splněným administrativním úkolem. Dále. Bylo podáno asi 120 žalob proti znárodněni k nejvyššímu správnímu soudu. Ministerstvo průmyslu má pií'i tom roli žalova ného. Kdo by především při rozhodování o těchto žalo·

··9

•

\_ **Dnese** •

bách měl hájit své dílo, je přece. IV. odbor. Ne, úkoly

IV. odboru nejsou ještě splněny a mají pravdu ti, kdo říkají, že umřel předčasně.

•

Všimněme si však druhého hlasu, vzpomínajíciho přednosty zaniklého odboru dr. Miloslava Trnce. Ministr Laušman prý řekl kdysi, že znárodněni provedl jeden novinář a jeden muzikant. Tím novinářem myslil patrně sebe, a tím muzikantem dr. Trnce. Někdejší klavírní do­ provazeč Emy Destinové, dirigent s konservatornim vzděláním, věnoval znárodnění všechen svůj nadprů­ měrný intelekt i své fysické sily. Ač otec dvou děti, zůstával mimo domov i několik týdnů, přespával v kan­ celářském nepohodli a bylo v tom i trochu vůdcovského furiantství před spolupracovníky, když postoupil i to relativní pohodlí žíněnek, položených na zem, některém4 z úředníků, **a** sám uléhal jen na koberec se svazkem sta­ rých spisů pod hlavou. Z budovy minist-erstva odcházel **jen,** když mu to ukládala nějaká otázka znárodněni, kterou bylo nutno řešit mimo zeli jeho kanceláře. Jestliže jste někdy zabloudili do ·ministerstva průmyslu a viděli ve třetím patře vyhlédnout na chodbu muže robustního, ale silně vyčerpaného vzezření, v obličeji se zdravou lesní barvou, jak si u zřízence poroučí vodu na holeni, **tož** jste viděli doktora Trnce, chystajíciho se do vlády. Byla doba, kdy znárodněni některými svými problémy horečně pulsovalo jen v jeho hlavě. Kdyby byl tehdy zemřel, nikdo by nemohl pokračovat tam, kde by byl on přestaL Muselo by se začít nějak jinak. Dr Trnec ne­ byl z těch, kdož vedou své spolupracovníky, vyloží jim své záměry, ukáži, jak na věc. Referent nevěděl nikdy, jak přednosta odboru naloží s jeho návrhem. Velmi často jej celý škrtl **a** přepsal. Spolupráce s ním nebyla snadná. V tQm byla i jeho slabost. Problémů neubývalo, naopak rostly stále nové. Rostly i složky spisll, čekajícíh na aprobaci přednosty, Dr Trnec musil zasáhnout do každé i podružnější otázky. Co kdyby na jejím dně .se skrýval nový problém? K tomu ještě přistupoval otcov­ ský vztah Trncův ke znárodnění. Zárlivě na něm miloval i každou formální drobnost. Nechtěl, aby je formovali jiní. Rukou žádostivých formovat a připusťme i způsobi­ lých **a** oprávněných přibývalo. Stávalo se nezvládnutel­ ným i pro vysoce nadprůměrného člověka zadržet všech­ ny ty cizi ruce. Dítě-znárodně.ní rostlo. Z dětských let přešlo do jinošských **a** nabývalo vlastního rozumu. Má se dát trvale řídit svým otcem?

•

**Tu** jsme u třetího hlasu, komentujícího zvěst o zá- niku IV. odboru, hlasu kapitánů znárodněného průmys­ lu, s nevolí **a** pocitem neoprávněného a škodlivého ome­ zováni snášejících nařízeni, pokyny i kontrolu, uznejme, příliš mnoha nadřízených. Ministerstvo průmyslu, fi­ nanci, zahraničnihe i vnitřniho obchodu, v některých případech i celá vláda, nebo Národní fronta, Národní banka, ústřední plánovací komise, NúC, ÚRO, ti všich­ ni ze své zákonné pravomoci mluví do vedeni znárodně­ ného průmyslu. Politické strany, jejich ústřední sekre­ tariáty svými neoficiálními zmocněnci„ ministerstvo in­ formací a nahodile různi jiní čilD.itelé vztáhnou čas od času svou ruku po kormidle znárodněného podnikáni sice bez zákonného pověřeni, ale stejně energicky. Proto není divu, že nejed z hospodářských velitelů, osvědče­ ných před válkou, s upřímnou rozhodností odmítá dnes vedoucí m.isto v průmyslu, a není také divu, že mnohý z dnešních generálních řeclitelll s ulep.čujícím oddechem přijal zprávu o odpadnutí jednoho z nadřízených, a to právě toho nejzasvěcenějšího, a proto mnohdy nejméně pííjemného - IV. odboru ministerstva průmyslu. Ko­ likrát, třebas mnohdy jen po straně, vznesli preti němu generální ředitelé **a** s nimi ostatní průmyslovf podvůd­ cové svůj. r ptajfci hlas: Průmysl, to je pulsující život, nesnáší nunisterské úřadováni. Trnec je hrobař znárod·

*698*

nění. Všechno **u** něho leží, nic nepodpisuje. Tak a podob­ ně mluvila jejich nespokojenost. PHznávám **se, že** měla svou pravdu. Dr Trnec, příliš mnoho vědoucí a pfiliA daleko uvažující, často nenachá l dost rozhodnosti k či­ nu. Casto svým podřízeným radíval: Lépe neudělat nic, než něco špatně. K tomu přistupovala ještě už zmíněná špatná organisace práce ve IV. odboru, odkazující **každé** i sebe nepatrnější rozhodnutí na přednostu odboru.

Kritika řízení znárodněného průmyslu ministerstvem průmyslu nemá však pravdu celou. Měla by ji, kdyby naše vláda bývala měla při jmenování generálních ředi­ telů šťastnou ruku a najmenovala jedenáct Tomášů Baťů, nebo chcete-li, dosaďte jméno jiného geniálního průmys­ lového tvurce. To štěstí náš průmysl a my s ním **jsme** neměli. Ani jeden z dne.§ních generálních ředitelů není muž, kterého by tvůrčí posedlost hnala k velkorysému budování svěřeného odvětvi znárodněného průmyslu. Na dnešních generálních ředitelstvích se vesele úřaduje. Toto úřednické řízení by stejně úspěšně a rozhodně lev­ něji a odpovědněji mohlo provádět ministerstvo. Přitom by zasloužilo hlubšího promyšlení, :z.da by to lépe ob­ S'barávala zvláštní sekce, jako byl právě zaniklý IV. od· bor, ovšem rozšířený o odborníky pro jednotlivá odvětivf průmyslu, nebo jednotlivé odborné sekce ministerstva pFůmyslu s přiděl nými znalci problémy\_znárodnění.

•

Neumlčujme však ani poslední hlas těch, kteří oprav· du nemají příčiny vzpomínat na znárodňovací odbor v dobrém. Nelze to spravedlivě žádat po mlynářích, kteři svou přičinlivosti a pokrokovosti přispěli k elektrisaci svého kraje a znárodněním byli odsouzeni, aby od ener­ getického národního podniku kupovali proud, vyráběný v jejich mlýně a na jejich, mnohdy po sbaletí trvajícím vodním právu. Nutno chápat snaživé zakladatele domáci výroby optických přístrojů, kteří vybudovali skvěle pros­ perující podnik a dnes byli zcela vyřazeni z možnosti pokračovat ve svém dile. Jsou i lidé, kteří nebyli přímo v průmyslu činní, a přece jsou svou existencí na něm zá· visli. Myslil někdo na vdovy po lékařích nebo přísluš­ nicích jiných svobodných povoláni, které Němci připra· vili o manžely a znárodnění o příjem, plynouc{ jim z n kolika.,akcií, zakoupených manželem k zajištěni rodiny v nejhorší době? Jsou ještě jiné přÍlpady, kdy znárodněni těžce přiskříplo některé naše spoluobčany. Dalo by se mnoho napravit, aniž by byly dotčeny zásady našeho velkého socialisačniho díla. Máme zato, že IV. odboru by měló být dovoleno a uloženo, aby v tom směru své dilo dokončil. Také proto úkoly jeho nejsQtk---ještě splněny.

•

Je lidskou slabosti, že ani *smti* neumlčí pomluvy **a** různé, často až sensační zprávy. Nejsensačnější bývá zpráva o zdánlivé smrti. Lidé, naslouchající šelestům,

šiří zprávy, že ani IV. odbor nezahynul, ale žije dál jako koordinační středisko národních podniků. Tato zvěst nás nemusí vzrušovat. Vždyť jsme popsali dost místa, aby­ chom dokázali, že pro podobnou instanci, na jménu ne­ záleží, zůstává ještě ·mnoho úkolů. Mnohem větší zájem v nás budí postaveni nového přednosty střediska, dr. Tomka. Byl dříve náměstkem centrálního ředitele v jed­ nom národním podniku. Zůstává v tomto služebním po­ měru, nebo se stane státijim zaměstnancem ve službách ministerstva průmyslu? V tomto druhém přÍlpadě by nás jeho situace nezajímala. Snad bychom jen ebdivovali obětavost, s jakou zaměnil plat náměstka centrálního ře­ clit le ve velkém podniku za státnězaměstnaneckou gáži. Jestliže však zůstane ve svém původním služebním po­ měru, nebude divu, jestliže v něm mnozí budou vidět spíše zástupce národních podniků než nestra'1ného roz­ hodčího nejasných vzbahll mezi znárodněným podnikéi­ nfm a soukromými zájmy. Snad se nám v tom směru dostane vysvětleni.

Dneselv

*Bohumil B* i *l ek*

**Duha nad benzinem**

Událost, která pr la téměř bez povšimnuti: Již téměf dva měsíce topí některé pr\_jlžské hospodyně plynem, vyro.

* beným poměrně levně ve Stalinových závod h v Záluží u Mostu. Od 29. října to pocítily téměř všechny ženy **v** Dejvicich, v Bubenči a v Břevnově. , •

Stavba, na kterou se dlouho čekalo, byla dokončena **v** poslednicli dnech říjnových. Škoda, že pražští pozouné­ **fi,** kteří nedávno tak pěkně troubili při zahájeni jubilej­ ních slavnostt universitních, nebyli pozváni k této příle­ žitosti. lnstalac dálkového plynovodu je, promiňte, udá. lost skoro stejně slavná jako instalace slavného národo• hospodáře za rektora Karlova učení.

Dnes by pražští pozounéři měli začít cvičit fanfáry smuteční. Podle všech příznaků se bude v několika dnech

»odbývat« slavný pohřeb: návrhu daně z motorových vo­ zidel.

2ivotni běh tohoto návrhu je krátký **a** dramatícký. Stát potřebuje 270 milionů korun náhradou za daně, jež byly zrušeny. Ministr financí usoudil, že by to mohlo za­ platit 250.000·poplatníků. Vláda řekla: ano. Někteří P.Q• slanci řekli: ne. Návrh se dostal do slepé uličky. Tím končilo prvé kolo.

Ministr dr. Dolanský řekl odpůrcům otevřeně a ne jen jednou: Vy uznáváte, že stát y peníze potřebuje. Já uznávám, že řešeni, které jsem navrhl, je východ z nou. ze. Zanechte negativní kritiky. Navrhněte mi, jak type· nfze opatřit jinde, a já návrh na daň z motorových vo­ zidel odvolám. I nas lo mlčení. Tím končilo druhé kolo. Automobilisté znásobovali své protestní schůze, vysi· lali delegace, zasypávali politiky i redakce memorandy, vyvíjeli celkem s úspěchem tlak na veřejné míněni, a bez úspěchu tlak na ministra financi. Ten zůstal usměvavý, konciliantní **a** neústupný. Vím, benzin je drahý. Provoz aut je drahý. Navrhněte lepší·řešeni. Tím zhruba končilo

kolo třetí. .,

Jeden z mfstopfedsedů autoklubu začal studovat ně­ která rozhodnuti nejvyššího úřadu cenového. Věděl, že původ našeho benzinu je troji: synthetický - ze Stalino• vých závodů, **z** dovážené ropy - -zpracované rovněž **v** ě to závodech nebo v rafineriích, a konečně z dová· žené nafty - čištěné v rafineriích. Pan místopředseda jistil, že ceny všech druhtl surovin jsou různé, že i ceny téhož druhu suroviny se qosti různi podle země původu, podle doby nákupu,' vlivem kompensací **a** mnoha vlivy jinými. A přece musí být ceny benzinu jednotné, tak jako ceny chleba, nechť kupujeme pšenici u ministra Mikojana, **u** domkáře v Chrudimi, u družstva v moravském pohra­ ničí či u bývalého grófa na 2ítném ostrově - nebo **u** vlády kanadské, argentinské nebo třeba dokonce au·

1tralské.

Těžk9 se vyznat novináři, když ani odborníci se **dnes** už poJ:onka přímých i nepřímých, státních r.podnikových Intervencích v nynějších cenách někdy nevyznají.

Jisté je, že u některých položek dováženého benzinu vznikají skryté fondy. Odborně se jim říká přetržky. **A** nejsou jen u benzinu, a nikdo neví, kolik jich celkem je a unikají veřejné kontrole, protože je jich mnoho a parlamentní úsporná komise dosud nevyvinula ani zlo­ mek nezbytné ráznosti **a** vynutila si zatím jen přehršli nezbytné nezávislostí a autority. V džungli některých fondtl i velmi zkušení revisoři nejvyššího účetního kon. trolniho úřadu občas bloudí. Neméně zkušení odborníci ministerstva financí si troufajl jen na okraj pralesa, **a** harcovnicí nejv\_yššího úřadu cenového zakoušejí na vlast· **ni** kůži pocity muže, volajícího na poušti. Těžko se vyznat,

•

Mf.stopredseda autoklubu je náhodou také poslancem. Odvážil se pátrat na vlastní pěst. A hle: přetržky \Í ben·

zmu z dovážené ropy a dovážené nafty dosáhly k 1 říjnu

t. r. částky 594 miliontl korun jen u rafinerií. Koncem prvního roku dvouletky se jejich výnos odhaduje na 700 míliontl korun. Tímto objevem končilo kolo čtvrté.

To naše rozdělení na kola není ovšem lasově přesné: druhá akcě začínala dříve, než první **končila, a** nepřestala ještě, než byla v proudu třetí a snad čtvrtá; nějak si **ty** akce rozdělit musíme. ježto nelze popisovat všechny **na-** 1ednou.

Tož nyní o tom, co lze nazvat pátým kolem: Nelze po­

chybovat, že ministr financi o mnoha milionech věděl; vědí i jiní; nikdo však, zdá se, zatím neví, jak vš chny převést do státní pokladny. Přišel poslanec k ministrovi **a** řekl mu: me, řešení. Ministr se zamyslil, pak kývl hla· vou a bylo to. Poděkoval osobně a ohlásil, že přijde do sněmovny poděkovat ještě veřejně. **A** natáhl ruku.

šesté kolo: nářek rafinerii. Doba »zubyskřípotu«. Ná· vrh: dáme. ale neberte nám všechno. Potřebujeme pro­ vozní kapitál. Protinávrh: dobře, dejte přetržky za **dva** roky. Měli jste státní peníze. Bezúročně. Potřebujeme 270 miliontl. Dejte 500. Zbylých 20 milionů vám stát ne­ chá jako provozní kapitál. Tak nějak to bylo. A proto lze troubit smuteční pochod při pohřbu návrhu z da!lě motorových vozidel, která se měla vybrat u 250.000 po­ platníků.

Objevila se duha nad »Továrnou na absolutno«. Ben· zin bude levnější. Ne ještě k vánoctlm, tak rychle to ne­ jde; tak rychle nejde hic v hospodáfství celého národa, nechtějí-li se řešit věci překotně a nedomyšleně, jako in• tervenční fond. Národní hospodářství, to je mnoho pro­ cesů najednou: každý zásah-musí být jemný, aby nena­ staly. poruchy; slepci směli sahat snad jen do pražského orloje, ale i tam to jednou špatně dopadlo.

Podrobnosti stranou; dnes jde o velmi stručný **pře­** hled. Otevřená válka mezi rafineriemi a výrobou benzi• nu synthetického trvá u nás vlastně již od května 1945. Vede se na veřejnosti i v zá'kulisi. Vedou ji vědci i ob­ chodníci, hledači pravd i zájem<;i - na obou stranách. Vedou ji, bohužel, i politikové.

•

Jde o válku světovou. PražMí dopisovatelé anglosas· kých lísttl hovoří mezi sebou již tři týdny o dohodě Va. cuum Oil Company s německými firmami, podle níž si Vacuum zajistila celou čtvrtinu německé spotřepy benzi· nu pro sebe; Benzin·Benzol-Verband jí nyní podléhá, a za to za všechno postaví Vaccum rafinerie v Hamburku **a** v Brémách a v Hannoveru a v Mannheimu, se schválením příslušných úřadů ... Pravda? Dohad? Pomluva? Z taj· ných smluv nebývá vše známo. Ověřovat? Těžká někdy práce. Proto ta alespoň trochu zasvěcená část veřejnosti nerada plně důvěřuje těm, kdož se kdykoliv, kdekoliv **a** jakkoliv příliš brání kontrole parlamentů nebo tisku. Proto - na celém světě - zápas novinářů nezávislých ***s*** žoldnéři.

Po řadu týdnů se nám tatb válka projevovala i **ve** S v Q b o d n ý c h no vin á c h. Redakcím nebývá ne­ známo, že za velkou částí příspěvků, přioděných do vše­ možných terminologii, bývají někdy mocné zájmy. V tom. to případě, jako v některých jiných nebylo možné tyto zájmy vždy odhalit. Proto Svobodné noviny věnovaly už z tradice místo všem. kdož dovedli G věci říci něco nové­ ho. Zájmy a zájmečky se vyrovnaly. Stačilo celkem očis. tit články od osobních útoků.

I v tomto sporu se v lku osvědčilo otiskovat některé pověry, jež kolovaly ve veřejnosti, jako ona o óstravském uhlí, dováženém do mostecké uhelné pánve. Některé »šep­ tandy« nelze zabít jinak, než vytažením na boží světlo. To je smysl zveřejňování· některých »dohadů« - stačí pak několika slovy prokázat, jaká je pravda, a proslulá

»jedna paní« již nikdy z mrtvých nepovstane, aby poví­ dala totéž. Někdy je to práce zdlouhavá a namáhavá: aaně mívají hodně hlav. P-oužijme methody ministra fi-

**697**

**Dnes**

nanci: Zanechte negativní kritiky; navrhněte řešení lepši, přátel .

•

Tož zpět k našim rafineriím: Neužily-, pokud je nám známe, v podstatě jiných method, než jejich odpůrcL Po-

. kud víme, nedopustily se činů nezákonných. Nev.im.e ani o činech na pokraji zákonů. Jejich hlavní přečin lze ozna.. čit slovem »viremenh; užívaly peněz, určených pro je­ den účel, k účelům jiným. Kdo je bez viny, nechť první hodí. kamenem Cást »virementů« ovšem zavinila a dále bude způsobovat nedotčená dělba kompetence mezi toli- ka našimi úř1:1dy a úředníky. \

Nyni, kdy rafinerie jsou na mohutném ústupu, lze snadno do nich střílet. Proč jsou na ústupu? Důvodů j několik; jeden z nich je ten, že se někteří jejich kapitár1'i drželi v zápolí a posílali na frontu kmány, žoldnéře a idealistické legionáře.

Předvojem rafinerií byli, zdá se, snad i někteří čini­ telé autoklubu Pod prapory s nápisem »laciný benzin« táhli do šarvátek, ohánějíce se. někdy právem, heslem

»70.000 automobilistů vám bude vděčno, když otisknete atd.« Věci zajímavé uveřejněny byly. O jiných bylo třeba nazn.aěit, že 70 000 auh>mobilistů může vlézt na záda red­ akto.rovi a statisícům čtenářů, třeba s automobilem. Ni­ kdy to žáqný z nich neudělal. V tomto státě se opravdu lze bránit každému nátlaku. Vždy, všude, i když ne hned s plným úspěchem.

Někdy se unaveným očím zdálo, že pod prostřenými stoly parlamentní restaurace tekou praménky americké, brit!:ké i holandské nafty. Vážíme si všech čestných lidí na světě. Nedáme dopustit na svoje věrné přátele ame­ rické, britské n'ebo holandské. Proto ovšem ještě nemusí­ me kupovat naftu. Více potřebujeme pšenici, tuky, ba­ vlnu a stroje. Rádi to vše koupíme třeba od koncernů, na jejichž naftu se nám nedostává jak devis, tak úvěrů. Někdy se unaveným očím zdálo, že na některých člán­ cích anebo i interpelacích jsou slabé skvrny po naftě. Za tento dojem se omlouváme; dojem byl ve většině pří­ padů klamný. Někdy se zdálo, že tu nadměrně zasahuje přepolitisovanost vnitropolitická: že rafinerie jsou pře­ vážně národně sociální, že Stalinovy závody jsou vlastně součástí **KSC, a** že ministerstvo průmyslu, pevnost to so­ ciálnich demokratil. nemá odvahu nebo moc zasáhnout do

sporu dost rázně. Ani tyto dojmy nebyly dost přesné.

V pátek se vrátila ze Záluží u Mostu čtyřčlenná sub­ komise. kterou vyslaly dva sněmovní výbory, rozpočtový a dopravní: bojovný pražský obchodník Eduard F u s e k, lidovec. Neméně bojovný pražský úředník a komunista Josef Horn, representant uvážlivého mládj v parlamen­ tě; sociální demokrat Mirko S e d 1 á k, úředník z Ceského Krumlova. Zejména předsedy této subkomise se někteří ředitelé v Záluží dost obávali: JUDr A. Neuman·, fed. nemocenské pojišťovny, starosta Ceských Budějovic, ná­ rodní socialist{l, jeden z nejbystřejších mozků ve sněmov· ně, postrach - chcete-li - výboru rozpočtového, doprav­ niho a nevím kterého ještě -11 míst-0předseda autoklubu.

Jak už to bývá, odpůrci po mnoho měsícil šeptali: dá­ vejte pozor, a:Žt mu z tobolky při placení vypadnou dola­ ry, libry, guldny ... Redaktor »dával pozor«.

Studoval zároveň, skoro rok, problém »Továrny na absolutno«. Studium obtížné, obestřené - a do velké mí­ ry správně - zákony o vojenských tajemstvích. Dvanáct hodin v Záluží mnohé vyjasnilo. Pozdějši studium rovněž. Nedal jsem se přesvědčit, že v závodech je všechno v po­ řádku politicky. Jsem přesvědčen, že vědecké vedeni je vel.nu dobré, je v rukou bezpartijního profesora techniky. Nemám dost znalostí továrního provozu, abych dovedl říci, zda řízení tohoto provozu je na úrovni stejně vyso­ ké; za ně odpovídá inženýr, národní socialista. Učetnictví je vzorné, baťovské; vede je mladý muž, tuším komunista. Podnikovým ředitelem je stavební inženýr, komunista; velmi schopný hospodářsky - zda dosti schopný na pod­ n·.k tak mamutí, to se teprve ukáže. Snad jiní dovedou

*598*

analysovat bystře **a** už dnes - já si netroufám. Politicky je slabý, až běda. Budou-li odborníci časem znechuceni tak, že odejdou, bude to pro »Továrnu na absolutno« rána strašlivá.

Dělníků má tato továrna příliš mnoho - i posílá je **na** brigády. Dusiku vyrábí příliš málo. Benzin je příliš drahý. Nabídku, že sleví korunu na každém Jitru, přesta­ ne-li o nich celý český tisk psát, jsem přijmout nemohl. Vědecký šéf žádá více než miliardu na investice - aby ten moloch žral méně hodnotného hnědého uhli. Před šesti měsíci již bylo jasné, že jsou jen dvě možnosti: buď to­ várnu zavřít, nebo ty peníze na investice dát!.

Dnes zn me podstatu hospodářských plánů *tři* politic­ kých stran i podstatu a část dosahu smluve slovanský­ mi státy. První možnost odpadá: Továrnu na absolutno již nikdo nezavře. Vědci dokázali, že provoz musí být hospodárnější. Proto: nešetřit ani miliony při těchto in­

vesticích, bude-li prokázáno, že se všechno do tří *µ* pěti

let vrátí. Máme-li mamutí podnik, nesmíme ponechat vol­ ný vzlet hokynářské části naší národní duše.

To jsou dojmy osobní. Nechť odborníci prokážou více. I odborníci političtí. Důkazy, které přinesla čtyřčlenná subkomise, budou známy alespoň zčásti již v několika dnech. Subkomise se ještě dvakrát do Záluží podívá. K0- mise technické rovněž, a častěji. .

Jeden závěr budiž dovolen: třicet poslanců slušného formátu postačí, aby sněmovna konala všechny své pod­ statné funkce řádně. Třicet mužů a žen je dost - ze tfi set, aby si parlament dobyl právem místa, jež v demokra.. cii má mít: jako dozor nad ministry i úředníky a podniky národními i soukromými - všude, kde je dozoru třeba; jako dobrovolný pomocník všem lidem dobré vůle . ve všech těchto institucích - všude, Jede pomoci dovede.

Místopředseda autoklubu posílil naši víru v parla­ nientarismus. Ze Záluží se vrátiil jako obhájce výroby synthetického benzinu.

Benzin bude levnější. Casem. Za nepříliš dlouho. Trpělivost. **A** víru. Více víry v sebe i v jiné. Vice důvěry slušných lidí v lidskou slušnost. Té je nám třeba nejvíce. Pořád je jí málo, až to bolí. Nejen v rozpravě o »Továrně na absolutno«.

život a instituce

***P.*** *Pešl*

**Dumka o občanské výcho'tě**

Zavedli jsme **na** školách občanskou výchovu. V tom­ to novém předmětě se vidí revoluční vymoženost našeho školství **a** proto mu věnuje školská správa patřičnou péči. Nejde skutečně o věc malou. Idea je zajisté dobrA, problémem zůstává však stále praktické provedení.

Nejvice sporů je o llftkovou náplň předmětu. Ta se pojímá obvykle příliš široce, novému předmětu 'se při­ kazuje příiliš mnoho úkolů. Probírají se nejen themata politická **a** národohospodářská, zabíhá se do filosofie, ethiky, sociologie, práva, historie, zeměpisu, národopisu, umění a věd všeho druhu. Nesporný zůstává úkol hlavni: vychovat řádného občana, připravit ho k uvědomgé účasti na řízení veřejných záležitostí. Běží o odpovědný úkol, na jehož splnění zá.visí budoucnost našeho národa **a** státu: o výchovu k demokracii. Stačí na tento úkol občanská výchova?

Je možno kritisovat theorii i praxi občanské 1výchovy. Lze také kacířsky prohlásit, že zavedení občanské vý­

chbvy jako samostatného předmětu nás nespasí, nebu­ deme-li míti dosti odvahy k uskutečňování demokracie v životě společenském a zvláště politickém. Namítá se také celkem oprávněně, že zavedení občanské výchovy už na obecné škole je projevem naivního formalismu: pro devítileté občany by stačilo leccos z látky občanské

Dneselv

výchovy probírat na příslušném místě ve vlastivědě ne­ bo v češtině. Zdá se, že by svědčilo občanské výchově posunutí až do 3. třídy školy měšťanské nebo střední a soustředění na základní poučení, kdežto debaty a odbor­ nější v lady by byly na místě až na škole III. stupně iod kv1ňty do oktávy). Mnoho je v novém předmětě tá­ pání, vinoho je potřebí vyzkoušet a zrevidovat. Jeden problém v ak je nejpalčivější pro nynější dobu: problém učite'le. Neboť při dnešním pojetí občanské výchovy je jisto, že o úspěchu rozhodne' více než jinde osobnost učitele, jeho mravní výše, jeho vzd láni a orientace. Tu jsme u nejchoulostivějšího bodu občanské výchovy. Mu­ **síme** se totiž ptát: není-li dnes u nás jednoty v pojetí úkolů občana, státu, demokracie, socialismu, jak má škola vychovávat k jednotnému názoru v těchto věcech?

Jaké mravní kvality tu požaduje školská správa od učitelů, jimž svěřuje občanskou výchovu? Jaké přímo zázračné schopno.1,ti se tu učiteli přisuzují? Má být ob­ jektivní, přísně nestranný, neprojevi-t ani stín osobního zaujetí pro j den směr politický či sociální, neprozradit **svůj** názor životní, musí apelovat stále na potřebu spolu­ práce a svornosti všech v tomto státě, hlásat politiku Národní fronty. Velmi krásné theorie. V praxí však se stává, že studenti na vyšším gymnasiu svému profesoru kladou otázky náramně choulostivé, jimiž ho přímo zkoušejí z objektivity, nestrannosti a loyálnosti. i když zásadně z opatrnosti dnes omezuje debaty, nemůže přece zbaběle a stroze oď.mítnout odpověď. Profesor vzd laný **a** poctivý jistě se vynasnaží, aby odpovědí ulomil otázce hroty všetečnosti: poukáže třeba na obtížnosi jednoznač­ ného rozhodnutí, uvede dokonce snad i dvojí odpověď, chce-li však být mravně. poctivý, přizná se skromně i ke svému mínění, i když výslovně prohlásí, že je nikomu nepředpisuje. Ostatně v menším rozsahu dochází k po­ dobným nesnázím i mimo tak zvané aktuality při obec­ ných výkladech předepsaných osnovami.. Je těžko zazlí­ vat učiteli, že nemůže vyloučit zcela své osobní míněni **z** výkladů v občanské výchově, nemáme-li dosud řádné učebnice ani čítanky Rro tento předmět. Každý učitel v občaru;1ké výchově vlastně improvisuje, zkouší a hledá. Samy osnovy potřebuji revise nejen co do množství **a** výběru látky, ale také co do pojetí ideologického, pev­ ný ideový základ občanské výchovy nám dá teprve naše nová ústava.

•

A nyní si představme tento obraz: Tisíce učitelů **a** profesorů se lopotí s občanskou výchovou, rozebírají **s** žáky problémy demokracie a socialismu, mluví o čino­ rodém vfastenectvi a zdravé státnosti, probírají práva **a** povinnosti občanské, zdůrazňují potřebu solidarity

všech občanů bez rozdílu politických stran, hlásají dů­ **sledně** politiku Národní fronty. Ne všichni z této armády učitelů mají schopnosti a dobrou vůli, ale přece velká většina z nich dělá, co může, aby úkol občanské výchovy byl splněn. Splnění tohoto úkolu by m o být zájmem všech občanů. Dalo by se tedy očekávat, že učitelům

moudrosti o tom, že demokracie je disk .ise, že i v politice musi panovat IIll'avnost a čestnost, že účel nesmí nikdy světit prostředky? 'Fak praxe politická kýtá prašpatnou ilustraci k vznešeným theoriím obču1Ské výchovy ve škole.

Tato konfrontace může mít dvoji výsledek. Buď mlá­ dež přitaká skutečnosti a škola se svr,u theorií to pro­ hraje; pak je škoda práce poctivých učitelů. Nebo mlá­ dež bude soudit politickou skutečncst a odsoudi ty poli­ tiky a skupiny, kteří si učinili řemes1o z rozvracení jed· noty národa a státu; pak dojde k očistě našeho veřej.., ného života, kterou provecte mladá •fenerace. Komu mlá· dež uvěří.? Na jedné straně je moc a všecky prostředky a lákadla, na druhé idealismus a čestnost. Ejhle, mladý Herakles na rozcestí!

•

Kantor, který nad těmito prpblémy šediví, cfocházi pak k přesvědčení, že občanské výchovy je dnes třeba dospělým snad více a dříve než mládeži. Kdo se ujme této převýchovy? Na dospělé právo školy nešahá. Snad jen jedna organisace by byla kompetentní a dosti mocná, aby si tento úko1 vytýčila a jej mohla a směla plnit: ROH. Bylo by pěkné, kdyby ROH jakožto jednotná nad­ stranická organisace všech pracujících pořádala kursy občanské výchovy a diskusní večery a besedy, v nichž by se mohly na neutrální půdě napravovat hříchy poli· tických stiran. By,l by to úkol hodný tak významné a mocné organisace. Ujme se ho ROH? Pochybuji. Odpor politických stran by se tu jistě projevil i ve vedení od­ borů a znemožnil by provedení tohoto návrhu. Pro idea­ lismus se dnes nerozehřeje nikdo z. mocných. Kantorům ovšem podle obecného mínění idealismus sluě .

doba a lidé

*Bohumil O e r n ý*

**Duch odboje v zrcadle dějin**

Podle článků a dopisů, jež už přlnesl tento časópis, ale i podle soukromé pošty, jež dochází autorům na the­ mata o odboji, je vidět, jak živý duch z něho stále ovlá­ dá naše lid( Jde tu o kusnedávné minulosti, která musí být prosvěUena. Každá doba ,a zejména každé velké hnuti má svá světla a stíny. Proto právě teď, dokud čas ještě příliš nezastřel naše vzpomínky, máme úkol podá· vat svědectví.

Chci přispět několika pohledy zpáJtky na náš domác odboj. Jsem si vědom, že moje sděleni budeu jen pří­ spěvkem, třeba nevyčerpávajicím látku a vymezeným celkem úzce a osobitě, -ale přece jen použitelným k to­ mu, aby i Jím se mphlo prohlédat do oné změti myšle­ ne , představ, činů, osudů, úmyslů, bojů, vášni a idejí,

občanské výchovy budou pomáhat všichni veřejní činite­ • jež všechny dohromady představují československý od­

**lé,** jimž přece má záležet na budoucnosti národa a státu.

**A** zatím?

Zatím tisíce polit ckých pracovníků, zaměstnanců sekretariátů stran, novinářů, politických řečníků, člem1 místních, okresních a zemských národních výborů, ba mnohdy i poslanci - občas dokonce i ministři - marí **o** závod a úspěšně už tak dost problematickou práci uči­ telů občanské výchovy. Z novin a řečí se naše dospíva­

}ící mládež dovídá velmi často•něco docela jiného, než co se jim snaží vštípit učitelé: dovídá se, že tři ze čtyř shan Národní fronty Jsou reakční a že je nutno je potírat, že jen jedna strana má patent na demokracii a vlastenec­ tví, že ta a ta strana se skládá ze zrádců, zaprodanců **a** šmelinářů atd. Jak má tato mládež pak věřit v jednotu

národa a státu, v solidaritu občanů, v upřimnou spolu­ práci všech stran Národní fronty? Co s profesorskou

-

boj za druhé světové války.

Podněty

Odbojové odhodláni v nás klíčilo už za t. zv. druhé republiky. Pramenilo v rozčilujících dnech září a října 1938, když z našeho státního těla byly tirhány pohraniční kraje. Zaťaté zuby vojáků v kasárnách a v poli, sevřené pěsti mužů na všech pracovištích, slzy žen u rozhlaso­ vých přfjimačů. Jen tu a tam některý obdivovatel fa­ šismu si zažaloval na chyby »hradu« a vládní politiky, ale byl okamžitě ve své společnosti separován, licj.é ko­ lem něho ho ignorovali. Ceskoslovenské státní vědomi zakotvovalo pevněji a planulo žhavěji. **A** tak už - ani valně nepřekvapeni 15. březnem 1939 - jsme hleděli odevzdaně do budoucnosti, do niž jsme vstupovali s bo­ jovým odhodláním.

*699*

**Dneselv**

Od počátku okupace se tvotily skU1PinY odbojových pracovrulru. Posílali jsme na *pt.* zprávy s fotodokumenty o nacistických zvěrstvech, rozšiřovali protinacistický podzemní tisk, letáky a písně. Nejmohutnější odbojovou organisaci oné první doby - jak dnes se mi to jeví - hyla »Obrana národa« a nejmohutnějším podzemním tiskovým podniikem byl časopis »V boJ«. Na mnoha mís­ tech jsem se s nimi setkal, i v pankrácké cele byli mými společníky dva mladí muži, kteří mne zasvětili do lecče­ ho ze své činnosti. Mohl jsem se pře;,vědčit, že je oprav­ du masová. Proto také přitahovala tolik nebezpečí a na­ konec pod útoky gestapa byla rozbita. Z jejích chyb jsme se však učili.

Kdo se probírá stránkami časopisu »V boj«, vidí jako v zrca-dle ducha našeho odboje: šlo především a nejvý­ razněji o obnovení československé republiky. Cím byly jízlivější útoky nacistů, tím kotvila v lidu pevněji tato víra. Byť i se vzpomínalo některých chyb první repub!i­ ky, přece se cítilo, že .$Dižování representantů ČSR je snižováním nás všech.

Z okruhu kolem dr. Šámala a dr. RaAina, do něhož byl zapojen dr. Jan. Matzner z Čsl. grafické Unie, se mi jeho prostřednictvím dostalo zprávy, prý z anglického pra­ mene, která - i když mohla vyjadřovat jen jednotl\_ivé míněni - měla pronikavý vliv v naAem dalším posuzo­ vání situace, zejména pokud šlo o zralost doby k od­ boji. Zpráva byla dána v srpnu 1939 a zněla asi takto: Je nutné počítat s tím, že Polsko padne a německá agrese se r02Šíitl přes Maďarsko na Balkán, a bude po vypětí sil spojenců, kteří ještě nejsou připraveni, zasta­ vena až někde před Egyptem, což bude trvat značně dlouho. Podobné miněni pron mi o něco později dr. Burger, býv. tajemník rakouskeho kancléře dr. Schusch­ nigga, zahynulý 'ke· konci války, tuš:ím., v Buchen­ waldu, který předpověděl se vzácnou jasnozřivosti konec války na r. 1945, spíš doufaje, než jsa přesvědčen o ko­ nečné porážce nacismu.

Přesvědčení o..slelším trváni války nás vedlo k pro­ mýšleni způsobů odbojové- práce. Je potřebi, abychom se připravtli, ale abychom nadměrnou kumulaci osob i činů se nevystavili zbytečně nebezpečí vybiti oněch sil, jichž nám bude potřebí v konečné fázi boje. »Obrana národa« i »V boj« byly rozbity, dr.. Matzner zatčen (za­ hynul pak v Osvětimě). Poněvadž však odbojové akce·se­ šly svějších cest, někdy až nebezpečně jasných, do hlubšího podzemí, v němž nedůvěra byla sice prvním **a** oprávněným příkazem bezpečnosti, ale zároveň závo­ rou před navazováním styků, jevilo se účelným budovat samostatnou organíbci, jež postupem času jistě najde spojeni s ostatními. Podobnou myšlenkou bylo bezpo­ chyby vedeno více organisátorů domácího odboje. Tak vznikal od září 1941 »černý lev« (název podle čsl, s,tát­ ního znaku v barvě smutku a tajnosti) v pevném \_orga­ nisačním r,á:mci.

Způsob organisace

Tumohu mluvit především jen z vlastní zkušenosti. Organisace se rozvíjela větvením ....'.... zapojováním t. zv. počátečnich buně-k po českých krajích. Ty musily být vybírány velmi obezřetně. Vážily se všechny osobní vlastnosti. Nalnačuje to náborový list z října 1941, který

:se každému novému členu dostal do rukou. Praví se

**v** něm na př.:

»Uvaž svobodně, ale s pocitem odpovědnosti k náro­ du, máA-li vlastnosti, nezbytné pro každeho člena našeho přátelstva: naprostou, nepodmínečnou a ničeho se nele­ kaJícl mlčenlivost, nejvyšších občti schopnou lásku k po­ robené vlasti, nezíštnost, poslušnost, skromnost a houžev­ natou vůli ke každé práci, jíž bude potiebi pro její vzki-í­ Jleni a znovuuvedení do lepšího, slavnějšího života ... Zá­ kladem organisace je pčt bratři ... z nichž jen jeden zná zase jen jednoho ze skupiny dalšl. Je naprosto zakázáno vésti jakýkoliv seznam nebo záznam o organisaci nebo **činnosbi.** Evidenci slouží jen čísla, jež přiděluje vedeni. Ta se ovšem nesmějí měnit, leč úmrtím nositelovým. Do-

***600***

poručuje se, aby aspoň někteřf členové měli malý okruh svých známých, jimž mohou důvěřovat, pokud mozno **ze** všech vrstev obyvatelstva, pro umožnění pozdější spolµ­ práce. Tito lidé v ak nenesou čísel ... «

Tak vypadaly proposice v počátcích. Na nich se lec cos později měnilo, spíš tlakem skutečností, nežli z úmys­ lu velitelství. Neprozrazuji jistě nic zvláštního mluvím­ lli o změnách, jež byly všude, neboť to žádal vývoj doby. U nás se týkaly celkem nédodrženi systému pětic•a roz­ šířeni náboru i pracovního programu z příslušníků okru.lm školského na všechny vrstvy obyvatelstva. Asi padesát lidí bylo zapojeno v Praze a v českých krajích přímo: měli za úkol sami vyplňovat -takto daný rámec. Organisační kostrou tedy byla číselná formace se svým pevným pofadím, skupinami čísel arabských a římských a kontrolními hesly, jež **ve** svém celku nebyla nilkomu známa mimo dva členy velitelství, kteří se jim musili naučit zpaměti. Jediný zápis byl uložen v bedlivě stře­ ženém archivu. Jednotliví skupináři nevěděli o oobě na­ vzájem, většinou se ani neznali, jen v posledním **čase** před revolucí byli tu a tam dva sousedé svedeni dohro­ mady. Pracovni pokyny dostávaly ústně nebo v podzem­ ním časopise »úsvit«, který v malém množství rozmno­ žovala organisace od května 1942. Nemohl se vždy do­ stat do rukou všem skupinám - čísel bylo celkem 14 - ale někde byl dále rozmnožován. (Originály jsou v Nár. museu.} Pro předvídané rozhodující chvíle zápasu o *svo­* bodu byla vedoucím buňkám vydána abeceda rozkazil s dostatečným klíčem hesel pro časové údaje. Místním údajům se mus,ilo rozumět podle samé číselné struktury organisace. Tato byla všem řádným členům známa (a je dne$ nejpádnějším důkazem opravdu illegálního zapo­ jeni), kdežto dodatečného klíče se - aspoň v mém okru· hu - nepoužilo.

Zapojení skupináři - zcela podle *staTé* zkušenosti **o** různosti lidských povah se osvědčili různě. Někteří pojímali svůj úkol tak vážně a horlivě, že poseli buňka· mi celý svůj krai (oddíl Tábor). Jiní se obklopili sku:pin­ kou oddaných lidi jen *ve* svém nejbližším okruhu, z nichž někteří za revoluce ·zpečetili svou věrnost živo­ tem (oddíl Ohře). Opět jiní se starostlivě dotazovali **po** nových pokynech **a** jezdili si pro ně do Prahy (Jičín, Brno), ale měli malé nebo žádné možnosti se uplatnit v rozhodujících chvilich za revolůce. A také někdo **se** svým číslem zůstal sám a nepodal zprávy ani o rozšířeIÚ organisace ve svém okruhu ani o nějaké významnějš1 činnosti. Jak vyplývá z naznačeného, mohla být u tak rozvětvené organisace vykonávána velitelská funkc• přímo **a** souborně jen v nepatrné míře. S tím se také po­ čítalo, a proto se z ústředí dodávaly skupinám jen ideové **a** rámcové zásady, jinak jím ponecháváno rozvíjet v urče­ ných směrnicích činnost na vlastni pěst. Bylo dosti toho, **o** čem jsme se dověděli teprve po revolucí, neboť před ní a během ni to z různých technických příčin nebylo možné. Prověřovat zapojeni si však můžeme bezpečně, i když je hodně klikaté, neboť číselná struktura, sesta­ vená 28. IX. 1941 na ftipu, je pevným a neomylným zá· kladem. Záleží ovšem na přesnosti údajtl výchozicb buněk.

A tu mám dojem„ že u všech organisaci domácího od­ boje se lze bezpečněji spolehnout na venkov nežli **na** Prahu. Původní naše struktura obsahovala 2000 čísel, z nichž byla ovšem obsazena jen vedoucí, na jejichž či­ losti záleželo, jak budou vyplněny rámce. Někde byly přeplněny, jinde zůstaly prázdné. Několik číselných sku­ pin bylo umístěno za hranicemi protektorátu, **hlavně** tam, kde byli totálně nasazeni čeští dělníci.

**O** desítkách bývalých členů dnes už ani nevíme, **ne­** boť se rozplynuli po různých končinách republiky **a** zřejmě o spolkové začleněni nestojí. A také se jim **někdy** nedivím ...

Celá číselná struktura měla v té formě, jak byla *se­* stavena, důvod v účelu, který jí byl podložen: aby v pří­ padě potřeby byla celá organisace přímo a bezprostřed.tl;ě

**Dnesetv-**

......

ovladatelná rozhlasem. Možnost tohoto způsobu velení **se** vyskytJ.a zapražského povstání a bylo jí také využito ve třech rozhlasových hlášeních, námi vyslaných po­ nejprv do vše& českých krajů a potom do kraje praž­ ského.

K jiným organisacím se nám vcelku nepodařilo najít žádnou účinnou spojnici. Na jedné straně je to škoda, ale jinak se zase nelze divit, neboť naše podzemní čin­ nost za okupace byla opravdu tak roztříštěn.a - což bylo přirozené za takových okolností, hlavně gestapem vy­ tvářených - že se těžko navazovalo spojení, také pro tuhou nedůvěru vedoucích, ale také někdy pro jakousi žárlivost. (Ta se vyskytuje i dnes, když skupiny drží své členy, kteří třeba byli zapojeni víckrát, nebo se dovo­ lávají práce, která byla společná.) Způsobila totiž doba tohoto temna a útisku také to, že někteří, nemohouce prohlédnout tmou illegality, domnívali se vládnout vir­ tuosním nástrojem odboje a nedávali rádi do něho sáh­ nout. Ač to zvyšovalo jejich bezpečí, bylo to zase jim **a** celému národnímu odboji ke škodě. Mohl se z toho přes všechny úklady gestapa vytvořit docela harmonic­ ký odbojový koncert. Zde je však úsudek těžký, vezme­ me-li v úvahu nev ytatelnost lidských povah - a v na­ šem prostředí, myslím, zvláště. Pokud my jsme pátrali po příbuzných skupinách a po opravdovém úsliedí od­ boje, narazili jsme na takové, jejichž akční dosah nebyl tak velltý, jak se zdál, anebo jsme se raději stáhli zpát­ ky, neboť na jednom místě jsme na př. narazili na gesta­ páka jako činitele odboje. Přímo jsme byli spojeni s dů­ ležitou skupinou modřanskou (Mir. Boubelíkem) s vy­ silačkami se spojením na východ i na západ (Šuliga, Kej) a se Studentským hnutím odporu. Dovolávají prý **se** některé organisace spojehí na nás přes některé po­ bočné skupiny, nemáme však o tom přímých zpráv.

Celkově bych

charakteristik-u způsobu podzemního organisování

vůbec shrnul takto: za daného stavu věcí se organiso­ valo velmi obtížně **a** ještě obtížněji se nalézalo spojeni Spontánní vůle k odporu byla v celém národě. Výzvy **k** účasti na odboji vyzněly vždy kladně, ovšem s různou měrou pohot.ovosfil a obětavosti. Odmítnuty skoro nebyly

- až na nepatrné případy, byť podpírané celkem rozum­ nými důvody (jak Si aspoň myslili jejich autoři, kterým **by** dne's bylo asi nepříjemné v omínání na formulá­ řích pro záložní důstojníky). Koordinace byla znemožňo­ vána neustálým nacistickým policejním tlakem - v tom gestapáci přes různé hloupé výstřelky dokázali opravdu mnoho - takže domácí odboj byla mosaika činností na vlastní pěst skupin. Ten způsob ovšem umožňova-l víc vykonat v četných a gestapem tíž kontrolovatelných směrech, ale historikovi zároveň zatemňuje pohled, ne­ boť není nesnadné se vydávat za člena odboje nebo ce· lou skupinu třeba i porevolučně tvořit, jak se toho také staly pokusy. Bylo dokonce i snadné v ústředí SNR najít př.ístup ke zprávám skupin a r ým seznamům, z nichž

.šikovní se dovedou natolik poučit, že se mohou zaklínit do nějakého odbojového řetězu se znamenitou »-činností«.

Pro eskamotéry těchto dovedností byly .zvláště vděč­ né dny květnového povstánL Měli jsme sami tehdy **v** Praze dva případy, kdy jakési skupinky se vydávaly za naše členy, jedna však vykradla český byt, a druhá dělala s fingovanými průkazkami nátlak v bytové věci. Ostuda, kterou nám tito lidé dělali, byla druhým ovo­ **cem,** tím trpčím, které přineslo naše rozhlasové hlášení **v** sobotu 5. května večer: někteří vystihli pohotově, že tu jde o podzemní organisaci neurčitých obrysť'l a sna­ tili. se rych,le se do ní »zapojit« a po svém způsobu z toho těžit. Oba případy jsme ovšem přivedli na pravou míru. Tragičtější to prý bylo někde v pražském okolí, kde naše jméno upoutalo k některým lidem, kteří se k němu snad hlásili, pozornost esesáků, a tito lidé byli prý pak jako v21bouřenci stříleni.

Pokud se týče ideje odbojového organisování, lze s po­ těšením konstatovat jeden fakt: zdařilo se to, co jsme při zakládání a už při předehrách k němu zamýšleli - aby se vytvořilo něco opravdu odbojového, co nacisté nepostihnou a nerozruší přes všechnu svou zdánlivou. rafinovanost a ničivoi1 touhu, aby česká vůle k odporu předstihla německou policejní ostražitost, aby český dů­ mysl překonal německou důkladnost., zkrátka abychom něčím podle svých sil přispěli k průkaznosti Masaryko­ vých slov, že »žádná moc světa nel,l.drží v trvalem pod­ ručí národa svobodomilovného a pokrokového«. A doká­ zali jsme to při semknutí všech sil bez rozdflu stranicko­ politického přesvědčení. A to budiž ještě zdů.razněnq: nikoho ze zapojených jsme se neptali po stranické pří­ slušnosti. U mnohých jí dodnes neznáme. *lí.* byli jsme tam všichni - od lidovců až po komunisty.

D ě11b a p r á c e.

Válka byla poafe nacistického vynálezu totální a to­ tálně tedy musila být zaměřena i naše odbojová činnost. Pro-to se naše pozornost neobracela jen k l;innosti bojo­ vé, která ostatně v počátcích okupace nebyla možná, ale k více pracovním složkám.

Velitelství bylo podle úkolů, jež jsme si stanovili, roz­ děleno na 16 referátů: dva organisační, údernický, tis­ kový, hospodářský, sociální pomoci, propagační, látkový a oděvní, informační, spojovací, motorový, romlasový, filmový, výtvarnický a kulturní, hudební, archivní a dva pro Moravu. U některých se práce nerozvinula, na př. u filmového, u motorového a spojovacího nepatrně. Zato obsáhlá byla u prvně jmenovaných. O údernictví pojed-. nám zvláště.

Naše tisková činnost byla soustředěna hlavně v lito­ grafii býv. zemského úřadu na Smíchově. Podzemní ča­ sopis se však rozmnožoval na stroji nebo cyklostylem za spolupráce studentů. Právě v 'podzemním tisku se dobře zrcadlí duch našeho domácího odboje. Za jeho největší­ ho representanta je nutno považovat v počátcích okupa­ ce »V boj«, který právě nejjasněji vyjádřil odbojový cil

- obnovení CSR ..- a nejuvědoměleji burcoval k boji za ně. Přílišná jeho rozvětvenost a množství odběratelů však způsobily nebezpeci snadnějšího vypátrání gesta­ pem a úplné rozibití vydavatelské skupiny, takže my, kdo jsme později vydávali podobné tisky, jsme musili, takto krvavě poučeni, být daleko skromnější a ostražitější. V tomto pracovním oboru i v jiných však taková ootra­ žitost, až puntičkářská sice, nás ochránila větších po­ hrom, na druhé straně však způsobovala,..,že naše akce pronikaly k vědomí opravdu jen úzkého kruhu lidí, a může se tedy dokonce zdát těm, kdo mají snahu organi­

saci nebo odbo; vůbec podceňovat, že »se nic nedělalo«, nebo že se málo nafukuje na mnoho. To, co opravdu bylo, •lze však vždy prokázat. Dá to ovšem více práce, není-li písemných památek nebo je-li jich málo, ale aspoň k přibližně správnému obrazu historik vždycky dojde, na př. křížením svědectvi Horší je to s fotodoku­ menty. Těch je z doby okupace daleko méně než **pod­** zemního tisku. A jak by byly dnes cenným archivním materiálem! Teprve po revoluci jsme musili vynaložit mnoho píle, abychom shromáždili průkazný fotomate- riál o nacistických zvěrstvech. •

Mnoho tisíc nás stály fotokopie, které se však zapůj­ čením rozběhly po různých institucích - a dnes se těžce shledáváme s jejich zbytkyTPosloužily SNR a minister­ stvu informací pro výstavy u nás i v zahraničí. Některé sede jsme dodali mimořádnému lidovému soudu s K. H. Frankem a mezinárodnímu tribunálu v Norimberce. Soudím, že bude potřebi tiskem vydat archivní doku­ menty různých odbojových skupin, aby z nich si nestran· ný historik mohl sestavit obraz toho, co naplňovalo **od** boj. Nebylo dosud výstavy, která by nám předsLavI:**A** domácí odboj v jeho celku. Literatura o něm je, tuším, teprv.e v počátcích. Je ve stadiu pozvolného $bíráni mn

*601*

**Dnesetv**

teriálu. Dostalo se mi do rukou už několik rukopisů, jež **s** různým stupněm slovesné zdařilosti tvoří příspěvek k poznáni ducha odporu našeho lidu proti nadvládě oku­ pantů. I to bude patřit k dějinám odboje Budeme musit všechno zkoumat, aby se nám nitro národa v odboji je­ vilo nezamlžené nebo neosvětlené jednostranně. Přísná historická poctivost patří do publikací i do výstav. To, co jsem loni viděl v Paříži na výstavě čsl. odboje, insta­ lované naším ministerstvem informací, bylla ukažka, jak historie, natož ještě let nedávno minulých, usměrňována býti nemá. Ať už se instalovalo s chvatem či s obtížemi

- i toho je možné a nutné se vyvarovat - nebylo jistě náhodné, že mimo nesouměrnosti v rozvržení exponátů z ,východní a západní fronty, byl. domácí odboj zobrazen vůbec kuse, a že z podzemních tisků bylo vidět jen pod­ zemní tisky komunistické, ale žádný »V boj« - o jiných ani nemluvím, a byla jich přece1čel.1.serie! Naše archi­ válni péče tedy musí být důkladnější, než a,by si všímala jen předmětů určité záliby.

Jistěejobsažnějším úsekem domácího odboje byl ten, ktery souvisel s hospodářstvím a sociální pomoci obětem nacismu. Nebývá to oficiálně ještě považováno *za* odboj, ale nacistická právnická charakteristika tako­ véto činnosti, jako připravy k velezradě, ji k němu řadí. V tomto úseku se dalo také přes všechnu hmotnou bídu udělat ještě nejvíc. I tu však byla škola chal'akterů: ně­ kteří se překonávali v obětavosti, jiní uhýbali s nevrlou tváři. I šmelinářské ceny jsme musili platit z těžce se­ hnaných peněz (považuji za nadsazená některá tvrzení, že se disponovalo pro sociální podpory persekvovaných řadami milionů), abychom získali vzácnou potravinu pro osoby v koncentráku, na nichž velmi záleželo, jistě ne­ jen nám, ale celému vzdělanému národu. Cim bylo v tomto směru u nás pomoženo, nedá s.e, myslím, ani zhruba spočítat, také proto ne, že někteří lidé o své po­ moci nechtějí ani mluvit. Zato jiní se jí holedbají, nema­ jíce čím jinak prokázat účast na odboji. Jen v okruhu naši činnosti mohla sociální pomoc postiženým obnášet několik v.agonů potravin. **V** celém národě to byly jistě vlaky, jimiž promluvilo české srdce, a jež }?yly odňaty německému řízenému hospodářství. Peněžní podpory se sháněly obtížněji. Desetikoruny až stokoruny, donášeqé nebo zasilané v různých zastřených formách lidmi oby­ čejně nikterak bohatými, byly jen kapkami, jež se rych· le rozplýva1,., ha \Pálících ranách rodin, jimž podpory opět doručovaly spojky pokradmu a s různými záminka­ mi. Vůbec byly formy tohoto druhu odbojové činnosti velmi mnohotvárné. Celé svépomocné úsilí vš, '. vychá­

1

ce a pod., zeslabovaly ji všák Jtechnícké potíže **ve způso­**

bech rozmnožováni a ro iřování.

Přetěžké byly úkoly spojovací. Pověření lidé v hlav­ ních bodech ničeho nedosáhli a některé cenné spoje do­ ma sice byly navázány, ale o těch, jež jsme považovali za nejdůležitější, byly jen kusé zprávy.·Míra význam­ nosti se však tehdy nedala vůbec určit. Naznačil jsem už, že bylo více těch, kteří se považovali za ústředí. Zá­ leželo nám ovšem především na spojení se zahraničním odbojem, několik pokusů se však rozplynulo v náhod­ ných nehodách nebo snad i nepřesnosti spojek. Už dr. Grňa a plk. Štajner-Veselý si ve svých pojednáních po­ steskli na nedostatky spojení. Je tedy nutné uznat, **že** bylo jedním z nejobtížnějších problémů, skoro tak těžké, ja'ko sehnat zbraně. Je pak přirozené, že jsme - tou zkušeností obtíženi - přijímali velmi nevlídně takové vzkazy z Londýna, jako byla výzva, abychom vzali zbra­ ně Němcům. Dalo se těžko bránit lidem, kteH k ráně měli jen holé pěsti proti pancéřům. A tak tsme si řekli, že řeči od zeleného stolu se pěkně poslouchají u přiji­ mače, ale nehodí se na bojové pole. A konec konců nás ani nehnětlo, že se nepodařilo dosíci spojení se zahrani­ čím, jak byehom si byli přáli. Vyjádřil to výstižně mi­ nistr dr. Drtina, když předloni 2. července přijal naši deputaci na Hradě - že v Lóndýně se sice o nás nedo­ vědet1i, ale že stačí, když jsme tu byli a odbojově sami pracovali. **A** to, myslím, může říci více odbojových skupin.

Provedlo se v ostatních pracovních odborech hojně různých drobných akcí: studentská představení v něko­ lika velkých pražských sálech s výtěžkem pro odbojové účely, sb'& žlutých německých minci pro pozdější posta­ vení pomníku revoluce, návrh poštovní známky s námě­ tem odboje, návrh praporu, od jehož provedení upuště­ no pro neaktuálnost, pochodová píseň, serie spisů s od­ bojovým obsahem, šití stejnokrojů pro úderné čety a ná­ prsních štítkll pro účastníky povstání před jeho vypuk­ nutím, rozsáhlé knižní podpůrné akce nebo obrazové edice a pod. Způsoby, jak se nenápadně pracovalo pro podporu **a** vzrůst odbojových snah, byly mnohotvárné.

*{ Dokončení.)*

###### dopisy

**Rozhlas a krádeže v národních podnicích**

Pane redaktore,

zelo z tohoto poznání: nacisté chtějí zlomit kaž *i* zákmit • pisatel poznámky •Rozhlasová theorie o nezavázané tlamě volově«

ducha odporu tím, že nejen samy bojovníky ,·dpravuji **a** zavírají, ale i jejich rodiny neéhávajf usýcbt v bídě, aby škrcené ideje nenacházely následovníků a všechny vyšši touhy v národě aby byly udušeny. A proto této ďá­ belsky rafinované snaze musilo byt, a bylo všemožně cleno.

K Jldrženf nálady mezi lidem se musila rozvinout **t** propngncc, z láště když ji nepřítel tak neomaleně uží­ vnl, poncjvlcr ovšem s opačným účinkem u českého lidu. l>ržt'll Jsme se vr své taktice vždy zásady, že je nutné v odpol'u volit. ihronč stejné a pokud možno ještě ostřej- i **Pti** propogovónl protinacistických hesel bylo využi­ vóno vzruAuJiclch ud{dosll současných dnů (Mussoliniho ptid, lnvn 10, bomburclovfln! českých měst). Skoro na vacch lctóclch so objcvovnlo heslo »Svobodu národům« o »Sm1.t nncismu« noho joJ1ch stylisované iniciály S. N. Je nesporná psycholo ickd účinnost takovýchto hesel i výzev k pod[Pofo put'lyz{mů, k snbotáži práce pro Něm-

*60B*

se- mohl podrobně přesvědčit, co rozhlas říkal, kdyby sl byl přišel naši zprávu z 22, listopadu přečlst. Tvrdl totiž, že rozhlas něco 1-ekl •doslovac, a to nenl pravda. Ve zprávě, v niž pranýřujeme krádeže v továrně na tuky SANA v moubětlně, jsme napsali do­ slova:

* V blbJI je psáno: .,Nezavážeš ústa valu mláticlmu." A zname­ ná to - poněvadž v dobách biblických obili vlastně nemlátili, **ale** vyšlapávali z klasů voli. ·že zviře pracujíc! smí tu a tam klas sebrat. Tedy těm, kteři ze zaměstnanců nevzali vlc než snědli sami - a to se oatatně děje ve všech továrnách na cukrovinky a poflve­ tlny - nestane se nic.«

Každý, kdo zná tradici Cesko&lovenského rozhlasu v boji proti černému trhu, krádežlm a veřejným newfédkťlm, porozumi **větě** tak, jak byla myšlena, totiž, že nebude trestně stihán tel:\ zaměst­ nanec, který si malým kouskem margarinu, který si právě vyrobil, namtizal suchou skývu chlebe. To jsme prostě konstatovali, aniž bychom to schvaloYall.

* Dnellek,c který nenašel vlldného slova pro vice než dvanácti­ měslčnl soustávný a houževnatý boj proti nepořádkťlm a šmeliném, který vede Cs. rozhlas, chápe se nyní jedné a k tomu nesprávně citované věty a tvrdl dokonce, že jsme řekli, že si zaměstnanci národního podniku továrny na tuky SANA v Hloubětlně mohou brét beztrestně pro domáci potřebu.

Jek jasně vyplývá z uvedeného citátu, Ceskoslovenský rozhlas

.......

**Dnese1e..,**

nikdy nic takového netvrdil. Budete-li ve svém časopise při§tě psliti o tom, co bylo. nebo nebylo řečeno v rozhlase, proslme,-aby si pisatel bud přesně zaznamenal text, nebo si u nás přečetl to, co jsme vyslílalL Bude mit náA archiv k disposici. Tim se pře­ dejde nespdvným výkladům. :8.ikám nesprávným, protože se ne­ chci domruvat, že věty byly citovliny záměrně nesprlivně jen proto, **aby** jim mohl být dlin takový výklad, jaký jim dlin byl.

Poroučím se Vlim v dokonalé úctě

**Jiří *H*** *r* ***o* n** *e* ***k,***

Aéfredakt-or politického zpravodajství Ceskoslovenského rozhlasu.

**(Poan. redakce.** Otiskujlce tento dopis, nemůžeme potlačit po­ cnlimku, co tedy šéf rozhlasu vlastně vyvrací, jestilže přlpoutti, že **v** rozhlasové relaci se mluvi;o o beztrestnosti těch, kteřf »nevzali vlc, než snědli **samic** - t. j. pro svou potřebu.)

•

Vážený pane šéfredaktore.

pova!uji za svou povinnost, ebych Vám k článku >Rozhlasové

\heorie o nezavázané tlamě vola«, uveřejněnému v Dnešku ze dne

l. prosince t. r., \_připojil tuto informaci:

1. názor, vyslovený rozhlasovým hlasatelem při zprávě o krá­ deži v hloubětlnském zlivodě národního podniku Sana, že budou trestáni pouze ti, kteři kradli pro šmelinu a nikoliv ti, kteřl kradli pro svou potřebu, byl soukromým názorem hlasatelovým.
2. ústřednl ředitelství CeskosJovenských zévodů tukových ne­ opal< trvá důsledně na potrestání všech zaměstnanců, kteří se do­ pouštěli nepoctivostí v závodech národních podniků. Proto také trvá ne potrestání všech vinniků z hloubětlnského závodu Seny bez ohledu na rozsah a důvod krádeži.
3. V tomto směru zahájilo jlf ústřednl ředitelstvl příslušné kroky a vyšetřuje také, zde nedošlo k opominutí povinné péče **s**,**e**strany vedousich a zodpovědných orgám'.j uvedeného národního podniku. .

Budu Vám, vážený pane šéfredaktore, velmi zavázlin, jestliže leskav tuto mou přípominku uvef jnite v příštím čísle Dnešku.

Proslm, abyste přijal pro'jev mé dokonalé úcty.

*V. J. Kr* e lb i *11*

generální ředJtel Cs. závodů tukových

Střílecký přípa'!

Vážoný pane redaktore!

Ve svém článku „Muž z lidu před soudem" v čis. 36 „Dneš- ku" citujete tato slova. předsedy tiskového senátu: ,. buďte

bez starosti, že kdyby nebylo stopatnácky, že bychom vás

\ epravedHvě soudili". A na jiném místě: ,. Postarejte se, aby

stopatnácky nebylo, a pak se dostanete tam, jak je vlili úmysl".

Promiňte, pane redaktore, ale nemohu uvěřiti tomu, že by ěesk.osloven•ský soudce mohl prohlásiti, že nějaká norma za­ braňuje soudcům, aby soudili i;-pravedlivě. Pokud se týče **zá\_** kona č. 115/1946 Sb., stanoví tento v par. **1** výslovně, lie bez­ práv.ným není takové jednání, jehož účelem bylo přispěti k boji

**o** znovunabytí svobody Cechů a Slováků, nebo které směřo­ valo ke spravedlivé odp1a tě za činy okupa,ntd nebo jejich pomahačd.

Jestliže někdo označil nevinného člověka. za zrádce prgtQ, **aby** se zbavil nepohodlného svědka své dřívější činnosti, po připadě jej sám týral nebo dokonce usmrtil, pak toto jeho jed­ náni v žád,ném připadě nebude pokládáno za směřující k spra­ vedlivé odplatě a jistě nenl soudce, .který by - bude-li to pred ním prokázáno - obviněného zcela spravedlivě neodsoujllf. \_

Poroučím se vám, vázený pane redaktore, v dokonalé úctě,

. *Karel K u i!* e *r a*

•

Vážená redakce,

**K** reportážnímu článku, resp. článkům **M.** Mareše, a odezvám, **Jef** vyvolal, mám tuto poznámku - stoJl-ll za to tµ něco pozna­ menávat:

Nevjm, kde by se bylo vzalo za okupace v .Chřibech 25 party­ dnských skupin. Ze zpráv buněk »Cerného lva« v Kroměřiži **a** Kyjově vim (asi od podzimu r. 1943) o jediné. a to byla skupina

* + **Olgac',** jež byla značně rozvětvená, prováděla odvážné akce a ko­ nala syou práci dobře. To znamenň ovšem také, že byla ostrň vůči zrádcům a kolaborantům. Je ovšem možné, že se odštěpila nějaká malá skupina, jež sl dala vlastni kryci značku, ale počet

25 je podle mých zpráv přili§ný o odpovidá tomu porevolučnfmu vzrůstu, jaký se projevil na př. vedle na Valašsku. V posledních fázich podzemn(ho boje se právi! atávalo, že se »zapojovali« lidé, kteřl se domnivaji, že výhodně zastřou své bývalé zamě•tnánl py­ tlácké, lupičské nebo dokonce konfldents\{é, a tak se poctivé par­ tyzánstvl leckde znehodnocovalo. Přlpad střílecký neznám z ,Př\­ mých zpráv - budou ho jistě znát naši lidé onoho okrsku, se zmlněnou skupinou na pf. spolupracovali také. někteřl studenti

z pražského povstáni, že je velmi obtížné psychologicky pronik­ nout lidské činy v době revoluce a najit mez, jež odděluje, spra­ vedlivě mstici čin loupežnjckého sklonu. Ze velitelé musí.i jed­ nat pfimoooře a rycJ:ůe, je pravda, neb,of tak jednali také oku­ panti. 2.e však prznili partyzánskou čest, kdo zabljeli bez soudu, byt partyzánského, a dokonce olupovali, je ovšem pravda ostudná. Je ovšem potřeb! dobře osvětilt, kdo, proč a jak. A prě.vě v zá- jmu partyzánstvi. - **V** úctě *Bc,humil O e r* **ti** *ý,* prot.

**Kdo je vinen?**

Vážená redakce!

K článku J. P. Blažka v 35. čísle Vašeho časopisu dovo­ luji al Vás upozorniti, že protisovětská nálada u nás - aspoň **v** našem kraji - skutečně je, nevím ale, jakou vinu by na. tom mohli mít naši komunisté.

Lidé, kteří nepatří do komunistického tábora nebo s ním aspoň nesympatisují, slyší za. slovem „sovětský" ihned také

„komunistický" a už jsou naladěni nepřátelsky. Podle jejich názoru j,e u nás na vnitřním trhu nedostatek různého zboží prostě proto, že se všechno vyváži do SSSR, pracovm morál­ ka je špatná také jen proto, že se přece nebude nikdo na. Ru.sy dřít. Marné je poukazovat na našil úřednístatistiky, podle nichž je náš vývoz do SSSR na sedmém místě - nebudou přece tak bláhoví, aby věřili našim úřaddm, v nichž sedi také komunisté! Ovšem z téhož důvodu nevěří ani našemu rozhla­ su: vime všichni, že je ovládán komunisty.

az

To slyším celé dva roky. Nyni ti'tíž lidé tvrdí, že orzy bude nezaměstnanost, aspoň v textilním průmyslu, protože ze Zá.pa.­ du zádných surovin nedostaneme, a tu bavlnu, co dostáváme ze SSSR, musíme po zpracováni všechnu vrátit, pro ná& z ni nic nezťlsUivá. Konečně nejnovější sensační zpráva je, že se u nás dějí hrozné věci s dodávkami obilí ze SSSR - víte vů­ bec, odkud to obilí vlastně je? **A** na komunistu, který se v zá­ jmu pravdy a cti naší vlády postaral u poslance své strany **9** vyšetřeni nabízených důkazd, divají se nyní jako na udavače, ačkoliv se celá věc ukázala holým výmyslem, :vypočtenym prá­ vě na děláni protisovětské nálady u nás.

To všechno nejsou výroky lidí málo ;iinformova.ných, ale příslušníků vsech vrstev národa.

S ,,yucováním ruštiny to také nem lepší. Vyučuji soukro­

mě už pátý rok, moji žáci se učí velmi rádi. Ale na. školách je zájem jen v nižších třídách, starší žáci diva.ji se na vyučová­ ní ruštině jako na propagaci komunismu. Uč1m nyní také na jedné odborné !\kole a tam ml jeden žák po vl\cném výkladu, proč se máme ruštině učit, klidně řekl: .,Nejsem komunista, učit se to nechci a nebudu." S učebnicemi a sešity se na této škole hraje o přestávkách kopaná, loňské prý o prázdninách

roztrhn!I .děti a psL K tomu podotýkám, že se při vyučováni chráním jakékoliv zmínky o politice a odpovídám jen no pří­ mé dotazy o ruských poměrech, pokud jsou ml známy.

Ale ani učitelé a školní rady nemají o ruštinu zvláštního zájmu. Mám universitní zkouiku z ruštiny, jsem soudní tlu­ močnicí a od 28. března 1946 mám sv!llení zemské iíkolní rady, že mohu jako smluvní učitelka vyučovati na zdeJ ch měšt!an­ ských školách. Okresní školni výlior ml však sdělil, že na ško­ lách zdejšího okresu je vyučování ruštině obi,taráno, resp. že je zde učitelů tollk, že by jim bez hodin ruštiny nevyěel jejich týdenní úvazek. Jak je to vyučování obstaráno, vidno z toho, že z učlteld má od.bor.nou zkouiíku z ruštiny jen jedna moJe bývalá žačka. Ostatní učitelé absolvovali v r. 1945 prázdnino­ vý kurs a o dnlši se už nezajímali. Loni se jich přihlásilo z ce­ lého okresu **18,** a protože podmínko byla účast dvo,cetl, bylo úředně rozhodnuto, že kurs se konat nebude. Lj!tos už se o něm ani nemluvilo. Nyní. udělala zkoušku z ruštiny ji'llá moje žákyně, ředitelka v. v., jež se učila skutečně s nadšením. Ale ani pro ni není v Hranicích místa, ID\l$Í bez ohledu na svllj věk docházet do venkovské školy.

Z• toho všeho mám dojem, že jsme národem nevděčnikd.

Se srd•ečným pozclra.vem Vaše čtenářka

B. *S mi r n* o*v á (Hranice}*

•

,<,

Vážená redakce!

Cetl jsem dopis pana Zdeňka Lahulka-Faltyse ve Vašem

35. čísle a cítím, že mu musím odpovědět. Jsem lib!llá.lní a. antifašistický Angličan, který věrně bojujé za svobodu, proti imperialismu, ať je to- Imperialismus západu či východu.

Za prvé imperialismus u nás znamená vykořisťováni a zo­ tročení jiných národů. Mysli pan Lahulek-Faltys doopravdy, že tak zvaná kapitalistická A'llg!ie (kter má dělnickou vlá­ du) zotročuje cizl národy, když dá Indii, Burmě a Ceylonu úplnou svobodu? Před dvaceti lety ještě jsme byli imperialis­ ty, ale od té doby jsme se také něčemu naučili. Naše dema­ kracio je talté na vývoz.

Za druhé, když Chamberlain prodal Ceskoslovensko v Mni­ chově, zlobili jsme se na něho tak, že když Hitler napadl ještě jiný národ, náhodou Polsko, musel Cha:mberla1'n vypovědět válku. Bojovali jsme za spravedlivou věc, za svobodu lidstva, za svobodu ducha, proti vší tyranii, byli ji;me s Francii tehdy

**1** Kroměříže - **ale** obecně vim **z** vlastni zkušenosti třeba také

jediný stát, který chrán. il demokratickou věc, aniž by. b*I*yl dřiv

*609*

•

Dnesetv

napaden Hitlerem. Neválčili **jsme,** abychom zl..ohatli; před vál­ kou jsme byli nejbohatší stát na světě, dnes jsme strašně chudí. SSSR samozřejmě měl velkou zásluhu na vítězství nad Německem, ale nebyl jediný. Nezapomeňte n . Alamein, válku nad Londýnem, Normandii, Caen, Dunklrlí, Ardennes, Coven­ try. Trosky našich měst mluví. .Já také Ji1em věděl, proč no- sím anglickou unJformu. *Gerard 1:i' 1. a her*

**Ministr a studenti**

Vážený pane lléfredalttore!

Obrac1m se na Vás s prosbou, abyste ve svém listě, háj[­ cim vzdy svobodu projevu a pravdu, dal místo nesouhlasu vy­ sokoškolských studcntfl s řeči p. ministra Kopeckého. Mluvím odpovědně jedině sám za sebe, ale myslím, že s mým názorem se ztotoznuje většina vysokoikolských studentfl. Nejde mi o rozbor jednotlivostí, který .zde ne.ni na místě, zvláště pro ne­ dostatek místa, nýbrž o protest proti ministrově řeči, ke které se nedá mlčet.

Pa.n ministr fekl hlavni! toto: ,,1. Většina studentfl mysli **na** to, jak faiisticky rdousit dělníky.Profesoři s rektorem jsou reakcionáři. 2. Vysoké ikoly namnoze nedávají ani takové vzděláni, **jako** zlská dělník, když sl přečte komunistický tisk.

3. Universita js přeplněna. Možnost studie. dostanou jen tl, kteří mají kladný postoj k režimu. 4. Dialektický materlalls• mus musí zaujmout na vysokých školách přední místo. Proti tomu aC se nikdo nevzpírá:! Ať zváží poměr sil! Nikdo nesmí jít proti komun.istflm, to je velezrada! Smějte se, ale já fí!{ám, že na to dojde!"

Protestujeme předeviím proti celému pojetí řeči, proti VY­ hríižkám, které ohrbžují akademickou svobodu a svobodu ob­ čanskou vflbec. Naposl d jsme se setkali s podobným postu­ pem proti studentflm na začátku války. Tenkrát to akonéilo zavrazděním MUC Opletala. Pan ministr zatlm kol. Ransdor­ fovi vyhrožuje jen Pankráci! •

K bodu 1. pravím: Studenty ani nenapadne napadat ja­ kýmkoll zpflsobem dělnlka. To je obviněni falesné, právě jl!Jko obviněni .J. M. prof. dra Engllie a pp. profesori\ z reakclo­ náfství. Vážíme sl svých profesori\ pro jejich odborné vědo­ mosti a schopnosti I pro jejich národ.ní uvědomění, které za­ vlnllo za války smrt mnohých.

1. Naše vysoké školy pfes vážné nedostatky stačí nás při­ pravit ·pro naše povoláňí. Dáváme jim vědomě přednost před R u dým právem, aé známe oboji. Kromě toho mysl!m, že máme dělnictvo přece jen trochu vzdělanější, než aby mu R,

**P.** mohlo být jediným zdrojem poučení. .

1. Universita je přeplněna, ale p. ministrem navrhované zredukování by vedlo ke sníže její úrovně na úroveň měš­ **fa.nské** školy. Politická legitimace a odbornost nemá nic spo­ lečného, Iéda snad to, že mnozí neodborníci, noslce legitimaci naší největší politické strany, vydávaJI se za odborníky, - **A** pokud se snad výběr dělat bude, tedy jen podle vědomostí **a** nadání, bez ohledu na politickou příslušnost.
2. Víme, ze zkušenosti, že není dobré, aby vysoké školy **a**

věda byly .ovládány Jakoukoli Ideologií, tedy také historickým materialismem. Perverse německé vědy, zpflsobená nadvládou fašismu, nám to nejlépe dokázala. Věda, sama o sobě mravná a svobodná, zvrhá 'se a ustrne, jakmile dostane svěrací kazaj­ ku. Kromě toho historický materialismus není již schopen dáti vědě filosofickou základnu a vědeckou pracovní methodu.

Každý nyni vi, že to byli studenti a vysokoškolští profe­ soři, kteří tvotlli jádro odboje za minulé války. Bylo by smut­ né a trapné, kdyby nyní tíž studenti mu.sili bájit národ proti straně, která také proti faijl:smu bojovala. Bylo by to smutné, ale kdyby to bylo nutné, studenti by věděll, k.de je jejich mís­ to. Pan ministr již nehájí ittanovieko demokratické, ba ani so­ cialistické, nýbrž stanovisko komunismu, ktery ani ne.ní tím

čímchtěl komunJsmus pflvod·ně být. .Jak jsem se přesvědčil,

akutečnf komunisté se za jeho řeč nestaví.

2ádáme a prosime pp. poslance, aby vznesli v parlamentě f.ádost o vysvětleni v jednotlivých bodech ministrovy řeči.

Vám, pa.ne redaktore, děkujeme za všechnu Vaši r,rá.cl

**a** pomoc: **P. J.**

**Další etapa osidlováni**

**vuený pane** šéfredaktore!

Dovolte, abych přičinil několik poznámek **k** článku kol. **Bureše**

* Osidlovénl - etapa dalšlc, který jste uveřejnil v. I!. 37. Dneška. Chtěl bych se ozvat jako jeden ze zeměměřičských ddbornlkll,

l!lnných při knihováni přldělu nové pozemkové reformy a osldlenl. Jejichf »hanbo.u zilstane. bude-li se pokračovat v dosavadnl praxi **a** nenajde-li se někdo, kdo by jejich práci fádně organisoval **a** usmčmll«.

Hned z počátku chěl bych zdilraznlt, že žádnou hanbu za to, co vykonali zeměměřičti Inženýři při prováděni nové pozemkové reformy o při zemědělském osidlováni, necítím. Naopak, mám .ten dojem, a nejen dojem, ale jistotu, že ne provedeni (a nutno ficl úspěšném) osidleni majl výzrsmný podil. Nebýt měřických inže­ nýrů, *at* již od býv. pozemkového úfadu, nebo od ministerstva. fi­ nanci, agrárních operaci a zeměměřičského úřadu, rozhodně **b:,**

*604*

práce s osidlovánim spojené nebyly tak daleko jako jsou. ekl jsem úspěšně provedené osldlenl. To neznamená, že bych chtňl za­ stlret **e** obhajovat chyby, které se staly. Ale proti faktu, že osidlenl bylo v tak krátkém čase provedeno, jsou to jen chyby, které vl­ dlme m ale které nebude vidět historie. **A** ta jislň bude naAe osídleni hodnotit jako státnický čin nebývalého dosahu (viz oslatnl'l projevy presidenta republiky).

Kolega Bureš pozastavuje se nad prováděním proz11tlmniho knihováni. o kterém uvádf, že jeho cena nebude valná. Nesdillm jeho názor, nebof I když význam prozatimnlho knihovanl nepře­ ceňuji, vlm (ze styku s osldlencl), 2e valná většina bude v nl!m vidět záruku tr alosti svého přídělu. Knihováni definitivnl bylo možno zaručit v dohledné době jen poskytnutím úlev podle zúko­ na č. 90/47. Nikde, ani při knihováni prozatlmnlm, ani při kniho­ váni definitlvqím, nezadali zeměměřičtí odborníci své staré tradi­ ci v důkladnosti, svědomitosti a přesnosti. Vždyť definitivní za­ měřeni a uvedeni v soulad jeho výsledku s předbl!žně provedeným zaknihovánim, nebylo dotčeno ani zákonem č. 90147 a bude pro­ vedeno se všemi znaky dukladnosti a přesnosti, jak **je** znaji ze­ jména u kates\rálnl služby.

A že pracujeme ve chvatu e panice! Za normálnich poml!rO se vystač! *s* normálnlmi prostředky. Doba mimoř6dná žódá I mimo­ fódnó opatřeni. Nebylo by vykonáno osldleni, kdyby bylo bývalo postupováno podle starých, I třeba jinak dobrých a úspňšných, předpisů.

Jednu vadu má v nynějšl době stav měřičských Inženýrů: **ja** jich ne všechny úkoly málo. A I když byli všichni použiti pro práce osldlovacl, přece jen je nemohli zvládnou! e zorganlsovat tak, aby byla spokojenost ne vAech stranách. .

Nevím. kdo mohl kol. Burešovi ze zeměměřičských lnženýrfl řlkat, že dělá práci nedůstojnou jeho stavu. 'Pro každého občana republiky je důstojná každó prflce, je-li konáne v zájmu republi­ ky a jejího lidu. A v tom směru myslím. že máme, alespoň **ve** své zdrcujlcl většině, čisté svědoml.

Je nás vlc, které boll, jako kol. Bureše, že zkušenosti, které měř. inženýři ziskali, nemohly být dosud zpracovflny pro publika­ ci ve svobodném tisku. Ale vlme také, že to je nával prací, který to dosud nedovoluje. Nejprve je třeba dát pocit jistoty našim osldlencum zaknlhovánlm pfidělu a pak teprve bude čas na publi­ kace.

A věřim, že I kol. Bureš, který jistě I sám je odborníkem, spra­ vedlivě uzná, že byl vykonán kus velké práce a že nedostatky, které ještě jsou e které ješti! budou, odstraníme: A to bude věcf té' dal§i etapy osídlení.

Přijměte, pane šéfredaktore, prójev mé obzvlóštnl úcty. Jsem **Vál** In!. Lad. *Pater* **11**

**Odbory záštitou pracujících**

Pod tlmto titulkem otisklo,chebské vydtml »Práce« z 5. pro­ since článek V. Mulače o programu a úkolech ROH. Ctenáf se do­ četl několik ujímavých věci. Zajlmavých už proto, e jsou vy­ jádřeny bez. obalu a jaksi po lopatě. Na přlklad: »Naše valné hro­ mady majl pro pracujlcl lid neobyčejně dllležltý význam. Nejen odborový, nýbrž hlavně význam po 11 ti c ký.« Aby tedy nebylo omylu: valné hromady ROH majl především politický význam.

**V** l!lánku se sice pravi, že •V odborech nebude přihlíženo k poli­

tické přislušnostl kandldátfl« na funkcionářská mlsta a že do odbo­ rového ·hnuti »provedeme nábor demokratickým přesvědčovánlmc, ale V. Mulač pro jistotu liči, jak se bude demokraticky přesvěd­ čovat: •Naši funkeionáfl a členové ZR budou při všech přiležltos­ t!ft:h hájiti jen zájmy odborářli, zatlm co neorganísovanl, ktefl od­ mltejl vstoupit do odborové organisace, budou jen ú t r p n ě p f **a­ h** 11 **ž e** n i.« I toto »útrpné přehlíženi« má politický význam.

*-ra .*

**Ceny**

.Jsem odkázán na uživáni cukerlnu. - Dnes jsem kpupll **Y** d,rogerll krabičku a zaplatil jsem za ni 74 Kéa.Před otevře­ nim krabičky jsem zjistil, že iest přelepena německo-čes­

kým páskem textu: Vyrobce Prazské chemll;ké závody a. s., Praha -Protektorát Oecby **a** Morava, Cena (vytištěná) K 2.30.

Pod cenou je přetisk gumovým razítkem: 74 Kčs. 0111: Co za usměrněného""bospodai'eni Němcfl bylo k dostání za K 2.30, smí se dnes - ač to byl& v. y r o b e n o a adjustováno k pro­ deji v **d** o b ě n e s v o b o d y - prodávati za Kčs 74.-, to jest za 32násobek ceny dřivljlí.

Ondit, že národ.ni podniky prodělávajf. Naskýtá se otáz­ ká jak to, že při takovýchto cenách prodělávají a prodělávaji-11, kdo v tomto případě diferenci a přímo nemorální zisk strčl do kapsy? Drogista? S veškerou úctou *C. V.*

I i s-t á r n a r e d·a k c e

Podle dohody vydavatelstev nebudou ve vánoěnfm týdnu VY•

cbáze&t týdea(ky, Dnešek i!, 39 vyjde ail dne 31, Xll, 194'1.

Actm!olalraee,

PODSTROMEČEKHODNOTNOU KNIHUNAŠÍ POVODNÍ PRÓZY

**Bohuš Beneš: BŮH DO DOMU.**

brož. 62 Kčs, váz. 85 Kčs. *Dramatický román o ifoské válečné emigrací v Americe.*

**Adolf Branald: ST:IUBRNA PARUKA.**

brož. 100 Kčs.

*Román ze tivota kooovngch* heretl *mi1i'!'lého atoletf.*

**Josef Capek: PSANO DO MRAiťů.**

brož. 65 Kčs, váz. 92 Kčs.

*Filosofický zápisník z Zet 1936-1939.*

**K.M.Capek-Chod: ANTONIN V.ONDREJC**

Dil. I./II. brož. 196 Kčs, váz. 240 Kčs.

*Obsáhlý tlvondílný román, zac1tyc,,jíci praž­ skou společnoat bohémskou a umtleckou z druM poloviny minulého století.*

**Zdeněk Jirotka: SATURNIN**

brož. 75 Kčs.

*Vtipný* ***a*** *B'VMi humorl8tický román.*

**Karel Poláček: HOSTINEC** U KAMEN­

**NfillO STOLU**

- brož. 85 Kčs. *V eseld knfmca ,: prostředi maléh.o lázeňského m&teéka.*

**Marie Pujmanová: POD dfDLY**

brol. 60 Kčs, váz. 80 Kčs.

**PREDTUCHA**

brol. 35 Kěs, váz. 55 Kčs. *Du4 knihy nati 'tlýznačiuJ Bf)fsovatelky, vy­ atih.iifici jemným postřehem psycholigii dét­*

*stvi* ***a*** *rozvíjejfcfho se mládi.*

Václav Rezác: **ROZHRANl**

brož. 150 Kčs.

*P cholog ký román* o *Kmdleckém tvořeni.*

Ladislav Stehlík: **ZEM2 ZAMYŠLENA**

brož. 120 Kčs, váz. 145 Kčs.

*Lyrický cestopis jižnfch Óech.*

Nár. uměl. Anna Maria Tilschová: **HALDY**

brož. 126 Kčs, váz. 156 Kčs.

*Bocíálnf román Ostravska.*

Jan Weiss: VOLANI O POMOC

brož. 100 Kčs, váz. 130 Kčs.

*Romdn ,:* doby *okitpace.*

U k n i h k u p c ů. Fr. Borový.

7,itt11Rigo\\et\O•stoP• kašlu tvrdošiini• stoP• poš\ete \etad\e\'O

Jto

*r*

AntonioTenono,

operní zpěvák

Nov.€ Dtr..o

**Bedflcha Golombka**

**VYSAZENA OKNA**

*prdvil vylflo.*

Mnoha lidem bude mluvit z duše, alP také mnoha lidem do svědomL

:Je to dramaticky a výrazně, v prudkém dlaloaickém spAdu napsaný modem! 1>SY• choloalcký romAn z doby osvobozovaclch **boJQ** a! po nale i!uy. Vznikl po nAle:21- tém odstupu doby **a** mA svou fllosn!IL

:Jeho VZMIŠUJICI a detektlvnl děJ. snhajlcl al! do aou-Casně doby, ve které ae ode­ hr1Uo tolik kr6Jln:l>ch, ale I nepěkných vl!cL **dává** nahlédnouti do dulll lidi. ktetl, **al! sami** prolili krutě chvlle, obratem zapo­ mlnaJI na to, co :tlnl i!lnUI :llm a ml!nl se **sami v** tyrnny, kdyt je vina politické konJunktury vynesla • na povrch. Obě.lku navrhl akad. mallf O. MrkvU!ka. Brol.

110 Kčs, v&.z. 135 Ki!s.

Na skladě- u všech knlhkupcd. al!rladatelslvf **PRAMEN** Jaroslav StefAnek, Bmo 16.

THEd&TIMES

**WEEKL'Y EDITION**

Bread, Butter and Beef-

*Can Europe feed herself?*

WORLD CRISIS, no less serious than that of 194(), la to-day a reality. More food, more coal, more production,

A

more dollars-and more capacity to earn dollars-are some of the economic problems. These depend on-and are alfected by

:-Jl<>litical solutions.

In such times of national and international stress. accurato and complete news of the worlďs actions and thoughts **is** essential. This news is provided by *The Timea Weelcly Edition*

-for 70 years trusted and treasured **by** readers all over the world. Like its pareot, *The Times,* its news is objective, its opinioos informed. Iris truly a world authority on world events and world thinking.

'Send your subscriptions at once in Crowns to your local agent. Owing to newsprinl restrictioos in Great Britain, tbe only sure way of getting *The Times Weekly Edit/on* regularly is to *subscribe-or order: now I*

* *On sale weekly* l!Vl!RYWHl!RH lN CZl!CHOSLOVAlCJA

**Price: Kes. 8 PER SINGLE COPY**

Annoal Su&scrlptfon Kes. 360 - Six Molllhs' SubscritJtion **K.es. 180**

'lbree Months' Subscription **Kes. 90**

***11, t:mtt*** *of any dfffecu/ty pl•as• wr/1• 10 on• of lh" drltf dl1trlbU1ora Úl Cuc/rÓSlo•akla, .,h,,. oddrusu artt* glr•n *b,/ow. Th11y wlll ensuro lhal your locaJ ag,nt recnra your copy rr,:ular*

*DISTRIBUTORS:*

MBLANTRICH, PRAOUI!. ORRIS, PRAOUR. SVOBODA, **PRAOUS. P,** TOPI NAR9DNI TR. **Sl„ PMOUU 1.**

HODNOTNÁ LITERATURA POLITIC1íÁ A VĚIJEClíÁ 1íRÁSNÝ IJAR PRO NÁROČNÉH-0 ČTENÁŘE

**Jan Bělehrádek: NO DECHEM,** Brož. 57 **Kčs.**

*Stati a proslovy rekt-ora niversity Karlovy* 1' *pnmím f'oce po osvobozeni.*

**Václav Cemý: BOJE A SMERY SOCIALISTICKE ICULTURY.** Brož. 45 Kčs.

*Pronikavé úvahy o problémech svobody, socialistické kultury, osobnosti a ko­ lektivu* ***a*** *j.*

**Rostislav Kocourek: SV:f:T ZALUJE V NORIMBERKU.** Brož. 80 Kčs.

*Knižní zachycení norimberského procesu.*

**Ladislav Matějka: ZA MIREM PO EVROP:f:.** Brož. 75 Kčs.

*Bystrá reportáž z autorovy cesty 'bezprostř..edně po skončení války.*

**Ferdinand Peroutka: TAK NEBO TAK.** Brož. 70 Kčs, váz. 95 Kčs. *Knižní vydání úvodníků* ***a*** *novinářských článků, bojujicich o demokf'atickou linii naší polittky.* •

**Jaroslav Stránský: HOVORY K DOMOVU.** Brož. 100 Kč.<!, váz. 130 Kčs.

*Londýnské rozhlasové projevy, vynikající krásou dikce, hloubkou myšlenky*

***a*** *bystrým politickým postřehem.*

1. **knihkupců. Fr. Borový.**

**1.** C E **N** u,

I

Ceské akademie věq **a** wněnf za rok 1947 ob- držel

*Jaroslav Kolman Cassius*

I za knihu

Sovltsk6 noviny a Casopisy V4m zallama af do bytu

Všesvazové apolemoat „MB2DUNARODNAJA KNIGA'" v Moakri vypJauje pfedplatné na rok 1948 na noviny a &aopiay, vydávané v SSSR:

**OrlPAIAA**orgéa Cstféd o výboru VKP (b)

ffllEtrna demk Presidia Nejvyfflho sovftu SSSR

**T P orpn Vllesvazov6 l'lstfednl,tady odborových svam** v SSSR Tyto tfi &aopiay vych4zeji denně, cena Jednotlivého výtisku 2 K vi!. pohovného.

Nůž NASTOLE

Sbfrka lyriky, uzavfra­ jlcl v sobě děsivou, ne­ jistou i hrdě vzdornou atmosféru šesti okupač­ nlch let. Za cenu brož. K-čs 50.- dodá každý

BO

NEUEZEIT

11111Rau

TEAlPS

NOUVEAUX

NEfIM.ES

politický laformai!ni týdealk světového v1:mama. vydáVBDý v jazyce ruském, anglickém, francouz­ ském a německém za 6 Kb týdni vi!, poltovného

knihkupec.

FR. BOROV-1'

mi!sU!aik Slovanského komité v **SSSR** • i!lénky neJpfednl!Jllfch **o**■**obnosd**

■lovanského vefeJn o :Uvota, Cena Jednoho výtisku 7 Ki!■

<C®

vleobecnl • politický a literárně umělecký dvoumi!sfi!nik Andíalladckého komité ■ovl!takých len a Vll vazové l'latfednf rady odborových avaz6. Krá■nl vybavené, technicky dokonalé hlubotiůové i!lalo za 12 **Ki!s rietnl** poltovaého

Pfihll\Aky na pfedplatnl! na čtvrt, p61 a na rok pfijfm42 Sv!tovt thk Svoboda, Praha Il, Na pfilcopě 22, telefon li. 124-82 a vlechoy poitovnf Mady.

•

M B I D U **li A a** O D N A J **A K** .N I **O A** M O 8 K V A.

**RO•ůNIK IL V P R A ZE 3 1. PR O S IN CE 1 9 t 7 OEN A Kčs S.50**

Naše politické strany a demokracie DT ANT. KLATOVSKÝ Několik otázek Slovensku.na konci roku **FR. LOUBAL** Daleko od Prahy **EDVARU VALENTA** Student a život **Dr S. VELINSKÝ a DOBROMIL NOVAK** Textil- zdroj ošacení a reportáží **FR. RESL** Duch odboje v zrcadle dějin **BOHUMIL ČERNÝ** Popřevra plus **JIŘÍ ZHOR**

**Je reiakcef** - **Ja1k Je dovoleno bydlirtf** - **Ko,lem pra1mké ratdnice** - **útěk k htod1J10„**

**tám f** - **PrB'ha a venkov** - **Kdo se lépe O\Svědčil f** - **Dva porevoluční romány** - **Cemt.**

**cwkeri,nu** - **žaluji**

PIANO

PRAHA li, VODIČKOVA 26

-=*-*==

**llastroYGDf 6asopi• pro obobod a pn\mysl**

..lbe Tlmes Revlew ar Induatry" poJedniv6 na svfcla atrd:n• k4cb o vlech ldolaalll4cb y priunyalu, v6dodu!m b6dúd **a** mezlnúod:n.lm .-ělulawf **a** obl!hoc16. 11 lfmlo áauplllllll 11D 1loal!ll dobh m&mf líasopts „Ttnu•• Trado - llllgl- **11eerlng",**

To.to cmi!rodatn6 soudobé revue, kterou m61ete platlt v Jumuulch, Je . ahr ,posky,IAY.ala v.l!dou.cfm linlle­ **lllm lil a:ilmmů**

**,.a..,:-,,....** -

lnfonnace o meztutrodn dl ud'1oalec:b, kterll maJf vltv **aa**

**111zh<ldov6nf** v oboru JeJfcla i!lnnostt,

Roi!nf pfedplatné krami! poltovného Kb :a.co.­ Cella JedDaho vflllku **krami paltov.** Ita 2a.-

**mE TIMES**

JiE;vmw OF .INDUS'I'R.

Anthologie francouzské poesie

**z** válečných let

ČEST BÁSNÍKŮ

Pečlivý výbor z poesie francouzského od­ boje, uspořádaný profesorem Dr Václavem Cerným a přeložený mladými českými básníky a překladateli. Po Capkově Fran­ couzské poesii nový silný obraz básnické Francie.

Brož. 60 Kčs, váz. 90 Kčs.

I

**V.HOLAN**

**Prah**■ **XII, MllelovsH 13,** téL 500-62.l

***CO*** *JIB :rdt N!EIJ71TB* ***O SSSR.}***

Máte možnost znát o Sovětském svazu vše,co Vás zaJfmé.Ct!tesov&sk& noviny a časopisy.

Vleavazová spolcěnoat„MBŽDUNARODNAJA **KNIGA•**

*!li'*..M.oslr.w! v.ndal4fe ,pr.ád **,pů4P}atni--DA.norilg,,a** bPo\_pl.v„ vs­

ilivani -v fl9R.

Ptihlilky ptcdplatn6ho na 1'0k 1948 pfijfmé *S V11T OY Ý TI SK 8 V OB OD A1* Praha II, Na pfikop! 22„ I. P•a1telefon č. 2Z4-82 a *R UD É PRÁVO* (prodejna). Praha II, Václavské nAm.19, rob Jindfi§sk ul., telefon č. 320-56.

KATALOGY A OBNIKY ZAILBMB NA POZADANf ZDARMA.

**OBSAH** DNESKA O. 38: .Jnž. KAREL DOLEZEL: Okolo cenového problému. - Dr. JitU ALTER: Oslyliený prorok. BOHJTMJ,J, :ŇJl)IC• :Buba \_mul ·benzinem - .JJ&I ..JESENlllS: ,ln IDNIJNliam JY\_ <Odber,11 ,mlnls&erstva :Pl'.wll!>.slU. 1". 'PESL: 'Dumlta o o"bcansli'é vJc!hovl\. - 'BOBUMIL CEKNI': 'Duch otlboJe -v zrcaifte aejin. - ST. 0lJREDNl'K: Bi­ lance studentských· valných hromad. - Promarněný kapitál. - Co se stalo v městě Bfezinově v Jaroměřicích nad Rokytnou? - Smelina a politika. - Boj o typy. - Gramofonový průmysl s jiné stránky. - Jak se **dnes** polemisuje. Rozhlas a krádeže v národních podnicich. - Střílecký pfípad. - Kdo je **vinen?** - **Ministr** • **stmlenlL** - Dalií etapa osiatování. - Odbory záštitou pra ujících, - Ceny. -

## D'nese1c.,

fídí **Ferd. Peroutka**

**VYDÁVÁ SD'RUŽE'N11''U'LTURNi'C1t O'RGA'NISACf**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VB ČTVRTBK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA I, NÁRODNÍ TŘ. 9

Telefon i!lšlo 390-111a! Ilf. - Ol!et poltovnl spof1telny i!fslo 35.821. - NevytAdaně rukopisy **11e** ne nscejl.. Předplatné na rok Kčs 168.-, na pťil roku Kčs 84.-, na čtvrt roku Kčs 42.-, tlivá ěfs1a Xěs 2.50. - Doblédacl pošt. llřad Praha .25.. - Odpovědný .zástupce **ua&II**

redaktor Ed. Valent.a. - '.l'Ja1'ne Melantricb, Praha :a, Yáclavsk6 nám. ae.

. ' **Dnese1v**

**1**

**ROCNlK IL** V PRAZE 31. PROSINCE 1947 ClSLO 39

**Naše politické strany a demokracie**

Málokdy byl český národ v něčem tak- jednotný jako za doby okupace v názoru, že se již nesmějí vrátit staré politické strany, ani staří politikové. Ale lidé rychle za­ pomínají. S touto lidskou vlastnosti počítaly patrně i po­ litické strany, když se vrátily v staré mentalitě.

A tak národ, když se probral z opojení revolučních dnů\_, s úžasem zjistil, že se mu ve vší tich\_osti vrátily staré

- politické strany, sice v menším počtu, ale o to s většími starými nectnostmi. Rozdíl je jen v tom, že zatím co dří­ ve při systému střídajících se koaličních vlád zůstávala vždy část mocenských posic jako reserva netknuta, dnes se parceluje národní koláč mezi strany Národní fronty bez zbytku. Při tom., co se dříve dělalo jaksi ve stínu, s určitým pocitem studu, dělá se dnes při P'lném světle. Dokonce s prohlašuje, že právě v tom je pokrok proti dřívější dob . Nikdy u nás nebyl celý veřejný život tak proniknut přebujelým stranictvim. Tou hlízou jsou zasa­ ženy i obory kulturního života, jež byly dříve proti ní imunní, její rozkladný účinek projevuje se i v soužití ro­ din, i ve vztahu přátel.

S m y s 1 d e m o k r a c i **e: k** o n t r o1 a

Aby demokratická vláda byla službou lidu, musí od­ povídat jeho potřebám a přáním. Nejobecnějším obsahem vůle lidu je: abychom se všichni měli dobře. Prostředky, jimiž toho lze dosáhnouti, však lid sám nezná.· Prolo po­ věřuje svojí důvěrou ty, od nichž oče ává, že mu budou nejlépe vládnouti, t. j. sloužiti. Projevem důvěry nenabý­ vá ovšem lid záruky, že pověřenci splní jeho očekávání. To mu může zaručiti jen účinná kontrola. Tuto kontro­ lu mají provádět politické strany. Funkcí politických stran v demokracii **je** kontrofa.

Smysl stranictví: boj o moc Kontrolní funikce politických stran je porušena v oka­

mžiku, jakmile ti, kdo mají kontrolovat, zároveň vlád­ nou. Nelze očekávat, že te , kdo se sám kontroluje, bude citlivý k vlastním přehmátům. Nic nebrání, aby se poli­ tika nezvrhla v boj o mocenské posice. Předmětem nej­ větší tužby mnohých je moc sama. Opojení mocí zkazilo již mnoho lidi dobrého charakteru a vysoké inteligence. Moc v rukou lidi vratkého charakteru a průměrné inteli­ gence vytváří největší škůdce národa a lidstva (na př. Hitler). Moc nejen zhlupqje, jak prohlašoval Nietzsche, moc také otupuje svědomí a citlivost pro zájem celku.

Všechny naše strany mají v čele muže, o jejichž kva­ litách, charakteru a dobré vůli nelze pochybovat. Nikdy nánr ovšem neprozradí, že boj, který je nejvíce vyčerpá­ vá, který jim přináší nejtrpčí chvilky, bývá často boj **s** vlastní stranou.

Odpovědnost je nedělitelnA

**Naše** politické strany, když odstranily z jakéhokoli přímého vlivu na, vefejný život organisace nadstranické, odůvodňovaly to tim, že nesou veškeru odpovědnost a proto že jen ony mají právo vládnout, resp. spravovat veřejné věci. Dosavadní historie nás dostatečně poučuje, že strany přejímají rády odpovědnost tam, kde jim to přináší výhody, Jakmile odpovědnost-se stává nepříjem­ nou, hledí ji přesunout jedna na druhou. Soustava, která se neosvědčila, se prostě rozejde a hledá se soustava no­ vá. To byl vývoj koaličních vlád v první republice. Po­ něvadž odpovědnost měly nésti všechny strany koalice, nenesla ji vlastně žádná. Dělitelná odpovědnost, žádná

* odpovědnost. Totéž platí o nynější koalici, zvané Národní

fronta stran. Nebylo by proto lépe, kdyby odpovědnost na sebe vzala strana jediná? Zdá se, že jedna politická strana by byla ochotna to učinit. Bylo by tim však zm n­ šeno zlo? Nikoli, bylo by zvětšeno. V systému, kde poli­ tické strany současně vládnou i kontrolují, bylo by vyřa­ zení ostatních stran vyřazenim i minimální kontroly mezi-­ stranické, ať již jsou její motivy jakékoli, ale která udr­ žu)e jakous takous rovnováhu. Při nynější psychologii politického stranictví nebylo by žádné záruky, že vlád­ noucí strana nezamění prospěch celku za prospěch strany.

Národní fronta

Čím se liší nynější Národní fronta politických stran od

<lřívějšího koaličního systému? Jen tím, že na Národní frontu můžeme pohlížet jako na koalici v š e c h politic­ kých stran.

Z Národní fronty by měla vycházet jednomyslná usne­ sení. Ale jaký by z toho měly zisk jednotlivé !:ltrany? Z toho by měl zisk jen národ. Proto indiskrece ve věci dodatečného zdanění milionářů, proto licitace se zvýše­ ním platů veřejným zaměstnancům.

Co však bude, když se Národní fronta nedohodne? **Co** bude, až někdo přijde s návrhem daleko většího dosahu, nežli byla milionářská dávka, když již tato vyvolala poli­ tickou krisi, při níž se »otřásaly základy státu«? Jisto je, *že* dphadování v rámci Národní fronty je těžší a svízel­ nější, nežli bylo dohadování v koaiici 2-3 menších poli­ tických stran. Dělnost Národní fronty stává se nutně ne­ pružnější a těžkopádnější.

Krise demokracie

Proto i krise demokracie, před niž snad budeme **po­** staveni, bude mnohem vážnější a většího dosahu, než **byla** krise demokracie v údobí mezi první a druhou světovou válkou. Uznává se dnes všeobecné, že nepružnost, těžko­ pádnost a korupčnictví demokratických režimů umož­ nily vznik fašismu a nacismu. Čeho vznik umožní nová krise demokracie? Komu žene vodu na mlýn demokracie, zpronevěřující se sobě samé? Síla demokratické ideje je tak mohutná, že ji nemůže ohrozit žádná síla zvenčí. Bude-li však demokracie nahlodána zevnitř, padne. Kr i­ se demokracie·není krisí demokratické i d e j e, n ý b r ž k r i s í p o 1 i t i c k ý c h s t r a n v d e m o k r a t i c k ý c h r ž i m e c h.

Není pravda, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Pravda je, že každý národ měl by míti tako vou vládu, jakou si zasluhuje. •

Nedemokratickou institucí je politická strana tehdy, osvojuje-li si hospodářskou moc, jestliže současně kon­ troluje a vládne, vymyká·'1ise přímé kontrole lidu.

C e s t a k n á p r a v ě.

Tím je naznačena i cesta k zdemokratičtění politic- kých stran:

1. Důsledné uplatnění principu parlamentarismu.
2. Kontrola lidu.
3. Odpolitisování administrativy.
4. Vláda zákona a pravního řádu.

Ad 1.: Nejcit-livějším ukazatelem slabosti demokracie je slabost parlamentu. Svou funkci kontrolní může plnit parlament jen tam, kde je skutečně v.x:cholnou instituci

:,tátni, jíž je vláda plně odpovědna za všechno své počí­ náni. Poslancem měl óy být jen ten, kdo splňuje urči,té předpoklady politického vzdělám. Každý řemeslník nebo živnostník musí mítp:ůkaz způsobilosti, apy špatnou ja­ **kostí svého výrobku nepoškodil zájem spotřebitele. Jen**

***601J.***

**Dnesetv**

poslancem, kter.ý špa,tnou jakostí své práce může poško­

**dit** zájmy národa a státu, může být kdokoli.

Ad 2.: Parlament, který by nepodl<>hal konbrole lidu, ne:byl by demGk;:ra1ickým parlamentem. Dem1Dkrntické ústavy se domnívají, že požadavku kontroly 'lidu učinily zadost, když tuto kontrolní funkci přiřkly hlasovacímu lístku. Avšaik:hlasovací lístek není aktem k1mtr,04,y, nýlbri aktem důvěry. Na druhé straně pňm'á k-ontrola litlll!l, vy­ jímajíc nejnižší složky lidové správy\_,1e neuskutečn1tel­ ná. Kde jde o společnou V'iili ee1ého národa, muže býl nej­ lépe zastoupena jemmou 0S0bou. Tou je v dem.okrach osoba presidentova. PT-esident musí mít pravo odmiítnmut podepsání -zákona, ilenž by !')Odle jeho názoru neposloužil dobru celku. Kdyby se s padamentem neol.ohodl, odvolal by se k lidu. Kdyby lid dal za pravdu pr-esidenit:mvi, podě­ koval by s parlament, kdyby da za pra,•du parlamentu., poděkoval oy se president. Kruh demokratické kontroly je uzavřen.

Ad 3.: O @ilpG'litisorini adlmimstra1i:vy se toho ji:ž mno­ ho namluvilo a napsalo. Sk,utečnmst: Zpoliifis0vám ,aólimb tůstrativy vyT(l)stlo 1fo tak obludných rozměrů, že -se stalo největším nebezpečím pro stát **a** nejtěžším 1.milhlémem demokracie.

Zaměstn.a;mec, který má slouiitti stálltll, **to** je v.šem, ne­ ipµ.že slqµii.it jedné p,i,lii'lic.ké straně. To nevylučuje, aiby měl politické pfesvěděení, pD'litické vzdělání, polli:tický rozhled. Naopak, dobl'ý pQlitik a cwbrý straník ,sou čas.to PQjjmy p,rotihladné. Od,l)Cillitisovám:m aclmi.m-strativy od paóLly by od pCilliitickýcli stran automaticky všechny ži'VJy kmřistndcké. P1llili!ka, jež by se· st nejvyšší .čestnou funkeí, přitahovala **by** nejlepší sfily národa.

Ad 4.; Jest>Iiže v aibsolutistickýc.h nežimech moc je']Jrá­ **vo** - .svoboma, síla astalbi!lita demekracie je dáJllla respek­ továním zálk.ona .a prá'Vlililio ířáoo, gehož obsahem je obec­ né dobro. Nejškodlivějším průvodním jevem revollllčm doby je rozrušení právního· řádu. Lidé zaměňují svobodu **s** libovůli a zvůli. Neolblibenost insfiltace okresních hejt­ manství :měla původ v tom, že tyto IIÍlřarly nep<tstupovaly nm.ob.dy podle :zákona, že nedbaly zásady spravemmll)Sbi. Smyslem .insti,tuee nán-odních výborů, této nejv,ěiší l'evo­ auční vymoženosti, je, že Md..sám mile élbáit, aby se postu­ povalo přesně pedle zálk-ona a zásaol.y spra edJIMsúi, niiko­ li, že může dělat, oo chce. Zivme lidu bývá .horší než zvů­ **le** monarchova •

Sen .a .skutečnost

Dvěvěci jspu jisté: Za prvé, že k-e slrutečrlé demokra­ cii lze dospět jen naznačenými .cestami. Za druhé, že největší optimista by nemohl očekávat, že reformy v tom.. to směru by mohl pl'ovésti nynější l'ežim. Bude muset při­ jí,t nový Mnichov nebo nějaká *vclká* národní .katastr.oía, aby by.ly konečně oastraněmy vady t. zv. demokracie, jež si národ po mnichovské tragedii a během .okupace tak jasně uvědomil? PD'lítícký boj, který se bude u nás ode­ hrávat v příštích letech ne:bo snad v příštích měsících, bude mít cíle mnohemskrovnější, ale přes to bude to boj rozhodující o naší budoucnosti. Bude to boj o zacho­ vání aspoň té form demokracie, za jejíž představitele se považují strany Národní fronty, nepřihlížíme-li ke Slovensku. Neboť pokud máme aspoň formální demokra­ cii, je tu vždy možnost, že forma bude naplňována obsa­ hem, že se demokracie bude zdakonalovat. Kdybychom nedovedli uhájit aspoň formální demokracii, bude u nás demokracie na dlouhou dobu pohřbena.

aru

Ne.sourod-ost našeho politickéh@

.sy.sté.mu

Pl'oblemaitiika našeho politického livo11aje součástí ny­ nější světové pr-oblemafilry. Pr t>že zeměpisně stojime na rozhraní mezi Východem a Západem, jsme přímo předurčeni, aibychcnn i ideologicky tvořili synithesu mezi srážejícími se světovými n.ázory a politickými systémy. Mámé k tomu i psychologické předpoklady: kuilturně jsme

***'6(}6\_***

spjati se Zá,padem, s Východem pojí nás slovanské bratr­ ství i povahové založení, rozumíme duši ruského člověka lépe net kiterýkoli jiný národ. Zatím jsme se pokusili li> -sloučeni ol.ivon haspocBář.skýc.h sy.stémrúi,státruího kapiita­ liismu a soukr>omébo porilm!kán . Nelze říci, jak se pokus vydaří, jde tu spíše o souběžnost nežli o synthesu.

Politicky *-všalk,* místm aiby vývoj spěl k vyr.ovnám, se protivy prohlubují, Je to dáno ne-sourodostí• našeho poli­ tického .systému.. Obdobire postavení, jaké zaujmiá mezi Východem a Západem Cesk-oslowe:ru;ko, za'lljiim.á mezin.a.. poliúiokillu levici a -pravici **s!trana** sociálně de.molcratická. JSIJ)uc sv.ojí trac!lieí peVl!iě :zalmtvena v dmmácí půdě, je stranou urp,rnmně socialistickOll a nemajlÍ v ní převaJ.iu doktrináiři.Pos'bllipsoeiálm demokracie UI1či směr našeho poli.tickěb@vývo!ie,neptevezme-li ovšem její fu.n.kici, kdy- by ziklamaila, strai.a jmá. "

Jsme spjati se SSSR **na !iv-oit a na** smrt

Nonu skutečno-stí, kterou prG *nás*vytvGŤill výsledek dru:hé světově války, je, ře §sme v z.iliiraniw pmlitice spfiati se Sovětským sva11:em na živ,ot a na SID!rt. Ne3en proto, že se svým nejvěitším -spajenoem máme společnou východni hranici, ale daleko ještě viceproto, že na naší západní hranici stoj.í nátí nejvě'lši n.epříte:L. Zarukou nej­

většiho zisku. ce1é naší 11:iis'tori ;iinň ie odsun Němců, je

síla Sovětského svazu, jehož záslu'hou ae také, ž-e -odsun. byl v plném rozsahu proveden.. Na oclsunu Němců. je zalo­ žena celá naše budouC1I1ost, každá změna -v t0mto směrn byla by naší -záln'llLbou.. Theor>eticky můžeme provésti i tuto úvahu: KdybY.někdy do.šlo ke konfliktu mezi Východem a Západem, a .SSSR v něm p0d'lehl, byli bychom jako je­ ho spli>jenec nejmeji postiženi, ha zničeni tím, 'ie by se k nám vr&tili Němci. Avšak i ki!ly'bychom v tomto lron­ fliktu stáli - třeba je to jprnktieky nemysH.te'1n - na st.raně Zá\_padu, neušli 'bychmn témuřž-osudu, fiímž by byll návrat Němcw. P.r-0to thes :že jsme spjati se SSSR na .ži­ vot a na smrt, je nejsamozřej.m'ějsím axiomatem naši za­ hraníČJwÍ politiky, ať se to komu 11."bf nebo nelibí. A proto žádná naše vláda by' nemohla dělat protisovětskou zahra­ niční politiku. Byla by to politi'ka sebevražedná, a t ková vláda byla by má.rodem ilmed smetena.

KSC o-svojuJe si jakýsi monopol nej;vřelejšího vztahu ke SSSR, - vydává se za barrunetr sympatň českého n.átioda !k Sm,větskému svazu tím, že ztotožňuje sympatie k sobě .se sy.llljpa.tiemi ke SSSR. Snadse J,í dosud daří pře­ svěd.čovalt B .tom i MGS'kvu, .ale nepodaří se ji to u české­ **ho** čliWěka. Cleský 1id nepobřebuje byt v s\_ym.'.Patiích k So­ větskému svazu vy.chová vá.n ikomunistickoustranou. Jest­ Jne jeho vrelé sympa,tie !ÚU .a tam ochably, je to z velké části záshahou právě komunistické strany a psychologic­ ky n.eGbrnt!Ilé propagandy mm.isterstva informaci N.aši lidé nesnesmu., aby jim někdosym\_,paili diktoval nebo jim z ní d:ávad zn.amky A sn.aží.me-li se na sebe dívat očima uašeb.o ve.liilreh@ spa.Jience, málo by se, .že největší .cen.u můžeme mílt pro něj jako :suit .spGřád;µiý, který v klidu rozvinuje dechiny *své* Yni1fr':ní síily, **nehof** vnJ.třní politi-c- "-ká rozháiranost podlamuje i t-0, co má *ve* spojeneckých vztazích největší váhu: lYrannost národa.

»A ona tuto většinu zí.sk.á«.

(K!l... *Gottwald* .na sch.ůzi ,ústiied­

ního výkonného výboru KSC.)

PodD.e všech příznaků zahájiaa. **KSC** .svoňi pfovole:bní ofensi'VU, t. j.pas ozískání 51 prooemt. Proě by jim ne­ stači!lo za0krouhle111é číslo 50, pro.č právě 51? Pro ože mo­ censká malbema:tillta má sv-oje zvláštní ,pr vidda, jež jsGu

?:áiroveň slabin.011furm.álru élemokracie.PGll'le této mate­ ma tilky :5'0 pI1Gcent hlasů 50 pr.ooentmm moci, avšak 51 procent hlasů= 100 pnocen.tům - neb@ aspoň 90 -pro­ centúm moci. Kciyby *KSC*skutečně docílila 51 precent Masů. mehfa by - aspoň na nějakou ciobu - trvat i na­ dále formtiní demokracie, moblla by trvat i Nárooní

=

•

Dnesetv

I

fronta, pokud by ostatní strany byly ochotny za poskyt­

*-n.wté* drobty poslouchat a podřizovat se. Komunísté ote­ vřeně doznávají, že směřují k diktatuře, a ve svých agit­ kách argumentují asi takto: Diktatura sama o sobě není ani dobrá ani špatná. Záleží na tom, jaký má cíl. Naše diktatura by měla dobrý cíl. Theoreticky nelze této ar­ gumentaci upřít určitou oprávněnost. Kdyby byl měl na př, Hitler kvality Masarykovy nebo Masaryk moc Hitle­ rovu, mohli se svými národy udělat pravé zázraky. Jen­ že, jak nás pouču1í dějiny, moc a kvalita se velmi zřídka setkávají v témže swbjektu. Bylo-li tomu ta!k v několika výjimečných případech u jednotlivců, je téměř napřosto vyloučeno, že by se tak mohlo státi u politické strany. I kdyby zde byli, kvalitní jedinci, kteří by měli dobrou vůli, prosadí svoji vůli proti tomu, čím je u nás stranický aparát? Mimo to český národ nesnese žáqné formy auto­ ritativního režimu. Vime, jaké potíže měli nacisté s bez\_ branným českým národem, ačkoli jim válečný stav dával možnost nejtvrdších represálií. Postavení komunistické strany ve SSSR je·případ sám pro sebe, který nelze apli­ kovat na naše poměry.

ú č e 1 s v ě t í p r o s t ř-e d k y ?

Komunisté proMašuji, 'že jejich cíle jsou dobié a mravné. K dobrým a mravným cílům nelze dospětne­ dobrými a nemravnými prostředky. Machiavellistická a jesuitská zásada, že účel světí prostředky, byla již dávno a právem odsouzena. P06UZUjeme-li cíle komunistů podle jejich method, nemůžeme dojit k přesvědčení, že by tyto cíle byly dobré. Na př. jednou z komunistických taktik - na rozdíl od demokratické methody přesvědčováni - je nahánění strachu. Zatím docílil rekordu v tomto oboru pan ministr informací. Taková slova, jaká pronesl ke stu­ dentům, neslyšel český národ od r. 1918 z úst žádného svého politika, natož člena vlády. Takovým tónem by se neoavážil promluvit k českému lidu žádný politik, yť měl seberadikálnější politické přesvědčení, který však prožil s českým -národem jeho kalvarii v době okupace, nebo dokonce poznal na vlastním těle nacistické výchov­ né methody. Jaká propast se to proh'lubuje mezi národem a části jeho emigrace? Kolik škod vzejde ještě od těch,

kdo po vpádu nacistů uprchli za hranice a nechápou duši

slání, k němuť je český národ určen jak svou zeměpisnou polohou, tak svými dějinami a kvalitami svého lidu. **Pt>** zkušenostech s fašismem a nacismem má jak náš lid, tak celý svět hrůzu a odpor k násilí a nesvobodě. Na-..druhé straně pokrokové vrstvy na Západě; zejména dělnictvo **a** studentstvo v Americe, si stále více uvědomují, že hospo-

. dářské krise nejsou nahodilými zjevy, nýbrž že organic­ ky souvisí s kapitalistickým systémem. S napětím sle­ dují vývoj na východní polokouH.

Ale nemylme se: kdyby se měly rozhodovat mezi sta­ rým řádem se strukturálními krisemi, ale i ·se svobodou, a mezi systémem bez krisových otřesů, ale i bez duchov­ ní a zčásti i osobní svobody, rozhodly by se raději pro sy­ stém starý. Nemůže jim ovšem také býti povzbuzením nízká životní úroveň na Východě, neboť je jim těžko do­ kazovat, že není v souvislosti se systémem státního kapi­ talismu. P r o t o b y t y t o p o k r o k o v é. v r s t **v y** velmi posílilo a získalo pro socialis­ mus, kdyby se nám podařilo odstraniti vady k a p i t a 1 i s t i c k é s o u s t {LV y, a ni ž b y - chom snížili svoji' životní úroveň a ani! bychom se z b a v o v ali s v o o d y.

**o**

A naopak: Kdybychom chtěli uskutečňovat socialis­ mus pomocí jakéhokoli druhu diktatury nebo autoritativ­ ního režimu, oslabili bychom tím posici pokrokových sil ve světě, zato však prokázali velmi cennou službu nej­ reakčnějšim živlům.

**Závěr**

Platí-li u nás dosud zákony správného myšlení, **mů­**

žeme ,tudíž dospět jen k tomuto závěru:

Východ si přeje mír a vítězství so,cialismu, uznávaje, že k němu lze dospět různými ce:,,tami. Západ si přeje mír a chce se zbavit hospodářských krisí, nechce se **však** zbavit svobody. Systém, kterému by se podařilo vybudo­ vat dokonalejší hospodářský a společenský řád při zacho­ vání duchovních a demokratických svobod, prokázal by nesmírnou službu jak věci socialismu, tak věci míru a dorozumění ve světě. Jestliže u nás komunistickii st:cana svojí honbom za 51 procenty směřuje k zavedení autori­ tivního a totalitního režimu, poškozuje tím nejen zájmy národa, ale i zájmy Sovětského svazu, ženouc vodu na

"' národa?

mlýn reakčnim živlům. Stejně tak poškozují ty-to zájmy

* Splníme úkol?

Vývoj nynějších událostí vsunul nás přímo do ohniska světov"ého dění. Oči všech jsou na nás upřeny. O to po­ zorněji nás sledují, oč se český národ svým utrpením a hrdinným postojem za druhé světové války, jakož i vy­ nikající činností některých emigrantů, v čele s presiden­ tem Benešem, stal celému světu známějším. Byl na nás vložen těžký, ale nade vše krásný úkol: v malém vzoru dokáza,t, že rozdělení světa na dva nesmiŤitelné tábory není nevyhnutelnou nutností, nýbrž že jde jen o nedo­ rozumění. Dokázat, že

p r a v d a, j e j e n j e d n a.

Konkretně jeví se náš µkol takto: Rozpoznat, co v obou systémech, stojících dnes proti sobě, je hodnot· ného, obecně platného lf schopného dalšího vývoje, a po­ kusit se-o synthesu těchto prvků v novém útvaru spole­ čenského a státního života. Příčinou dnešního nedoroz­ umění ve světě je zdánlivá neslučitelnost svobody. a so­

strany ostatní, když místo aby poctivou a velkorysou po­ litikou upevňovaly posice demokracie, provádějí mali­ chernou, krátkozrakou a sobeckou politiku ode zdi ke zdi, od jedněch voleb k druhým. Neplatí-li na ně ideové argumenty, měly by pro ně platit zásady a zkušenosti praktického rozumu, které podle slov Masarykových do­ kazují, že poctivost se na. konec vyplácí i v po'1itice.

'Nastoupili jsme cestu socialisace - není cesty zpět„ Strašáky s domácí reakcí jsou jen výrazem slabosti a špatného svědomí anebo taktickým manévrem. Znárod­ nění se musí podařit - zdůraznil president. Kdyby poli­ tické strany zanechaly honby za mocenskými posicemi a soustředhly se jen k tomuto úkolu, posloužily by jak so­ bě, tak svému národu i celému sv,ětu. Strana, která do­ káže dělát poctivou, opravdu socialistickou a opravdu de­ mokratickou politiku, dostane ne 51, ale nejméně 80 pro­ cent hlasů národa. *Dr Antonín K* Z *a to v* ***s k 'fl***

poznámky •

cialismu. Učinili jsme košickým programem pokus o slou­ čení těchto dvou idejí, avšak toto sloučení bylo spíše me­

chanické a vnějškové. Od té doby neustáile zesilují ten­ dence, prosazovat socialismus na úkor svobody. Příčina může býti buď v nesprávném pojetí socialismu, protože pravý socialismus nemůže být neslučitelným s pravou svobodou, anebo v tom, že se pod heslem socialjsmu sle­ dují cíle jiné.

Avšak ať je tomu jakkoli, skutečností je, že pokus řešit naši problematiku mocenskými prostředky by nás ořed celým světem zdiskreditoval a zmařH **v** zárodku po-

Je reakce?

Jsou mnozí, kteH tvrdí, že nebezpečí reakce **u** nás je velmi aktuální. Druzi zase říkají, že ne. Nesnáz Je také v tom, že se neshodnou v tom, co je a co není reakce. Rozčilené volání, které vlude vldi reakci, nesmí na druhé straně VYVOiávat pohodlné uklidňování. "

Je dobře si povšimnout podstatné změny českého veřej­

ného míni'ni od května 1945 do podzimu 1947, zakreslit sl na kus papíru vlwhny t:r dojm;r z hovorů v tramvajích,

*601*

,

Dnesetv

s Sáaků v nBůerých lisiech, a hovor/i v Praze a na ven- **a** mecfcl::'r loi.Dld. pa.k 1>ude vklad u 'P&Di kove, dé anekdoty, oské kritiky, nenávistná slova. :Pak se namítala, ie JwcllyĎ. r byt. u:fbri vie spoji v obraz, který Hká, ie veře,iné míněni se odklo- avobol1ánua. kam !>Y. se ovlem kuClill)iiský Dá.by1.ek lle . nilo doprava. Dosti zře&elně mluví čiala z valnych hromad ADI maaželska lozmce a JIISYoboa. a aeě.nimi

atudentských spolků. Není to vfude stejné, ale silný přesun stolky b7 tam nevlerla.

doprava je velmi zřetelný. Po květnu 1945 b lo studentstvo ) lrreclnik se usmál této pošetilosti. Ne\_. &skt aova, pakli z velké části komunistické. a aebylo-li "komunistické. bylo . vstupaje ao m.va 1Dllolliels!reoo, masi iu v kuebyai a tam ailně levicové. Dnes je &o naopak. BaflCka sta.dent.skýcb val- hky jist a ·ti\ za kuchyňský stolem, **na aoe** pk se «>e!e­ ných hromad není ovšem iediaou rafičkou. Zachyeuje všuk bere do loinice. Paní *si* dovolila podoitkrotd. že i kdyby měla smýšlení dosti důleiité skupiny někdy až příliš živě a náhle JDÍBtO ffllbodámy byt. aů pctcm by .si jej nmaiidila 1ímJo reagující na vnějti podněty a změny. r.pmcdsem, Dd>Of má na bydlem uázo1' odliiný. Jak se stalo, ie tolik studeniů zmi.nilo iak záhy své Ale O tem Cldnm škoda. mJavi4, ptotoie ck!é ui je CJSudem politické názory? Bylo by snadné, ale na zcela spr.áTDé potrestána., ie má mí byúi svobodá.ruičku; pr-OČ všnk má vysvětlovat tuto změno sociiilnim původem vět§iny studen- bit trestrina, Ještě jecln<ru 'ZDOVU ceavolDčuim vkladu za

m nebo vlivem jejich profesorů. Zde vcelku od května 1o, ie plcoha. VYlJlěřená Jejich soukrcměmu tivotu, neclove- 1945 nen stala podstatná ,změna, a pň!P.e politická ná1ada laje žit v kuchyni jako )midý pořádný český iilovčk. a:nl

studentstva se od května otočila. I o českých socialistů mít manželskou pastels psycho'll? Tu ji medník ullhlicbotil, a lidovců měli by se na tento vývoj mezi studentstvem po- že něJa,kli část jí snad uvulněea bude, nebo( 'ridí ze seznamu dívat trochu z vy§Mho hlediska než jen podle klho, zda a jak úb u prece jen několik kusů oapl'OS!io nutných, českema to komunisté prohrávají. Je možno a někdy i nutno btt byt.ovéma standanln VYiJovujícfoh.

proti komunistům. Ale nelze iit jen z negace komunistů. M'llllielé kteří str.i.vili všedmy 5ft v-Oleé ehvUe jako Mn?hokrá clov slyší h vory, které ho netěší. Hovory snoubenci běhwnim po bytovém ú'ř'adě. mháJill nyní ovšem, bolestne tim, ze z ru h mluv, \_nevíra a\_ rloba, ner.huf\_ a ne- jak jina.knelze, běháni za osobou nebo osobami, které by návlst, tedy vlastnosti, ze kterych se da sotva postavit něco M ta.kvelký vliv ie bymohly aestou jakl!Si milosti VY­ kl udného.:.\_.Je v§nk potřebi se zblízka na 1;id\_!\_ a li: avolJtěnívkb.du na přepych pŤedměty, ja.kými je

! ::oJ

dlcky, k.ten vedou tyto neutěšene rCCJ, hovory pine nvotn1 • buč jule)ní siHla kDihlJVJ!ička. *Jan s n á I e i*

**nechuti.** Nejsou to lidé, které kveten 1945 shodil z nějakého '

výsluní. Nejsou ů, lidé, kteií měli nesnáze s rum,dními vÝ­ bory ve věci očisty. Nejsou to továrníci, jimi ZlllÚ'Odoili podniky. Těmto lidem nevede se dobře, ale nevede se jim ěasto ani zle. Tak n{jak uprostřed. Přece však tito lidé ve­ **dou** řeči, které by Jim lehce mohly vynést omačeni reakcio­ náři. Sociálně je to shruba sti-ední st.Av, do **něhoi** pi'ešla i ěást dělnictva. I před továrnami je moino slyšet hovory, které netěší, a nejsou to hovory úředniků, ale dělníků.

Byli bychom z čúati na špatné cestě, kdybycbom si pře­ BUD vefejného míněni dopnva chtěli vykládat Jen tím, že Je zájem a te vliv těch, ktefí tfm, eo se v poslednfeb letech u nás stalo, byli poškozeni, odstrčeni, zbaveni svýclt nad­ právi, vÝSll,d. *TIBU* tito lidé se nesmíff *s* dnešnfm stavem. Jistě každé skřípání v nových poměrech bude Jim **hudbou,** která bude tišit jejich nervy. Ale tato pravice je posilována I těmi, kteří -nemají podstatných důvodů popírat dnešní stav, I kdyi vidí jeho nesnáze, bolesti, chyby lidí.

Je nutno přlpÓmenout, ie pravice žije vždy **s** chyb le­ vice. I je úko levice, aby dělala co nejméně chyb, ab7 spáchané chyby měla ollvahu doznávat a také napravovaL Cún vice bude poctivé socialistické autokritiky, hm menši budou naclěje pravice, ie bude pohodlně iít z chyb levice. S lidmi totii je meino dohovořit se lidsky. Je možno jim v,y­ kládat o velikosti socialismu i omylnosti socialistů, o vel­ kých cilech socialismu i chybách, kterými je vroubena eesta k nim. Vše to a Jiné pochopí lidé, kdyi se k nim hovoří upřímně. od člověka k iílovau, **bessbytečněho** horleni a prsm tónu.

VefeJné mio&ú Jde silně dopra-. Je-li pravda, ie pra­ vice žije z chyb Jev.ice - a pravda to je - je pot.iebi. aby levice měla dosti politické a osobní statečnosti vidět věd. Jak ve sku&ečnosti Jsou a podle toho Jednat. *V. G.*

' .Jak je dovoleno bydlit? \

Veliké lít&tí potkalo jednoho inienýra, kmleenkáčníka: &tail se maJitelem svobodánůčky. **Svobl,ldárna** byla však po­ llléze, jak se uká:ze!e, pnliš malá, aby tam mohli bydlit dva, **muž a** jeho iena. Inženýr se totiž rozhodl oženit. Běhali asl rok po úřadech, ale kdyi bylo Jisté, ie naděje na byt je marná, prohlédli svobodárniiíku znovu a ukázalo se, že skromnost zázračně dovede. zvětšov" **rozměry. Pcfídili** si tedy nábytek a nyní lla nová inženýrova spolubydlicf ba,nky, **nebof** tam měla něja.ké úspory na vá.zanem vklat}e, z něhož Je mot!no uvolnit p •i, takový případ sedmnáct tisíc korun. Je potřeba jenom oddacího lisiu, dekretu na byt a účtu **od dodavatele** nábytku. Ale **v ba.rule** jí **omámili,** že vklad nemůže být uvoln&,. protože toto uvolněni se netýká přepy. ohovýoh nábytkoyých kusu. A kde ie jsou ty př.epychové kuay? Prvním přepychovým kusem byl kauč, konstruovaný tak, že na něm mohou spát dva lidé, když se vytáhne zá,. BUVka. Druhým byl Jídelní *stůl,,* tfetůn konečně knihovnička, Paruse tázala, co se u nú uepovaiuje za nábytek pfe­ pyohový, to Jest, Jaký nábytek si měla pořídit. aby Jí byl vklad uvolněn. 'Ofednik Ji rá4 pouW. Musí si o t ku.-

Kolem pražské radnice

**Na** pražské radnici byl ch tieký mzhovor: mají-li se trosky Staroměstské radaice 1,trlmoui či m;ůí-b byt **sa­** ebován7 aspoň do sletu, aby U, ldeií **k nám**pnjedou z '\'ell• kuva *l* • ciduy, viděli na vlasloi oči, jak Němci v Pra&e řádili. Kdo 41rochu byl ve svěU (a staří jeu ná'l--šiěva v ně­ kolika českých, moravských a slovenských .místech) ten pro­ jde l"ralmu a i )ubi uvidí trosky radnice, e: Praha mčla štěsta Opravdu měla Praha štěstí. .Její rány, i když jsou na aěkteri'ch místech velmi viditelné, json jenom llevelkým škrábnutím proti tomu, ;tak trpěla fmá města. Možná, že ni'Vlltěvm'"k Prahy se také zeptá a co bude 5 l!OVOU radnict"'? I **budeme ma** dosti t&ko odpovídat. ltdmřrn„ mu, ie ui b,ta soutěi na novou radnici. *ie* stála velké peníze, ie však

**s 'ri'sle4bm** nebyla velká spokojenost. Vyloiíme, Ja,ki jsou u nás potíže se stavěním. Ale piue Jen bychom byli rádi. kdybychom mohli aspoň 'ukázat, že se nud ratblice v l"raze ui aspoň trochu atavi. To uz pohled na cmauský khiš&er je rádostoější, i když je to pohled na trosky. Je radostnějši

o to, ie na tomto pabýja kláš&en je ui vidět nové prejzy, že už Je tam vidět nové lešenf, plocha prken, která svitl **novosti.** Tady lJi bovoiri něco ndostnfjšiho: my se chceme z trosek **doslat k** iivotu. místo tresek ebceme vůni cihel. **maftV, trámů!** I když je to pohled smuloý. je to až **pohled** na něco nového. Na něco. eo z trosek chce VYtvořii něeo ii­

votně ího.

Je vůbec smutné kloDfroŮtovů velké plány a skuteč­ **nosL Byla** vellui soutěž - **a** ne právě laciná - na budovu **Národmae** shromáidění. KonfrontuJme a **tim** skutečnost, že v Praze a snad i jinde ui clloóbo stoJi několik skoro hoto­ yÝcb bullav, které by nepotřebovaly mnoho, aby v nich lidé mohli bydlit a pracovat. Postavme p,roti 1il8bě řacht lkýeb pláuů posledních měsíců a porovnejme s **tun** skutečnost, ie na několika místech, kdopfes nedávnem v Praze stály do­ my, stoji dnes ssutůly, kcle rosle plevel; pak poc:hopúne, le lidi jen peaělrud neklidné zneklidňuje Jcitě více ěetba o růz­ njch velkicb stavbách, které chystáme.

Ty&o velké plány jsoa Jis4ě velmi potřebné. Daleko. da• leko lépe. by se dnes v Praze obodllo, jezdtlo, žilo. bydlllo. kdyby &i, kteří se před dávnými lety měli starat o Prahu, viděli o pětaclvacet, padesát let kupředu. To je po1hbí i dnes. I dnes, kdy je nesná-z s každou „bytovou ,ft:dnotkou , je potřebí vidM vie, nei malý dvojdomek, s jehož stavbou se stavitdé smpoti vice nei kdysi s budovou na hlavní tildě. I **dees a** právě dnes Je potřebf velkých plánů, nebDf mnohé kolem nás je nejasné a tvárné a pro&o tím spíše je nutno **mát** cíle, k nimi se chceme dostat, i kd,.i MJ nebude zítra ani napřesrok. Je však petfebI zdravé rovnováhy mezi vel­ kými plány a skutečnosti. Důvěru ve velké plány Je nutno pěstovat Jasným a konkretnim smyslem pro to, co se právě **dělá a má a** můie dělat. listě Němci zniěm praiskou J!lldnici, Ale nemén je Jisté, že praiská r.adnice těžce eslabila důvěru **svých obQnů na příklad tím, Jak b.:vlYroalBeny byty, které** se uvolnily po 5.-9. květnu 19'15. Fražská radnice způsobila

*608*

Dneseiv

**ta** v ftdskjcb duších **větší škodu, nš &i** dovede představit. nebof rozbňý dam je ma!oo znovu posiavii. Duvěra. jednca

*I* zklamaná se ebnovuje. daleko hůfe. *V.* G.

útěk k. hodnotám?

* V těchto letecfl, kd,y mnoho sta.rébo oclchá.zí a kdy mnoho nevého se bol9'nl l'OW. přemýffi dosti lidi o l'rodne. tácb, jejichž pramost nepomíji s časem. Leceos. co se děje v hospodářském životě; se vYSVětlu.fe »útBtem k llodnotá.m«. Byl nedolstatdl dro?mých. To **lů:é** pn,to, ie l »mělr l'l hodnotám-. .Jan je **bedn.ob?** Nepr.i.ri velllá: stare Jm)tek­ torááni zinkové pad.esátDilw;y a lionmy. Když jich ve iala­ talce víc, je to jakýS takjs obnos. ,e io hodnota? Jmi hle­ dajísvoji ho - v sirkách. Je jich aedcstaiek. Něktdi zjistili, že i baoliěky sirek mohou h:ýt hodnotou, vhodným uložením peněz. Jiní kupuji do zásoby cement.

Stále fo však neni tak zlé, jako za protektorátu. Tehdy

»útěk k hodnotám« byl tak silný, že mllDZi, kteří za celý met nel'l:eupili česftou knibu, )[Upovali i leské km"hy a lu:iihy vůbec v celých f.cm.tá.cl:!. ByU oa.ivni lidé, fúrii iebdy ri.­ řili, ie český oá.ood ob vil cesllou knihu. B,-li *i* m:iliiř, l'rteii měli sve fronty » o mněai«. Objednávky obrazu **se** čislsva!y. Někteří io ch6 před prsbsJninarni, nillteii po prázdninách a jiní k vánocům. Ne. ta.k dosud silDý »útěk k hodno.tám« v českem národě ncmastaL Ještě nejsou bonty na české knihy. A český maliř, dobrý česftj mahr, **by rád** pmda.l, ale už **daleA:oneu(** tiťli::ová paptá,-Ita, jalro za rilky

Dovedli jsme se zlr.wit kapřtaf"JStó ve- velkém. Ale- bude

,tiž i s liapi&aiisty v malém. l\1ajjj málo, ale- f .s tím ntilmJí

»k hodnotám«. I 11llepla.tt: odfildlnéha dlleba. aejvěW llnjic. Lidé jsem zamc:rřa:ri kap&listidljm dm:l?em "1e, než si mys­ líme-. lJtma.ii piiMš k • z tobsto srita, i když jsou. to stue proteldorámí mince a sirky. 1'. G.

Popfew:mlé plus

.Je v n:tši ,-e. !e eo se nóm llllliW a ie IWětlě llramee dne dnnjillm.e i::z:ieaši pozom:IOsl 1121 1uaa1ite m-­ né. A tAk jsme **-e dlo&ad** podle pcipt

plas; ktere piispěl!o J'fe 611:&d naficll politic!fl)...... poměríi: neob;y&,jllý vzr6st :nábo!ensJd! snáSelmistl aspoň v zemích l!eských. V pc,81:ed)ú válce **a za** br6zy posiedJú Clkir-­ pace lmfiollcký klerua,. *a/L* ua um,a.tmé 'Výjimky zciisllý **uei,.**

**děkan U-elka), lllheval ae o,p,mV'lla 'W'mftlě. Nejeab se niml** výrazně distancoval od .d0081!!1Jlých drii.t.elfi mooi, lmtollckýcl! chrárnil téměf viade hovoHJy prťJhlednými alego. rlemi a nápověcfmL Pfemn,oho knčll bylo vyAétfováno a iu.lá­ řová.no, mnobo lwěži skoněiro 8Dll1.i mllČellllicltou. Byli ltněli. kteři se ah:tkně. zúčasúJtll oclboje **tlama** i **za bn.nkem1.. Byly** kláštery. kteri pooriooly poJ,tymmmn a pw-aAuUsttm:I L pelL

utftl!Drtsm rir.ho druhu. V koacenkačnfdl 11ibaedl dollo k dojmruaě symbiose fmHi s kněžími **&liko-­** slovenskýml, s cJadkomimS &lsbbratnkými,s polifldlfmi vGdci a činomiliy proffkldollerry h strmt. Ud'é se sbli­ lili. a lldslcě SbližeJŮ sll je i myiffenky, Vebni pNlfJpiíšně pflsoblla. l významná 6Jm.ost "i'. Šrámka v Jllllíem odboji, čin­ DQSt v Ullělté fád **odboje** vtalu. A "\<-šeclmy iyt;o m.amency do­ hromady zp z6nnk. Bude málo zemi v **Ev lide** tak

-vzorně. fUDglllje sn:flšelhfCISt, j;ilko v é ěútl 4lest.os Kdyby byl někcJo před desiii Idy ielll dneš­ nímu pražskému prirmitom1 že při svat jftšsiijeh oslavádl bude pronášet latinský pr08lov nebo kdyby byl někdo p. před· sedovl Kopřivovi piedpověděl, !e bude oflciálllě iiěa-Stněu pouti do Stiaré Bolesla,vi, IJyli by se jistě tito J>W19Vé s zasm1Ui. Děkujme Bohu za tuto aspoň částečnou ltonsolidaci

poměril a Jeli emtenee **bud' ám** pod.nět.em k d,;aji vl.fe:

k přesvědčení, t.e za nějaký ěas I na S1ovensku dojde k nli­ boženskě snMelivostii **\_pb li.** Di &,!';lo u o& a že I tam slovo luf;erán přestane být nadá,'1tou - a fe v celěm ůeskosloven­ **sku 2111 tole'l'aclli** mibofere4ou pťljde i **iolenm!:e poltfld:6**

h stnmy- **si flr.i4" na mfn-e a** sbanid **na famltid.ě**

církev.niky a že Bovik. ani v po6tlce n:efJude aovem ,;Illem

Jalto Jim pfestal !,ft u mis v, el1lasti livoCD llliboienského.

A ke dvfma nadějfm JeAtě naději třetf: že Vatikán i pra.k­ tlcky doceni velikou změnu, ke kf;erě v Ceskoslovensku, 7.&­ jměDa v poměru ke katolické cirkvi doiilo a že zvláAtě **pff** ob!lazovi\ni valwntnich, cirkevně politicky <;lilležl.tých mlst **na** Slovensku, vyno.snaži se Mvati př lmndidáitun polWcky nevýbojným a konclllnntmim před kandidáty bojovnýnů. Tam

na Sloveusku **ifobní vflle** VBtikána **mohla by** oaAi republice pomoci velmi úělnně. Ze by v takové politice byl pro budouc­ no prospěch i pro Vat.ilmu, je mhno pocbybnost. Zatím Vati­ kán na Slovensku ještě takovou politiku přátelské pomoci

**pro** konsolidaci naši republiky výrazněji nesleduje.

*Jiň Z* ***hor***

Praha a venkov

VebDi dobrým **okéokem** do života **venkova. malých měsl a** vesnic jsou plakáty, reklamy, které upozorňaji ua. dfůežlt6 ndálostl• .Je to s&á.le týž: agitační pbkAty po!ittekýeh stran, eě?ioliI;: plal,áti'I z Prahy - ěasto kreslených s malým po­

chopením pro venhonkélto ělověka. - letní záb11VY, divadel­ ní představeni, football II ftla.vn - taneční zábavy. V létě ovSem Bověk nevidí prwněr celoroonfho tivota venkova; o.te

1 to, co je na tfcblio pla.kátecb, je jasným svědectvím chu­ dého kuHorniho ii,;oia na ve.Dl'mvě. Chceme-li mit dobrý• zdravý venkov, musíme se také **vice ud** dosud starat o jeho kultunú tivot. Zdá se, le o kulturní život na vesnici se neJ­ viée stan místní hostinský, klierý liu **a tam** poiédá tanetul. **Jlábava, na** Jdere jistě neprodělá. A jsou i slušně velká měS­ teěka, která • dlooboa !Jobu se nezmohou na livějši **kOltUml** Bnnosli. .Jedni ň1mjí, le není O' .Die 116.jem; jiDf IIB8e tvnU, A& nejsou Uclě, kteřf by se o to starali. ***A*** jsou zase mfsta, 11:terA mohoa potvrdit, že dobra\ věc se ua konec podafi, kdy! ji dobf Jlěkollk dobrých, praktfckýell Udí vezme do rukou. Tro­ chu pemállá doprava, která omol.imje podivat se někdy do oluesniho m&ta, ale 1 to je málo.

Bode pottefli, aby sl **Praha "riámlla** ěeského venkova i po té o sbánee viee ud cJosml. ,Jedufm z blaTilieb pteapo­ **kfadtl.** bode, aby Praha se naoěila na "nnunú tivot venkova 11 jeho poffcby ilívat jinak, ne! pralskýma očima. lJteme sice stále o tom, le základní myflenkou republiky bode !Ifroldi a zdra,•á deccntraHsace. Ale od slov k slmtkwn je velmi da­

hlko, a. to pla.ti ,11ejména pokud jde o kultumi život venkova. Nejde jen o to, podaří-li se nli.m v w!kolika. vělAicb. měs­

tech s neúměrnými náklady udržet při llvotě vět!íi stálé dl• vadlo. .Jde o to. Dby měla svllj kulturDi tivot vesnice, aby ět1a knihy, aby měla. piednášky, film:,, dMská ptedstavenf, 5re odbonm pffdDMky, kulturní večirky olid. To Je jedna z cest, Men\ také zabrini úti\lm z. vesmee. Slyšíme sWe o de.. cenhaiisad, ale v!íe otndi clo Prolly.

.Je potfebi, aby ff, kteří v Praze mají na starosti Jmi- ., turni llvot, pfem)'šleli usilovně o to, jak by kos svě čin­ nosti pfenesll na venkov, Jak by se vespolek dohodli, aby

i malá vesnice měla aspoň jednou za týden něco, pfl ť!em Dy S'e sešla, co by jí vzpružllo„co by ji dalo nový pohled do svě- ta. Potřebujeme to. co by **D&** vesnici. vyplnllo mezeru, kterai vmůkla odchodem starých ?mntoro. kteří ze školy dovedli ndflat ,stfedjsko osvětové pmce. stiedisko kulturnibo života, klieti vyebo\"á,;all mbidel. a vtelařtll. súeli abomky měD nt1i hwll, Jdeií se po vesniěkádl tahal1 se sklopUkonem, oel!omlěffi, pt,,fi!ovali noviny atd.

a

Vesnic, Mere potřebuji vice zdPBvBro JnrHomibo livota, Je na tisíce. Pohnout zde stojatou vodoa znamená vfee **nd** největAi výstava v Praze. Před.pokladem ovlem je: smysl 1'ro drebnon práci. Pro neziAtnou pmci, ktera\ uepiljde. 8l)8dD.o. (Jo .by pomohlÝ nejlepši traktory a suojni sta.Dlce, ll&IJlOV&,, sac!e, kd,Jb,- &o n yeSD}cú,,,b. kaltuměf 1'. G.

*609*

Dneseiv

•

pollitika

'-

*František L* o *u b a* Z

**Několik otázek Slovensku na konci roku**

Hlásím se k těm, kdož mají 3lovensko @pravdu rádi,

**-a** kdož na svůj pobyt a činnost na Slovensku vzpomínají **s** radostí. Letos nás Slovensko opravdu zajímalo, a to po­ řádně, ať jsme chtěli anebo nec11těli. Moje otázky nebu­ dou vlastně položeny celému Slovensku, ale především povereníku vnitra gen. dr. Ferjenčíkovi. Nechť se na mne nehněvá, že mu přidělávám starostí a práce, nepoť vím, že má obojího vice než dost. Ale rád bych, aby o lec­ čems-jako muž dnes dobře informovaný poučil nejen mne, ale všechny čtenáře. Považuji gen. dr. Ferjenčíka nejen za upřímného a o Slovensko starostlivého Slováka/ sta­ tečně československy orientovaného, ale také za muže n stranného, který to právě ve své nynější ožehavé funk­

**.ci** míní jistě se Slovenskem jenom dobře. Vím, ž je dnes **s** hlediska stranicko politického i trochu podezříván, ale domnívám se, že neprávem.

Tož nyní k tomu, co bych chtěl já a se mnou také ostatní, od p. generála vědět. Moje první otázka by byla, zda by nám mohl naplno říci, jak je to s těmi zrádci na Slovensku. Prohlásil ve svém jednom výkladu, že zrada zasáhfa na Slovensku do všech tamních politických stran bez rozdílu, ale nejvíce přirozeně do řad strany demo­ kratické jakožto strany největší. Dosud však slyšíme a čteme jen o těch, kteří byli anebo ještě jsou v řadách stra· **ny** demókratické. Jak tedy zasáhla zrada i do ostatních stran a co ty strany s těmi zrádci anebo politicky a národ­ ně nehodnými lidmi udělaly? Vědí o těch lidech anebo nevědí? A proč dosud jsme nikde nečetli, ze by bývala také některá jiná strana, než demokratická, dělala anebo byla nucena dělat s těmi zrádci ve svých řadách pořádek? OznjÍmil gen. dr. Ferjenčík jako 'povereník vnitra ty,

**o** nichž zvěděl, anebo vůči nimž aspoň zjistil důvodné podezření, že do národního kolektivu jako nespolehliví nepatří? Domnívám se, že odpověď na tyto otázky by zjednala v mnohé věci jasno nejen na Slovensku, ale **v** Ceskoslovensku vůbec. -

Cetl jsem povzdech gen. dr. Ferjenčíka nad zpolitiso­ **váním** celé zrádcovské záležitosti na Slovensku. Kdo je vinen tím zpolitisováním? Je tím vinna jen jedna strana, anebo více politických stran? Jsem si dobře vědom chou­ lostivosti odpovědi na tyto otázky, ale domnívám se, že **na** Slovensku se zjedná jasno a pořádek jen tehdy, když se bude mluvit naprosto jasně bez ohledu nalevo anebo napravo. Odvážnou odpovědí by sice mohl gen. dr. Fer­ jenčik nesporně ztížit své postavení jako povereníka-od­ borníka, ale očistě by neobyčejně prospěl.

•

Mám ještě jiné otázky, o nícl}ž dosud nelbyla na Slo·

\_ vensku řeč a nebylo o nich nikde psáno. Jsou však podle mého názoru rovněž závažné. Mohl by gen. dr. Ferjenčík **říci,** jak byla prováděna na Slovensku očista a prověřo· vání osob hned ,PO osvobození a přepevším do voleb květnových roku 1946? Kdo tu očistu afověřování prová­ děl, kdo ji kohtroloval? Nemohu se zho·stit dojmu, že za neprovedenou očistu a prověřov-án ředevším odpově­ den první Sbor povereníků do vzpomenutých voleb, a z povereníků především povereník vnitra, kterým byl d()lkonce soudce povoláním, tedy muž, který znal anebo měl znát i ve své funkci zákon; ten mu měl být při pro­ vádění očisty a prověřo ání nade vše. Nerad bych mu svou domněnkou křivdil, neboť patří shodou okolnosti

***610***

mezi žáky", které jsem na Slovensku učil. A míval jsem své žáky všechny rád, bez rozdílu jejich tehdejšího poli­ tického přesvědčení, a se všemi jsem se snažil dobře vy­ cházet. Právě proto bych předchůdci dr. Ferjenčíka nerad křivdil. Kdyby na to chtěl odpovědít dokonce on sám, byl bych mu já i ostatní za to velmi vděčen.

A :lr-toho vyplývá další otázka: Věděl předchůdce gen. dr. Ferjenčíka, lépe řečeno vědělo povereníctvo vnitra anebo některé jiné povereníctvo, do jehož pravomoci očista a prověřování také snad částečně spadala, něco o mužích, kteří sice byli prověřeni jako obyčejní občané, ale kteří se pak dostaH na místa ve veřejném životě, na něž rozhodně nepatřili? Vědělo-li se o nich něco anebo bylo-li proti nim aspoň důvodné podezření, proč se na ně veřejnost neupozornila hned? Vzpomínám si, že když se české strany v parlamentě a především strana nár. soc., tuším hned v počátcích obnoveného padamen­ tarismu opřela proti složení slibu jednoho slovenského poslance, že musí být nejdříve řádně prověr-en, je-li hp­ den stát se poslancem, tak se nad tím tenkrát vice méně horšily obě slovenské vedoucí politické strany. To by tedy znamenalo, že byly obě přesvědčeny o řádnosti mužů a žen, kteří byli za Sloivensko do pražského parlamentu vy­ sláni. To by však také svědčilo o tom, že tenkráte buď nic nevěděly anebo nechtěly vědět. Vzpomenutý případ nepatřil osobně k žádnému případu z nynějších, ale ten postoj byl tenkrát ye'lmi charakteristický.

A ještě jednu otázku. Nedalo se zabránit,. aby se očis­ ta ilezpolitisovala :na Slovensku tak, jak je zpolitisována nyní. Nemohl se ustavit užší sbor ze všech politických stran, a to mužů poctivých s hlediska národního a plně věrohodných, kteří by bývali šetření provedli a navrhli pak politickým stranám, aby očistu rázem a bez kompro­ misu a stranické agitace provedly? Kolika sporů a poli­ tických napětí mohlo být ušetřeno Slovensko a republi­ ka vůbec! Vím, že se budu zdáit po této stránce skoro pus­ tým idealistou. Jsem si ovšem plně vědom těžkostí, ale rád byc věděl, zda se o to udělal aspoň pokus a s jakým výsledkem se setkal! Tím bychom nejlépe poznali, komu záleželo na zpolitisování celého problému a kdo všechno chtěl z něho těžit dokonce stranicky agitačně, což by bylo hříšné!

•

.,

Nevím, zda jsem svými otázkami obsáhl celou mate­ rii, ale domnívám se, dočkáme-li se odpovědi-vůbec a na v.§echny otázky anebo aspoň na závažnější, že by takové osvětlení, a to naprosto jasné, jenom celé záležitosti pro· spělo. Chápu, že odpovědět na některé znamená popudit proti sobě toho anebo onoho mocného, ne-li celou anebo i celé politické strany na-Slovensku<Ale chceme-li zvědět pravdu, nesmíme se po vzoru Masarykově ohlížet na nic. Na Slovensku, kde chceme zjistit nejen ty vinníky, kteří jsou anebo budou za mřížemi, ale také ty, kdož snad o nich věděli i dříve a neřekli nic anebo neupozornili na ně, jak byli povinni. Rád bych, abychom u nás s tímto systémem skoncovali jednou provždy jako s methodou naprosto neudržitelnou, poněvad - ukáže-li se, že moje otázka, z níž vyznívá nesporně určité podezření, je na místě - jsÓU to způsoby nemravné.

život a instituce

*Dr B. Ve z.i n s ký* ***a*** *Dobromil N* o *v á k*

**Student a život**

Cinnost studentských fakultních spolků vyvO'lala řa­ du úvah o účasti studentů ve veřejném životě, nebo lépe **o** přípravě studentů pro život veřejný na \_půdě fakultních spolků. Valné hromady jejich jsou veřejnou ukázkou vy­ spělosti studentů.

Dneseiv -

Neo,ylo doSl!ld mnohQ spokojenosti s ran, jak se milá,­ dež. na tomto foru představila. Proto se oz.valy hlasy ltri­ ti!ky a rad. Proto letQs- zvláště děkan. filosofické..fakulty Ka.1.1lovy tmiversit.y, pl'O.fiesor dr. J. B. Kozák věnoval stu­ dentským SJilOlkům obsáhlou úva'hu ve »SvQbodném zítř­ ku« a ja!k:o dávný přítel studentů a zna.tiel žhmta studentů našich i zahraniČJ!l!Ích dal jim. mnCilhQu radu, jak j,f11ces-­ tol!la spo'bkového živQta kriticky obezřetně, aby nesešli na sa:esti planéhQ schůzování a davového křiklounství. Nelze říci, že by tohoto moudrého hlasu. bylo vždy ďbáno, jak

patrno z referátů a zpráv o letošních vru!nýcb schůzích studentstva. 1..ebQS, j8'iJl:l to i pfí:spěvky z řad studentů sa­ mých, které isou kriti!kl!l111vlastlllích řad.

Nejm.l!l,vějli tyt1il vacLy, SJ!l&jené s »přepjat partajnic­ tvim« ]l'fiip>OllDIÍ!Jll'á V'lastimiib Komárek v »E>nešku« z 11. t. m. Je. Cilche-ten připustil opráVJa.ěm.ost mn0hé kri­ tiky sbudentského života,, ale: blecM. ujistůit veřejnost o opn;avdcové vůil'i stmdentských činQvillÍlkŮ' pracovat pro spo­ lečné zájmy. Velmi he :aamnuCU(te-, že se- dospěli dívajiJ na studentský život poněkud »s vršků«, a že neberou dost-i vážně studentsk názory, že jim nepřiklládajtíolik váhy, kolik by si studentští mluvčí přáili.

roc.

Myslím,, že každý přítel mládeže se snaží naslouchat jejímu Masu, již proto, že je to poučné právč s hlediska poznání, kam spěje. Jiná je však otázk,a. pi;oč míra toho­ to naslouchání neuspokojuje mládež. Buď' proto, že sí mládež sama svjcb názm-ú přílišné ceru a ne dosti kritic­ ky je podpírá zkašem>s1!mil, po při]µadě- je i přeceňuje. Nebo prqto, že veřejnost její hlas skutečně nebere vážně a jw po ceňa.je-. Jíe.li pl'ávě toto přeďmětem stížností, pak je nutno porovnat dnešní iµtuacr se-stav.,em věci před dvě­ ma le1!y, kdy se mládeži dostalo nebývalýcli uzm.ání, p>fi­ Ježttosti i zastoupem. EJyla-li tehďy uzná.Da vý:aiammist mládeze, již se dnes prý vý upÍ!rá, neni t(j) sm.ad p>ro­ to, že- sv0u činnestí pmn ltud 7'klamala diwěru? A není Lu snad příčinou to, že mládež až p>řiliš sleduje cesty, jež ko­ lem sebe vidí, a nesna.ži se jít trochu svou cestou vla:stnú?

Nehyro hy pz,ospěšné, aby mládež uvážila, zallali tC!l nezá­ visí pře-devším na m samé, ZCjl:aili: si váižnosti vydt)lbude?

.Jestliže mládež převážně napodobuje, co ltcolem sebe vidí, a na•podobaje-.llř lb0'L výběru, snadno se prejeví ZJ!>Ů­ sobem nepfiměiřeným, který ved'e- k tomu, že nem l!>raa vážně.

VřdínÍe.li ve- šltolácn, jak si mládež hraje na dosp lé, jalk kopíruje je'jřch manýry, jaký význam pfiikláciiá vnějš-­ kovieym formaHtám, 1!u se usmějeme nadl .hravosti mládi. Teprve však, až mládež odil'oste tomntl!lprfmiltňvnim'lnl a­ poďobování, j;íímž jsme prošli všichni, pak může řici:, že stojí na v:Faistlilích nohádl a pak teprve jejli *lni1as* hade Zl'l!a.­ me.mat skutečný, k()ns1irlilktivni pfiinos. Nezřídka w velmi nmoliLýeh jednotlivců je k tl!lmu potřelili samostatné ži­ votní. zlrušenosti v :praktickém povolání.

**K** tomuto pozmání přivádf nás také dři,v j,ší článek

:Evana Kousala >List otcŮ!m« ze S.voloodných novin 21!. září

**t. r.,** především bolestm.eu stížností a výčitkou dnešní vlád­ noucíi generaci otců, je:fiíž zplisl.ihy, vlastně ne.2ipůsoloy stá­ vají se :mlá:d ž:i! VWl!em ne pravě Jfmlspě!ným. A E>pět je to •pcosedlost poli!ttikMskou vášni« a be2clia,rakterm.Cilsúf to.. h0to žívo,ta, které jSll>t1. špéliÚnj:mi učitelkami mládeže. Od­ povědnost. za tyto §J?aitné vzory m.ese n spomě ešní doba. Leč v tom je právě nezralost mládeže, že im1tuje bez výběru, a je to tím povážlivější, že jde o mládež vzdělanou, o inteligenci, sdruženou právě ve fakultních spQlcích.

•

Jak z tohoto začarovaného kruhu'?

Učme se ze života vlastního í cizího, a hlavně nepro­ adn me jen napodGlbivosti, ale spolehněme se na zďravý úsudek a hleďme se s u vlastní prozkavostí postavit na vlastní nohy. Ne nadarmo se doporučuje. mládežř, aby

měila oči i uši všude.

Je správné p0zorování, že stadentstvo **je** živel, pře-

vážně. tfunouci k oposičnosti. To odpovídá ps.ycholog,ické skwtečností a :raavazu,je to na dřívější údobí mládí z olroli

* puberty, kdy se- tak výrazně protievuje odpor vůči jaké­ k0lfuv autoritě. Jie-li tomu tak, ipm>č má potóm mládež p0d­ Iéhat takovým vzorim svých otců, které. sama dEešni **ge,..** nerace krltiSl!Jlje a l!ldsuzuje? Psalo se přece o l!Iežádeucícb. technikách dnešního veřejného. života v kritiká:ch našeho tisku, takže tQ'-nemohlo zajisté u]it pozorn.ostí té mládeže, k1.-erá vidět a slyšet chce.

Naše prostředí nemá jem. špatné. vzory, al á idobré.

J,S(j)u také vzory v cizím zemích, které. mohou ste}:ně dob­ ře slollŽllt za základ na!lezeru lepších 1!orem spolk0vého ži­ votia. Je jen potřeli>í je hledat a s m.imí se- sbližít. Pfiná­ šáne proto obrázek života vysokoškolského studentstva z Kanady, jehož se právě Žúčas1lfulie člen našeho zahra. ničnilio vajskia, spoluautor tohoto čl':miku. Dl!l'Ďromfil' No­ vák, který našemu studentstvu přináší zkušenosťf s uni- VCcl'sitní studentskou samosprávou.

I

•

Studentská samospráva se zabývá otázkami, jež.se, pmn:o týkají s1ruulentského života. lRolhnje se o nich podle normál­ nitjl anglosas1.·ých schuzovýcb zvykI(i)stí. Mnohé z přijatých návrhUJse předioží vedemí university k uvMeni aJpňpacdoe- mu. xavedem. Funkcionáfi měkterých Sj)(i)lkú se volí taiJně, zvláštnimi volebml!l!li Jlísbky, ma kterých volič označí jml:nc, kandídáta, pro nělilož hlasuije. Kruadidáti *v* takových přfpa• \ dech vyvíjejí vorebni činnost, t. f. vylepí vlas1inf plakáty, I rozdá.vaif Ietáky a uveřejňnji inseráty v studentských c o1so- t pfSE?(:Il.

1

Na mnohých universitách ma1í studen1iský parlament, kte­ rý je někdy rozdělen J.Dodle politických stran, takže \<láclu tvo-I ři p,říslušnfci strany, která má v parlam ě vétši:nl!l'. V těcMo stiudenlskycll parlarnentech, které na něltlel'ých uni.iversftácb tvoff st'udentskon snmosprávu, se ved1llu debatry podle nor­ mámfcfu parlamentních zvyklostí. **Na** torontské umversftě *tsou* zalozeny čtyrt politické kiuby: l!iberálnf, konservatl!vnf,

C. C. F. (Cooperative Comm<!>nwealthFederattion - kanadští socialisté), a L.·P.JI'. (Labour ProgressiveParty- komunisté). KonaJí pf-ed'D..škY, které jsou oznamoviny v univarsftnfm ča­ sopise a na pl2kátech, vyvěšených v umversi>tmch budovách.

Společným schuzím slolÚÍ miištni deba11ni kroužek, ltťerý mivá debaty v t. 7N. Hart House. Debatní sm je ro2dělena na avě části. Ve stiedu je dlooh,ý stůl, za Dimž- seclí za!jlisoua­ telé a movmáiři, kteří bývají piňtomni, vecde-lliise nějaká dia! žitá debata, zvláště hostí-lil.debatní kromek nějakou význam­

D(i)l!l esobnost kanadského veřej:ného života. Na vyv.:yšeném mi.stě sedw"SJ!leakerc. Tlnema del!Jaty je oz:námeno předem, **a** to ve formě i:esob!ree. Na přiiklad se, delilata uede o tom, že je­ mně- ]!)lánované hospodářství je dos11atečnoa ochranou proM depresi. »Vtádní« a »onuasiění« zaUljmou místa 1>ocITe ta,hCil, **zda**

s. přijetíi!in 11escoh1ce scouhlasí =eba, Zlila jsou proti něma **Po** předsedo,vě (S]!leakravě) pravici sedí »1.dácmíc, po levfei •Opo• **siělaic.** i'ňc:hod před.sedy oznámí jeden z fumkctonMůr, a cel shromážcděmí pG1,vstaie. Piecl.seda i'ídi debam se svého vyvý§e,­ néh(i) msta. Přijde-l:li někde pezclě- nebo odchází-li z. mfstnostli l!Jěhem debaty, ukloní se před odclilodem předsedo•vi, a to i president unive:s:iity, je-lli debatě l!\_lnfiomen.

První čtyři řečníci jsou předem známi, a každý z nich mluví deset minut, střídavě feden od vládních a jeden z opo­ sice. Potom je. debata volna pro všechm.y přHomné; kteii se i;,ovstáním hlásf o slovo u »speaikra . fenj ie uděluďe opět střídavé jednomu vládnímu a jednomu (i)posičnirnu. Každý

z. těchto řečnrků smí mll'.tVit pět mmut. :Rečnícř vládni fsou obráceni proti oposi,čním, **a** ti opět )!\_Jrom-l!lim. Nikdo nesrrú svou *řeč* crst, pouze poznámek je moznó použít. Nikdo ne,­ smi mkoho napadnout? osobně a řečníci osloVllIJjí pliedsecd nikoliv smomáždění, slovy: »Mr. 6Jl)eaker- - Panecpi!edsedo « O sobě navzájem se; vyjadřnji »The Hono1!ll"able Member **of** the Opposition« a ,,.The Honouralílle:Member o.f the Gouvem.e,,­ rnent«. Debata trvá do 10.30 hod. večer a milže být. p:codlou.­ žena do 11 hod.

Po skO'. čení debaty se. hla.."1.Lje tak,. že. ti, kdo hlasují pro resoluci, opouštějí místnost dveřmi na pravé straně, ti, kdo hlasují proti resoluci, opou í místnost ďveřmi Pl!l levé straně: Na každé straně jsou dva stmdenti, kteří počiitaji J?o­ zději vrátf re všfcEuů zpět do místnosti a predseda oznáml výsledek hlasován[. Kdo opusti sál před l;končenim de!Daty, a.však ne di-íve. než v 9 hodi,n, může odevzdat svů.j hlas do zvláštní schránky **na připraveném** papíru.

I•

* ***611***

**Dneseiv**

Spoluautor byl přítomen dvěma debatám, a velfui se mu

:mmlouvaly jak zpdsobem přednesu a celkové organisace, tak **l** obsahem a duchem, v němž byly vedeny. Uvádíme n.ěkteré výroky řečníkó, kteří se ručaGtnlli debaty, na níž byl jako host ministr národní obrany ve federální vládě Mr. Brooke Claxton vedle presidenta university. Cestnl hosté mluví oby­ fejně ruii pdl hodiny. Debata byla vedena o pi'ijetí resoluce, zda rehabilitační politika federální vlády je dostatečná. Opo·

siční ne.šetřili kritikou, ačkoliv hned v první řadě vládních - seděl ministr národní obrany. Mnozí z nich uváděli (byli to většinou veteráni, jichž se rehabilitační politika vlády týká),

!e peníze, které studenti-veteráni dostávají jako měsíční pod­ poru, nejsou dostatečné k výživě. Jeden řečník zase pravil:

»Vláda nám sllbila, že do května tohoto roku postaví 150.000 domu. Zatím jich postavila jen 70.000. To se bude musit řád­ ně tužit, aby těch zbývajících 80.000 domu postavila za těch několik zbjvajicicb měsiců.« Jiný nato: »Ti punové v Ottavě už vládli **t)řil!A**dlouho, takže si mysli, že to bez nich nepujde, a to je velmi špatný postoj«. ftečnlci z vládnih«. tábora se zase zastávali postupu federální vlády. Ke konci promluvil sám ministr národní obrany, který prohlásil, že je velmi spokojen **s** debatou, vedenou v duchu skutečně demokratickém a se echopnosti řečníků jak z vládních, tak i z oposlčních lavic. Hájil postup vlády a poukázal mimo jiné na to, že žádný jiný stát na světě nedává svým demobilisovaným vojákům\ zvlá­

ných zřízení. Má-li být akademická mládež »solí a kva­ sem nárdrla«, pak se musí připravit pro hluboké chápáni svého poslání praktického, musi si vypěstit smysl pro sa­ mostatný postoj k problémům veřejného života v rámci kulturních hodnot, které předchozi generace nahromadi­ ly. Bylo by proto žádoucí, aby spolkový život studentstva hledal co nejčastější příležitost k pospolité výměně názo­ rů i získávání zkušeností ve smyslu kulturních technik životního úspěchu, jak jsme to v »Dnešku« podrobněji odůvodnili ve studii »Přibližme ško'1u životu« v kapitole o vysokých školách.

B-1:1de-li naše akademická mládež klást méně důrazu na formální stránku spo1kového života, ale větší na získá­ vání hlubších zkušeností, zajistí tím snáze svému hlasu žádanou váhu a přinese si do svého povolání takové tech­ niky práce, jakých je třeba, aby se výkonnostní úroveň zvedla na míru pro mezinárodní soutěžení úspěšnou. Tím poslouží sobě a přivede příští generace na cesty jiné, než jsou ty, na které si dnes právem stěžuje.

doba a li e

lítě studentům, tolik, co Kanada. Resoluce, vyjadřující souhlas

**s** vládou, byla schválena. Det>atě byli pi-ltomni novináři, kte-

ří přinesli příští den obšírné zprávy. Debata byla významná tím, že ministr měl referovati vládě o stanovisku studentt'l. O několik týdnů později byla vedena debata o přijetí re­ soluce, že jedině plánované hospodáf-stvf je dostatečnou záru­ kou proti depresi. Této debatě byl přítomen M. J. Coldwell, 11růdce sooiallstické strany C. C. F., za niž je členem parlamen­ **tu** v Ottavě. Debata byla velmi živá a zai\_ímavú. Tentokrát ovšem vládni byli ti, kteří souhlasili se wěnfm resoluce, tak­ ie mnozí z nich odsuzovali kapitalistický systém, kdežto C>poslčnf uváděli argumenty proti hospod\_fiřskému plánování. Poslanec Coldwell, který je jedním ***,f*** nejlepšíoh řečníkt'l v parlamentě, pronesl velmi pěknou a vtipnou řeč. Resoluce, schvalující plánované hospodářství byla přijata 203 hlasy proti 54. Skutečnosti, že se vůdce socialistický zúčastnil schůze universitních studentů, že mluvil pro plánované hospodář­ ství a že jeho důvody byly nznány, je zajisté pěknou doku­

mentaci qemokratického ducha mezi studentstvem.

Kanadský student má tedy zAjem o řešení sociálních otá­

**eek.** Jeho postoj je akademický v tom smyslu, že se o řeše-

**111** pokouší v debatách a v článcich universitních časopisů osmistránkový deník »Varsity« a čtyřstránkový týdeník

>Campus« jsou rozdávány zdarma studentům). To přispívá **k** tfiběnf osobních názord studentů, kteří opět zanášejí urči­ **tá** mlněni do svých okoli. Mimo to politické kluby pr-acujf **ve** spojeni se svými stranami a přispfvajf svými návrhy **k** programu a postupu stran. Myslím však, že i »akademický« postoj není zcela neplodný, neboť projev slovem nebo pfs• mem stává se předmětem přemý. lenf a debaty jiných a nabý­ **vá** tak sociálního významu, byf i poněkud omezeného. Zájem kanadských studentd o sociální otázky zdá se více založen na nestranném studiu a ethickém hodnocení společénských jevů, než na reakci vůči neblahým poměnlm společenským, dak je tomu většinou u evropských student .

•

Z těchto ilustrativních řádek vyzvedli bychom zvláště 2r1'tC'1 k včcnosti.-a skutečnosti, který je nejlepším učite­ lem mjádeže. Má-li se student připravit pro lepši tvar ve­ řcjnóho života, pak jsou mu právem způsoby leckterých dnošnlch vzorů spíš vzorem odstrašujícím. Máme však

\I nós také dobré vzory, a nade vše vzácný vzor veřejného

,,rncovnilcu, juký byl vytvořen Karlem Havlíčkem Borov. t1ltý1Y1JC'ho život u dílo mčla by podrobně studovat naše (licodcmlclcó 111lúd1"Ž, noboť on ukazuje vzor veřejného

!l)l'Ocovnfko typu nejen boj<>vného. ale také vysoce vzdě­ lnnóho. V Ilovllčkovi 11:1/lln znstóncc pravá kultivovanost **a** pokrokďvost, zorn,'llcnost k dul<•kým cílům všelidským i smysl pro pí·1tomr11>11ealil11 Ale nade v c smysl pro zku­ Jenoslnl základ, který II něho vynikl nn<l T-cčnickou zruč­ nosti. **A** předev.šim jeho hluboce založená charakternost,

**po** niž *se* dnes tolik volá.

Zlvot si tedy žádá po studentovi více než pouhou feč­ 'Jllckou přípravu, než zastáváni ftlllikci a .napodobu veřej-

***111,***

*Edvard V ti l e n ta*

**Daleko od Prahy**

Historik a sociolog bude jednou sbírat autentický materiál z naší porevoluční epochy velmi praéně, 'ne­ bude-li mu umožněn přístup do archivu ministerstva vnitra, kde snad leží mnohá svědectví o první etapě stě-• hováni našich lidí do pohraničí, o údobí, z něhož podrob­ nosti nebyly z rozmanitých důvodů zveřejněny. I spolé· hání na místní kroniky bude problematické, neboť na• mnoze nebylo kronikářů a mnoho zápisů se ztratilo nebo bylo úmyslně zničeno. Později pronikaly do veřejnosti zprávy buď přepjatě propagandistické, nezjevující obraz pravý, nebo naopak zase zvěsti vysloveně negativní v souvislosti s nedobrými činy kořistníků, převlečených do pionýrské maškarády. O všední, každodenní práci, která zobrazí vývoj a dnešní stav osvobozeného pohra­ ničí přesněji, se dovídáme poměrně málo. Stará známá kletba našeho vyhraněného central1smu: ty kraje jsou příliš daleko od Prahy. Zvykli jsme si považovat každé slovo na nějaké ,pražské schůzičce pronesené za daleko vyznamnější událost, než je třebas zavedeni autobusové linky do zastrčené dědiny v pohraničních kopeích.

**A** přece představují sporé,zvěsti do Prahy zablou­ divší leckdy svět ve své mnohotvárné pestrosti tak úžasný, že se pražské hemžení rozmazává vedle toho v nezajímavou šeď. Neboť v našem pohraničí nežiji pouze kořistníci a partajní čachráři, žiji tam nejenom teroristé s karabáčem jako domnělým znakem nové de­ mokracie a lovci hlasů s úlisnými slovy a mentalitou diktátorskou, ale také opravdoví hrdinové drobné pipla­ vé práce, lidé, jimž se tyto kraje staly novou vlastí a teři tuto vlast vskutku budují, obětujíce jí přečasto vše­ chny radosti svého života soukromého. O světě těchto lidí budiž řeč.

Vidíme starostu (dovolte nám naiývat tímto starým dobrým českým slovem předsedu místního národního vý­ boru, zvláště proto, že jde v tomto případě o člověka, který méně předsedá a vice se stará) - vidíme starostu jedné obce vysoko v horách, skoro tisíc metrů nad mořem. Mi­ mochodem, je to komunista. Obec je složena z dvaná<!ti osad, roztroušených po dalekém okolí; pět z nich jsou vesničky zcela liduprázdné. Starosta se vrátil na trosce motocyklu; řídí jenom jednou rukou, fevice visí na šátku, přitisklá k hrudi. Je obalen sněhem. Před je o kanceláří

- **Dnese10**

*J*

stoji hlouček Slováků, re-emigrantů, jejichž •dosavadní běrkáři, nenacházejíce zlato, spokojili se často rozbitím

vlasti bylo Rumunsko nebo Maďarsko. Co je, lidičky? Nu, tento občan přišel ohlásit, že si zítra zapichne prase. Starosta se rozkročí, opře se o stěnu a chvíli- vydechuje.

»Kamaráde, nemůžeš si zapíchnout prase, leda bys dostal povolení, a to ti dát nemohu « **»A** co když si to prase přece zapíchnu?« »No pak dostaneš pokutu a prase ti budeme musit vzít.« »A já to prase přece píchnu.« »Ne­ píchneš, nesmíš.«

Brumlání v zástupu. Předstupuje jiný. »Však my jsme měli u nás taky jednoho takového pána, jako jste vy, **a** byl to hajný. Tož jsme si na něho počkali za bučkem, picli jsme ho a byl pokoj.« Starosta mávne rukou, nasko­ čí na motocykl a hrne se sněhem přes horská sedla do samoty, podívat se, jak se noví slovenští usedlíci zařídili **v** chalupách, které jim přidělil, zda už přišli ·na toJ že prkenná podlaha, kterou viděli po prvé v životě, semusí někdy umývat.

Točí se mu hlava, ztratil dnes mnoho krve; přijel právě z okresní nemocnice, kde leží jeho žena po porodu, dnes už po třetí jí dal svou krev. To víme, nemocnička je malá, okresní, německé jepti ky budou odsunuty, nemají už,zájmu na českých pacientech, přišla horečka omlad­ nic a zápal plic. Sleze s motocyklu, teď tu stojí uprostřed slovenské jizby.

»Lidé drazí, v pokoji nemůžete mít dobytek! A co tu dělají ty dva obrazy?« Na zdi visí vedle sebe Vilém II. **a** František Josef, dva obrazy, spojené pestrou pentlí, ozdobenou zlatým nápisem Viribus unitis, A kde jsme to vzali, na půdě to bylo. »To musí pryč.« A jak to, že pryč, takové krásné obrazy. takové krásné barvy, a tolik zlata.

>Lidé nešťastní, vždyf to jsou Germánci.« A Jezusku

svatý, tož to honem pryč s tím.

Naskakuje na motocykl a vrací se domů.\_V zahrádce, kolem niž zbudoval s ženou nový plot, leží zdechlina jeho psa, někdo ho zatím otrávil. Stoji chvíli ohromen, potom psa pohřbí, k hlavě mu zasadí jedličku. Sedá si ke spisům. Telefon. Z nemocnice mu ohlašují, že jeho žena právě bohužel ... Sedí přimrazen. Přibíhají lidé a žalují: V hospodě vypukla rvačka, ať tam hned jde udělat po­ **řádek ...**

Drobná příhoda ze zapadlých koutů; ale donutí pový­ šeného Pražana, aby sestoupil se své výše a ráčil navští­ vit přednášku o životě v pohraničí, o úspěších i nedostat­ ckh, o potřebách a Radějích, a aby se pak probíral ma­ teriálem, který mu byl svěřen.

•

Materiál se týká náhodou jižní Šumavy, pohraničí za'-

* pomínaného nejvíc, úseku zhr,uba od Zelezné Rudy k Vo­ larům. Je především dobře uvědomit si, jakými zvraty prošel tento kraj za polovinu lidské generace. Napřed byl Rakouskem, s lidem téměř ze sta procent německým. Potom to byli němečtí Čechoslováci, pak občané Hitle­ rovy říše. Z nich nyní zůstaly zbytky, na jejich místo na­ stoupili Č:eši a Slováci. Některé obce jsou dokonce ryze slovenské.

Sem, do tohoto kraje, netáhlo tolik rabovacich gard jako do ostatních bohatých pohraničních oblastí. Zda.lo se proto po revoluci, že sem nepřijde vlastně nikdo a že tato část pohraničí je odsouzena k smrti. Nikdo sem ne­ chtěl, nejčastěji ti, na které se už v krajích zaslíbeněj­ ších nedostalo. Šla tudy válka, i když ve své závěrečné fázi. Armáda je jedna jako druhá, vojna mravy nezjem­

* + ňuje. Prvním příchozím se naskytl obraz zkázy, od cest rozbitých tanky až po urvané kliky a rozkopané dveře, od klavíru napojeného polévkou a kávou až po vypínače vytrž!,'lné ze zdi. Nevydojený, nenakrmený a nenapojený dobytek řval po kraji a padal po stádech, jakmile počali být Němci odsunováni. Pastviny marně čekaly n žence, **lesy** zachvácené broukem marně níL.pilu a sekyru, ne­ sčíslné metry. dřeva m mě na svažeče. Loupežníci a pa-

posledních tabulek v oknech a vytržením veřejí. Němec­ ký nábytek, popsaný strašnými kletbamir jež stihnou toho, kdo mezi ním bude bydlit, měnil rychle krátkodobé majitele, kteří se vytráceli,-nenalézajíce pokladů. Odtáhl člověk a obyvateli většiny chalup zůstaly myšl; posléze už jenom vítr, sn-íh, voda.

Pak přišel budovatel.

Především jemu, drobnému pracovníkovi, nutno děko­ vat za to, že šumavské pohraničí, ještě před rokem zastí­ něné budoucností zéela nejistou, mpžno považovat za kraj příštího rozkvětu. Plody jeho práce se ukázaly hlav­ ně za tento poslední rok. Je pravda, Šumava je dnes osídlena dosud z pouhé jedné třetiny. ale zhoubná fluk­ tuace pracovníků ustává, ti, kdož jsou tu dnes, jsou zde už téměř všichni natrvalo a počínají srůstat s drsnou, ale krásnou zemí. Češi, kterých tu je šedesát procent, jsou ovšem prvkem v,ůdčím, ne pouze pro svou mnohost, ale dík hodnotě. Slováků je třicet procent, tedy procento nečekaně veliké. Znamená to, že některé okresy se staly vlastně novým slovenským pohraničím. Jsou tu převážně přistěhovalci z tak zaostalých rumunských a maďarských koutů, takže existenci této nové pohraniční stráže je nutno věnovat pozornost mimořádnou.

Mnozí z nich nemají potuchy, kdo je to president B neš, co je to státní hranice, kterou mají zrovna za za­ hrádkou nechápou, že třebas o jejich hazardní karba­ nění, o pijáctví nebo o rvačky se může zaj1mat nějaká vrchnost a dokonce je za to trestat, Gítí to jako křivdu; namnoze neznají datum svého narozeni, nevědí nic o roz­

dílu mezi manželkou a družkou, mezi dítětem, manžel­ ským a nemanželským, patnáctiletou matku považují *-i.* zjev docela přirozený, i když je tiebas pohlavně naka­ žena; většina právních norem je jim zcela cizí. Přijeli

z neuvěřitelné bídy a byli zcela ohromeni, kdy,žse do­ věděli, že za výdělek dvou dni při praci v lese si mohou vydělatna boty. Ve své dosavadní vlasti by museli na ně pracovat dva měsice a proto namnoze tuto civilisační· vymoženost neznali. Do díla se vrh.li jako draci a nejen že nahradili dřivější pilné, odvážné a dokonale odborně pracující německé dřevorubce a svažeče dřeva, ale do­ konce je místy i předčili, zejména odvahou při krkolom­ ném svážení dříví v zimě. Jejich zásluhou byla hrozící brouková pohroma docela odvrácena. Vydělali si hodně peněz, tolik, že se jim o tom nikdy v životě nesnilo; mnozí z nich bedlivě pozoróvali své české spolupracovníky a snažili se pochytit od nich způsob jejiéh života. Nečeka­ ný, neuvěřitelný problém vyvstal: Starostovo ůsilí po­ zdvihnout jejich denní život, poučovat je a vysvětlil nut­ nost a výhody vzdělání, kultury a civflisace, z.působilo u pracovniků nejučelivějšich a nejůspěšnějšich rychlý pokles pracovní morálky, nesolidárnost s ostatní­ mi zaostalci, touhu poroučet, práci jenom řídit, domoci se pracoviště nejpohodlnějšího. To je problém svízelný, stejně jako otázka, která Již vyvstává, totiž samozřejm'ý požadavek slovenského živlu mit ve své nové demokra­ tické vlasti ůčast na správě. Slovenský otec jistě také těžce nese, že jeho děti, které tu ovšem slovenských škol nemají, mluví za půl roku už jenom česky. Toto vše bude nutno řešit opatrně, od duše k duši. Osvětoví pra­ covníci a osvícení jednotlivci v lesních správách nebo v pastevních družstvech konají v tomto směru práci úmornou a často mají výsledky dobré.

Dvě procenta osídlenců, nečítáme-li zbylé Němce, představuje živel neslovanský; tu a tam je to nějakytal­ skýdělník, obvykle svobodný, věčně přelétavý a proto bezmala nepadající na váhu, a potom cikáni, kteří se ne­ osvědči-li, stejně jako nikdy nikde. S touto hraniční stráží nelze ovšem počítat vůbec; každá obec se stará, jak by se jjch zbavila co nejdříve.

\

\ ***6***...***1***

**Dnese1e.,**

Němců je osm procent, jednak lidé ze smíšených manželství a pak odbornici nebo »oďbomicic, jichž se ne­ chce zbavit správa podniku, která klad větší důraz na složku hospodářskou. Tito Nemci se okázale nestarají o veřejné věci, zdůrazňují svůj nezájem na politickém děuí, jsou pilní, mají plnou možnost kulturního života, zaklt.daji si dokom:e kapely, kulturní Juoužky, trestn·ízá­ znamy u nich od revoluce téměř neexistuji - ale jejich styk se soukmenovci za bezprostřední hranicí je běžný, d nní, protože hranice v hustých lesích nelze prakticky dohlídat.

•

Jak žijí, jak bydli všichni ti lidé, kteří tu utvořili po­ divuhodný, tak nesourodý kolektiv?

Jenom z třiceti procent je kraj osídlen, to znamená, e je na Šumavě mnoho neobydlených domků, ba mnoho vesnic duchů, kde nežije vůbec nikdo. Vesnice jako .z po­ hádky o Šipkové Růžence. První skulina ve střeše, kudy mohla prosakovat voda, znamená rychlou záhubu sta­ vení, i kdyby n yio armády a zlého díla krutých pore­ volučních kořistníků. Dílo zkázy dokonali leckde,"bohu­ žel, studentské brigády, švejkové **a** klackové. Dnes už prakticky nelze na Šumavě zničit nic. Bylo rozhodnuto, které usedlostí budou zbourány. Tak třebas obec Horní Světlé Hory v katastru Horní Vltavice zmizí úplně, zů­ stane jenom škola. Celá tato bouraci akce je ovšem ztě­ žována a zpomalována nesčetnými komisemi a putová­ ním po úřadech, takže leckdy se proůřaduje pro jednu bouračku daleko vic než stoji materiál, v nějž se bara­ bizna rozloží. Starosta jedné obce, vida tento úřední blá­ zinec, udělal to stručně: ujednal se zájemcem lhůtu, do niž staveni zbourá, a dal mu za jeho praci, za zbouráni a zkultivováni někdejší stavební plochy, všechen bourač­ kový materiál.·Mnoho barabřzen zmizelo jako když šleh­ neš čarodějným proutkem, mnoho nové půdy bylo získá­ no co nejrychleji, což úřady nesly nelibě, nebof odpadlo takto mnoho úředních c st, mnoho odhadů, mnoho komi­ si, kterě měly rozhodnout, zrl;o nějaký dřevěný záchodek má nebo nemá být odklizen. Starostovi, který dokonce ne­ svolal jednou za celé čtyři měsíce ani jednu schůzí a rozhodl o všem s osídlenci sám, vida častou marnost kon­ šelského klábosení - byl to osvícený komunista - ovšem tento způsob úřadováni rychle zatrhli.

Mnoho poli a pastvin zarůstá ovšem -kopřivami, me­ chem a býlím, vždyf lidí je tu stále málo. Zhruba třicet procent půdy dříve obdělávané leží ladem. Ale i to zna­ mená velký pokrok proti loňsku, a hlavně pastvinářská družstva, ještě loni ohrožená možností, že nádherné, Něm­ ci pečlivě obdělávané pastviny v údolí horní Vltavy za­ rostou mechem a budou zničeny, jsou dnes svými vý­ sledky z prvních v celé republice. l v letošním nepřízni­ vém roce přinesly šumavské pastviny kraji velmi mnoho peněz.

O podivuhodném úkaze, věru hod' ném romanopiscova

pera. je dobře se zmíniL Usedlosti nových osídlenců, po­ kud zbyly, je nutno dělit na dva druhy: na obývané ba­ rabizny, které zůstaly barabiznami, a na chalupy, které nový osídlenec proměnil v obydlí důstojné, leckdy krásné; čili: na chalupy chytrých a chalupy hlupáků. Rozumný člověk nechá chalupu v témž stavu, v jakém do ni vtáhl, kdežto bláhovec se pachtil, aby z ní udělal dokonalý domov. 1yto chalupy totiž dosup osidlenctim nepatři, budou ,teprve odhadnuty, a čím lepší chalupa, tím, rozumí se, vyšší odhad. Pravda, osídlenec může uká­ zat účty, dokázat, kolik do toho investoval na materiálu a mzdách, ale větší pravda je, že při naprostém nedostat­ ku řemeslníků si skoro každý opravoval svou usedlost sám, takže účty nemá. A tak poctivec, ktery se se svou rocbnou ve sluovných volných chvilich pachtil s láskou na zvelebení svého obydlí, dočká se odhadu nepoměmé

*614*

vysokého, kdežto chytrému lajdákovi spadne zchátral-ý objekt do klína skoro zdarma. Navíc ovšém žije poctivý bláhovec v ustavičném strachu, že si budou na jeho used­ lost brousit .zuby kořistníci řídící se heslem »Ty si lo po­ stav a já ti tam vlezu«, že bude z téhož důvodu smýkťm po novinách odpůrčích politických stran, že bude vylrva­ le znechucován a nucen táhnout někam jinam - pHliš známé příběhy, aby de byly rozváděny. Proto je tu slále tolik ·dávno osídlených chatrči napolo rozsutých a ně­ které se posléze stanou docela neobyvatelnými. Celkem možno říci, že zkáza na objektech, způsoben.i nedoslalkcm osídlenců. nedostatečným udržováním obývaných us<'d­ lostí nebo vandalismem, představuje tři čtvrtiny národ· niho jměni, které v tomto luaji zmizely.

špatná střecha nad hlavou - **co** dobrého **nebo špat-**

•

ného v hlavách? Co školství? Co osvěta?

I to je místo dosud bolavé. V městech to se školami ujde, zato na dědinách, běda. Je potřebí patnácti děti, aby se smělo na vesnické škole vyučovali. Němcům stačily děti dvě. A tak tu vyrůstají v odlehlých dědinách děti, třebas slovenské, které vůbec do školy nechodí, protože uprostřed dědiny sice škola stojí, ale nevyučuje se v ni, neboť nutnych patnácti dětí školou povinných tu není. Dvě hodiny cesty s kopce do kopce. po cestách necestách, ve sněhu, v blátě, v plískanici, bosky nebo v nemožných botách, na levé noze matčin rozbitý střevíc s vysokým podpatkem, na pravé otcův křáp o deset čísel větší - zaplakat se chce někdy. Mnoho škol je méně než provi­ sorních, bydlívalo v nich vojsko, chudičká obec zápasí s mnoha břemeny, nezbude na opravu, ačkoliv často zby• tečný cestovní účet jediného prominentního státního úředníka by stačil opravit školu nebo zaplatit učitele, kantora starého, dobrého raženi, který by byl ochoten průkofmičit v zapadlém ráji. -

Školky nemají dost hraček. 2ákovské knihovny jsou odkázány na dary, a to víme, jakých knih se zpravidla dárcové zbavují. Taky neochota úřadů je podivuhodná. Děti, které mají štěstí, že mohou jezdit do školy vlakem, třebas do Volar, přijíždějí až hodinu po začátku vyučo­ vání, phjede-li vlak přesně podle jízdního .radu, zpra­ víd1 však ještě s dalším hodmovým zpožděním.

S podobnými potížemi se rve ostatní osvěta Zpravidla loutkové divadlo, několik nadšených prstů. tahajících **za** drátky pajdulákovy, představuje celou kulturu a zábavu zapadlé obci. Dobrých knih pro obecní knihovny je na­ prostý nedostatek, slovenské chybějí vůbec. Tisk - sko­ ro výhradně politický, honba za hlasy i tam, kde jde o vo­ liče naprosto negramotné; osočováni, pochlebováni. Je­ diný nepolitický, dobře redigovaný časopis šumavský hraničář, který měl jedenáct tisíc čtenářů, byl nedávno, koncem listopadu, nenadále zastaven, dokonce tak rych­ le, že čtenářům nebylo možno ani toto zastaveni oznámit. Za list se totiž nepostavila žádná politická strana a dův.o­ dy vydavatelů bez politického odznaku ministerstvu in­ formací nedostačovaly. Šumava je touto protektorátní manýrou hluboce dotčena.

Stejné nesnáze s kulturou ducha jako s kulturou tě· lesnou. Lék.aft jsou výhradně v okresních městech, tisíce lidi prakticky bez možnosti lékařského ošetřeni Šuma- • van, který pohřbil ženu nebo děti proto, že nebylo v do­ sahu lékaře, zaražen a zadumán stojí v Praze, v městě, kde žije čtyřicet procent lékařů celé republiky, před do­ mem, kde vidí kolem vrat štítky tři nebo i čtyř lékařů. Nelze už dávno počítat s bývalou odolností horalů a s je­ jich odmitavym postojem k lékařské vědě, dávno mají být ty tam doby, kdy se lékař vyskytl jenom tehdy, když musil spisovat úmrtní list. Je však nebezpečí, že tylo doby opět přijdou. Pravidelné prohlídky děti v tomto kraji neexistují. LékaH nebo porodní asis\_tentky se pla-

Dnesetv

bočí pěšky nebo na kole, protože auta jsou k disposici hlavně úředníkům . veřejné správy, kontrolám, komisím, popisovačům úředního papíru. Autobusové spojení není vůbec, leda dva měsíce do roka, kvůli turistům. Bohužel není turistkou matka, která nese pětadvacet kilometrů své nemocné děcko do města k lékaři, často po břicho ve sněhu nebo do půl lýtek v blátě. Nejsou turisty ani ty ubohé ženy, které se vlečou těchto pětadvacet kilometrů do města na nákup, aby se tam dověděly, že všechno je vyprodáno. Kolik milionů promarněných hodin, kolik proplýtvané energie, kolik zmizelých nadějí.

•

Takto mluvíme my, měšťáci. Ve skutečnosti je zmize­ lých nadějí málo. Tento kraj věří ve svůj rozkvět pevně, přesto, ž.e je daleko od Prahy a tedy daleko od našich po­ výšených zájmů. My turisté, kteří se sem zatouláme ve vlídných měsicich, pozorujeme jej okny přepychového autobusu stoupajícího až do výšky dvanácti set metrů a zjišťujeme, užaslí, že Šumava není krajem šerým, zádum- • čivym, smutným, jak s,e odedávna bájilo, ale zemí jasnou, veselou, úsměvnou, mnohotvárné líbeznou. Uvidíme, od­ jedeme a zapomeneme. A opět,cekajíce v Praze na tram­ vaj a klnouce, že celých deset minut nejede, zapomínáme na děti, škrundající se do školy v botách o deset čísel větších, i na tu matku, nesoucí své dítě k lékaři pětadva­ cet kilometrů vzdálenému. To je zlé. Větší zájem náš, větší naděje jejich.

*Bohumil () e r n ý*

**Duch odboje v zrcadle dějin**

*(* ***Dokončení*** *)*

Př prava k boji

Slyšel jsem na kterési přednášce slova, znevažující naše dlouhé čekání, strávené připravami. Zatím, co ostat­ ní bojova1i, my prý jsme se jen připravovali (myšlen byl celý národ). Clověk, který toto řekl (nebyl za války me­ zi námi), předně neznal tehdy, kdy to povídal - bylo to brzy po revoluei - možnosti i nutnosti našeho domá­ cího odboje, a za druhé nebral v úvahu naše zeměpisné položení, jež svými krajně nepříznivými podmín}{ami by bylo z každé předčasné akce udělalo katastrofu národa. A k tomu musíme říci, že naší snahou bylo dělat odboj tak, abychom co nejúčinněji projevili vůli národa k od­ poru, aby však při tom národ nebyl zničen. Znamenalo to dělat všechno nenáročrtě, nevychloubavě, tiše (»Buďte chytří jak hadi a mlčeliví jak holubice!«). Měli jsme do­ konce mravní právo k tomu, abychom říkaili, že boj mají probojovat ti, kdo nás r. 1938 nutili, abychom ustoupili, když jsme chtěli bojovat hned, vidoucí světové nebezpe­ čí, které jiní vidět nechtěli. Ale.viděli jsme také dobře, že v pozdějších letech bylo nezbytné se včlenit do řady bo­ jujících: v boji za svobodu národťl nesmíme chybět!

A tak se - v Praze zhruba od r. 1942, ve venkovských od roku příštího - činily i bojové přípravy. U nás bylo organisační rozvržení už vcelku skončeno. Jen některé skupiny přirůstaly ještě v poslední chvíli. Aby to bylo i dokumentárně podloženo, dostali členové hlavních sku­ pin v létě 1944 námi v Praze vytištěné průkazky s šifro­ vanými podpisy, jež byly určeny hlavně k\_ tomu, aby se jimi naši lidé mohli prokazovat při spojování v práci s ji­ nými odbojovými složkami nebo s jednotkami spojenec­ kých armád. Přesto však později docházelo k nedoroz­ uměním. Na patnácti místech se tvořily podle pražského vzoru úderné čety či skupiny, jež někdy splývaly s par­ tyzány (Brněnsko, Moravskotřebovsko, Mladoboleslav­ sko, Písecko). Pokud pracovaly na vlastní pěst, měly par- tyzánský charakter. •

Zde bych se chtěl obšírněji zmínit o

partyzánském charakteru

a činnosti vťlbec. Předně je nutné konstatovat, že party zánství české se nemohlo rozvinout tak jako rl.1$ké, polské jugoslávské, ba ani jako slovenské, protože tam všude s rozvíjelo poměrně blízko za frontou, kdežto u nás býlo od ní daleko. Za dr,uhé, ráz k;,rajiny je u nás nejnepříhodnější. Za třetí: nepřehlížím ani skutečnost, že rozvoji útočných plánů částečně vadila ona naše povahová stránka, která nás činí na jedné straně ústupnými, i když by z ideálního přesvědčení měl v nás vzplanout plamen vzpoury, ale na druhé i útočnými, když jde o hmotný prospěch. Ovšem, opakuji: částečně nám to vadilo, nebof tento rys můžeme pozorovat jen u části našeho národa, ale je dobře s ním právě pro budoucno počítat a hledět ho výchovou vy.mý­ tit. Vzpomínám k ilustraci tohoto zjevu jednoho rozhovo­ ru s valašskými partyzány, od nichž jsem se po revoluci dověděl, že jich bylo v celém kraji asi 700, kdežto na úřední výzvu k přihláškám činnosti partyzánské se jich hlásilo asi 6000. Znám také případy prověřeného party­ zánství, kde jeho nositelé viděli v posledních letech války jenom z okna vlaku nebo na výletě.

To ovšem samo o sobě nemusí podle mého soudu par­ tyzánský charakter vylučovat. Jde o to, co se partyzán­ stvím přesně rozumí. Myslím, že boj v lesích je definice příliš zúžená a nevystihuje vše, i když znamená vrchol. Vzpomínám opět na rozhovor s jedním jugoslávským úředníkem dopravy, který v lesích mezi partyzány nežH, ale dodával jim pravidelně zprávy o• německých transpor­ tech zbraní a potravin, bez nichž by partyzáni nebyli mohli žít a vyvíjet činnost. Tento úředník by nemohl být považován za partyzána? Jistě, že mohl.

Je tedy partyzánství po mém soudu polovojenská čin­ nost (jako za Napoleona gue1illa nebo vlastenecké bojův­ ky na Balkáně, v Rusku, v Italii, v Polsku), jež otupuje a rozrušuje nepřítelovu válečnickou mašinerii ve všech je­ jích složkách. Ve válečné totalitě to tedy bylo všude: na všech polích činnosti a také ve všech vrstvách obyvatel­ stva i ve všech prostředích. Partyzánstvím to bylo potud, pokud -to bylo cílevědomé, přesvědčeně uvědomělé a hlavně organisované a pociléhající jednotnému velení. Partyzánství, jak jsem naznačil, je jen nový termín pro starý typ bojů a záškodnictví v týle nepřítelově. Stalo se skvělým dťlkazerh pro to, že ani žádná totalita není s to zlomit člověkovu vůli po svobodě.

Instruktory u nás byli zejména sovětAtí parašutisté, kteří také podle svých disciplin vychovávali naše party. zánské jednotky, jež se jim podřizovaly. Na spolupráci s krajně neohroženými a obětavými sovětskými bojovní­ ky máme i my řadu pěkných vzpomínek.

Poněvadž však jak v českých zemích, tak i na Sloven• sku partyzánství jen málokde se prolnulo s širšími vrst­ vami obyvatelstva, dostalo nechtěně jakýsi nátěr výluč­ nosti. Je po válce jeho úkolem, aby ideje, za něž bojova­ lo, se snažilq učinit obecným majetkem, nikoli však pro­ středkem **k** dosahování moci politické, zejména ne ve stranických službách.

V mravním odboji byl celý národ, až na nepatrné vý· jímky, ale ten odboj byl nestejné intensity a měl jisté úchylky v zaměřeni. Velká většina však si byla velmi jas­ ně vědoma svého cíle: obnovení CSR. Obnovení si před· stavoval každý v těch aspoň vnějších formách, jaké měla republika první. Napřed CSR v dřívější podobě - ovšem s lepší vnitřní strukturou - a pak teprve vývoj podle svobodné vůle všeho lidu - to byla naše devisa. V tom jsme se vcelku shodovali, i když se vyskytovaly ojedinělé hlasy o výhodnosti připojení ke SSSR, o nežádoucnosti londýnské orientace a pod. A kdo svým postojem se octl v avantgardě národního boje za svobodu, má dnes povin· nost stříci především mravní dědictví whoto boje.

Velkou naší starostí byl

ro zh 1 a s.

Jeho se týkalo několik pora i i pokradmých návštěv v bu­ dově rozhlasu od podzimu 1944 ftekl jsem už, že bylo

•

***615***

**Dnesetv**

předpokládáno ovládnutí rozhlasu v počátcích revoluce. Přes některá ujištění o vykonaných přípravách jsme ješ­ tě uložili svým dvěma pražským úderným četám sestavit nástupový plán na hlavní budovu rozhlasu. Nešťastn"oú shodou okolností však právě tito úderníci se 5. května v uzavřeném útvaru do rozhlasu nedoi,tali a byli tam jiní, ale nedostatečně koordinovaní. .Ze však rtáš před­ poklad o ovládnutí rozhlasu jako první podmínce pro úspěch povstání byl naprosto správný, dokázal 5. květen.

Měsíc před povstáním však byla organisace ohrožena v našem okruhu v samých základech. Těch několik set lidí po venkově ovšem opět nevědělo, co se děje vPraze. Nastala zatýkáni v našem nejbližším okolí. Krátkou dobu před tím byly rozdány pěti nejzasvěcenějtím oso­ bám jedy. Zatčená spojka na štěstí své dávky nemusila použít, a zvěděli jsme o ní po jejím útěku z pankrácké věznice 5. května. Pří výbuchu povstání nastoupilo naše velitelství už poněkud kusé,-Ke konci dubna byla učiněna tato úmluva: pražští členové velitelství zůstanou pokud možno ve svých bytech a v hodinu li, nebude-li předem stanovena, je odveze auto na místo srazu. v zemském úřadu ve Zborovské ulici. Povstání mělo být vyhlášeno prostřednictvím jiné odl:iojové skupiny na heslo »Vltava«. Vyvolávat něco na vlastní pěst nebylo radno, neboť zprá­ va, jež se dovolávala radiospojení na východ, pravila, **že** pokus o případné předčasné vyvolání vzpoury bez doho­ dy s frontou zůstane bez pomoci. A tak jsme se mohli opravdu »jen připravovat«.

Očekávali jsme výbuch po neděli **6.** května. Začalo to

***o*** ně;aký den dříve, ale to stačilo, aby poněkud vychýlilo náš program z kolejí. Zajížděli jsme se však rychle do

.lové koleje a dělali isme. co jsme mohli.

rcholné dny

1. sobotu po poledni za prvních přestřelek jsme se za­ čali scházet na zemském úřadě se svými plátěnými ná­ prsními odznaky s černými lvíčky, jichž se asi 100 roz­ běhlo po Praze. Němečtí představeru úřadu byli už pryč, několik úředníků v čele s p. Morávkem representovalo za­ městnaneckou náplň ohromné budovy, jež svými fronta­ mi do čtyř ulic a s přilehlými budovami představovala mohutný blok, jehož držení a obranu nám revoluce vložila do rukou. Clenové fingovaného požárního oddílu se pře­ měnili na úderníky a pak barikádníky. V nedalekých Stefáníkových kasátnách se sbíraly houfy dobrovolníků. Kolem 16. h;::diny jsme měli mluvit na studentské mani­ festaci před Uměleckou besedou. Letáky k tomu byly vy­ tištěny krátce předtím v naší podzemní· tiskárně a vyle­ peny už někde po ulicích.

Když jsme na místo přišli, bylo tam jen několik lidi. Musili jsme se 1'\)zejit s 'Ilepořízenou. **V** té chvíli projíž­ děla ozbrojená německá jednotka, jež před mostem Legii spustila palbu z kulometů na naši revoluční gardu. Byly p.-vní oběti v této části Prahy. V kancelářích č. 120 a 121 se zřizovaly tří telefony a dva rozhlasové přijimače i **vy­**

,;ilače. Zápisní bloky se začaly plnit poznámkami.

Při této příležitosti musím konstatovat opět jednu smut­ nou skutečnost: Přesto, že jsem několikrát upozornil **na** důležitost těchto zápisů, byly hned po revoluci záhadným

?;působem ukradeny členu velitelství K. Špičkovi. (I více písemností se nám později ztratilo.) A tak můžeme o vzrušených dějích revoluce, jak se dostáv y k našemu vědomí, vypovídat jen podle syé paměti a něk.olika málo útržků, jež z\istaly stranou. A byla tam řada zajímavých věcí! Jednalo se na př. o hlášení z různých míst Prahy, kde byly naše skupiny, i z jiných míst, jež se obracela na nás jako na zemský úřad, na místě jehož úřední agen­ dy jsme tu vlastně fungovali sami vedle několika úřefr.. níků. kteří sem docházeli. Rozlehlý palác se nám stal ka­ sárnami i pevnosti, v níž jsme prožili všechny napjaté chvíle od soboty do středy **a** kde jsme pak ještě později nějakou dobu úřadova..

Radostné odpoledne, kdy Praha se už vlastně octla

**v** rukou revolucionáru, se měnilo v chmurný večer **a jeě-**

**o**

tě chmurnější noc. Nevěděli jsme ještě ani, kdo z našich hochů byl u rozhlasu a jak se tam drželi. Teprve když se po revoluci vráti·li s okraju Prahy, vyprávěli, jak nás telefonem nenašli a jak litovali, že nemohli od nás převzít rozkazy přímo do budovy rozhlasu. Jak v lecčem jinak **by** se asi byla utvářela situace! .

Večer jsme dostali zajímavou návštěvu z Berouna. Přijeli dva zástupci nově ustaveného okresního· národní­ ho výboru jednat s námi, neboť s námi spojený národní výbor Zemského úřadu zde zastupoval zatím nefungující úřad. Nabízeli

p o m o c v l a s o v o v c ů P r a z e.

Prý je jich tam 15.000. Nemohli a nechtěli jsme dát pří­ mou odpověď Nejsme k tomu oprávněni, i když tu jed­ náme z práva revoluce. Rozdrnčely se. telefony. Volána Ceská národní rada, velitelství revolučních gard, generál Kutlvašr, velitelství vládniho vojska, ale buď se nebylo lze dovofat nikoho kompetentního anebo odkazoval jeden na druhého. (Něco podobného jsme zažili po revoluci při odesílání ozbrojených družstev k zajištění pohraničí.)

O charakteru napízejíciho se vojska nebylo jistoty. Nechtělo se šlápno do tmy. Uvažovalo se. Trvala ta ta­ hanice asi dvě hodiny, a hosté trpělivě čekali. Zatím jim byl načerpán nějaký benzin pro vozidla předvoje. Přímá odpověď odnikud, tak jak se rozhodnout? A konečně, ne­ stavěli se v bojích i zločinci do prvních řad? Praha po­ třebuje nesporně pomoci! A co délá velitel, neJUůže-li do­ síci spojeni s nadřízenými? Rozhoduje se sám u vědomi odpovědnosti. Proto jsme řekli též: ano.

Delegáti odjeli, v noci byly zprávy o blížících se vla-

sovovských jednotkách, druhý den odpoledne projížděly kolem nás. Nebylo to jistč jen naším dílem a nebylo také potřebí se ospravedlňovat, nebo( jsme pak zvěděli, že sou­ hlas k pomoci byl dán i s místa, jež jsme od počátku po­ važovali za nadřízené. Chtěl jsem pak vědět, byla-li po­ moc účinná. Na to mně, mimo naše úřední orgány, bylo odpověděno hlasem lidu slovy nevybranými, ale uznalý­ mi. Registruji to opět ien jako kus historické skutečnosti.

. Po dlouhé řadě napjatých hodin tří dnů a čtyř nocí, kdy se střídaly zprávy radostné i úděsné, dotazy z Ru­ zyně o podmínkách kapitulace, z Hradu o vyvěšováni vlajek, z jiných míst o bojových akcích, hlášeni o jejich výsledcích, kdy postižení z periferie se uchylovali pod naši ochranu, kdy nad námi hřměly nocí rány z děl, jež se zdály nás obepínat kruhem, kdy nadarmo se pokoušely dvě naš tajné vysílačky se dorozumět se Západem nebo Východem, kdy státním rozhlasem jsme dali aspoň po­ všechné instrukce a kdy samí jsme měli už už ustoupit před prom1rnjícími obrněnými silami nacistů z Klárova, dočkali jsme se oné radostné hodiny, kdy byla oznámena také kapitulace Frankova. úterní večer byl nabit napě­ tím. Už předtím jsme se pokusili navázat osobní spojeni s Ceskou národní radou. Zajeli jsme po bezvýsledných pokusech o telefonítké dorozumění do sídla CNR v Bar­ tolomějské ulici. Cekali jsme snad dvě hodiny, ale mar­ **ně. V** překotném shonu ·a ruchu nedoAlo k našemu přijeti. Snad jsme byli příliš slušní, že jsme si je nevymáhali **ra­** dikálně. Chtěli jsme se dát *s* celým svým orgnisačním aparátem k disposici, ale usoudili jsme konečně, že i tak můžeme dělat svou práci. A tak jsme raději zase odešli, abychom neplýtvali zbytečně drahocenným časem. **A** opravdu ho bylo nanejvýš potřebi

J a k b y 1 c h y c e n **K. H.** Fr a n k 7

IDášenf **o** způsobu sjednáni kapitulace s Frankem nás v jednom "bodě ro2čililo. V tom, podle I\ěhož měli kapitulující Němci volný průchod na západní okraj města, při němž nebyla řeč o Frankoví. Vycítili jsme čertovo kopýtko. Arcivrah českého lidu si zajišťoval zadní vrátka! Vyměnili jsme jen několik slov o plánu, a telefonisté **se** hned v zápalu hněvu vrhli k aparátům. Volány byly vše­ chny okresní národní výbory na západ od Prahy. aby **s** četnictvem, revotlučnfmi bojovníky a zkrátka všemi sila-

***616***

**Dneselv**

mi se snažili chytit prchajícího Franka. Výzvy byly bě­ hem noci posílány, pokud se pamatuji, těmto okresům: Roudnice, Slaný, Kladno, Beroun, Příbram, Rokycany, Rakovnik. (Telefonistky z centrály úřadu s námi obětavě spolupracovaly po celou dobu povstání.) Na každém okre­

i v tisku, a to dokonce i tehdy, když byla řízení skon­ čena na prospěch cti obviněných, pojal jsem podezření, že **to** není jen tak, že se za tím skrývá úmysl.

Bylo už na různých místech poukazováno na oceňování hodnoty domácího odboje a vůbec na postoj národa za

se nám úředník výzv1,1 opakoval s ujiStěním, že ji vyřídí. • okupace. Chci k tomu též přispět několika větami. Bylo

Jsou jistě na oněch okresích lidé, kteří se na to pamatuji. Sami jsme se o tom mohli později přesvědčit z jednoho svědectví z Příbramska.

Frank byl skutečně chycen v Rokycanech, kde na ně­ ho na náměstí upozornil svým výkřikem št. strážmistr Štefl, načež ho americká hlídka v autě dostihla, zadržela, **a** za asistence též našich člem1 zajistila vazbou, z níž po. tom putoval po Německu a zpátky k soudu do Prahy. Okolnost, že Ceši sami též přispěli k jeho chycení, není jistě nedůležitá. Souhlasně se o tom vyjádřil i gen. dr. Ečer dopisem z 22. VIII. 1945, s podotknutím, že to ozna­ muje též minist-erstvu vnitra, které se však od té doby neozvalo. To co tu říkám, nechce být opět žádným vyná­ šením něčí práce, nýbrž jen konstatováním některých fakt na okraj revolučního proudu.

Závěr revoluce

byl krušný. Byli jsme si vědomi toho, že jsme už ve své, osvobozené Praze, i když některé nepoddajné nacistické posádky běsnily. Barikády mohly ještě ho\_dně vydržet. OdPlzně i rozhlasem šly od pondělka stále zprávy, že se Američané blíží, ale zaráželo nás, že tu stále ještě nejsou. Když v přibylé skupině tanků s bílými páskami zjištěni jen parlamentáři, vytušili jsme, že tu předchozí vojenská **a** diplomatická úmluva bráni americkým jednotkám vstoupit do Prahy. »To je Jalta«, kolovalo mezi námL Nemohu říci, že by toto zjištění nás bylo nějak uspokoji• lo. Připada!li jsme si tak trochu hračkami. '

Nebyli jsme ještě úplně zbaveni nepřítele, a čekali jsme spojeneckou pomoc každou hodinu. Byly však chví· Je, kdy se nás zmocňovala tíseň, v níž se nám vnucovala představa revoltující Varšavy. To bylo v ony noční }io­ diny, kdy Němci běsnili a v kanonádě si vylévali posled· ní vztek, jakoby nás chtěli ještě v osvobozené Praze ubít, než budou musit odtáhnout. Ty noční hodiny nejistoty, přemáhané přece jen přesvědčením, že teď už v závěru války nemůže Praha znovu padnout, to byly bezpochyby nejnapjatější chvíle mého života.

Ve středu ráno zachvátil jásot nás všechny, kdo jsme po probděné noci unaveně seděli u stolů a u aparátu, když došla zvěst o sovětských tancích na předměstích. Všichni jsme se rozběhli vítat. **A** když jsme přecházeli Jiráskův most, Hradfany zase klidně a velebně shlížely na Prahu.

Doslov

!tekl jsem jen, co bylo vhodné a účelné, aby é pojed­ nání mohlo být svě<,iectvím. Aby bylo průkazné, je nutné někdy zabrat do hloubky i do podrobností. Nic se tím však zbytečně neprozrazuje. Vždyf také taktiky se stále mění, a odboj zítřka (kterého bohdá už nebude), by vy. padal stejně zcela jinak, než odboj včerejška. Byl-li by někdo v pochybnostech, dělal li se vůbec něco, když »ni­ kdo nic neví«, pak je nutno konstatovat, že právě proto se mohla práce dařit, když o ní věděli jen ti, kdo ji dělali a kdo třeba v jejím konání- i zemřeli, jak toho máme řadu příkladů z různých skupin. odboje. Obrys opravdo· vé činnosti se však podle mého soudu podat musí, nebof předně je to nutné k prosvětlení historické pravdy roz­ borem složek minulých dějů. Pak k tomu přímo nutí chování wrčitých lidí, kteří na poctivých a horlivých od­ bojových pracovnících nacházejí vrstvy .špíny nejen z dů­ vodů svého osobniho zájmu, ale i zi-plánované snahy zne­ hodnotit určitou část odboje. Když jsem byl sám žádán několikrát o svědectví v případech svých spolehlivých a čestných spolupracovníků, myslil jsem si zprvu, že to je náhoda, plynoucí z neznalosti. Když se však případy mno.žily a! nápadně nejen **u** vyšetřu ících orgánů, e

jistě naším ideálem, abychom jednotně pracovali s naši­ mi zaµraničními činiteli v čele s vláaou, kterou jsme vždy uznávali za jedině legitimní.·Také jsme ovšem její jedná­ ní pozpůsobu demokratickém podrobovali kritice, a vy­ hrazuJeme si toto právo i dnes. Nositelem národní tradi· ce, osudu a cti byl především národ doma, proto tolik zá­ leželo na jeho postoji. Zahraniční pracovníci byli jeho ex;ponenti, vůdči hlavy i řadoví vojáci, které národ musil venku mít, aby mu zajišfovali existenci. Všichni šli v bo­ jovém úsilí společně. A neslyšel jen v londýnském vysí. láni výstižnějšího a opravdovějšího vyjádření vzájemné­ ho poměru domácího lidu a jeho zahraničnlch bojovníků, jako byla slova, jichž jsme si nepsali, ale na něž se jistě mnozí pamatují, pronesená kdysi za krvavých dnů heyd­ richiady, když Frank vyčítal Cechům následování londýn­ ské·»emigrace«: »Nejde národ za nární, ale my jdeme s ná­ rodem.« Ano, to je pravá demokratická zásada. Národ byl zejména tehdy činitel,hlavI\Í a všemu nadřaděný, když měl dočasně zničenu svou vnější formu - stát. Jemu jsou tedy mravně odpovědni všichnrdoma i v německých táborech a pracovištích ze svého chování a za hranicemi ze své práce. ,

K tomu musím poznamenat, že očista podle zásad ná­ rodní cti nebyla vždy provedena objektivně, a to ve dvo· jím směru: buď se zvrhala v pomstychtivost různého ob­ sahu, nebo naopaik se rozlýva-la v protekcionářství. Jedna tvář ohyzdných rysů zasé začíná vykukovat ze závěsu nedávné minulosti: tvář falše, rutinérskě hry se základ­ ními pojmy, vychytralé bezostyšnosti v honbě za zisky. Sokolské heslo »Ni zisk, ni slávu« je postaveno na hlavu. Do toho mají odbojoví pracovníci mnoho co promluvit - všem jako jednotná nadstraracká a nestranická složka národa. Bylo.li tu už několikrát mluveno o sjednocení od. bojových organisací, je vidět, že touha po něm prostupu­ je členstvo. Nebof nesmi jít o ambice jednotlivců v n ko!iika frakcích, komandérství ústředí, jež ostatně ne­ vznikala vždy - jak jsme očekávali - zespodu, nýbrž shora, ani o mnohatisícové platy zástupu tajemníků, ná· sobené rozrostlým organismem - nýbrž i mravní silu bojovníků za svobodu, kteří mají národu i jeho oficiálním představitelům co říci a musí mit právo i možnost to vy­ slovit, neboť jinak bude opravdová reakce, které už za­ číná znovu růst hřebínek, se tlačit doprostřed cesty.

!tekl jsem, že i zahraniční pracovníci jsou národu od­ povědni ze své-práce. Nebyli totiž jistě s takovou radosti očekáváni a vítáni jako mentoři, kteří národu·přišli udí­ let lekce, nýbrž jako jeho vyslanci, kteří rovněž ze svých činů složí účty. Tato samozřejmost nebyla dosud uspoko­ jivě uskwtečněna. Domácí odbojoví pracovníci byli už ví­ cekrát všelikými místy vyzýváni k podání zpráv. (Někte­ ří z nás měli k cestě do zahranič[ za války už jen krok.) Od -zahraničních - kromě několika vůdčích a represen· tativních osobností - jsme toho ještě mnoho neslyšeli. A přece by nás mnohé zajímalo! Pa.matuJeme se velmi živě na vřelá slova z rozhlasu, jak se pilně plánuje pro.ži­ vot v osvobozené republice. Cekali jsme, že se přijde s hotovými plány, na př. na osídlení pohraničí, na sociál· ní zajištění obětí nacismu, na pevnou soustavu správní, hospodářskou a kulturní, na vyřešéní \_hraničních otázek na základě zevrubného studia a diplom.atických příprav

- a co jsme z toho viděli? Nebylo času? A kde měl tedy být? Nebylo možností? A kde měly být spíše, než u zdro­

jů politických jednání,v mezispojeneckých stycích? Lec. která otázka nám žhavě tane na jerr.yku. Jako třeba ta o Kládsku a podobných problémech. Kde kdo co udělal? Dnes to je ovšem vL"Chno už jen minulost, ač zcela ještě neuzavřená a poskytující možnosti propracovaněj­ ších fines. Minulost, na nii zbýd vzpomínka leckdy

***611***

**Dneselv.**

teskná. Máme-•li vy'jádtit <'ity své, pak musím přiznat, že mne někdy tíží otázka, zda jsme toho neudělali přece jen málo. *Ani* totiž ne tak za okupace, jako za revoluce, kdy jsme mohli pohotověji a rychleji splynout. Bylo sice vel­ mi těžké z podzemí a nejistot vyrůst náhle k jednotě, ale přece to šlo. Bylo by to naši revoluci udělalo výraz­ nější a pronikavěji platnou. Mrzí tnlle také, že jsme ne­ udělali před revolucí přípravy na organisovaný nástup našich jednotek pro zajištění těch krajů za státními hra­ nicemi, jejichž historická, národnostní i hospodářská pří­

;lušnost k českému celku byla a je nesporná. Byli bychom se jistě se svými přáteli dorozuměli a nebylo by bývalo ozději potřebí si hrát na politickou schovávanou.

Z minulosti vyrostlá přítomnost na nás dnes dolehla tíhou, jakou jsme věru neočekávali. Zdá se ilusí předsta­ va, kterou jsme měli za války: že všichni ti, kteří vyna­ ložili všechno pro odboj, si musí po osvobození odpoči­ nout. Viděli jsme už, jak si odpočinuli třeba..Klecanda ne· bo Wiinsch, a vidíme stále, jak ti, kdo napínali síly za okupace, musí je dvojnásob napínat dnes v díle budova­ telském. To je ovšem nermoutí, naopak, naplňuje novým elánem, ale rmoutí je, když práce, která je konána s nej­ lepšími úmysly, je tříštěna nepochoP.ením, neznalosti, zá­ vistí, reakční škodolibostí a hlavně byrokratismem, který nechce mít konce. Nikdo nifs nepodezřívej, že stůněme po nějakém uznání --nedostalo se nám ho dosud celkem v žá/:lné formě, kterými se jinde tak hýřivá. Horší je, že

f opravdu budovatelské plány, z nichž mohou vyrůs\_t

značné hodnoty, se setkávaly a setkávají s takovou horou překážek, především opět charakteru byrokratického, že by se dávno omrzelo člověku slabší vllle chtít ná tomto pracovním poli pokračovat v úsilí. V tom směru však vděčíme odboji, že nás vychoval k tvrdší odolnosti. A tak se tedy nelekneme. Nebezpečí se stalo naším živlem v bo­ ji, jsou tedy překážky jen podněcovatelkami k nové prá­ ci. Zejména v úsilí tak čistě lidském, jako je práce k za­ jištění světového míru, které se dnes podjímáme.

Odbojoví pracovníci musí a budou působit na národ ve směru výchovy k uvědomělé a obětavé práci a k mí­ rf,)vé pospolitosti. Nebudou za to čekat chvály a odměny, neboť kdo tak činí, nebudují, nýbrž chtějí se pást. A ne­ budou sami sebe oslavovat a stavět si honosné pomru1cy

- třeba v representačním náměstí Budovatelll - zvlášf, když ještě nic nezbudovali. Budou teprve tehdy naplněni vnitřním štěstím, které jim bude stačit k odměně, až bu­ de pracovních cílů úspěšně dosaženo. Dokud se tak n stane, budou všechny snahy a řeči, vybočující z takto sta­ novené směrnice, nabubřelým formalismem a byzantin­ skou slávychtivostí, kritisovat jaka něco, co zdržuje v práci a je škůdcem budovatelského díla. Budou dbát, aby se vše dálo *,s* rozumem, abychom nevy.l!)adali, jako bychom svou práci dělali bez ducha. A tak bychom vypa­ dali, kdybychom víc řečnili, než plánovali, víc oslavovali, než pracovali, víc se rozplývali v byrokratických drob­ a.ostech, než šli vzhllru.

•

Chtěl-li jsem říci celým článkem, že se v odb'oji opravou vážně přemýšlelo, plánovalo a pracovalo, za­ mýšlel jsem onu skutečnost zaktualisovat i pro přítom­ nost. Nebo( z onoho zrcadla dějin musí paprsky dopadat na nás a sílit nás v přítomnosti k dilu stále novému.

**otázky a odpovědi**

**Textil-zdroj ošacení a reportáží**

V čísle 36. Dnešku byla otisknuta první část reportáže Františka Uči »Stanné prlt7o pad textilem?«, kde jsou ka­ Jeido.ikopicky Učeny nepěkné zjevy z doby okupace, po­ revol učni i přítomné. Pozorný čtenář mll dojem, že bývalé

*618*

»Treubandry« vystřídali národní sprllvci, neurvalí kořistníci, jakých dosud dějiny nepoznaly. Je zde bito naše pohraničf nelítostným karabllčem pisatelovým, který byl s jinými ko­ legy v době kvasu vyslán hospodářskou skupinou do pohra­ ničí za účelem přezkoumáni tamějšího stavu textilního průmyslu. To byl tehdy první krok k budování a podchyceni všech zásob zjevných i skrytých pro repJ.!bliku. Zhosttl se pisatel svého úkolu čestně, přiložil také ruku k dilu zpil.­ sobem, který by obstál před soudem dějin a našich po­ tomků? Tato otázka mi totiž tanula na mysli, když jsem četl v jeho reportáži, že vyslaným odborníkům nebylo v žádném případě možno vzhledem ke krátkosti doby odhadnout skla­ dy surovin 11 že cifry se braly často náhodně a 10.000 kg vlny se zaokrouhlovaly ....

Tak tedy to vyhlíželo pri zjišfováni stavd zásob cen­ ných surovin a to vyslanými odborníky, kterým přece byly k disposici zasvěcené síly ve všech továrnách, soupisy zásob pořizované z opatrnosti před bombardováním a konečně váhy - většinou automatické - když nebylo možné měřit. Přišli-li do mnohých takto povrchně revidovaných pohra­ ničnlch továren mnozí nehodni národní spráci, nelze se diviti, že své posláni chápali povrchně na úkor celku. Nelze však také paušálně všechny prozatímně pověřené správce obviňovat z nekalých činů, kterých se nedopustili a kteří si počínali podle svých povinnosti s péči řádných hospodářd a dokonce dovedli některé zanedbané podniky povznésti nad vše očekávání. .

•

Domnívám se, že právě v prvním kole zápasu o zdoláni pře'lcážek a potíži, dostavivších se po provedení pr-vních od­ sunů zapracovaných zaměstnanců - Němců, hlavní tíha spo­ čívala na svědomitosti, píli a organisačních i technických schopnostech novopečených národních správců, kteři byli postaveni před netušené úkoly: hospodařiti na konfískovaném majetk1,1, aniž znali nějaké směrnice, kterých se jim dostalo až po vytisknutí a nahodném obstaráni. Podle znění dekretu věděli pouze, že jsou povinni »učiniti všechna opatřeni. jichž je zapotřebí k řádnému vedení podmku«. Byl-li tedy subjekt bývalého majitele dříve nepořádný. marnotratný, nebo ne­ dbalý, nestal se pravým opakem své minulosti ani v nových poměrech, spíše naopak, zastávané místo mnohého zaslepilo, také mládí a .šalebná vidina netušené kariéry způsobily **zde** mnohdy výkyvy chabých charakteru.

•

Je smutným úkazem doby poválečné, vyskytne-li se při­ pad, který nedávno oznamoval denní tisk, že národní správce zavraždil • pro peníze •zákazníka, kterého napřed vylákal k nákupu do pohraničního města Aše. Zhovadilost jako dě­ dictví vlllky, zchlltralá morálka a neúcta **k** hodnotám lid­ ského ducha zračí s v konáni mnohých nehodných, kteřl neměli býti povoláni k plněni čestných úkolů, daných re­ voluční dobou a novým řádem národu do vínku. Nelze však paušalisovati a kydati hnůj hany na vpechny, z nichž mnozl dané jim úkoly svědomitě plnili a neznajíce ocldechu nadále vlekou křiž odpovědnosti na úkor svého soukromí, zdraví i rodinného štěstí. Tito mnozí by rádi už dávno opustili domnělá koryta, ve skutečnosti však znamenající Damoklllv meč povinnosti - kapitánský můstek, který nelze veliteli opustit, dokud lod' samostatně se plavíc! nedostihla přlstavu, kde bude prohlédnuta a buď vyřazena, anebo k další plavbě pod národní vlajkou přičleněna k eskádře již jakousi **dobv** plující.

Neméně trapným je konstatováni dennlho tisku, že v pohraničním okrese Děčlně 10 procent národních správc0 bylo po vykonaných revisích odvoláno, ale útěcha, že devět z deseti přece obstálo, stojí při dnešnlm nazlráni na tento proskribovaný stav za to, aby nebyly pohřbeny všechny naděje . . . Tudíž přece jen se převážné většině děje křivda obviňováním slovem i písmem, pro mentalitu obviňovateld tak příznačným. Po první světové válce byli obdobně obvi­ ňováni po několik let legionáří, že si přivezli kromě svých životů nakradené zlato **a** obsadili nejlepší místa pod pensi. Z těchte domnělých zbohatlikO prvnl světové války se však povětšinou stali pionýři pohraničl prvnl republiky, kterým pak na podzith roku 1938 bylo souzeno utíkati, anebo s mlad­ ší státně zaměstnaneckou generaci prožiti týdny zahanbujíc-i internace v Magdeburku či jinde. Nyní se proto k chrabrým vojíntlm zahraniční armády druhé světové války přidružuj{ národni správci asi proto, že mnozi rekrutují z jejich řad

'

**D·nese1c\_,**

':i

a jedovaté sliny pomluv i smutných 11\_ravd **o** nepoctivosti některých jsotl plivány pro jistotu !lmahem na všechny.

Odpovědní činitelé dělali **po 5.** -..květnu 1945 seč mohli, ale uspořádati nějaké prozatimně národně správcovské kursy nebylo lze proto, že čas pro obsazení pohraničních podniků kvapil. Kdyby bylo. i k odborným kursům tenkráte došlo, nikp.o **by** býval ani po jejich absolvování neměl funkci správcovskou zaručenu dosavadní svoji existenci a životní úroveň proto, že tehdy v pohraničí se žilo a nyní dosud žije,JU?lohem hůře, nežli je tomu ve vnitrozemí jak pokud jde o zásobováni, tak i kulturní požitky. Proto patrně byli prozí vě prozatímními národními správci jmenováni i v oboru textilní výroby mnozí podnikatelé, obchodníci či společníci firem, bez jakýchkoliv jistot pokud jde o ryze sociální otázky proto, *ft* při event. zrušeni národní správy nebudou státu činěny žádné potíže. Prozatímními národními správci se staly však v době porevoluční vždy jenom fysické osoby a nikoliv firmy, protože osobně odpovídají za svá hospodaření, kterě je kontrolovatelné.

•

'

Po provedeném znárodnění byli většinou Q#vali \_proz?:-. tím.ni národní správci převzati národnínti podniky a pově­ feni podle svých schopností funkcemi, které nejlépe mohou zastávati. Teprve po určitém časovém odstupu bude možné posoudit, jak se kdo na svém mµ;tě osvědčil a zejména prodejnim ředitelům bude souzeno, dokonce již loni v době nestávajícího dostatku zboži se to ukázalo, že jejich funkce není nijak závidění hodná a prodati že znamená určité umě­ ní, zejména prodati za dobré valuty a ceny ony produkty, které je nám v důsledku všech potíži určeno bě-lně vyráběti. Není bohužel v textilním oboru tolik schopných odborníků­ začátečníků, kterým by mobly býti svěřeny úkoly, vyžadující dlouholetých zkUšeností, znalost trhu, ovládání oboru na 100 procent, aby se ukvapenost pak nevymstila hromaděním partiového zboží, které si nemůžeme vůbec dovoliti vyrábět.

Nešvary s nabízením úplatků, nebo t. zv. metrovným svědomitý národní správce nebo prodejní ředitel odmítá jako nedůstojný čm v zárodku a že nechyběly ani pokusy o rafi­ nované provokativní úplatkářství pomocí pošty, o tom by lecktery mohl podati informaci i se smutnými konci pro další spojení s firmou úplatkáře. Protože je zapotřebí přímé páteře v době nedostatku **ve** zvýšené míře. bylo by dobře veřejně pranýřovati ony případy, kdy a kde se kdo pokoušel o demoralisování nabizením. úplatků. Jisté je, že řádný hospodář, dbalý pověsti svého dvorce, prostě nestrpí, aby se mu zahnízdila kdekoliv škodná a vyskytne-li se přece, ví si rady. Jako však proti notorickým zlodějům není vězení účinným lékem, tak i pro noblesnf zloděje ve velkém stylu je těžko najití účinný prostředek. Na fiQgované dobropisy přijde bohdá berní správa při výpisech z účtů u dodavatelů, neboť výpisy pak putují příslušným berním správám v mí­ stech pro odběratele příslušných. Tato praxe se prováděla i za okupace.

Poněvadž hospodářská skupina ve čtvrtletních hlášeních **od** výrobců všeho textilu obdržela již od ultima září 1945 počínaje, data o výrobě, zpracováni i prodeji, která musí navazovati **při** dalšich hlášeních vždy na hlášení předcháze­ jící, je móžné u podezřelých výrobců zrevidovati celou vý­ robu za 2 léta nazpět. Protože se vedou pomocné detailní záznamy o výrobě (stavové karty, odpočty výrobních" úkolů), je podchytit.elno hospodaření s materiálem, byť by i stačil **na** vice metrů, nežli zněl výrobní úkol. Jelikož do výroby je zasvěceno více jednotlivců a jsou v některých podnicích dobře fungujfcf výrobn[ výroby, naskýtá se zde otlizka, zda by výrobní kolektiv textilní továrny dával v sázku svou čest pro mamon. Za poctivé textiláky dovoluji si říci: nikoliv! *František Re sl*

dopisy

stupovat jako obhájce leninismu, při tom jej však komolí **a.** zplošťuje. Chtěl bych proto ieho tVJ!ZellÍ uvésti na správnou míru. Použiji k tomu citátu ze·Stjll.inova pi:ojevu **k** voliěwn, otištěného v před:mltrvě posledniho vydáni Leninovy knihy:·

.,Imperialismus jako nejvyáš:í stadium kapitnhsmu":

Stalin: .,I druha evětová ,rálka vznikla jako nevyhnutelný dfuiledek vývoje světových hospodařských a politickych Bil na základě soudobeho m.onopoHstfckého kapitalismu. To ovsem ne­ znamená, \že druhá světová válka se podstatně lim .od prvó svou, povahou. Nutno *mít* na zřeteli, že fašistické státy, dříve než přepadlý země spojencil, zničily ve svých zemlch posled­ ní zbytky •měšfácko-demokratlckýc.h svobod, pošlapaly zásadu nezávislosti a svobodného vývoje malých zemí, pr<?.hlá.sily za svou politiku uchvacování cbác.h území a před celym svět m vyhlásily, že usilují o světovládu a rozš1ření fašistického re­ žimu po celém světě, při čemž tyto mocnosti ukázaly na anexi Ceskoslovent.ka a centrálních území ŮÍ4lY, že jsou odhodlány uskutečnit svou hrozbu zotročení všech mlrumilovných oběanů a národů. Vzhledem k t-0mu druhá. světová válka proti moc­ nostem osy měla h n e d od p o cl á t k u .(podtrženo mnou, M: **H.),** na rozdíl **od** první světové války, povahu války nntifa• šl:stické, osvobozenecké, k jejímž úkolům patřilo také lllllOVU• zřízení demokratickýeti svobod. ,Vstup SSSR do války proti mocnostem osy mohl jen ještě zvý t antifašisti ý a OS"l'obo- zenecký ráz této války." '

Potud soud:rnh• Stalin. A komunisté se tak také chovali. Byli nejrozhodnějšími bojovmíky proti fašismu všude, kde se vyskytl. (apa:nělsko atd.) Mnohem dříve, než si měšťáci Jeho nebezpečí uvědomili **(Kriuruiř:** Zaplaf PIÍnbO.h za fašismus!).

V r. 1938-39 hrozilo nebezpečí wnglo-francouzsko...německé koalice, namířené proti Sovětskému svazu. A důsledk, těch-­ to nnglických snah **o** získání Německn pro protifiovělitkou *po-* litiku byl Mnichov! •

Sovětský zahran-iční komiso.riát toto -nebezpefil včas zpo­ zoroval a paralysoval nz:n.vřenim smlouvy o neútočení s Ně­ meckem, když Anglie aFrancie o ni zájem neměly. Hitler udě­ lal ta,ktickou chybu, že předčasně napadl Polsko, a.niž se do­ hodl s Anglií a Francii o napadení Sovětského svazu, jak měl v úmyslu. (M-cin Kampf.)

Díky obratné zahraniční politice sovětské viády a diletrunt­ ským. chybám Hitlerovým se západni mocnosti dostaly v této válce do tábora pokroku. Kdyby se byl podařll Hitlerovi plán společného útoku na Sovětski svaz (a neměl od toho daleko), Angličalllé by se vy,kašlali na naši svobodu (co pro "i\ě zname­ nal malý neznámý nó.rod kdesi ve středni Evropě?) a byli by obětovali i Polsko. A vó.lka by nabyla jiného rázu. V fom při­ padě bychom byli obnovili samostatnost jen v případě sovět. ského vítězství. **V** příp:idě, že by zvítězila ang}o-německá koali­ ce, bylo po životě našeho národa1

Je to dosud nedoceněná zásluha soudruha Molotova, že tuto koalici předešel. Podařilo se mu využít rozporů mezi anglo..americkými a německými kapitalisty tak, že ty z nich, kteří ve svých zemích vládli pomocí buržoasní demokracie, dostal. na svou stranu a tak se nechtě stali pomahači **pokro­** ku. Nemluvím ovšem o národech, ale o kapitalistech těchto zemí. Národy, chtěly-U si uchovat svou svébytnost, musély bo­ jovat proti fašismn, **nebot** Hitler by je byl v případě svého vi­ tězstvi pohltil. ,.Rasově shodnými" by posilfl německý národ a ty ostatní by zotročil. Je proto jasné, že i Alllgličané **a Ame­** ričané bojovali za svou národní ex t ci!

S pozdravem *Milan Hý b* J

**Dva porevoluční romány**

Vážený pa.ne redn,ktore Michale Mareši!

V článku pod tímto titulem v minulém čiS"le „Dnesku" ob­ vinil jste 160 za.městna.nc6 továrny na kovový nábytek Hynek Gottwald v Brandyse nad Orlicí z černéh nevděku vllči **své­** mu bývalému šéfu, Němci popravenému Jiµ-. Vackovi, jelikož

' neodevzdali po revoluci jeho továrnu dědiciim, ale .hÍasovali do jed.noho pro-k-0nfiakaci a znárodnění. Jaroslava Vacka lí­ čite jako národního hrdinu, kterému za jeho života baelo jen a n o blaho zaměstnancil a blaho vlasti, atd.

Nebudeme polemisovat *B* jednotlivostmi Vašeho článku, je­ likoi! připad je úředn.ě ukončen. Pokládáme však za svoji po­ vinnost upozorniti Vás jakožto „bojujícího žurnalistu" na ně­ kolik chyb, kterých se **prá,rě** jako novinář dopouštíte.

Povinností novináře, který chce vystupovati na veřejnosti

**v** efektní roll "ochránce vdov a sirotk-l'I", bylo-především ově­

řiti si své informace a zkoumati případ alespoň ze dvou hle­

disek.Popřáti sluchu rodině Jar. Vacka n jebo příznivců, ale zcela ignorovati hlasy 160 za.městnancd ukazuje, že Váš zájem

**Kdo se lépe osvědčil?**

Vážená redakce1

V posledmfoh číslech „Dneška" se rozpoutala diskuse na ťhema ,,Kdo se lépe osvě(tčll", Již rozvířil článek pana Lahůl­ ka-Fa:ltyse. Pan L. F. se dopustil několika chybných záv6rů, které se staly předmětem kritiky čtenářů. Pan L. F, chce vy-

opřípad je jednostranný.

Nejsou-li pro redaktora rozhodující výpovědi zaměstnan­ cti a závodních zastupitelstev, je nasnadě další cesta za :posti­ ženim skutečnosti - cesta na. úřady, kterých se dovoláváte. **V** našem případě se jedná or<m1Sltý národní výbor, který vý­ měrem č. j.P. K.864/39-1946 Dr !:\v/L ,yslovll konfiskacL To je, myslimJl, nejjednodušší zp1lsob, jak se vyhnouti „cestám na

*6,1.9*

**Dnesetv**

Pankrác a k jiným krajským soudům" pro urážky na cti, pro­ studujete-li listinný matedál, věnujete-li pozornost také „sto­ hům" historických dokladťa, vlastnoručně podepsanym dopi­ sům statistikám, bi'iancím atd. .Jsme přesvědčeni, že po pro­ čtl'nl .těchto skutečností koncepce románu, která Vám při jednostranném posouzeni připad:u vytanula na mysli, nabyla by jiné tváfoostl.

Jak fale/mé je dovolávati se přá.telsitví .Jaroslava Vacka se soc. dem. Hamplem, ukazuje jednoznačné stn.novisko strany soc. demokratické, vyslov né jednak při hlasováni o konfiska­ ci, jednak článkem P r á v a I i d u ze 14. II. 1947 „Kolem kon­ fiskace firmy Gottwald":

,.Továrník Vacek zapojU z vlastní iniciativy a vflle zá­ vod do vyroby pro zakázky německých vojens ý<:h \_POij­ cejních úřadfl již v roce 1939, kdy o nucenem prlj1m11411 va­ lečných zakázek nebylo ještě a.ni potuchy a kdy jiné české firmy toho oboru byly plně zaměstná.ny dodávkami pro čes­ ké ústavy, školy, nemocnice a firmy. Vackovým úsilím byl závod v krátké době zasazen až do 90 prnc. své kapacity přill)o pro válečnou leteckou výrobu. Do vedení podniku dostali se Vackem přizvaní Němci, počet osazenstva doslllhl trojnásobku mirového etavu a zaměstnwnci byli nuceni pra­ covati za zhoršených praoovních podmínek podobně jako v oatatnich válečných pod111icích. Veškerousvou činností v závodě provinil se Vacek těžce proti národní povinnosti **a** jen předčasnou smrtí lllllikl spravedlivému trestťi. Továrník Vacek byl již v předválečných letech v kraji neblaze pro: slulý svým asociál.nim zachá.zenlm se zaměstnanci. Cetny písemný materiál a d6kazy hovoř! jasnou rečí o spravedU­ vosti konfiskace."

Tolik jenom na za.končenou: Chcete-li se, pane redaktore, vskutku věnovati poctivě své práci, věnujte se ji opravdově a i;-nažte se u každého případu prozkoumati rub i líc, nebo•t: jenom tak budete s to p s á t i p r a v d u.

S pozdravem Dvouletce zdar závodní dťavěrník fy Gottwald

**a.** s. v nár. správě, Praha I, Národní tř. 43. Nečitelný podlpis.

•

Vážen,ý pane šéfredaktore!

**V** 37. člsle Vašeho časopisu uveřejnil jste článek Michala **Ma­**

**reše** »Dva porevoluční ror,{iny•.

Jeko národní správce firmy Gottwald považuji za svou povin­ nost **v** zájmu pravdy upozol1Ilitl na záldadnl fakta.

1. Konfiskace fmny Hynek Gottwa.ld a. s. se sídlem v Praze a závodem v Brandýse nad Orlici byla vyhlášena zl.mskym národním výborem v Praze výměrem čj. P. K. 864/39-1946-Dr. Sv/Lze dne

14. 4. 1947 po téměř dvoulietém voláni 160 zemwtnancll o konfiskaci a na z61cladě mnoha svědeckých výpovědi dlouholetých zaměstnan­ ci'.! a velkého množství usvědčujiciho plsemného materiálu. Rozhod­ nuti o konfiskect padlo po mhohaměslčnim bedlivém zkoumáni a na základě posudků právnlků, jejJchž nezaujatost stoji mimo každou pochybnost. O dilkladn06tl a objek!lvnooti, s níž byl připad pro­ jednáván, jsou výmluvným svědec'bVlm koofiskačnl spisy a zejména jmenovený výměr ZNV, resp. odllvod111ěnf konfiskace. .Te při nej-• menším neodpovědné, vysloviti o přlpadu jakýkoli soud bez dů­ klladné znalosti tohoto materiálu, kltery mluví jasnou a výmluvnou foči důkazů o spravedlivosti konfiskace.

1. SLova pisatele ěiánku o •hrdinovi, mučedníku a udatném sy­ nu svého národa«, jimiž je chsraklter/sován bývalý majitel Vacek, jsou v příkrém rozporu nejef! s chováním továmlke Vacka za oku­ pace, ale I s obtaJobou a rozsudkem německého Sondergerichtu, Jenž se zachoval v archivu pankrácké věznice a k němuž bylo i při piojednávání konfí::kace přlhlédmrlo. Je nezvratně zjištěno, že to­ vár.ruk Vacek byl Němci souzen a odsouzen společně s dvěma řez­ niky a třemi rolmky pro černý obchod mesem, uhlím, poukazy. na železo a pro nadměrnl! hromaděni zásob, t. j. z dllvodů hospodáf­ ských a nikoli politických. Je Ironii osudu, že velká část takto na­ bytých potravin aloužila Vackovi k zásobováni jeho německých přátel z• kruhu Ordnungspolizel a Wehnnacbťu, jak o tom také ho­ voří konflskačnl vyměr.

**Ať** již se díváme ne černý obchod za okupace jal<kolI, je ne­ r.10žpé, aby tato V.ickova čmnost byla glorifikována a mezi Vackem a mučedníky našeho odboje činěno rovnítko. Takové srovnáváni mus1m jclco bývalý politický vězeň s největší rozhocLnostl odmít­ nouti a odsouditi.

1. O »soclálnim cltěnl• ,i •vlastenectví« bývalého továrnlka Vacka nehodlám polemlsovtrti, nebof konfiskačnl sp!sy obsahuji v tomto &111ěru Jl8 desítky věrohodných svědectví a pisemných dů­ kazů, jež uváděj{ tvrzeni pisatele na správnou míru.
2. Legendy o bývalém vedouclm závodu Němci Bruchovi, který se IM;l Vackovi odvděčiti za jeho pohostinství udáním, jež mělo

:r.a následek Veckovu smrt, bylo použilo při řadě pokusů o zma­ řeni konfiskace za úče:em odvráceni pozornosti od závažných dů­ lrnzů a k pokusům o zneváženi některých svědectvl. Nikodiv závod­ ni r 1da, ale povolané orgány a členové SNB provedli výslech za­ jiillěného Němce Brucha a bylo by pošetilé domnlvati se, že zá­ vodnl red;i měla oprávněni a momost jakýmkoli způsobem souditi enebo dokonce treste-ti tohoto Němce. Tato skutečnost je •doložena protokoly a výpověďmi na výslechu wčastněných orgánťa a mů

*620*

býti kdykoli a kýmkoli ověřena. Odsun zmlnooého Němco llru.cho připustily pak příslušné orgány podile mých informucl proto, jcl.ko! do jeho odsunu v srpnu 1945 nebylo vmeseno s žlldné struny, ted,y ani se strany pozůst81Jých po Vackovi, proti tomuto Němci JukókoU obviněni.

Nepovažuji případ lak zévažný za vhodný objekt novln(1ř11kó polemiky a rozhodl-i.i jsem se uvésti na. správnou díitu článek jme­ novaného, učinil jsem tak:)\_en v zájmu pravdy, ale předevšlm **no** obranu naped01JíÝch zaměstr,ncll konfiskátu Gottwald.

S projevem dokonalé ucty

***Ferd. Velinger***

**Cena cukerinu**

**P. T.**

V 38. čísle týdeníku •Dnešek« je uveřejněn dopis p. C. **V. Pan**

C. V. asi se zmýU! ve výpočtech.

Prosím: Pen C. V. je odkázlln na užíváni cukerlnu. Koupil sl toto umělé sledid[o zn. T3 (jde o druh saccha,rosln, 500krút s!adM cukru) v desítkovém baleni ještě dvojjazyčně označeném z dob protektorátu, na kterém bylo vytištěno jako cena 2.30 K. Plntld je však 74.-. Občane, vf2 to rozhořčeni spravedlivého nad drahotou neslychanou, reccoi; zaiW, ale platit cukerin 32lllisobkem protekto­ rátni ceny, to je moc!

"

Pravdá je taková (můžete sl ji při pochybnosti ověřit přlmo na ÚC, kde Vám povědí i staré ceny): Na starém baleni obalů, ještě protcktorátnim, je na desítkovém baleni cuker!nu T3 vytisknuta cena K 2.30 - to je však cena jedné rourky! Tato cena je dnes razítkem opravena cenou za d e s e t rourek, tedy l!(l celé baleni,

t. j. 74.-. Nikdy se deset rourek T3, enl za usměrněného hospoda­ řeni Němců, neprodávalo za ruo K, jak mylně tvrdí nebo se do­ mnlvá p. C. V., nýbrž vždy za 23 K. Je-li tedy skutečný poměr

2.30 K a dnešlllích 7.40 Kčs za jednu rourku a 23 K a 74 **Kčs za**

deseti - kde tedy je onen 32násobek?

Co je chybou státního čs. monopolu umělých sladideil, jest to. že cukerin uvádl teď přechodně opět ve starých obalech, ještě dvojjazyčných. Lze sl to vysvětlit tim, že patrně při zvýšené **po­** ptávce Po cukerillu vy§ly zásoby velmi staré ze skl«dů nebo ti&n.i v nedostatku papiru se sáhlo k obalťam dávno pohozeným. Až do nedávna byt cukerln vzorně s cenou vyraženoo adjustován v čes- kých obalech. S pozdravem

*PhMr Fr. B-la.že1'*

**Zaluji**

a volám, pane redaktore Michale Mareši, abyste se mne *s* dobrým če kym lhdem DBdllle ujal, a poskytl mně v Dnešku I nadále kou­ sek miste, aby pravda nezemřela a abychom-i! nemusili v lldově-de­ mokra.tlcké republice stevět k hanbě českého národe pomník. Budu za ni bojovat s pomoci poctivých žurnad:lstů. '

Jsem vám vclmi povděčný za otisknuti článku p. Beneše z časo­ pisu •Nastup« *z* května 1946. V tomto článku již neříká, žel Hude­ če k n e b y 1 z t y r á n, jak pů,vodně, jako účastník všeho, psel.

.Tá jsem byl toho očitým svědkem a i zástup liidl, kteřl by mohli dosvědčit, že lže. On vytýkil, že moji svědci lživě svědč.U. Proč je nehnal pod přJsahu? To tedy udělám já, *at* to bude profe­ sor, generál, tchán gestapáka Ferdy C!hánka, $NB, nebo býva.lá úřednice na SNB v Brně, velitelka partyzánského oddllu, Olga Františáková. Dnes mi začíná být jasno, !Proč jsem se nemohl na SNB v Brně s vdovou, maJtkou tři děti, ničeho dovolat e učinit: udáni a založllt protokol protli vrahům.

Pane l lobče Benešl, p r v n I přellčenl bYilo 24. V. 1946, d r u h é 22. V. 1947, na které jste se vůbec nedostavili, t ř e t l

17. XI. 1947 a čtvrtého se chcete jaksi alomounsky zbevU. Prosím, vysvětlete - jsem málo chá!)Gvý. Mysllm, že pokud vás ne­ spráskám, že se snad k soudu allŮ jinak nedostanu. Pros!m b mož­ nost podati důkezy. K tomu všemu uráží beztrestně justici (soud). a již p o d r u h é žádá o obj e kt I v n i soud!

Pane Michalearell, já poctivý dělník, jeden z I odboje, po tf1 roky úča8tnik v leglich, od r. 1938 pracovník II. odboje, politický vězeň z r. 1943, jsem dnes vaši v[nou bomqardován se všech. strao dopisy, penězi, přáním vítě-zstvi od lidi ruzného politického I ná­ boženského zebarvenl, kdosi ze Zilna ke všem symparnm mně **ne­** blzí i dobré boty. Teké jsem dostal infonnace.

Prosím, pa,oe Michale Menišl, touto cestou, abyste se ujal Bene­ **še** a dopomohl mu k touženému objékti'V'Oěj§imu soudu, než byl ten v Uher. Hradišti. Pane Beneši, já dosud nezn(lm, poněvadž jste nejmenoval, žádného svědka, který by vám dokázal alibi. Poženu ta­

kové svědky k přlseze - máme ještě zákony na křivé svědectví.

'

.Tá nernluvlm, ani nemusím mlavit 1ísobně s redalmorem Micha­ lem Marešem, jak si toho přeje pan Beneš pro sebe. .Tá ani nevlm, jak p. r\_ed. Mareš vpadl do soudní sině. Já k poctivému člověku se vtírat usim, jak to chce pan Beneš. Má dělnická čest ručí **za** pravdu, která má větší hodnotu než svoboda. Beneš chce pravdu šaloniouru;tty udusit (odvolává žalobu). SvÝ11llilžemi, pene učiteli­ vrahu, neskryjete se nikde - urazil jste 'inou čest, v niž mne obvi­ ňujete ze lži, žalobou, podanou na mne př 20 měsíci. Urazil jste

mne třikrát: f.a.Iobou1 Nástupem a v Dneěku, který jste zneuctil svou !žil

VOilám- v-ládu NF, své soudruhy ministry, e-f se ujmou ln!olaitivt

Zl!! odstri,něni zákona na ochranu hnusných vrahňl

*FrantUok Hal* **Cl *B*** *st.,* dělnlk. Střilky 2'19, .ob-h.lovan;ý f.wbbce.

,

**1; z P- R·**A·1 **v.-o; a A J**

*'.2'ns-t111n Tzara:*

**SLUNNA SILNICE SAMA RADOST**

*G }B* Sl:lé!wI.

• •

stikěho iBllll **a** elementárn!

lnosU, *-v* poesii odbojově

!PJÍUJ.ÝVá .s.r d c e, které tu

vihl netú svalem, aJe tivel-

Nože *;sou vztyčeny* ------------------------ :tjm org'imem lá.sky a.nenávis- *lapáme* po *dechu* !Il'!O-V\_!Ý'lll :ZJP Ar.v<el'lll, *,o* JPll>-, omú .Emnéie, jejíž .ai:n.t, 111, jim! .!tme krev i do básnio- *na.'!'ra-ni odlébl* iztih'1id mfl J>di.19:11ltkl'Q,, 'li. *J* ,.sa.tou weéistotDa zn..- lkého VJI.Zi.va. Ta.to poesie vzru-

*od3ezdy odv?lány* , m,eiP u<elli o]PJ ttie1m,é lč!Ltse- io!i'lhall:tw cělělBlV utDD Irqije, do]ima, rozpaluje nená-

*dolehl na nq,s Tok* **.samene** n,l!.'f.alk ě ,yilmii i)ll"'lil *;p* @te- D.a-li •poesie *w* dlobě1lnm 0iJ::;,l'Vhlli A lene nt odboji. Srdce tu

. . mirl, j„e JP<ferpi>dl.JLlU díl!" w.állaw:d '.lw:rei'!::nou, m1uv1 feai opravdu elementár- lc!;Jhk *lwJ1,ř*.*e 1sem* S I Ojm&YJiu: **i>ooče liQjowa** ;:za. or.atoE sa:moúěeb:l#i . m1. ete.te-.Ji -verlie Roberta Des­ *prerv111nych :,a,r* líěw ,Fmm.cle, lm ·od\_l-zmpjala se nyn1 ao'horecky ce- n01re, pllBllě-v chvatu posledni

***;ppwut*** !háilDvala. tu 1lárod::ól <m=tt upro- Ué .epochy,, stala se hlasem ..nA- možnosti lzy:Jiického projevu, &

* *m\_hh* 15trea 1ei:rm! aJDOl. *w* miž o roa.a - 'li. é()!i .tPoliti.cký.m Ibla, - pnoliiIDé m bratrstvi vi!ech *lomenv\_* o *baTrok* 'pt'a-vě tvm, ;mluvily sem oa:boje proti l!:azaé form1!, ěrabycl\ lidi 1BVěta, čtete-li váš- *2'tracena svoboda* , )ifen vlaltY.. ,\_ao .spolupráce s utiskovatelem. nivě nabA:clavé, nenávistné **a** IW!,tfi a l'b -.inln;jlm. bou- IQěeki:vB,1 ,ae 'tehdy -vé Francii neus:tupné \l'erše Aragonovy„

umem

*kráčím* Po *mechu mechci nic slušet*

*!1ze§ta mi* noc

*kulatá jako kaštan tam kdesi za* mlčerz.fmi

*s,yprá,věla* mi o 'l7lalŽi

*;posunku Učila sen*

*!házela slunce mám chudákům*

*iboha1t§ím neili hor,v*

řim, :zmlfajicf. J< .n ji :se pr0- nový Whitman a opravdu tu čtete-li gahojovou poesii Elu­

«> wll\e w.jJ.Slmjíal. P.Ge- odboje ]n' je nech e.rdo;vu, pr,oiiírajici se těžce **Je** IBÍE 7V ,čitil:iačh imm ťiibf!mn svě- hlubokého bratrstvi s těmi pi'imé vi& :zbidačené1. světa, J7iDkia.1tii ci;pmvilu "\V kilo! trpl a bojuji ma vše ' hleda.jiclho svobodu, čtete-li

!Plném **GV.11.** ;:n>ivala frontách. Proti čisté poesii a' J,eana Tarilieua či .Jeana Sea­ "'Jum!vtní lla:ásn ia **'VU1ěla** ji *v* ,Poesii, p\_ojaté jako ,poznáni,, ja.- ct ra, Luca.Estanga č.i L. Mou­ llnf!iiitac1 <D **.aDffellll** :iživota, sv 'ko 'llástroj nejhlubsiho wdDmi ISSIIla.ca. - Tzaru či Reně IPDZlti'ini i.člwěh:a .a ltím 1 ocelého a podvědomi, hlási se tu poe- Chara, P. Segherse či .J. Vel'­ ci *711* erupmcb. ;po<hrě- sie, iJderá čhce být :víc me! poe- rooi:a, z:n,am.enitého L. Masscma

*1*

domI,. :ale w!ey **:ae.** ovala sii, která chce být orgánem a vynikaJiriiho Pierra Emma.­

=ela ,progr,amovi5 .dril>.!! ,:a Imr- nár-Oňnino ži:votu., :ruítrocmi nuela atd. atd., poch lte, že

i *ináS'ledova.l jsem* llw:&au lkěmn :mUíloSfl, w-- hrdosti a pravdy. A která je pravý smysl poesiev obě á-

-·L *d*·*'*

*d t* iěnjicičh =ě1a. .rreslll:iže úrodní. nev,oltou J"iž'-aie začíná rodniho něbezpeči je boJ za č1s-

*.sto*..o*va*• *s1vsěežmí*

. \_ • . • : ltotn d á -"- •"-

*rjak* o*m*s *álta*

'kdy•• p:ik -v ltie1o době byla a rozvíJi ná.rodni revoluce. Na \_11.'Pl'D.V u\_n rvwa., za n .....

*;1aký* to prostOT poesie lib.orl:na s jmem raw- b:ns!kách .vAec:h .slohil a. Vl1lech rodm čest m. viru.

**:De** *mně září* .Iuce. jak o tom snil 'llfed *val-* iftmem :zni .dm Jiarourii ?l.p!v :ze- :Byloopravdu. za.potřeb!pře-. Jron .Jean Cassou. ;J"es'Wi,e kdv. mě, která bojuje o vše, a tedy k1adu této kruhy, poněvadž

Z anthologle francouzsk6 ,palSla \_,\_ =....\_ ..,\_,,\_.,. ,..\_.,\_ ..\_ ......,,.\_..- . ,.\_...\_ A .,\_ . *--,u,&* odčiňovat Mnichov a

are

odboje, tterll. prlivě vyj]awll!eski,m J.IGA lil .\_.,,..,, w1n11:: ...,,.- ,..,., l)De° -t- <::vl:lll.il íD =""-- :Zw.:; "'llll- .t'.,. .

pfekladu pod názvem Ozst!liiaJill.'O. si:e 1w1eklib7.n1: llásník lllllu'Vil ši ·ndice 'lyrrokeho mihilismu mkazuJe im:m Francii, které si

u

,:ne .za :zsebe. ai mek:!llleČné truí,k Yllittni, .no.i:u!uj.íci ..žuro lze zase vážit. Tato killiha je

**NOVÉ KNIHY**

"lIII10ŽStV1. fiého w;vldíik 11,y]. 'J>('eBJ.1, Imbof 'J)i'e6lm.žl *w* \tra- i 'lli'ím očistou, a i!i'k překlada.­

wti}y zmnrffen fivélnou ozvě- dici života, naděje a viry, ml.li- telfl, fizlmy-V. Cerným, zaslou-

*»C es t b á sní k* **úu.** :.Poaie1mou w .!f-e.stliže kdv, nosti a jistoty národnl. Poesie žil se m:p2'avdu o to, *te* se nám *fran,couzského* odboje. ?řea,- .mk amív.ě w 1ét,Q době byla tu přestala vynalézat nová odbojovd !Francie přilbližila- *miuva* L. *A1:agona,* dostov *Vá-* poesie hlasem oorav.dové !t\_u- slovni kouzla, ale začala bou- na dosah srdce. **G** *c:1:ava Cerného. Za přeroladatel-* .manitr. f .samotnim jejioi mn;t :a stavět .bojovat m. **dělat**

* *k. ÚČa.$ti A. Ba.rtu§ka, K.!Bal.-* mnv . lbyla o Iho]' opravaovou luoi. )!\.-ragon **.7, aforismú Josefa Capka**

=

rGe, *Vb. Di !\_eděéla,FG.* !Plli fskm

J&I.. re *en* .\_..,..o,v ' - ...... ... -u

line: e.:stm-DUa i!:Di .Ie .mnoho lidi mnohem lep-

*o.u:f.i* w 1!i !Poesil jnlm :rnz\_por dndlolr.liího !šičh také h h

***A.*** *Kroupy,* Z. *Lor* W...i:Nr jemt obnovlJY8ll c;viěelň a :poesie pm ,i,y.ši .anu- - -!t . j'ch o ::\_

a

*:zvala, J. Pinkavy, tNL* 'lh1stvl, alov.al ruJl73 ,Pra- v.du.je li-o!běeno .Přes- \_...,,.:- Jel vo P

't&Sové, *V. Rohana <li.* **Z. *Wmllio-*** IIIlm1 1Sm !li.dálmstll :a lll1'0liwvm m-a. ,.

-,,é *v11dato naJol F Borovi* "" li .t.fill:ill jaj. ;a- 1«:1y maa. IJil.oat se buduje z ura-

*,Pra.ze 1947.* • • .:fmlkcl "llamdn bygfe- 'N:elze -mst lito ftyfice'I: .télw. jedinečného souladua ne-

a:dťkml. -pakw ikllJ'! dt:upue .sl:m:n .znamen.itýcl1 jpřfililaall rsoliladu *-s* DStatinlm světem.

Sh?rnlk francouzské poesie byla h'1a-sem n!'íl:odnlliD %é!rav1, oňbtilov.! .t.yrlky S9ioboď.na vť'J.le je vdle velmi

\_odboJe, ,.Cest b á s•n•l "• odhalovala zdroje to1lo zdrav!,oe7: hlubokého ďoj ti. .Jestliže cítici, velmi myslíci, za svou vydaný **r.** 1943 za plného utts- byla odbojem proti všemu co lynka v době mezi oběma svě- svobodu si velmi odlpovědná. **lru** v okupovarre Fr cli, je je ničilo. Báseň přestala.' být tovými válkami byla zal<>Em *(Vyňalo knihy*

„

.kniha pamáltná. FranciJ. .tehdy,,cDam **.sama soli! ll** /lJtlllamemA- **.Aa** lhluho.kém !!!\_pojeni méta:iy- *•P•dno do mr tlsl*

!()pravdu i!lo o čest ve BV!tě po strojem boje orgánem ná.rod­ **llradě** mnichovské, po. **lba:D.km-,** who vMmm:\_-mkoliv .tiž'Pod­ **tu** válečném, po okupaci a. ,po wědom.i \_ Jl1'llého w!dami **:pl:.11** kolaboraci některých 'P01ih'"k0.-a

tSpisovatelě. s Němci. Bylo nut ­

'JlO ukázat světu čest země po-

11'8.žené, a.le nezničené, národa dočasně potlačeného, ale trva- **le** živého. Bylo nutno doku- mentovat, že Vichy neni Fran- cle a ukázati, co je pravá Francie. Ve svém úvodu k en- thologii povidá. Arag0111: ,.Ve vllech zemich na svě- tě se mluvilo o této **z** v U. li t n 1 v ě c i, o p rob u- sen 1 ponUen6 Francie

**A<** je ja\t chce, můi j\t mun\, že se nach\adi? Co jich vede. Dám mu

. vždyc\tY do a\ttov\tY

;bz,

Anei.\r.llMoudrá,

**cbO<** ..,udiilbD • -,•tde

...,.

zásada, kterou se řidl Ústřednf prodejna moto­ rových vozidel. Všech 22 prodejen a exposltur, 144obchodních jednatelů a

183 opraven a servlcních s t a n 11c Ú P 2 O c h c e V á m

**V·NO.VÉM ROCE 1948 Sl.:OUŽITI JEšTt··LÉPE**

**ÓSTŘEDNI PRODEJ NA MOTOROVÝCH VOZIDEL**

,?O

llEDITELSTVI PRAHA XVI, KARTOUZSKÁ 200. T. 41929

.,,

**ROCNIK L** . **V PRAZE Z. LEDN A 1947 CEN A Kls 3.50**

***4***

Chvála roku 1946 FERbJiNAND PEROUTK.fl

Wallacův nový start **MILOŠ ŠAFRÁNEI**

Okolo několika cifer **JOSEF HUDEC**

O naší divadelní krisi **MIROSLAV RUTTl** Hosp dářská krise umění **JIŘ1 HEJlDA** Rozmyslete si to dobře

**192'?-28** - **Stálé větší a stá!le lidštější** - **Velmoci mezi sebou** - **Rozdělené Němeek< Ekonomické myšlení a kulturníci** - **Remeš** - **Přiklady** - **Mládež** - **Morzakor 194f** Uhli a fantasie - Smíšená man.že'Jství --- **O** 1pojisfikách •

•

Dvouletý plán se týká i vás!

Zvyšte svoji kvalifikaci! Učte se cizím řečem!

ÚSTAV MDIJERNÍCH ŘEČÍ

Od ledna nové školy a kursy všech jazyků

Praha - Brno - Plzeň - Ostrava Teplice-Šanov - Karlovy Vary Liberec - Olomouc - Ceské Budě- jovice - Zelezný Brod.

**otevfe dětem**

hudební výchova

**1 pianem** nebo **piani­ nem od Rendla** I

IP

**Proha** li, **Vodifkovo 26** • **Tel. 267-14**

***N!DIANKY***

1'5 dkg umělého nebo vfellho medu.

3 dkg prilkového cukru, 1 celé vejce (molno vynechat) se tra. Ptld6me 20 dkg hladké mouky 1 1 kypřlclm prilkem S ť:ERVEN'fM ROHEM, 6 J:!Olévkovxch l!lc mléka, vanilinový cukr S tERVEN'fM ROHEM a cltranovou kOru. Upefené plnit anl!hem nebo sekaným ovocem, poleva ěokolidori z kakaa.

SfASTNf

**AVESELf**

NOVÝ R O K I

KRÁSNÁ KNIHA V DOKONALÉ VAZBĚ BIBLIOFILSKÉ

***Karel Dudešek, Praha*** *II,*

**Na** přikopě 26. Telefon 294-74. Pasát Zivnobanky.

* **r,r,**

"-1u2fr 111sAt<tJ

Cigaretový tabdk Je dnes vzdcnostl **a** dostali-li Jsme pfldil neb ba.lilek **1:** ciziny, chceme **z** ni!) mlt co nejvlce. Vychutndváme vGnl Jlf pfl nacpdvd­ nl do dutinek Abadfe a pak sl zakou­ flma - t" Je polltek l

OBSAH DNESKA C. 39--40: FERDINAND PEROUTKA: Aby nebylo třeba psát satiru. - EDVARD ·VALENT& Smích české svobody. - MIROSLAV RUTrE: O naši divadelní kirisi. - Dr FRANTISEK KAFKA: Politická vzpo. mfnka. - BOHUMIL BILEK: Slovensko v rozpočtu. - B. MOLLER: Morzakor 1946. - VIL8M SANTBOLZER: Jsou horši věci než atomová puma. - KAREL TARABA: Jak stát **ztrácel mllia.rdy.** - B. S.: Vlci 1945-1946. - Co • roz­ počtem? - Henlein a Jeho lidé. - Naše politická. sobůze. - Otázka neJosudovějši. - Veřejné míněni v Německu. - Je nebezpečné psát o Tisovi? - BoJ o miliardy. - Dokument - O cestoVlllÍoh pasech. - Zimní ča& - Smíšená maožeJ.st,vi. Listárna redakce.

## Dnese1c..,

t í dí Fer **d. P e** r **o u** t **k a**

**Y:Y.DÁVÁ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH. ORGANISACI**

VYCHÁZÍ TÝDNĚ VB ČTVRTEK

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA !,NÁRODNÍ TŘ. 9

Te!eCon <'!lalo 390-61 **114** 64. - úoot P<>Stovnt Sl)Oi'ltelny člslo 86.6ll'L - NeVYMdan6 rukopisy se nevracej!. - Předplatně na rok Kčs 168..:... na pdi roku Kčs 84.-. na čtvrt roku Kl!s 42.-. jednotllvA čl&la Kěs 8.60. - Dohlédacl po4t. dfad Praha 25. - Odpo,vl!d:nt redaktor llld.

v„

**lema.** - Tblmle Melamrlab. Praha U. **Vf.davsltě** nAměstt •·

.,

**Dnesetv**

ROCNIK I. V PRAZE 2. LEDNA 1947 CISLO **4f**

**Chvála roku 1946**

V největším americkém časopise uveřejnili mapu Evropy, na níž vyznačili stav svobody veřejného mi-• nčni v různých zemích. Státy, ve kterých svoboda ve­ řejného míněni byla potlačena, natřeli černou bar­ vou; ty, ve kterých věc je ještě na vážkách a kde princip svobody musí vést těžký a většinou nerovný boj s principem nesvobody, vyznačili barvou šedi­ vou; ty pak konečně, v nichž svobodná zřízení není možno brát v pochybnost, označili barvou bílou. S po­ těšením možno oznámit, že prd Ceskoslovensko byla na této kritické mapě vybrána barva bílá.

To jest velký výsledek roku 1946 u nás, to jest důvod, proč se nemáme s tímto rokem loučit nevděč­ ně a proč vůbec se můžeme dívat s nadějí do budouc­ nosti. Není známo, proč naše propaganda nevyužila této mapy amerického časopisu, která obsahuje ta­ kové uznáni, a proč ji ukryla někam do zásuvky. Myslí, že stav svobody nevzbuzuje ve světě úctu? Ale i když máme špatnou propagandu, aspoň sami vězme, co si máme myslit.

Roku 1946 se rozhodovalo o tom, stane-li se Ces­ koslovensko státem totalitním nebo demokratickým. Není pravda, že síly nesvobody nebyly připraveny. Bylo jich dosti a byly by využily toho, kdyby se po­ tkaly jen s ochablostí, jen se strachem. Šik svobody měl mezi sebou trojí nebezpečný živel: ty, kteři se báli, ty, kteří byli lhostejní, a ty, kteří přede vším jiným myslili na to, aby si zajistili postavení a ohřáli svou polévku na jakémkoliv krbu. Něco z toho vzbq: zuje lítost, jiné ošklivost. Rok 1945 byl výjimečný; ještě vše se vařilo jako v kotli, ještě nebylo škody, která by někým nebyla vydávána za prospěch, a hlouposti, již někdo nenabízel v obalu moudrosti; ještě neplatila pravidla, ještě nebyla zjednána úcta k zákonům; někteří lidé se tvářili, jako by nemohli postřehnout rozdíl mezi svobodou a nesvobodou; po­ cit moci dělal některé lidi zlými a pocit slabosti jiné bezcharakterními. Snad tomu ani nemohlo být jinak; byly to revoluční zjevy, a povahu revoluce nevy­ mysleli moralisté a autoři čítanek. Ale jaký jest zdravý poměr národa k revoluci? Tento: přijmout její výsledky a pak se s ní rozloučit a.s její horelčkou. Ten, kdo výsledkťun revoluce odpírá, působí stejné škody jako ten, kdo prodlužuje revoluční chaps.

Mímo to jest třeba znát cíle revoluce a nedat se oklamat. Snad jsme se dobře dívali do očí mučených a umírajících: nebylo v nich žádného znamení, že by toužili po jiném stavu než po svobodě; je možno po­ kládat za jisto, že jedno násilí se jim tak obecně zhnusilo, že nezamýšleli je vyměnit za žádné násilí jiné; že nechtěli se jen obrátit s boku na bok na

trnitém loží, nýbrž rovněž se postavit; že nechtěli vyměnit tmi za kopřivy. Cílem-naší národní revolu­ ce, která trvala od r. 1939, byla svoboda. Jen pod­ vodem, jen podloudnictvím bylo by možno tento bo­ jovavší a zvítězivší národ uvésti do nějakého stavu jiného. **A** jen násilím by bylo možno jej v něm udržo­ **vat.**

Jsou mezi námi ta é lidé, ktéří nic na světě ne­ pokládají za demagogii, jen řeč o svobodě; už **samo** vyslovení pojmu svoboda je jim podezřelé ze svůd­ covství lidu. Zajisté, nechceme popírat, že toto slove> vyslovujeme s rozechvěním a snad i s pathosem, **ale** národní společnost je jen tehdy zdravá, jestliže ně­ které představy jsou ji přijímány nikoliv lhostejně. nýbrž se vznešeností pozdviženého citu. Záleží jen **na** tom, jaké jsou to představy, vedou-li vzhůru či dolů„ jsou-li naplněny klidným nebo záporným lidským toužením. Není-li vhodno vyzývat lid k tomu, aby. chtěl být svobodným, k čemu jinému je vhodno jej vyzývat? Ostatně ovšem ti muži, kteří podezřivavl hledají procento demagogie v pojmu svobody, nad jiné se podobají žoldnéři, který, právě otřev zkrva­ vený meč o trávu, vytýká kolemjdoucímu, že má **v** kapse nožík. Musili jsme být odhodláni čelit i násili:t jak možno očekávat, že bychom ustoupili před jed.I nou frází?

O toto vše zápolilo se, tu hlučněji, tu tišeji, v ro-. ce 1946. Doufali jsme, že. tento rok bude počátkem návratu k normálním poměrům, a nezklamali jsm& se. Záleží ovšem na tom, co se pokládá za normáJ.nl, poměry. Jestliže někdo má kapitalismus za jediný pravidelný stav lidstva, jestliže pod návratem k nor­ málnosti si nedovede představit nic jiného než od­ stranění těch hospodářských a sociálních změn, kte­ ré vedle ideálu svobody tvořily podstatu naši revo­ luce, pak ovšem se nemůže cítit ukojen průběhem ro­ ku 1946 ani průběhem žádného roku dalšího. Jako **'V'i** proudící řece nikdy táž voda neomývá člověka dva­ krát, tak ani v proudícím čase se člověk dvakrát ne­ potkává s týmizpoměry. Lidstvo vnitřně i vnějšn přerostlo předválečné poměry; návrat k nim by byl( možný jen násilím, jen nějakou politickou nepřiro­ zeností, jen za cenu nějaké fašistické revoluce. Ná­ vrat k normálnosti nemůže znamenat zrušení revo­ lučních zákonů, nýbrž jejich zachováváni. I to je do-. sti velká událost. Zdá se, že v životě národa jsou dv&.1 velké převraty: jeden, kdy ruší staré zákony a dáv si nové, a druhý, kdy se začíná podle nich chovat.

V tomto smyslu byl rok 1946 návratem k ·nor­ málnosti, ne v tom smyslu, že by byl zahájil odbou­ rávání socialismu. Kdo toto vyhlíží, bude státi mezi, námi jako ztracená stráž, zbylá po vojsku, jež od­ táhlo. Z české tradice není možno odvodit, že národ pokládá kapitalismus za normální stav, ale je **z ni!** možno odvodit, že svobodu, úctu k zákoninn a sl nost ve vztazích mezi lidmi skutečně máme za nor-, mální stav lidstva. Cokoliv jiného vždy bude vypai dat jako cizí květina na této půdě a vždy bude ti'-eba( ozbrojených zahradníků, aby ji střežili. Máme-li **naJ** mysli tuto normálnost, pak rok 1946 neuplynul bea: zásluh a bez výkonů. Ovšem, udržují se tu a tam ještě zbytky chuti k násilí, k totalitě, ještě nezrní..; zeli všichni hrubí lidé a takoví, kteří mají raději ma­ lou moc osobní, než velké právo lidské, ale je třeba, vidět celkovou linii vývoje, která u nás v uplynulém roce se obrátila tam, kam jsme doufali: k synthes& nového hospodářského pořádku se starými evrol>-\

*6411*

**Dneselv**

t1kými kulturními a mravními ideály; k tomu, že člo­ věk není, jako ve státech davových, považován jen ta trpný předmět politických cílů, nýbrž také za pod­ mět štěstí a práv. Pravda, ještě není všechno hotovo, ale začátek byl učiněn. Také jest pravda, že žádné VÍtězství není konečné a musí stále být obhajováno, jako vůbec v lidském životě nikdy nic není hotovo jednou provždy -a každé získané dobro vyžaduje trvalého úsilí a neumdlévající srdnatosti. Tím lépe pro lidi, kteří byli nadáni aktivnosti, titn lépe pro ty, kteři by si nepřáli, aby život byl zcela odloučen od ducha zápasu a dobrodružstvi.

Na konci roku můžeme říci, že žijeme a budeme žiti v nejdůstojnějších a nejspoř.á.danějších formách ze všech národů slovanských na západ od Ruska. Objevili jsme již zákon vlastního vývoje, a nedojde-li **k** velkému zahraničnímu otřesu, nerozestoupí-li se zase svět na dva zuřivé a po zuby ozbrojené tábory,

:mezí nímiž opět začne mizet tradice evropské kultu­

**,ry,** dospějeme i za socialismu tam, kam dospět jest

.důstojno českého národa.

Roku 1946 byly u nás upevněny tři nebo čtyři de­ mokratické instituce. To jest hlavní nárok na dík, jejž má tento rok vůči nám.

Předně byla obnovena tradice svobodných demo­ kratických voleb. Uprostřed nálady-ještě revoluční, za poměrů ještě neurovnaných a výbušných, za'útoč­ né nálady některých vrstev, za totalitních vzorů **v** minulosti i v přítomném okolí, na bouřlivém předělu času přistoupil tento národ v květnu k volbám a vy­ konal je o nic méně svobodně, než jak byly konány za republiky první. Poněvadž nejsme slepí, je nám známo, že vedoucí strana použila některých triků, **aby** zajistila své postavení. Ale nebyly to triky zá­ važnější než ty, jichž agrární strana užívala na Slo­ vensku a na Podkarpatské 'Rusi a pro něž jsme vol­ **bám v** první republice také neupírali svobodný cha­

**·rakter.** Zde vidíme, jak národ, který to má v krvi,. **počíná** si demokraticky, sotvaže se vynoří z revoluč­ ního času. Zásluha o to nepřipadá žádné jednotlivé straně, nýbrž všem stranám a lidu dohromady. Ani strana, jež ze všech má nejblíže k vyznáváni totali­

* **ty,** neučinila nic, co by mohlo být vykládáno jako

·vážný pokus omezít svobodu voleb. Srovnejme s titn povahu voleb v Jugoslavii, v Bulharsku, Polsku **a** Rumunsku, jak ji známe, a uvidíme ihned, že bílé místo na americké mapě jsme neobdrželi zadarmo.

:Clověk bývá rozmrzen malými překážkami fl. nepři­ lemnostmi, a snad všichni ještě ani nedovedou do­ cenit význam toho, f.e první volby u nás byly s ta­ kovou samozřejmostí vykonány svobodně. Tehdy se rozhodovalo o směru, tehdy byla zakládána tradice třetí republiky. Jen těžko lze vyrvat totalitě, čeho se už jednou zmocnila. V květnu nebyly u nás tota­ litě učiněny žádné ústupky, demokratický život **byl** postaven na solidní základnu.

Z tohoto jednoho úspěchu vyplývají dalšf. Ačkoliv prozatímní Národní shr.omáždění ještě se chovalo rozpačitě a tak tiše, aby pokud možno nerušilo vlá­ du, nejraději pracující pomocí dekretO., tJstavodárné shromáždění již žije plným parlamentním životem a získalo všechen vliv, jaký zákonodárnému sboru pfl­ **slušf.** Stalo se tak hlavně zásluhou sociální demo­ **kracie,** která si uvědomila plné znění svého titulu, v němž demokracie **zabíri. místo stejné velké jako so,.**

....

cialismus, a která jasně dala najevo, že nesouhlasí s parlamentarismem jen stínovým, s takovým, jaký patrně dosti dlouho některým našim vůdcům tanul na mysli. Vůbec jest sociální demokracie do velké míry osou celé naší .,politiky, jsouc k tomu uzpůsobe­ na svým postavením ve středu a možností rozhod­ nouti utvoření té nebo oné většiny. Proto všechny dě­ je v této straně přesahují svým významem její rá­ mec a dorůstají významu celostátniho.

Parlament, který vliv získal, nemá jej zase ztra­ tit. Nechť pamatuje, že spiknuti není jediný způsob, jak sněmovny přicházejí o svůj význam. Stejně by mohl být odsunut, kdyby neústupně sobecká :rtra­ nická politika přivedla tento sbor do stavu chaosu **a** podryla jeho výkonnost. Jako všechny instituce, tak také parlament udriuje se prospěchem, jejž pro­ kazuje celku. Ani k parlamentu není společnost tak sentimentální, aby si jej vydržovala bez užitku.

Jednomyslnou volbu dr. Edvarda Beneše presiden­ tem musitne zařadit mezi demokratické instituce, jež tohoto roku byly potvneny. Neboť jest to více než jméno jednoho muže: jest to jasný program, a volba jeho nositele znamená zároveň přijetí programu. V našem životě dr. Edvard Beneš opravdu přestává být jednotlivcem a stává se instituci.

Díváme-li se zpět, musíme za největší krisi tohoto roku uznati ony letní dny, kdy komunistická strana začala mobilisovat masy proti rozsudku nad protek­ torátní vládou. V spontánnost tohoto hnutí nevěřil nikdo, .kdo byl svědkem manifestace na Staroměst­ ském náměstí a viděl, jak oheň a síra přicházejí sho­ ra, ne zdola, a jak muž na řečništi je,mnohonásobně rozčilenější než dav, k němuž mluví. Také nesvědčí

o lidové spontánnosti zjištěné výzvy, které z rqzných

ministerstev docházely do podniků, aby byl poslán protest proti rozsudku, nebo nevrlé dotazy z týchž ministerstev, proč protest ještě nebyl podán. Tehdy šlo o vice než o to, je-li rozsudek správný: v té věci vždy bude jakýsi rozpor mezí emigraci a většinou těch, kdo za války byli doma. O to věak ělo, zda bu­ deme zachovávat zákony, které jsme si právě dali, nebo zda, jestliže tento pokus se podaří, dostaneme se do stavu, kdy bude možno zrušit platnost kterého­ koliv zákona titn, že proti němu zorganisujeme po­ uliční shluk lidu. To bylo jako stanouti na pokraji **srázu a** dívati se do propasti: nikdo nemohl věděti, kde to skončí, jestliže se podaří tento významný po­ kus zloiµit podle zákona, jestliže nad zákon bude postaven jakýsi neurčitý, beztvárný princip v6le částečky lidu, chvatně svolané megafony na ulici.

**Byla** to krise, ale justice na konec **z** ní vyšla spíše posílena, jako vůbec věci se někdy rozhodnou teprve tehdy, ltdyž se vyženou na ostří. Tehdy bylo rozhod­ nutno, že náš soud bude soudem, nikoliv politickým lynchem, kdy mnoho lidí se bez bližšího vyšetření okolností sesype na jednoho a je ochotno' na základě svého přibližného úsudku rozhodovat nad životem a smrti. Tehdy také platnost zákona byla postavena nad v6li jednoho shluku na ulici. Patrně tato krise, po níž následoval odliv vášní. přišla na konec k dob­ **ru** všem zákonům, neboť obnova právniho fádu - se souhlasem všech stran - jest nepopiratelná. Ne­ může ji zadržet ani zmatek, který **p6sobi** něktefl

)Dliversitm profesoM veikerého práva.

**'lit**

Dneselv

Roku 1946 bylo vybojováno i právo veřejné kri­ tiky; ani dosti mohutný spolek, jejž uzavřely mo­ censké choutky s lhostejností a nestatečností, nesta­ čil podlomit tuto starou tradici českého řejného života. Volnost kritiky a očista ve stranách a v po­ hraničí, k níž brzy potom došlo, mají se k sobě jako příčina a následek.

Pochválivše tyto děje, měli bychom vyložiti, proč k nim došlo. Zdá se, jako by se bylo pojednou změ­ nilo ovzduší - bez viditelných příčin.

Bylo řečeno, že nesvoboda jest šat, který lze na­ vléknout jen přes scvrklé tělo. Nuže, zdá se, že čes­ ký národ, se svou starou svobodomyslnou tradicí, není tělem scvrklým a že švy šatu příliš úzkého na něm pukají. To není řečeno pro žádnou stranu a proti žádné: kdyby členstvo komunistické strany se ne­ podílelo na tomto charakteru českého národa, kdyby komunistická strana sama se nebyla rozhodla řídit se pravidly demokratické hry, nebylo by se dílo roku 1946 povedlo. N-ezapominejme, že k tomu .:všemu do­ šlo po největším komunistickém volebním vítězství. Z toho vyplývá jeden závazek **a** jedna potěcha.

Nemluvme nikdy o českém národě, aniž bychom při tom myslili také na masy komunistické strany. Ne­ říkejme nikdy, že český národ něco chce, jestliže jsme se o tom nedohodli s lidem, který stoji za nej­ větší českou stranou. Jestliže však nás budou někdy tísnit pochmurné okolnosti, rozpomeňme se, že, po­

dle zkušenosti, není marno v krisi apelovat na zdra­

čátku: ulejv ví. Byla skoro jediuá, která ze má.mých Jela hned,**!eJJDa a**!»rostě, al jsme z ní měli radost. Druzi hledali lekare, známe, doklady, protekci, Jen aby nemusiU nastoupit. A dcerka připouští to, čemu se fiká: mravní zka­ ženost mládeie. Ne u všech. Ale **u** mnohých.

Jsou mnozí, kteří stav dnešni mládeže redukují na dvl slova: mravní spoušf. Kdo sleduje trochu život mladých lldf.. kdo '! nimi žije, citl:, hovoří, na.jde v něm mnoho opravd11 hezkych mladých lidí. Lidi, kteří pilně studují, a při tom sl slušně VYdělávají. Měli by právo na stipendium· ale neuva­ žuji-li **o. tom,** mli-li dá.vat republika studentům•stipendia **a**

jsou-li stipendia malá.; vyřešili si to svj•m způsobem; vydě­ lávají sl vice, než kolik dává stipendium. A při tom studuji a zajímají se o kulturní život. **Chodi do** mvadla, koncertů; kupuji si knížky. ZaJímají se **o** politické rozvrstvení **mezi** mládeži, i kdyi ke všemu tomu, co se dUe ve studentstvu.­ majl střízlivý a kritický poměr lidí, kteří už znají život a do­ vedou rozlišit mezi frlizí a upřímným úmyslem; je to stňzll­ vÝ poměr lidí, kteřf mají svou práei, své zaměstnáni a svá studium. Tito mladí lidé překvapuji svou zdravou chutí k sa-. mostatnosti. Je iikoda, že právě tito lidé nemaji dosti času\_ aby pracovali ve SCM, a ve studentských organisacích, při­ nesli by do nich skutečně zdravý život. Mezl těmito mladý­ mi lidmi nenapadne starého člověka, aby říkal cosi o zkaie-­

nosti dnešniho mládi, o tom jaká kdysi byla mládež zdravá. jak něco chtěla, jak byla průbojná, atd.; ale právě tito mladfi lidé sami doznávají, že velká čáat mládeže jestriena velkollll mravni risí, kterou nástup ročniku 1927-28 jen poodhalil **ai** na kterou by bylo dobře se podívat v celé její šiři a najít **tafsi** její příčiny a podle toho hledat i její léky.

Je možno mluvit o mravní krisi mládeže. Svědectví s• najde víc nei dost. Bude-li se někdo snaiit čelit tomu uve­ dením případů, kdy nejen jednotlivci, ale oelé skupiny mlá­ deie &1e opravdu VYZD&menali, najde jich také dostL Jde však o celek, prúměr. A ten je špatný. Příčin je mnoho. Dlou­ holetá válka, bida hmotná i mravni, rozklíiení rodin, nedo­ statečný vliv školy; mládež nemohla pníjft těloyÝchovnýml organisacemi, neprošla vojenskou službou, atd. Mnoho Ill mnoho je příčin.

vý a rozumný charaker českého národa. *1.e* on jest

to ovzduší, ve kterém dobrým ideám se daří a špat-

Výchovný vliv dnešních orga.nisa.cí nestačil vy1·ovnat **'o.**

co válka pokřivila. Nestačil a nemohl sta.čil vliv 801\1 a ji­

né vadnou. *Ferdinand Per o u t k a*

poznámky

**1927-28**

**Kussvého iltědroveěerního projevu věnoval president re­ publiky roěníku** 1927**/28.** Hovořil otevřeně a užil tvrdých **slov. Projev,** který **pm;novu** ukazuje, že i **slova mohou být činem.** \

**Jako soli bychom potřebovali** stručný, **ale jasný a** úplný

**obraz o t. zv. nasazeni** ročníku 192'7 **/28. Jde tu v podstatě o dvě** věci: o vlastni nasazení **dvou** ročníků **mládeže, o to,** jak **co bylo** ěi nebylo **připraveno a orga.n.lsová.no, Jak** se **or­** ganisace **osvědčila, kde, jak** a proě selhala, Jak se osvědčily při této akci úřady, okresní a místní národní **yÝbory, Jak** so osvěděW **nebo** neosvědčili zaměstnavatelé, jak se osvědčila či neosvědčila mládei. A druhá viíc: jaké rysy - dobré ěi

ilpatné - se při této přileiitosti zjistily u mládeže. Nebyla to akce nerozsáhlá a bylo by užitečné se učit z Jejich dob­ rých i zlých zkušeností. K tomu je především potřebí vědgt, jaký průběh akce s ročnikem 1927/28 měla a jaké Jsou z ni zkušenostL S organisaci, s úřady, s národnimi vÝbory, a hlav­ ně: s mládeží.

Názory o tomto t. zv. nasazení ročniků 1927-28 se krajně

rozcházejí. Převládá názor, že akce selbala. a ie obraz lze shrnout do dvou slov: mra.vn( spoulíf. Proti tomu v listech mládeie Jsme čtli nadšené články o tom. jak se mládež osvědčila, jalt !lla všude s nadšením, jak si všude věděla rady; tu a tam se pHpouštělo, ie nějaké chybičky se staly, ale že nemohly a nemohou měnit na celkovém obrazu, který je krúsný a ušlechtilý.

I bereš na potaz svou dcerku; to proto, ie je z tohoto roě­

níku a ju.k akce začala, hned jela. Někam na Podřipsko. Ne­ měla se !lpatně. Pra.covn.la hodně a bylo to **na ni** vidět. Vy. dělal si peníze a měla z nich radost. Poznala vesnici, Jak sltutečně žije. P nala iivot vesnice den ze dne. Trochu zvážněla. **Nenalikala a nenaříká. Nooo** ji **bolelo hned od za-**

ných orga.nísací. Význam mládeie je daleko širiíi a blublíf, nel abychom mohli st)Oléhat na jednu jedinou organisaci. Bude potřebi součinosti všech těch, kteří přicházejí do styku **a** mládeží a kteří na ni mají vliv a zájem.

A jedna z hlavních podmínek: odpolitisova.t otázku mlá­

deže. Nejde o to, nejsou-li v SCM národní socialisté a lidov­ ci, je-li SCM politicky torsem; hlavni je, le SCM má vliv Jen na malou část mládeie. Je mnoho míst, kde se na SCM\ nedoptáte; Jinde zase jsou mladí li!lé se SCM nespokojeni, **a.** to ne z důvodů politických.

Jde tu o něco důležitějšího, než je otázka. jedné organf..., saoe. Jde tu o problém národní. Je poiřcbf, aby byl podá!:! jasný, úplný obraz o nasazení ročníku 192'7/28; o všech, kteHi se osvědčlli a neosvědčili. TakovÝ obraz už sám sebou řek. ne, kde a co bude potřebi dělat. Nemá smyslu z-vykat si **na** to, čemu se říká: lhát si do kapsy. Nemá smyslu si řikat, že to či ono je hezké, když to neni hezké. Nemá smyslu pěsto­ vat zbytečný optimismus, který také můie být duševní PG-\ hodlnosti lidí, kteří vědí, ie je mnohé v nepořádku, ale jsoll' příliš pohodlní, než aby se podívali na věci tak, jak ve sku­ tečnosti jsou. Mládeži nepomůle ten, kdo ji bude llj:hotit., ale ten, kdo s ni bude jednat upřímně. *V.* G.

Stále větší a stále lidštější

Kdo sleduje powrněji příležitostné proJeVY našeho pre.9identa, může konstatovat, Jak řeč za řeči je tiraznějši; vÝstižnější a myšlenkově bohatší. Když kdysi hovořiva.l dr Beneš jako ministr zahraničních věci a později i jako president první republiky, zněly Ještě mnohé jeho projevy hodně aka.. demioky - hovory s domovem v době exilu přinesly **do** presidentovÝch projevů novou toninu, i citové efekty, kdysi jeho projevům zcela cizi, se v nich objevily - a presidcGltski řeči dr. Beneše po květnu 1945 jsou ted' stále procitěnějš stále méně abstraktnf a stálP bližší konkretním bolestem všed„ nich dnů jeho národa. Slyšeli jsme tyto ciny jeho projev vá.; noční a povšimli Jsme si zejména jeho obsáhlé a spra,vedllv4 kritiky různých počln6 naší mládeže. Mnoho našich ·politických vůdců dovede mládeži jen pokrytecky lichotit - president hovoff s nf otevřeně a mumě, s otcovskou důraznosti a s ne­ skrýw.nou vÝČitkou a stejně mluvi i k Jiným vrstvám **národa scela podle blas6 avébo** svědomí, **a** ve službách zá3ma nánlda

*64-J*

Dnesetc.,

**a** pravdy. To tam Je preskleatavo profesorstvl, Jei kdysi Jeho projevy posnamenáwlo - nikdo z našich pollt.iků neumí za­ tím Jako on hovořit tak pfesvědčuJici mluvou faldů, tak blízce potřebám dille, s pathosem tak nepathetiokým a s ethosem tak promyšleným a procítěným. Zije starmhni mís všech a ne- **1,oJi** se nazývat věci pravými jmény. Jeho ostrému a současně láskyplnému a starostlivému pohledp neunikne pranic. Zahál­ ku na.zve zahálkou, lehkomyslnost lehkomyslnosti - Dio ne­

!lkrašluje a neretušuJe. Je stále myšlenkově hlubší už tím, le je stále lldštější. Hovoří o věcech, o nichi druzi mlči a hovofí **o** Ill.leh s muinou otevřeností, v naši taldlsuJící »ohleduplnosti« nevídanou a neslýchanou. Veliký president, veliký člověk, dů­ &toJný nástupce Masarykův. Bude-U Jednou republika opět republikou masarykovské demokracie, bude topředevším zá­ aluhou presidenta dr. Beneše. Ze jeho projevy mají mocnou ode'Lvu a vliv na vlecbny vrstvy, o tom nehudli pocbybováno. **Je** to vÝZD&mná pollttcká skutečnost, momá konsolidacnf sila. úcbhodný fald kromobyčejného dOBabu. Všichni lidé dobré 'VŮie **u aú** nemohou býti presidentu dr. Bemešovi za jeho projevy dosi vděčni. Takovt proslov vánoční byl velký stáL. Dický ěba. *Jiří Z h o r.*

Velmoci mezi sebou

Vedoucl světové velmoci - Velká Britannle, SSSR a

,mA Jsou sWe ve stavu velkého soutěženi. Jak-o obrovské

.kelosy pHblihji a oddalují se v Intervalech, které jsou dány světovým vývojem. Největšího pHbliienf dosáhly v nedávné době, kdy se dohodly, že společně rozbiji Německo, Ja.pon­ Bko a Jejich sa.tellty. Nyní mají připravit .nové sblíženi k vy. budovám míru. Bude to práce a úsW daleko obtížnější a ča­ sově rodchle,jti. Charakterisujme jejich odlišné situace.

S po Jen é s U ty amer i cké byly už před válkou ebrovskou hospodářskou mocí a touto válkou hospodářsky jeltě získaly. Jsou věřiteli valné části států celéhosvěta Isvých velmocenských partnerů. Politicky pokulháva.Jí za so­ eialls&lckýml tendencemi bYněJšího světa. Jsou v politickém ohledu nejkomservativnějšf. .Za.jfmajf se o malé státy ve svě­

I v Evropě a otázkou Jest, Jak se Jim podaří za vlivem hospodářským, lderý Je nesporný, upla1.nlt také vliv politic­ ký. Studium a výsledky tohoto vlivu budou za.Jímavé zvlá­ ltě pro ma.rxlsty. Je nespomté, le socialistické ideje - af v jakékoli finně - proniknou také do USA.

Svaz sovětských socialistických republik lriskal poslednf válkou pollttaky, prof.Dle obětoval k dosaieni vftězstvf mnoho vlastni krve a. životů svých občanů, r.atim c,o z adnf demokracie obětovaly spfle **sbrojni** materiál. Hos­ podáfsky SSSR posledn[ válkou velmi utrpěl. Séf Ukrajiny C:hruli!ev prohlásil, ie Ukrajina byla německým vpaidem zni­ i!ena nepředstavitelným způsobem. generallssimus Stalin eznámll, le renovace vtUeěných škod potrvá *'1* lel Také SSSR se zajímá o maté státy, zvláště evropské, a otézkou je, Jak bude polKický vliv, který Je nesporný, podpořen hospo­ dářsky.

Rozdělené Německo

Nejtěžším důsledkem porážkJ' Němeoka Je Jeho rozděle­ **nf.** Německo jako velmoo neexishJe a Jednotllvt plÍSDla žijí livotem na.tolik odlišným, že této chvíle není nebezpečí ně­ mecké expanse ani německého násW na ostatních národech. 'Cspěchy odnaclsování Německa však nejsou dostatečné, a tak ruí.rodové středni Evropy musf pozorně sledovat, jaké prostředky a .Jaké uspořádáni německých poměrů zaruěí Ev­ ropě a tím celému světu mír a pokoj.

Ministr Byrnes mluvil 6. září 1946 ve Stuttgartu v tom smyslu, le je třeba pomýšlet na Jednotné vedení Německa po stránce hospodářské a politické. Dva měsíce před tfm mluvil v &émž smyslu Molotov. Dne 23. října 1946 obdržel ředitel United Pressu Hugh Baille odpovědi na Sl otázek od generalissima Stalina. Jedna z odpovědí mi: Musí být obno­ vena neJen hospodářská, nýbri I politická Jedneta Německa. V pfedvánoěním.projevu řekl Ernest Bevln: Vytvoříme pod­ minky, které dovoli Němcům, abJ' nabyli opět sebeúcty. -

* Zároveň musime učinit bezpeěnostní opa.třeni, aby Němec­ ko ul nikdy neohrožovalo spojence, kteří muaell dvakrát ve 85· letech proti němu bojovat.«

Na moskevské kcmfereaci v březnu 19''1 se bude Jednat, **Jak**silné okupační sHy majf z6st.a.t v Německu. a Jak má být v Německu postupně vytvofena oběanskA vláda. Ministři za­ **hraniěl** ěeskoslovenský a polský poiádall zahraniční ministry velmoef, aby C:eskoslovensko 11, Polsko byly ói!astny vlecb

lednáof o německém problému, protože Jsou přfmým.i souse­

dy Německa. Doufiúne, le moskevského Jedná.nf se zahranilí­

**nf** ministři C:eskoslovenska **a Polska** skuteiíni zúčastní.

S **Německem** můie být **v několika málo** letech podepsá­ **na** mirová smlouva. **Bude znameON ookieni** některých úze­ mf ve prospěch Polska, C:eskoslovenska. **Francie a snad** i Ho­ landska, Belgie a Dli.nska. Bude znamenat 'llDemožněni roz­ voje těžkého válečného průmyslu a vtroby motot-6, Jak ne­ dávno vhodně připomněl Ferdinand Peroutka ve Svobodných

.novinich. Bude nakonec také znamenat vytvořeni občanské vlAdy v Německu.

Ale o to prosíme velmoci: a.by i poiom zl\stal v 11 v a **dozor** nad Německem všem třem, respektive čtyřem vel­ **mocem, a** a1>y tímto způsobem Německo zůstalo I nadále roz• děleno, nebof Jenom tak je zaručen světový mír. Máme totii odůvodněné obavy, že kdyby se dostalo Německo do sféry vlivu Jediné velmoci, bylo by ho (Němeoka) vYUŽito Jako be­ ra.na proti velmocem druhým, a to by bylo nejstrašnlíjši ohrolleni míru. Německo by sehnlo totii s&ejnou úlohu, Ja­ kou sehrálo 1914 a 1939.

Věci míru bude poslouleuo, Jesfflje k Jednáním o otáz­ kách Německa budou zvány také malé národy, aby se ta-k prokázala postupuJíci demokratisaoesvěta I ve vztazích me­ sinárodnfcb. Nebof respektováni a úcta.k maiým národům Je skuteěná demokracie, o níž státnici velmocí pronesli v po- alednf li.obě tak vřelá slova. *Vdelao K l* u z *á 1c*

Rozmyslete si to dobře

r.a

**Ve** I k á Brit an**nni**e byla he konci války oznaěorina imperlum, které bude válkou osla.beno. Zatfm hrila An­

Zdá se, le při přfpra,vě osnovy tlskovéhe sákona budou se uplatňovati dvě hlavni tendesu,e. .Jedni budou žádat, aby

glie mezi svými velmocenskými pannery roll třetího slab­

libo. Po1lticky Je však na vÝŠi - má sooia.listlckou vládu - odáfsky **sedala** na cestu neslýchaného letřenf **doma a** na cestu exporinf eQanse. Její cesta k soclallmnu Je vle­ ebem1ě uznávina za Jednu ze správných cest k socialismu. Sám generallsslmus Stalin, mluvě s delegMlf Labour Party, m:naěll dvě cesty k socialismu za úspěiné: sovětskou - re­ volučni, a anglickou - evolui!nf.

Spory, které mezi velmocemi vznfkajf, se řelf vzá,Jemný­ ml dohodami. USA a SSSR býVa.jf v těchto sporech zpravi­ dla v postavení extrémnim, Velké Brltannll se obŇIS podař( sebrat roll vyrovnávajícího středu. Ernest Bevin ve svě předvámoěni rozhlasové řeěl charakterfsoval velmoci takto:

»Z války VYŠiy dvě velmoci s rozhodujfcí vahou: USA a SSSR. Velká Brltaanie Iežf zeměplmě I podle livotnfho stylu na půl cesty mezi nimi. Za.tím co Jsou SSSR a USA pozem­ nfml říšemi, Jejichž ma.tefslr.:é území zaujfmá. rozsá.hlé plochy, Je Bri a Brhi.'lké spoleěenstvf ná.rod6 rozlolleno na sedmi oceánech.«

Pro národy stfeilnf Evropy Je nejd6ležitěJšf, Jak se vel­ moci dohodnou v otázce Němeoka. Je tleba nezapomínat, le Němci byli p6vodcl obou posledních válek a le Jim nemá být dána ládn4 moinost, která by je svlíděla k mocenskému pfemýllenf. ;Je pravděpodobné, le neJiepši roz.ře!lenf otázky Německa bude tehdy, zůstane-li Němedlo pod sférou vlivu

lech tn. respektive tyf velm.oá. Václav *Kl* u *aá1c*

8,U

byla uzákoněna dosavad.ní praxe, povoluJici vydává.ní perio­ dik Jen Ol"lf&,DisacúD, druzí, aby **s** této vázanosti byly vyiiaty týde.nfhy a revue.

Pokud jde o denni tisk, bylo by snad možno dosavadní praxi Jakl taki od6vodňovaU. Kdyby se to však mělo týkati I ostaitnfch periodik, Je otázka, l'Ala bychom pak u nás mohli leště mluviti o demokraclL Nebof následky tohoto opatfenf pro vtvoJ nolJeho kulturního llvo&a byly by mnohem osud­

nější, nežli se dnes mnohým Jevi.

TI, kdo by vydáváni tisku cb&ěll vizM na organisace, VYcházeJi zřejmě z předpokladu, fe zárukou dobrého tisku Jsou jen organisáce a že Jednot.livec této záruky nedává.

Je tomu vskutku ta.k? Vzpomeňme jen, .fa,kou hlubokou bri.zdu VYoraly v české kuUufe lláy jednotlivc6, Jako Ma­ sarykův ,.(:as«, »Atbeneum«, »Naše doba«, PeleloVY 1>Rozhle­ tb'«. •Saidův záplsnfk«, revue Modráiíkovy, Peroutkova

„Pfftomnost«, Nejedlého „var«, Capkovy »Nové Cechy«, a

mnohé jiné, bez niehl sl českt literární život nedovedeme představiti. Vyskytly-li se oJedinělé pffpady zneullti tiskové moanostl. má to býti d6vodem. aby **se s vodou** vylévalo I děcko, t. j. aby se z kultunúho llvota VYl'azovala Jeho nel­ eenně,fšf alof.ka: osobnost? Je tak těikě VYIDyalet vhodné sa.nkce pro případy, jeli mohou býti ,ten vflimkaml • pra­ vidla?

A Je na druhé siranl! organisace záTalwu flsku dobl'iho?

- **um d0&pěl** v pna( republice tlak onalJlf

•

n·neselv .,

strany: až k podkopáváni samot.ných základů státu. k pro­ pagandě, bližfcl se velezradě. A kde je záruka, kam ma\ie

Jednou cwspěti některý dnešni orga.nisova.ný tisk. až Bkoni!f idyla. Národni fronty? Stále se operuje s případem tiskovin Jiřino Sti'ibmého. Nedriela palee tomuto tisku právě agrár­ ní stra.na., zatím eo proti němu nejvíce bojovaly lls&y Jedno­

tlivců, takte se na kODec slušný člověk ltítil vzfti červeni' tisk i jen do rukou?

Avšak nejvěW škody mohly by vzniknouti zamýšlenými opa.třeními kulturnímu **iiv6'u** tim, že by se vyřadila. kultur­ ní soutěž. Je jisto, že proti favorisovanému a VYdatně doto­ vanému tisku mohly by se listy Jednotlivcůprosaditi jen VY­ sokou úrovni a kvalitou. Tfm by ovlem listy zabydlené nuti­ ly k soutěži a rušily je v JeJich blaženém klidu a duševním pohodlí. Není obava z této konkurenee vlastním důvodem, i,roč i různi »kuU111'Df« praeovnici Jsou na straně omezeni tiskové svobody aaebo se chovaji pasivně? Kdyby se zminěné omezení mělo stát skutkem, měli bychom tu několik hmot.ni§ zab čených oficlábrich a polooficiálních orgánů, jež" by ne­ pocifovaly poti'ebu ziskávat odběratele vysokou úrovni. Ná­ sledovala by kultonú stagnace a duchovní zbabněni, Nebof in­ tensita kulturnibo života se mUe ndr!avati a siupňovati jen tam, kde se sráiejj názory a ideje, kde sršf Jiskry. Určité účinky nedosta.Unl myšlenkové **so a** duševního **zpohodl­** něni lze pozorovati **na naiem tisku** Jli dnes,

Proto zákaz VYdávám ěasoplsň Jednotlivci nebyl by kro­ kem vpřed, nýbrž Zl)ět, proU eelé dosavadní české kulturni tradici.

Velikou zásluhu by sl však získaJl osnova.telé tiskového zákona, kdyby se pokosili zákonnou úpravou čeliti Jednomu

* neJvětAioh nebezpečí pro duchoWlÍ zdraví národa: llterárnf­ mu braku. O fysické zdraví občanů je pečováno až dojemně. Je přesně stanoveno složeni a kva.llia různých pot.ra.vin a ná­ pojů, přisně je stibáno jejich znehodnocováaú, i ta limonáda musi odpovídati určitým výrobním předpisům. Avša.k du­ chovní zdraví obi!an6, které má pro stát při neJmenšim stej­ ný vÝZnam jako jejioh zdraví fysické, můle kdokqli poško­ zovat jakýmikoli padělky a jedy.

Ji! st.a.noveni obecných znaků, resp. minimálnich poža­

davků, Jimi by musel v:vhověf.i literární mvor, abyse mohl státi předmětem duchovního konsumu, by mělo preventivnl

6.činek. Vydavatelé by byli opatmě,fši při vÝběru své knižní produkce, kdyby Jim hrozila evient. ztráta částei:né inYesUce. **A** VYtvořlti tribunál, který by v konretnfch případech roz. bodoval, oo je literárním brakem. A aby se plně VYhovělo de­ mokratickému principu, dáti VYdavwteli možnost odvoláni k vyšší a ko:nečné instanci, Jíl by opět byl sbor tyůrčfch pra­ covníků a pedagogů, nikoli úřad.

(Poubé pra,nýfováni braku nestaěí, spíše se tím dosá.hne opaku zamýšleného účinku. Profesor jedné pražské průmys­ lové školy zle pocuchal -pwně poddojmem článku z »Dneš­ ku« - »Zosiu vyzvědačku«.Pedagogický efekt: o první pře­ atávce bylo v rukou. **!ák6 5,** a o drubé přestávce Jli 25 exem.pláfů této lldovýcbovné lml!nf perly. Obávám\_ se, aby podobnou la.clnon reklamou pro nakladatelství Práce nebyl vohementnl **l'OZbor B.** Miiilera.). *A.* K.

Ekonomické myšleni a kulturnici

»Kulwmf(li« maJf ve zv:vlm myslet kuUUl'IDě, nemfvaji

.'flak obvykle v obyi!eji myslet ekonomicky, s ohledem na hospodářské skutečnosti a moinostL Vzpomeňme na popřevra\_ tlJvou velkovýrobu škol, zejm6na vysokých, na osudnou byper­ proilukel, pH nfi se čerta myslelo na umfstěnf absltlvent6 iveletucto nových škoL Přlpomeňme sl, i!e v jednom z m\vrhů divadelniho zákona v té boreěnaté doW popřevratové byla. ukládána kaidé obol s desftl t:fsici obyva.tell povinnost zřldltl ldálcu dlvadelnf ecénu. Rozpomeňme se na nesmyslnou ná­ kladoost ni9kterýoh divadelnicb yýprav, nákladnost. jel na­ prosto nebyla v .pnm&u s kvalitou ber. Vzpomeňme nemomě b1111té a nedomyšleně dislokované sítě divadel oblaslmíoh! Ko­ lik takových připadla bylo by možno uvésti ze všech oblasti kulturního života, jak každý takový luxus se zle v budoucnu vyplatí nutnými škrty a Ol)l'&vami rozpočtovými často i tam, kde jsou ne.Jméně žádoucl. Nemusely by se psát p:lamenné fi­ lipiky na obrana kultury, kdyby při všech kulturních poěfnech bylo více rozvahy a vice smyslu pro mluvu čislic, a kdyby kulturnioi si jednou uvědomili, že po letech a :měsfcfcb tuěnýcb musejí přijít roky a měsíce hubené. Kdo v oblasti kuliumf rozhazuje veřejné peníze. olupuje budoucf kulturní vývoj **o** 111111ofství cenných příležitosti a škodí .fa,k veřejné **pokladně,** tak kulturnf obci. Kultumf pld.nováni je dnes nutaostf ste,Jnl nezbytnou Jako plá.novitnf bospodáň:ké. Jen aby se **jeho** v9BledkJr **aeatapO:r.'t'** Jl:oa+ehs::.&úcll tabanleíeh1 .1lff .Z *h o...*

**Remeš**

Sedmdesátka Antonina Remeše v.apad1a právě do dnů, kdy se jednalo o parlament.ni úspo.mé a kontrol.ni komisL Ca.sto­ kl'M pad.lo Jeho jméno v hovorech o s!.átním rozpočtu, ze­ jména tehdy, když se u.kazovaJo na nutnost úspor, kterou kde kdo uznává, ale má.lo kdo má odvahu provádět. Vzpomínání na Remeše dosvědčuje. že obtli..e s vysokými čísly u ne.

jsou ni u.ovým. Byly již v první republice. A vzpomínáni na Remeše dosvědčuje také, že tyto s&arosti - podobně Jako Jiné - nesprovodíme ze světa, když na ně vymyslfme, VY• tvoříme instituci, komisi, ale ie to - podobně jako jiné - visi na lidech. Nebyl snadný Remešův úkol. Není snad popu.

.llÍll'Dějšf myšlenka, ie **by** se mělo ve státním rozpočtu šetřit. Ale nenl hned tak nesnadný úkol, než ten, ,fa.k tuto popu­ lámi myšlenku .ést v život. Na úspory •ve státním rozpočtu nestn.čf jen toilia, která chce položky, jež se zdají VYsoké. Stačí píchnout qo kterékoliv vyššf položky, která nenf dosti dobfe odůvodněna, a je to jako píchnuti do vosibo hnízda. **Hned** se vyrojí mnohoreferentů, kteří začnou dokazovat, že **bez toho iíisla,** jak je uvedeno v rozpočtu. to nepůjde, **A nejen to:** • každým ministerstvem stoji některá z politických stran a považuje za povinnost hájit l'O'IJp()Čet ministerstva, kde vlád­ ne její exponent. Osporm\ a kontrolní komise se musí při­ pravit na velký boj a podle toho vybrat své lidi. Musí se při­ pravit na úkoly\_, které vyžaduji přímo detektivní schopnostL Ti, kteří budou stát proti parlament.ni úsporné a kontrolnf komisi, budou v nesporné přesile. A siiuace bude taková. že politické strany, které budou na venek souhlasit s tfm, »a.by se šetřilo«, budou při podrobnějším jednáni há,.fit resorllb kde sedí »jejich ministr«. Bude nesnári, ie všichni budou chtft šetřit, ale budou chtít, aby se začalo šetfft u toho druhého.

Jestitiže z doby první republiky se uchovalo v plném lesku Remešovo jméno jako jméno muže, lrterý nejen chtěl, ale d o v e d I také šetřit, je z toho vidět, ie konec konců bude záJežei na lidech, ktefí budou mft odvahu, tvrdošíjnost vidět a říkat, že rmpočtově Ujeme nad pom&-y, ie &i dovolujeme více, nei si dovolit můžeme, a ktefí budou mít odvahu podle toho jednat. A bylo by dobře. kdyby komise v jedné. z prv,nicb soln'izi si pozvala plzeňského Remeše. aby řekl, jak se divá **na** náš dnešnl rcnpočet. To také proto, aby si uvědomila, že

př0ill široké svědomí ve věcech státniho rc,,q,očto je kmaeo konců bezohlednosti vůči lidu. *V.* G.

Příklady

Přes všecky neupřimně optimistické lékařské bulletiny o zdravotním stavu Pracovnf Morálky shoduji se oiletfujfcf lékaři, i když to veřejně nevYhlašují, ie bude asi přece Jen potřebi léku, kterého by použili jen neradi. Posuďte **sami:**

V rodině mých přátel nechala posluhovačka v týdnu před vánoci namočené prádlo v neckách a část bytu, připra­ venou na přib-tf dny k velkému úklidu, a odt>illa přes prosby churavépa.ni a přes připomínku, le »Ježiliek« pa.nf posluho­ vačku m!ltlofádně odmění. Jako důvod uvedla, le šesmáctl­ leh\ dcerka rodiny, která jí vždycky v domáclch pracích po­ máhala, si tentokrát dovolila. odejít, aby se rozloučila s kole­ gyni-studentkou před vánočnfmi prázdninami. Prohlásila pracovní morálku »slečinky« za §pa.tnou a v:vvodlla **z toho** závěr a odešla. také.

Druhý příklad: malíř pokoJň, dobrý známý, mi vtpravo­

val, le ul dvacet let jeho žena na.kupuje a dává dělat drob­ né opravY u klempíře v sousedstvf. Ale nejen to. Maliř po­ koji\ vidyoky doporučuje - a má k tomu při svém povoláni t funkcích v Sokole a Jinde hojně přileiitosti - tohoto klempíře, kde může. Byly doby, i kdyl nejsou dnes, ie liv­ nostnfk byl za takové doporučenf velmi vděčný. Nuže, **pfell** válllocemi se mab"řově ženě nějak porouchal dfez na nádobf. Maliř jej donesl klempífi. Ten, s obVYklým gestem všech řemeslníků, na které se dnes obracíte, se nejprve poškri.bal za uchem, pak řekl, že je to tHk4 věe a prohlásil rozhodně, a ani se pfi tom nezačervenal před starým zakáznikem, le

I

»už nepřijímá opraVY«, Al prý po v4nocfch. Rozumějte: chy­

tit kousek cinu, zapálit letkolbnu a odevzdat práci zákaznl• kovl na počkáni, jJl,k bych to udělala, kdybych to uměla, J4 **a** jistě také VY!

Da.Iši příklad: i!alounik, **který Paclu** měsic6 nepovlékl křeslo, které si po mnohých **prosbách** laskavě odvezl přes ulici do dilny, a který nemohl přijít - za.se jen přes ulici - sejmout a znovu pověsit záclony,protože neustále někde de­ koruje sály a řeěnloká podfa - už od revoluce ne:přetrittě - ale bez ootychn vám to den za den na.Jisto slibuje, takte **ne­ miUe..Jako** &lušnt člověk. odvahu t Jinam ...

*ti.JI*

•

**Dneselv**

Slibovat a nedodriet, ale nejen nedodržet, vědět dokon­ ee už napřed, v samotné obvili, kdy slibujeme, že slib ne­ BP , stalo se denním chlebem mnoha a mnoha obchod• Biků a živnostníků.

Lahůdkář, který vám slíbí, že vás upozMní, ai dostane elejovky, které sháníte pro děti, a který v týž okamžik na­

-vždycky zapomněl, co vám slíbil, je na míle vzdálen starých JKidrých obchodníků, kteří konečně také zbohatli, i když po­ maleji, ale zato solidněji, a kteří si vážili zákazníka a kterých ké zákazník sl mohl upřimně vážit. Dnes už není této vzá­

,Jemné vážnosti a není vzájemné věrnosti, Kupujeme, kde nás **mapadne,** a ovšem hlavně, kde se nám zdá prodávající ka­ **pánek** vlídnější než druzi.

Obuvník, který se neostýchá říci: »Nechte mi to tady, přes svátky se na podívám!«, namísto aby chytil kladívko **a** zatloukl hřebík ve špičce střevíce hned na počkání, truhlář, který nemůže týden přijít, aby upevnil viklavou nohu stolu u lidi ve vedlejším (!) domě, švadlena, která svatosvatě slíbi­ Ja šaty pro vaše mrně do svátků, a také si látku na ňě od­ nesla a neušila pak nic, to všecko jsou zjevy, kterým pomůže, budou-U se muset ohánět.

Mnoho lidí má, pohříchu, ještě v krvi zlaté protektorát­ **Di** časy a neuvědomuje si ještě, že dnes je deset korun vic, než tehdy sto.

Znám bižuterii, jejíž majitelku ani trpké zkušenosti ži­ votní neodnaučily nezpůsobnému tónu k takovým, kdo na• koupí jen za pár korun. Stojí za to vidět, s jakým opovržením

,vrací drobné na »pouhou« padesátikorunu nebo s jakou ne­ c,butí předkládá další kousky zboží, když zákaznice je trochu erozhodná. »Vezml nebo nech být!« Připomíná mi to maji. elku umělecko-průmyslového atelieru, která hned složila

,:boží s pultu a prohlásila, že vám neprodá, když jste si ne­ **vzali,** co doporučila. Ta ovšem byla - jak jsem si zjistila - s]a.bomyslná, a jen jakýmsi ůřednim kouzlem směla vést vnost.

Jinou kapitolou jsou pomocnice v domácnosti. Je spousta

**,len,** jejichž práce v kuchyni, u sporáku a u dřezu je příliš drahá, protože ve své kanceláři, ve své ordinaci, módni sinl, pialířském ateliéru, redakci a jinde, konají jednak platnějši

•lužby celku, jednak, jsme-li ul hmotaři, a musíme jimi být,

)l'Ýsledek syých studií anebo svého nadáni i hmotně takto lépe zhodnotí. Takové ženy musí mít pomocnici, která Je

kamen a při myti nádobí nahradí.

Do nedávna byl Ještě problém, kde takovou náhradní **Jtilu** nalézt a našla-U se přece, vstávaly člověku vlasy hrů­ u nad jejími požadavky. Nejprve podrobila byt přísné in­

,a,ekcl, pak vyzpovídala zkoušenou paní o zyycích a mravech Jednotlivců, a zajistila si volna dojista víc, nei si mohl do• přát přednosta domácnosti, načež prohlásila, že požaduje **set korun měsíčně k bytu, stravě a pojistnému.**

*Míla Pa c h n e rov á*'

·rolitika

***Miloš*** *Safránek*

**Wallacův nov·ýstart**

Naše noviny mají ku podivu velmi málo zpráv z ci­

* ny a zejména z USA. Tento fakt překvapuje zde kaž­ ldého nově příchozího a zejména ty, kdo se vracejí domů z ciziny s vyvinutým tiskem a rozhlasem dobře organi- 11<>vaným světovým zpravodajstvím. Celkem lze říci, že iiaše noviny, zvláště pokud jde o Západ, jsou odkázány hlavně na britskou agenturu Reuterovu, která jim letos

a

**,v** létě, s oklikou přes Londýn\_ posílala řeči a projevy sovětských státníků na pařížské mírové konferenci. Tro­

.chu pomáhá francouzská agentura AFP a americká UP, **jež** se v poslední době zajímá o zpravodajství z Evropy **rm** vývoz, ale jejíž české bulletiny, soudě podle jejich roprodukce v naškh novinách, jsou velmi neúplné a

.amatérsky redigované (komolí jména členů americké vU1dy, pokládají bulvární newyorské Daily News **a** Min-or ;,,a hlas amerického veřejného míněni a pod,). NejvěL I americká agentura AP na nás stále více zapo­ mlnii a není jisto, zda to není také naše vina; ale to je

inA kapitola.

***6,66***

V tomto stavu našeho světovéňo zpravodajství půso­ bily u nás demise a projevy amerického ministra obcho­ du a bývalého vicepresidenta Spojených států Henry A. Wa 11 a c e jako bomba. Jeden náš liberální denní list cítil tehdy dokonce povinnost zcensurovati Wallacovu kritiku britské zahraniční politiky, ačkoliv pražský te­ legrafický excerpt Wallacova projevu vyšel z redakčních sálů decentní britské agentury Reuterovy. Americké zpravodajské kanceláře nám o Wallacově projevu ne· řekly skoro nic, nanejvýše snad proti němu citovaly bulvární a politicky bezvýznamný newyorský list. Za­ to jsme měli dostatek zpráv o stávkách v Americe, což těm, kdož znají Ameriku zblízka, Qpatřuje na každém kroku oportunitu vykládat o základním zdraví americ­ ké demokracie a ovšem také o jejích příhodách. Volby do kongresu a třetiny senátu 5. listopadu rozvázaly rovněž jazY'kY mnohých zpravodajských instituci. Patr­ ně proto, že vítězství republikánské strany a jí získaná většina v obou zákonodárných sborech je velká, emi· nentně důležitá politická zpráva. V každém případě Wallacovo vystoupení proti Trumanově administraci přesvědčilo ai;poň část naší veřejnosti. že níkoliv celá Amerika, nýbrž pouze její nynější vláda zůstala po de­ misi Wallacově »vdovou po duchu, který odešel«. A tím byl Roosevelt a celá jeho strategie a koncepce vojenská i diplomatická. Otázka je, :lid.a tento duch a Roosě\i'elto· va tradice žijí v Americe dále a kdo a které síly je dnes rewesen tuji.

Z našich novin se bohužel o tom mnoho nedozvime. A přece existuje masa zpráv v tomto směru důležitých a nad ními čni fakta povahy, rozhodující nejen pro americkou, ale pro celou mezinárodní politickou situaci.

Wallace redaktorem

Zde je zcela »horký« a flagrantní příklad této zpra­ vodajské situace: 16. prosince vyšel známý newyoTský týdeník » The New Republic« v nové úpravě, s novým vydavatelem (Michael Straight) a co je důležitější, *s* no­ vým redaiktorem, kterým není nítkdo menší než Henry

A. Wallace. Jeho první úvodník je neméně významný než jeho nedávné projevy. Je to manifest pokrokových

,sil v Americe, jimž hlavní podmínlkou světového míru jest blahobyt všech národů: s podpisem Wallacovým znamená, že byl zahájen boj o novou americkou zahra­ niční politiku. Ukazuje také - po vítězství republikánů

- cestu, již se budou ubírat pokrokové síly v Americe, aby dosáhly vlivu na veřejné mínění a případných posic v období před presidentskými volbami v r. 1948. O tom,

,že toto novinářské vystoupení Wallacovo nelze podce­ ňovati, svědči nejlépe fakt, že jeho mnohem mladší a nadaný oiponent strany republikánské Harold E. Stassen otevřel již nyní\_ proti všem zvyklostem, volební kance­ lář ve Washingtonu a z ní bude řídit kampaň pro svoji nominaci republikánským kandidátem na presidentství. V téže souvislosti lze vyložiti definitivní r<YLhodnuti se· nátOTa Vandenberga vzdáti se kandidatury na presi­ dentství. To znamená, že mobilisace sil v kruzích děl· nických a odborových, mobilisace farmářů, malých prů. myslniků a neodvislých voličů, již řídí Wallace, nutí již inyní pokrokové živly v republikánské straně postaviti proti němu kandidáta, který má nejen pověst znameni­ tého administrátora, nýbrž je ve věcech zahraničně poli­ tických odvážný innovator, odpůrce staré diplomacie a přívrženec světové mezinárodní vlády. Z těchto vAech důvod\l a také proto, že úvodník Wallacův ze 16. prosin­ ce, nadepsaný »Zaměstnanost, mír, svoboda«, je pro čes­ kého čtenáře první nová zpráva, zasluhuje obšírné cita­ ce a rozboru.

Začíná taikto: »Mojí prací jako redaktora :ťl'he New Republic«, je přispěti k organisaci pokrokové Ameriky. Je to bojovná práce, nejzáslužnější ze všech, které jsem kdy zastával. Mír světa je nadějí všech Američanů a pokroková Ameri!ka je naději světa. Pomoc při budová-

**·nnesek.,** • .,

,nf programu pro takovou Ameriku je příležitost tak ve­ liká. jako mé první dny ve vládě Franklina Roosevelta v roce 1933.« Pádnost těchto slov ukazuje, že formou i svoji podstatou je tento článek politickým manifestem významné a, řekněme hned, početné skupiny pokroko­ vých sil dnE!lmi Ameriky, a to bez ohledu na nedávnou porážku dtm1okratidk stnny. Jde sice ostfe proti dneš­ ní hierarchii republilkánské strany, ale hodlá také pře­ burlovati stranu demokratickou ve stranu liberální a nebude-li schopná změny »vyraziti jiným směrem«. -

»Pokrokáři,« piše Wallace, »nejsou malá a poražená

skupina . . . . nezastavili boj - nýbrž boj právě zapo­ čali.« - »Jsme pro americkou tradici. Ne falešnou tra. dici dolarovou nebo pro vysoké ceny, vytvořené mono­ polním nedostaťkem, nýbrž pro pravou americkou tra­ dici, jež je universální a nebyla nikdy zcela splněna - život, svoboda a cesta za štěstím. Tyto tfi podmínky naši deklarace neodvislosti jsou dnes deklaraci vzájem­ né odvislosti **pro svět.** Znamenají dnes mír, svobodu **a** zaměstnanast pro všechny.« - »Krajní pravice,« pokra­ čuje článek, »dnes tvrdí, že plná zaměstnanost je ne­

.možná ve společnosti, založené na míru a svabodě. Kraj­ ní levice tvrdí. !e svobodu nutno obětovati v zájmu za­ městnanosti a míru. Moderní imperialisté doufají, že l>udou v:e jménu .zaměstnanooti a svobody vésti třetí světovou vfilku.« A Wallace odpovídá: »Zavrhuji vše­ chny tyto názory, jdu za jedinou myšlenkou: Zaměstna.

.nost, mír a svoboda mohou býti docileny společně a mo­ hou umožniti Jednotný Svět, prOISJ)ívajfcf a svobodný ještě v době našeho života. Můžeme dociliti míru, za­ městnanosti **a svobody** v Jednotném Světě bez války.

.Ale nemůžeme .zachovati žádnou z těchto podmínek v

.žádné zemi, jestliže nedocllime všech tři podmínek ve

;wech zemích. Mfr, svob()da a zaměstnanost pro všechny jsou nedělitelné. Dříve, než dobudeme trvalého míru, m fme dociliti do určité miry světové vlády a zákona.«

Nutnost hospodAfských a sociálních změn

DůTarz, který Wallace klade na Jednotný Svět (One WoTld), jako W-illkíe pted nim a Stassen současně, je zahraničně-politicky velmi výmanmý, ale typicky Wal­ lacova a nová jest formulace nutnosti sociálních a hos­ podářských změn, předcházející světovou jednotu politic­ kou. Takto o tom píše tvůree politického pojmu »prostého člověka« (common man): »Společnost má však přednost před vládou to dokazuji naše dějiny. Dříve, než dosáhne­ me světové vlády, všechny národy musí se státi do urči­

:té míry části Jednotného Světa. Amerika nestane se ni­ kdy části Jednotného Světa, v němž nebude občanské svobody. SSSR nestane se nikdy části Jednotného Svě­ ta, v něm! nebude h ář6ké a sociální bezpečnosti.

,Všichni, kdož skutečně věM v Jednotný Svět, uznávajf1

!e úsilí o mír, svobodu a plnou zaměstnanost je úsilt

,ivětových rozměrů. Toto úsilí je zádtladem našeho nové­

**ho** startu.«

Wallace denuncuje ostřeji než ve svých předchozích projevech »neb eočný proud, který nás unáší k válce«.

- »Ten.to proud,« píše, »zanesl nás už tak daleko, -že všechny vlády jednají, jako by měly od svého Jtdu man­ dát k přípravám na příští vítěznou válku. Tímto faleš­ ným mandátem stávají se neřešitelné nejtriviálnější iVěci, poněvadž se na ně pohlíží jako na válečné přtpra­ vy. Spojené státy,« pokračuje Wallace, »rozhazují svoji velikost podporou korumpovaných a nedemokratických režimů. jež jsou prý záchranou před komunismem. Ve Jménu berllpečnosti Amerika vydává 13 miliard dolarů ročně na 7lbrojenf a Rusko drži v Rudé armádě 5 milio-

- .nů mladých mužů, zatfm co továrny a pole leží ladem.

Ve jménu be7JPečnosti ničíme UNRRA a odmítáme po­

$lati jídlo a nutné potřeby na 71Jllírnění hladu a bidy v

.zámořf, poněvadž odstranění hladu a bídy u jiných ná­

**l'Odll zvyšuje prý** jejich válečnou kapacitu.« - **»N-ěmeěti**

**o**

vědci pracwjf v Americe na mokonalenf raketovýcl

,J:branf, jimiž by bylo možno napadnouti Rusko a tot(

.čini v době, kdy američtí a ruští vysloužilci stále ještl umfra,jí následkem ran, jež jim zasadili Němci.«

Program světového blahobytu Mírovým programem Wallacovým jest odstranit pttl

ěiny války. »Skutečné be?Jpečnosti se dosáhne, bude-1 všude uplatněna demokracie, zvýší-li se životní úroveň phjmou-li všechny národy světový zákon. Vůdcové nyněj, šfho bloku dvou stran {rozuměj v Americe) tvrdí, ž1 blahobyt d0:$1aví se po mírovém uspořádání a zaveden bezpečnosti..« Wallace odpovídá, že »nebude stáléh< uspořádáni a be7lp8Čnosti, dokud *se* nezačne s progra. mem světového blahobytu. To znamená lidový mír pr< všechny národy světa, založený na myšlence plného úsil vyloučiti negramotnost a hladovění. Lidový mfr před· pokládá merzinárodni plánování Spojených států, Anglii

**.a** Ruska za účelem zvýšení výrobnosti taJk zvaných za. ostalých krajů zavodňováním, přehradami, železnicemi jpřístavy, silnicemi. hospodářskými stroji, přádelnami stroji a nemocnicemi. Potřebujeme dva dvacetileté plá· ny. První na odstranění negramotnosti a hladověnf de roku 1966. Druhý na odstranění nakažlivých nemoc,í

.zavedeni vyšší životní úrovně v celém světě do rokt

,1986. Technologicky je to možné. Mravně je to nutné

.Prakticky je to lacinější než válka a jediná alternativi

,války.«

»'l'ento program světového blahof>ytu, který je **prv.** n.lm cflem, pokračuje Wallace, neznamená 01pustiti bez· pečn.ostrú program. Znamená odzbrojení včetně efuktiv JJfiho zneškodněni našich nahromaděných atomovýcl bomb. Znamená oposici na každém kroku proti honb, za uranem a leteckými zámořskými básemi. Znamen1 podporu kolektivní bezpečnosti účinnou mezinárodní in spkekci a kontrolovou činnosti, jež by mohly bytí části vál lečných příprav.« Wallace je přesvedčen, že všechn náTody budou podporovati tento program. »Jsou nasy· cení podívanou na tři velké národy, které usiluji zmoc niti se leteckých a námořních základen, aby se vzájem: ně mohly napadnouti. Chtějí svobodu mírového pohyb\ in,a moři a ve vzduchu, spojenou *s* dodatel!ným dohle, dem, aby byla zajištěna mírumilovnost. Cht f, aby prů plav Panamský a Suezský, Dardanelly a Dunaj byl volně otevřeny mfrové :plavbě na základně, jež by zmír ni.la bez.pečnostnf obavy Angličanů, Američanů a RllB1 a současně rozšířila mírový světový obchod na maxi, mum. Chtějí, aiby nafta Blfzkého•Výcllodu byla přístup 1Dá všem národům světa v souhlase se zásadami Atlan itic:ké charty a nikoli,v v souhlase s potřebami válečn1 mašinerie americké, britské nebo ruské. A konečn1 uzná.váme, fa nebude nikdy mir, dokud se nedostant spravedlnosti **a** milosrdenství židům v Evro **a Palea** tině.«

Cesta k americkému **fašismu**

Wallace se obává.. že **v** případě, bude-li n4s dál, unášeti proud směrem ke globální atomové válce, větši na amerických svobod bude dána k djsposici věe:mocn, sprá•vě vojenské. »Ve slyšeni tajného výboru vojensk; správa řekne kongresu, proč potřebuje rozšiřenf tajn, 1POlicie a proč Spojené státy měly by míti možnost ude řiti bez formálního vyhlášení války. Vojenská sprá-v1 ve spolupráci se svými dobrými přáteli ve velkýcll kor poracfch vypracuje plán na decentralisaci nmiich tová ren a naAf populace. Náklady na připTavy globální ato mové války budou tak vysdké, že vo1enská správa bud, důležitějšim zdrojem zaměstnanosti než kterýchkoliv 51 korporaci. Kamkoliv se obrátíme, ocitneme se tváf v tvář vládě, jež se stane strůjcem našich hospodáf ských a na§ich osobních osudů. Na této cestě **st.oj** americký fašismus - méně brutálnf, ale ne1ronečn

**mocnbjši nEd cokoliv.., co.** !ivil Mu.ssoJini **Je naši od.po**

*64.*

**Dnesetv**

wědnosti, jako pokrokáhl, bojovati za alternativu: závo­

**dů v** atomovém zbrojeni, poněvadž jedině tak můžeme

,uchovati svobodu, jež je synonymem amerického způ­

**.,obu** ti ta.

Po.znání pravdy v nebezpečí

Velmi rozhodně staví se Wallace proti tendenčnímu

,r:pravoda,jstvi. »Prostý člověk,« píše Wallace, »je v ne­ bezpečí, že ztratí právo dozvěděti se pravdu, poněvadž **110** % jeho duševní potravy je denně pro něho připravo­

,váno těmi, kdo dělají vý'běr 1lpráv tak. aby něco doká­

,r;ali - a to něco je buď reakční nebo marxistické. Mezi USA a SSSR nebude nikdy vřelého přátr.lství a pevných rovýoh 7.ákladů, dokud li:du obou zemí nebude dán

,volný přístup k nezkroucené pravdě a úplná svoboda vyjadřovati své názory na tuto pravdu.« Na rowíl od literátů staršího tyipu jest Wallace toho názoru, že je nutno vzdáti se menších svobod, aby bylo dosaženo svo­ **b>dy** větší.

SSSR **a** USA

Demokracie je pro Henry A. Wallace universální cti­ lládosti. »Sovětská vláda,« píše ve svém úvodníku, »ne­

·,vystavuje ,již na odiv díktaturu proletariátu. Definuje EOVětský komunismus jako »vyšší formu demokracie«. Někteří Američané přijímají toto tvrzení se škodolibým úsměvem. Zapomínají,« Wallace píše, »že dvě třetiny světa vysn1ívaji se americké svobodě připomínajíce si **ciaši** diskriminaci proti černochům, židům a jiným mi­ noritám.« Wallace dává přednost »ochotě sovětských

!Vůdců mysleti více a více v demokratické terminologii«.

-.Sovětská vláda,« tvrdí Wallace, »zakládá svůj nárok **11a** demokracii na úplné rovnosti menšin a pohlaví ve SSSR; na uepřitomnosti jakéhokoliv druhu diskrimina· ce; na na hospodářských a sociálních právech a při• ležitostech, garantovaných všem sovětským občanům; **na** nepřítomnosti mocných soukromých tiskových, roz­ hlasových a filmových monopolů ve SSSR.« - »Tyto argumenty,« pokračuje Wallace, »mohou snad býti od· mítnuty v USA, ale velká část světa přijímá je jako

. 'Vážné vyzváni Amer.iiky. Je na nás !Přijmouti je jako vy. áni **a** učiniti z diskriminace zločin, opatřiti plné a ste:j­ né .příležitosti všem našim občanům a rozšířiti svobodu projevu. Nemůžeme skrývati. slabiny n i demokracie. Učiníme-li opatření tyto slabiny překonati, pak věřím, te Rusové, s dů.věrou v ryzost naší demokracie, budou

.-měřovati k větší politické svobodě. Palk odumře jeden ikořen důvfJdu k válce.«

Wallacovo credo

Uzavírá jim svůj článek a zní doslova takto: »Pole **mé** činnosti je svět. Moji silou je přesvědčení, že pokro­ ková Amerika může sjednotit svět, a reakční Amerika nutně jej ro?Jděli. Mým nepřítelem je slepá reakce, sta ivicí zisk před výrobu, depresi před účinnou vládu a vál­ ku před zvyšováni životní úrovně pro národy zaosta­ lých krajů. Mými přáteli jsou všichni, kdo věří v pra­

!VOU demokracii. Mým pánem je prostý člověk, usilující **o** výchovu sebe a svÝ,ch děti, pro bohatší, hojnější život. Nehledám osobního zisku. Jsem-li důležitý, je,to dů.sled­ kem myšlenky, jež jsem přišel representovati. Jsou to

,velké myšlenky, nezničitelné a na pochodu.«

•

Političtí rutinéři kladou si po tomto silném projevu znovu otázku, má-li Wallacovo vystoupení praktické politické šance. Jeden z nich, Mr Arthur Krock z »The New Yor-k Times«, napsal v listopadu, den před volba­ mi, že v nejpřiznivějším případě Wallace mohl by od­ stranit převažující vliv republikánů na zahraniční po­ litiku nejdříve v roce 1949. to jest a:ž po nových volbách **clo** kongresu, který má dnes silnou republikánskou vět­

**-linu. Leda, dodává Mr Kroc.k,** že y republikáni opod-

statnili WallacO'Vo obvinění, že vedou zemi do války, jež Wallaců.v program může odvrátiti ve cti a s výsledkem trvalé bezpečnosti. Toto bylo napsáno začátkem listopa­ du a od té doby u.plynulo mnoho vody v americké po­ litice vnitřní (presidentův odklon od reakčních směrů., které jsou od voleb na postupu) a v celkové, mezinárod­ ní situaci, která se lepší. Wallacův úvodnídc je datován

16. prosince a nový kongres s republikánskou většinou začne zasedati po NO'Vém roce. Znamená tedy, že Walla­ covi a jeho pokrokovým silám jde o živý boj, ale také o mnohem více, než znamenají malé horizontální politické přesuny: jde mu o změny strukturální, mezinárodní i vnitropolitické, sociální i hospodářské. »The New Repu­ blic« stává se také mluvčím oposičních sil britských (interview s poslancem R. H. S. Grossmanem), 06trým kritilcem americké politiky v Cíně; zahajuje serii šesti znamenitě dokumentovaných článků, nadepsaných vý­ znamně »Nový úděl s Ruskem«. Jde o opravdový prů­ lom do mono:polního konservativního zpravodajství svě­ tových agentur, syndikátů a bohatých listů o věcech zaihl'aničnich.

•

Na konec slovo o osobnosti Wallacově. Není to ne­ praktický snílek, jak tvrdí jeho odpůrci. Tento 58letý farmář z Iowy je z třetí americké generace zemědělské rodiny. z níž vyšli tři ministři zemědělství. Wallacové jsou skotsko-irského původu a po meči i po přeslici ze starého selského rodu. Henry A. Wallace vynikl již jako mladý muž ve výzkumu kukuřice a svými objevy stal se dobrodincem celých krajd a rozmnožil americký národní důchod o miliardy dolarů. Zásoby bavlny, pše­ níce a obilí, jež Amerika měla na počátku války v roce 1939, vytvořil Wallace tím, že nadvýrobu dal uskladnit. Bez nich by vedeni války a pomoc spojencům byla mno­ hem obtížnější. Způsob, jakým Wallace dospěl k myš­ lence »stálých sýpek«, je charakteristický pro celou je­ ho osobnost. Jako znalec filosofie náboženství, dočetl se v Konfuciovi o t. zv. »Ever Normal Granary« (»Stále plné sýpky«), jež v době Konfuciově v Cině existovaly. Se svým dědečkem četl Bergsona a George Russela a velký vliv na něho měl černošský vědec George Wa­ shington Carver, u něhož Wallace studoval biologii rostlin. V roce 1919 předpověděl s udivující přesností

depresi, jež následovala finančnímu krachu v roce 1920. Wallace není straník v běžném slova smyslu; jde stále vpřed proti umělým přehradám a závorám, jež rozdě­ lují lidstvo·. Platí o něm plně slovo Chestertonovo, že nejpraktičtější věc v člověku je jeho filosofie.

**náro-dní h\_o s po dář**

***Josef*** *Hudec*

**Okolo několika cifer**

Dostoupili jsme vrcholu!

Slova ta mohla by míti různý smysl. Třeba: Jsme na vrcholu konjunktury. Stav tedy neobyčejně příznivý. Práce naše se daří, jsme v rozmachu výroby.

Slova ta mohou však míti také smysl obrácený. Do­ stoupili jsme vrcholu - dále již jíti nelze. Pokračovati nesmíme, neboť to vedé již v propast. Musíme zmírnit tempo ve vzestupu - ba vice - musíme ve vzestupu přestat.

Tak vyzníval závěr řeči rozpočtového zpravodaje v ústavodárném Národním shromáždění, v debatě o stát­ ním rozpočtu na rok 1947.

Tento státní rozpočet sděluje lidu - který si sám ládne - že s t á t ni n á š d 1 u };i je 108 miliard a jelitě

**Dnesetv**

zlomek sto deváté miliardy v částce 765,190.884 Kčs. Vedle této cifry jsou ještě další miliardy na tom našem vrcholu. Rozpočtový d e f i c i t je uveden částkou 25 mi­ liard a 11 milionů Kčs. Za rok postoupili jsme k vrcho­ lu o nových 9 miliard, neboť za rok 1946 činil úhrn stát­ ního rozpočtu 64 miliardy, na nadcházející rok se však zvyšuje na 73 miliardy.

•

Za našich časů pokrok letí letí závodním tempem. Pokrok technický přinesl zázračné objevy, přinesl však také neméně zázračné ničení hospodářských a sociál­

' ních hodnot. Vizme dnes města Evropy. Co budovaly ge­ nerace a věky, to bylo obráceno v ssutiny po částech za

několik hodin. A zase celé generace musí lopotit a zá· polit, aby stav zkázy byl jakž takž uveden do původ­ ního stavu.

Tento šílený pokrok měl také vliv na poměry měno­ vé. Byl-li dříve v státních rozpočtech jednotkou milion, dnes takovou jednotkou stala se miliarda. Milion je dnes v státním hospodářství jen penízkem mrňavým. **Kdysi,** když měl někdo milion, byl boháč, kapitalista - nu, milionář. Mohl žíti dobře z toho milionu bez jaké· koli již práce. Dnes dostane z milionu 20.000 úroků, a kdyby neměl ještě'jiné příjmy, bude i se svým milio­ nem jen živořit. Ubylo tedy milionářů-blahobytníků, těch malých milionářů, kteří neměli více než právě jen ten milion v hotovosti. Samotný již převrat měnový a cenový zamíchal tedy pořádně i milionáři s tím jedním nebo dvěma miliony. A tak tedy i tímtopůsobem byla sociální soustava obyvatelstva hodně zjednodušena. By. la nivelisována.

A nad toto niveau vynikla jedna sociální hodnota, jako hybná sila veškerého života: p r á c e. To je kotva života. Pramen života. .Zivot je založen na práci. Pro všechny, bez rozdílu.

Jenom že i zde zůstaly nějaké rozdíly. Práce se děli na nespočetnou řadu druhů. A je tudíž i práce - tak různorodá - nestejně honorována. A nemůže být hono­ ro ána podle jednoho měi-ítka. Měřítko je množství práce - výkon, kvalita, odbornoot, výlučnost, důleži· tost práce. Práce tedy nedá se znivelisovati na stejnou **íaroveň.** Byla by podlomena sociální účinnost práce.

•

Ničivoµ válkou jsme zchudli - tedy i při tom po. kroku. který letí světem. .Zivotní standard obyvatelstva poklesl a státy topí se v dluzích a v deficitech. Některé **státy** ještě vice než my. To však nemůže být útěchou **a** výmluvou. Náš zrak musí být upřen tam, kde je lépe a kde se rychleji dostávají z propasti na pevnou půdu. Vystoupili-li jsme až na vrchol dluhů a deficitů, naší

,snahou musí být dostati se zase na terén schůdnější. Pracujeme - a to jsou aktiva. Z mladých let utkvělo mně však v paměti toto rčení: »Budeš-li stejhě vydá­ vati jako vydělávati, upracuješ se do smrti, nezůstavíš haléře.« Myslím, že je to výrok Franklinův. Tedy: ne­ stačí jen pracovati a vydělávati, nýbrž musí se také spořiti. To je podmínka úspěšnosti práce. A jako všichni musíme pracovati, tak také všichni musíme spořiti. **N** á r,o d o v é a s t á t y m u s í s p o ř i t i, neboť ti byli ochuzeni a topí se v dluzích a deficitech.

Denní tisk v těchto dnech oznamoval, že »Francie chce ušetřiti v rozpočtu 25 miliard a reorganisuje ně­ která ministerstva«. Na tu záplavu dluhů a deficitů ne· ní to mnoho. Ale je to již přece položka. Je to dvacet pět miliard. A znamená to, že také st á t musí šetřit, nejen pracovat. Lid nemůže všechno odpracovat, na všechno ušetřit a zaplatit. Stá.\_t není jen tělesem správ. ním, nýbrž také obrovitým podnikem hospodářským. **A** v hospodářství státním musí tudíž na prvém místě še­ třiti sám stát či jeho vláda, jako administrativa a jako l)O(inik.

Po zpustošeni a ochuzeni válkou máme přece již také světlé úkazy. Pracujeme a tvoříme nové hodnoty. Měli jsme již dvoje dobré žně. 2írný dobyte1. dorostl a do· růstá. Vystěhováním Němců ubylo nám sice pracovníků, avšak ubylo nám také jedlíků. Okupanti-..nás již nevy. kořisťují a tak nové hodnoty nám přibývají. Avšak dlu­ hy a deficity se ještě ani nezastavily, nýbrž přibývají. A není žádné jiné stavidlo proti tomuto proudění, ne jen úsporné hospodářství, šetření. Uvážlivé ovšem, účel­ né a rozumné.

Obecný lid je neustále nabádán k práci a také k spo• řeni. »Spořte a ukládejte své úspory v peněžních ústa. vech« - tak se volá, neboť úspory a vklady v peněž­ ních ústavech jsou neméně nutny jako práce sama. Ko· lik však těch drobných lidí může dnes něco ušetřit? **A** kolik již bylo poukazů, kde by mohl a měl ušetřit něco stát! Kritiku, náznaky a výtky možno čerpati v hojné míře z denního tisku stran Národní fronty, takže nenl třeba plýtvati slovy vlastními. Stačí připojiti: Stát i v ú s p o r n o s t i m u s í v é s t. Jinak apel na drobné střádaly vyzníval by trochu ironicky.

•

•

Ještě však trochu k naši věci: Máme skoro 109 mi­ liard státního dluhu a 25 miliard deficitu. To však nenJ ještě celé naše finanční zatížení. To nebylo dosud ofi­ ciálně vyřízeno.

Jsme na prahu kolosálniho projektu - dvouletky. To je práce, avšak k tomu ještě něco. Dvouletka je prá· ce a dvouletka jsou t a k é p e n í z e. Zase peníze. Z čehc budeme dělat dvouletku? Z čeho ji budeme financovati Musíme si vypůjčit. Ty obrovské investice vyžadují li spotřebují .zase miliardy. D es í t k y m i li ar d. A o ty. to miliardy se náš státní dluh zase zvýší. Jsme již na vrcholu, avšak musíme vystoupit ještě na vrchol vyšší. který v tomto případě nelze nějak obejit.

Měli jsme již rozdělanou půjčku v Americe. Jednánl bylo přerušeno. Američané řekli své důvody: prý útok na zahraniční politiku Spojených států. Prý takové vý· roky, jako že svým dolarem chtějí ovlivňovat politikl.i a orientaci těch států, jimž půjčují. Tedy nepůjčují a nebudou ovlivňovat ... To však již není naše thema, nýbrž skutečnost, že na dvouletku potřebujeme mnoho miliard, a že si ty miliardy musíme opatřit zahraničnl půjčkou. která je v případu tomto nezbytná, poněva(ij je to půj&a investiční.

•

Jsou všaw ještě další miliardové potíže, dosud ofi. ciálně nevyčíslené a to se zdáním, že to celkové vyčíslo· vání je zdržováno a pod různými záminkami skrýváno. Jen detailní úryvky se tu a tam objeví z kruhů neofi• ciálnich ovšem. a vyznívaji tak: Ten a ten podnik měl pěkné reservy a nyní pracuje již s dluhem mnoha mi. lionů nebo až i té miliardy. Je to tedy v zájmu i veřej· ňého uklidnění, podati jasný celkový obraz našeho zná· rodněného průmyslu a říci podle pravdy: takhle vypa. dáme, takhle stojíme, ta:kové a takové potíže je ještl nutno překonat.

Náš státní režim má také jedno potřebné: aby s E šířila důvěra všeho obyvatelstva VE správnost jeho státního hospodaření Zdebybyla také nějaká propaganda na místě. A nej. účelnější a nejúčinnější propagandou byla by fakta, cif­ ry, vysvětleni jejich vzniku a stavu a rozlišení světlých stránek věcí proti stínům, jež se dooud vyskytují.

•

A ještě jedna věc, stejně závažná. Vystěhovali jsmE dva miliony Němců a převedu jsme opět na české úze. mi téměř třet u republiky. Jaký je národnostní efek1

***6***

Dnesetv

,- **to** víme, to je zřejmo. Nevíme však nic o tom, jaký jtf ěi jaký- asi bude efekt finanční, hospodářský. Jen to­ lik víme, že se zde jedná o miliardy a miliardy a že zase

;tu a tam bylo již hospodařeno špatně.

Nelze ovšem dosud podati nějakou celkovou bilanci, dílo není skončeno, avšak něj aký obraz již i zde je­ viti se musí, a dobrý náš státní občan zvědavě uvažuje: je.k zde pocllodi na př. náš státní dluh. úprava naši mě­ ny, posíleni našich celkových financi, jak vYPadá po stránce finanční naše druhá pozemková reforma, kolik **si** vyžádal odsun Němců, atd.

úvaha tato je daleka úmyslu, psáti rekriminace, ný­ brž chce vysloviti jen, že j e t ř e b a z a č ft t a k é li e - *t t-* i t - a to v státním hospodářství šetřit. Přejali jsme

mnoho tMkosti po okupantech a drancífích. V naléha­

;vosti a chvatu nového našeho zařizování mohlo se i při

:nejlepší vůli někde přestřelit, předimensovat, udělat chy­ bu, upadnout v omyl, vzíti nesprávnou kalkulaci. Omyly a chyby je však nutno korigovat, napravovat. Takovým korektivem na prvém místě je ů spornost ve stát­

**;n** i m ho s p o d á ř s t v i. Zmínili jsme se o snaze Fran­ cie, ušetřiti v rozpočtu 25 miliard. A s nastolením nové socialistické vlády ve Francii oznamuje se současně, že ministerský předseda Léon Blum provedl již vstupní re­ formu své vlády. Zrušil ministerstvo výživy a minister­ stvo informaci. Nemůže to býti zajisté vzorkem pro kaž­ dý jiný stát - poměry jsou různé, avšak; může to býti pobídkou k otázce: A kde tedy my začneme? Kde my m ů ž e m e začft?

Jako národ, jako stát a jako noví výrobci válkou jsme schudli. Máme se tedy hned na začátku v některém ohle­ du zařizovat jako národ a jako výrobci již blahobytní?

.A když již jsme u těch ministerstev fran.couzských - ne­ dovedli bychom vésti vládu svých věci také s menším počtem ministerste\r, než s jakým jsme se do vlády svých yěci pustili?

Nebo: Nevytýkalo *se* již i v okruhu Národní fronty, že v naši státní správě je asi o 100.000 zaměstnanců více, než je skutečná potřeba? Nebo: Nepoukazuje se na to, že platy některých státních zaměstnanců a platy řídicích čL nitelů v znárodněné výrobě i v jiné působnosti jsou v na­ prostém nesouladu .a nepoměrnosti - že totiž jedni mají nahlédnout, že teprve těžce začínáme vydělávat, a druzí že si mohou myslet, že éra blahobytu již nastala a že po­ litický převrat měl také hospodářské účinky co nejpřízni­

,vějši. Dalo by se ještě pokračovat - třeba od toho množ­ ství automobilů k různým věcem jiným - »drobným«, jichž souhrn však dělá položky.

**A** také by se mohlo začft spořit s časem a podstatně umenšit to nejrůznější oslavování, schůzování, sjezdová­ ní, zájezdovánf a podobnými vignetami našeho pracovní­ **ho** života, spolu s halasnou.propagandou, jak se všechno točí, jak si dobře stojíme a jak docela tu a tam i vedeme a jsme vzorem ... Věnujme se více cifrám. Jsou tolik

;poučné a nabádaif k životnímu realismu.

v ,

hnmého názvu divadelní krise. Nuže - jo to slovo jen výrazem oné nedočkavosti divadelníků, o nfl

,jsme se již zmínili, nebo je vskutku diagnosou choroby,

,nad níž se nutno zamyslit? A jde-li opravdu o krisi, je to lcrise světová, která má své obecné biologické přičiny, iiebo pouze naše, česká krise, která má důvody zcela spo­

.ciální a již jsme si více méně sami zavinili?

Divadlo je sloučenina čtyř prvků, jež mají pro jeho uměleckou existenci stejnou závažnost: dramatilka, herců, režiséra a obecenstva. Nejšťastnější divadelní obdob( nadcházejí tehdy, kdy všechny tyto složky se octnou ve vnitřní rovnováze, či řekněme to prostě, kdy význačný dramatik najde své herce, svého režiséra a své obccen­

,stvo.Proto, chceme-li uvažovat o stavu dnešniho drama­

,tického umění, musíme se postupně všimnouti všech těchto základních složek a 2Jkoumati. která z nich a do jaké míry selhala. O problému obecenstva jsme se jilt

.zmínili. Obrafme tedy pozornost nejprve k dramatikovi, jenž je první na řadě, protože jeiho dilo je nejen výcho­ diskem, ale i cflem a jednotícím prvkem každé divodelnJ

.tvoI1by.

•

Drama, jak bylo již častěji konstatováno, nerodivA **St!** z chaosu, ale z řádu: proto žádná revoluce nezrodila vel· kého dramatika, třeibde právě revoluce přinášivaji nej­ bohatší dramatické látky. Důvod tohoto zdánlivě talk pa• radoxniho zjevuspočívá v samé podstatě dramatu. Dra.. ma, jež je nejsložitější slovesný útvar, nemůže *se* zmoc­ ňovati životní syroviny s touž pružnou bezprostředností, jako na pf. lyrika, epika či film. Dramatik, má-li podat víc než povrch nebo obsaih mijejfci chvíle, má-li jak to

,požaduje Strachey, opravdu nahmátnout onu »tepnu stroje, jenž žene život«, potřebuje nezbytně duchovního odstupu a ši ·šf ča:';!ové pen-pektivy. Proto skutell-né dra­ ma - pokud nejde o agitku či reportáž - se zpraviclJa opožďuje za časem, protože v něm hledá záblesky věč-

- nosti. Tím si vysvětlíme, že hry Romaina Rollanda, jel *se* dobraly první až k duchovním kořenům Velké revo­ luce, potřebovaly k svému vyzrání málem půl druhého století, a že první hry, jež se pokusily o syntheticiké po­ dání jednotlivých motivů z první světové války (Raynal:

»Hrob neznámého vojína«, Sheriff: »Konec cesty«, **Me­**

dek: »Plukovruk švec«, Langer: »Jizpni hlídka«), obje­ vily se teprve v letech 1927 až 1935. Z těchto důvodů ne­

,getkáváme se se zjevem nového, velkého dramatika **ani**

y dnešních časech. Nelklidná doba, v niž - jak se vyjád•

řil jeden ze světových politiků - není ani válka, ani mir1 a kdy všechny hodnoty duchovní i mravní jsou dosuci

v revolučním pohybu, není dobou. příznivou pro vznik velkých dramatických děl. Proto dramatická produkce je u všech národů poměrně hubená a zůstává počtem **a** namnoze i hodnotou daleko za románem a filmem. **Nově**

!ivotní obsahy neprorazily si posud cestu na jeviště, pro­ tože jsou ještě ve stavu příliš syrovém a chaotickém, **aby** mohly vytvářet novou zákonnou formu. A tak nezbývtt, než hledati nový smysl ve starých hrách, hledati v no­ vém pojetí náhražku za to, co zůstal dlužen dramatik.

To je osud nejen našeho, ale celého poválečnÉ>ho divadel•

**literatur a u en1**

nictvf, v tom je naše krise součásti krise světo'Vé.

*Mtroslav* R *u t* ! ?

**o** ší **divadelní** • •

Tím se dostáváme k druhým dvěma složkám, k režii

**a** herčqm: neboť právě v jejich moci je, aby převedli di­

**r1s1**

II. P řič i n y um ě 1 e c k é

Mluvíte-li s lidmi od divadla, setkáváte se u většiny z nich *s* pocitem jakéhosi trpkého neuspokojeni: jako by dobře nevěděli, kudy kam, jako by jim chyběla vnitřní **jistota,** důvěra v sebe a pevný cíl. Všem těmto pocitům, **jejich! ópffvněnost se pokusime zjistiti.** dostalo **se sou-**

***160***

vadlo přes mrtvý bod a nahradili tak schodek, jejž v sou­ činu div?,delních energií vvkazuje dramatik, alby dávali o.rým hrám nový smysl a zapojovali je do životního

,citu soudobého diváka. To ovšem znamená, že sami musí J:>ýt tímto novým životním citem opravdu prostoupeni a *že* jest jim zbaviti se všeho estétského balastu, i když mlt nálep]rn sebe lákavější. •

2ivotni cit diváka se válkou opravdu změnil: zažil příliš mnoho skutečného u.trpeni a skutečné tragiky, **aby**

**D.nesetv**

mohl být uspokojen jen samoúčelným artismem. I když

,únava z války způsobila, že soudobý člověk prchá před

-válečnými náměty a projevuje spíše touhu po rozptýleni,

,okouzlení nebo troše úsměvné idyly, jedno nesmazatel­ né znamení v něm váika přece jen zůstavila: bystrý čich pro člověčinu a pro pravdivý zvuk slov a citů. Každý podobá se tak trochu plukovníku Baurdžanu Momiš-Uli­

,mu z Bekovy reportáže »Za námi Moskva!«, jenž odha­

.zuje časopis, v němž jsou vypsány hrdinské činy jeho

,pluku, s rozhorlenými slovy: »Nemohu to číst! Ve váice jsem četl knihu, napsanou ne inkoustem, afo krví. Po .ta­ kové knize nesnáším smyšlenky.« To znamená, že dnešní

.divák požaduje na divadle - jako to požaduje na romá­ nu a filmu - aby forma byla co nejplnějším, ncjprost­

.šim a nejintensivnějším vyjádřením obsahu, aby z kaž­ dého dramatu vyznělo především, to co je v něm věčně lidského a tedy věčně aktuálního. Každý formalismus,

)>yť sebe duchaiplnější, je mu lhostejný a cizí, a proto ho nezajímá. Pád Meyercholdův a rehabilitace Stanislavské­ ho, k niž došlo těsně před počátkem světové války právě 1v Sovětském svazu, kde se experimentální formalismus

.těšil po léta oficiální podpoře. ukázala, že se divadelní

.cit opravdu mění a že se končí období divadla, osvobo­ ieného od člověka. Válka přirozeně tento proces dovršila. Ale naši režiséři, až na několik výjimek, nevzali změnu

.na vědomí. Oháněli se sice při každé příležitosti heslem

,lidu blíž«, ale při tom se pramálo starali o to, co ten lid cítí a jak se mu lze opravdu přiblížit. Revoluce vy­ bila se u nás většinou jen přeskupením sil a ukojením různých osobních ambicí, ať už oprávněných či neopráv­ něných, ale pokud jde o umělecký výraz, neměla valné­ ho významu. K poučeni mladších režisérů, kteří tvořili divadelní avantgardu, nepřispěl ani moskevský příklad, ačkoliv ve věcech daleko méně závažných stalo se napo­

.dobeni Sovětů novou formou českého kulturního snobis­ mu, jako jím bylo po první světové válce - především

***;v*** literatuře - bezhlavé napodobeni Francie. A tak se přihodilo, že místo režie, která by pevně vedla a spolu­ vytvářela nový světový názor - jako to činil po říjno­ **vém** převratu **K. H.** Hilar - měli jsme většinou jen re­

!isérismus, sloužící sobě samu bez ohledu na dobu a obe­ &enstvo.

Jelikož u režiséristů i slovo »pojetí« ztratilo duchov­ ní význam a scvrklo se na hledáni nových technických efektů, nenabyly ani staré hry většinou nového smyslu,

,nýbrž pouze nových scénických šatů, a divák míval stále

,ndčeji onen pocit, který je jediným živým zdrojem dra­ matického účinu: že jde o jeho věc, o jeho vlastní rov­ nováhu. Pád, jejž zažilo půl druhého roku po revoluci

,experimentální divadlo mladých »Větrník«, je výstraž­ pým mementem: neboť byl to především pád režiséris­ mu, a krise hospodářská byla tu ze značné části proje­

;vem hlubší krise duchovní - rozchodu mladých s do­ bou. Jak málo citliví jsou dnešní vůdci našeho divadel­ Jtlho života k době a jejímu duchovnímu obsahu, o tom svědči nad jiné debata, již uspořádalo koncem listopadu Sdružení pro divadelní tvorbu na thema: »Kam jde tli­

.vadlo«. Je opravdu hodno podivu, objevuje-li jeden

**.z** vůdců naší divadelní revoluce, jenž byl nedávno ozna­

.ěen za »nejvýznačnějšího divadelního kritika a theoreti­

**lta«,** teprve půl druhého roku po konci války, že nastá­

\_vá odklon od režisérismu, ač toto thema bylo aktuální již r. 1940, a upozorňuje-li na přežilost divadla Meyer­ choldova typu teprve r. 1946, tedy o s m 1 e t po jeho kevském pádu! Tomu se už opravdu říká kulhat za

.časem!

•

Náš dnešní divadelní život vyznačuje se vů,bec krát- kou paměti. Co chvíli je objevována Amerika nebo opa­ kovány staré chyby, jako by ani nebylo zkušenosti z dva­ ceti let první republiky. Příčinou toho je násilné přeru­ Jeni kontinuity. jež zavinilo poněkud nadměrné sebevě-

domí nových stavitelů. Nemyslíme tím pouze, že dob

,zavedené a umělecky i hospodářsky nrosperujici acóny byly zbytečně obětovány nedomyšlenému plánov('\nf o osobním ambicím, nebo že sehrané a sežité soubory byly rozptýleny do různých divadel, čímž došlo k jakémuci babylonskému zmateni hereckých slohů. Míníme Um především, že byla odstraněna většina zkušených korrd. delníků, kteří mohli mnoho zachránit právě v době n ­ jistot a bouři. Divadelní umění, které je celou svou po· vahou značně fluidní, má dvojnásob zapotřebí této kon tinuity, jež vytváří pevnou a organickou souvislost mezi minulostí a budoucnosti. Mladí - pravda - přinášej[ divadlu odvahu, nové nervy a novou tvůrčí silu; ale ti, kdo s divadlem po léta žili, mají paměť, rozvahu a zna­ losti, jež dovedou rozeznat modernost od módy, formu od formulky a víru od pověry. Pročtěte si paměti Stanislav­ ského, nej,krásnějšf a nejhlubší knihu o duši divadla, a

,pochopíte, kolik zkušeností. bloudění, práce a pokorné lásky je zapotřebí, aby se divadelník stal skutečným znalcem divadla. Je třeba mno},ia let těsného soužiti, pro­ tože znalost divadla nelze získati ani urychlenou četbou, ani pouhým studiem theoretických knih, nýbrž jen dívá­ ním, zkušeností a praxí. Teprve ten, kdo viděl. několik set představeni, kdo zná divadla nejen domácí, ale i cizí a kdo sledoval po léta práci režisérů a herců, jejich růst, vítězství a omyly, může najíti- platná měřítka a být spo­ lehlivým rádcem. Teprve dramaturg, jenž zná nejen svě­ tové literatury, ale i povahu obecenstva a herců, psy­ chologii doby a ošemetnost světa za rampou, stává se skutečným dramaturgem, jenž dovede nejen nahodile objevovat hry. ale tvořit repertoár jako cílevědomou stavbu. •

Nuže - tato kontinuita byla u nás přervána téměř

.ve všech oborech divadelní tvorby: v dramaturgii i v kri tice, v uměleckém vedeni divadel i v tradiční povaze ďednotlivých scén. Všechno bylo uvedeno do poh.,, bu, v němž se namnoze ztratila i rovnováha. Bylo za kaž­ dou cenu hledáno nové, aniž bylo zvážeuo, zda toto nové je i lepši než to, co bylo bořeno. Odtud onen pocit nejis­

.toty, jenž skličuje divadelní lidi: je to pocit, že není p v­

,ných základů ani spolehlivých měřítek, a že s: slova co

.chvíli rozcházejí se skutky. !tiká se: pro lid je dobré jen to nejlepší, ale pod tímto heslem se uvádějí na největší pražská jeviště operety Lehárovy, Kalmánovy a jiný

.brak, o němž by se dalo sotva dokázat, že splňuje piv gram divadla jako kulturního ústavu. ftada nejlepších herců zahálí, zatím co velké role v klasických hrách jsou pbsazovány mladými lidmi, kteří ani při nejpoctivějším

,vypěti sil nemohou splnit úkol, jemuž umělecky ani lid­ sky posud nedorostli. Obnovují se staré hry, ale hrají se

.povětšině hůř, než se hrávaly\_ a po účelné dělbě práce, jež by dala každé scéně pevné zacilení a osobitý char­

,akter, není dosud stopy. Repertoáry jednotlivých diva­ del se navzájem mnoho neodlišuji, u všech je to spíše ',všehochuť než záměrný výběr. Mnoho viny na tomto

.stavu má i divadelní kritíka, jež se namnoze změnila

,v divadelní politíku a často jen přisluhuje, místo aby sloužila a vedla. To jsou speciální, české kořeny divadel­

.ní krise. Je těžko předpovídati, jak dlouho ještě potrvá a odkud přijde spása. Ale není pochyby, že naše divadlo

,má příliš zdravé kořeny a příliš mladé chuti do života, aby ji nepřekonalo; a proto věříme, že i z tohoto ahaos11

.zrodí se nakonec hvězda.

•

Je však cosi, co nás ve vývoji našeho poválečného di- vadelnictví zvlášť znepokojuje: osud české dramatiky. Sledujete-li repertoáry hlavních pražských scén, máte dojem, že naše původní tvorba už jenom živoří a že čes­ ký autor stává se na našich scénách málem bílou vránou. Národní divadlo uvedlo za osmnáct měsíců, jež uplynuly od revoluce, pouze tři české novinky - tedy jednu za půl roku. Nebylo to lepší ani na <>Htatníoh scénách, a zdá

***6,1***

D neseiv

.se. že to nebude utěšenější ani v dohledné budoucnosti.

:Fak na př. Městské divadlo pražské na Král. Vinohra­ dech hlásí pro sezónu 1946-47 pouze j e dnu p 11 vod­ ní no vin k u <Lomovu hru »Božský Cagliostro«). a Ko­

,morni divadlo rovněž jedinou (J. Gočár »O úspěch a lásku), tedy na 35 připravovaných her připadaji jen dvě nové, českél Srovnávlune--li tento neuU!šen.ý stav se si­

,tuaci po první světové válce, kdy se v osmnácti měsících po převratu objevilo na pražských jeviští'Ch deset vý­ znamných novinek (Rud. Krupička i>Vršovcic., F. X. Svo­ boda »Pos1edni muže, Arn. Dvořák »Husité«, St. Lom

,»-Děvín«, V. Dyk >Ondřej a drak«, Jar. Hilbert »Pěstc,

K. Capek »Loupežrukc., Ot. Fischer »Heraklesc., Fr. Lan­ ger »Milimíy« a J. Bartoš »Krkavci«), a uv e-li, .ie

.v letech 1919-1920 byly v Praze jen čtyři ě:inoherni scé­

,iy. kdežto po květnové revoluci osm, sotva se ubriníme

,vážným starostem o C>SUd naší dramatiky, i když verzme­

.me v úvahu vše, co jsme řekli o ztižených podmmkách, jel pfmáAe,ii vzniku dramatických děl doby poválečného neklidu. A tu se vtírá otázka: je tento stav projevem skutečně fáagna1:e, nebo je spíše zaviněn ne&statkem zá­ jmu a zákulisni politikou? Jde o krisi dramatiky nebo o krisi dramaturgie? Co! nem e opmvdu žádnou mla­

.dou generaci dramatiků a nevznikla za války žádná díla, Jež by si zasloulila uvedeni na scémJ alespoň stejným právem, jako obehrané hry cizího repertoáru? Vyhynuli

,ěešti dramatikové, nebo se o ně prostě nikdo nestari?

.Af u! je příčina v ěemkoliv, naše divadelní správy měly

,by si uvědomit-, že české divadlo nemůže trvaJe žit bez

,české dramatiky. A tady nestaěi jen čekat s rukama.

,v klině: je třeba i dobré vůle, skutečného zájmu a obě­

,tavé pomoci, protože i v dramaturgii často platí, že kdo hledá, naioe

,,ří *He-jdi.*

-- Hospadářsk.ákrise umění

Ve společoosti velmi vybTané, jejíž každý ělen má r irok na nejméně jeden sloupec životopisu v příštím in.aučném slovníku, jsem byl svědkem debaty **o** současné krisi české kultury. O krisi h·ospodářské. Vý­ t var **u**i ci neprodávají a živí se :i:1:ustrovánim knih, které .:-e však mMo p:rodAvají. soch a ři nemaji zaká­ zek r-.ni od kol'IJ)Ol'acl, ani od bohatých jednotlivcii, pro• 1ioŽe nenf bohatých jednotlivcd a veřejné korpora<:e jed­ Aa.k nemají peněz, jednak jim ch.ybi dooud smysl pro umění. Di v a d I a větmnou zeji prázdnotou - až na

Od koho očekáváme, že bude dnes kupovat obrazy a sochy? Tak zvaná bohatá společJLost dnes vůbec není bohat á. protože, pokud ji zůstal jeji majetek, je na vázaných vkladech a běžné zisky z jaké­ hokoli podniku jsou ta:k maněny,'že na přepych umění opravdu nezbývá. Velké podniky jsou znárodněny a ve­ doucí ředitelé se dnes sotva mohou odhodlati k objed­ návkám obrazů a soch, protože musí hledět dostat svě­ řený majetek do rovnováhy. Ze svých příjmů věnuji pak na umění srdečně málo, protože to jsou většinou lidé, kterým umění j ě nic neříká. Nebof k u m ě ni je třeba trochu tradice a výchovy. Znal jsem generámi ředitele, kteří si<:e stáli i před impressio.. nisty bezradně, ale kupovali je, protože 1xl patřilo k bon tonu a mlU!Vilo se *o* tom ve společnosti. Pamatuji se **na** záplavu modrých květin Spálových, které zdobily ka!­ dou slušnější jídelnu - protože patřilo k věci míti Špá­ lu, at už měl k jeho ll!Dlění majitel plátna poměr jaký­ koli. Možno nad tím ohrnout nos - ale fakt je, že se moderní umění kupovalo a malifi mohli tvořit. Kdežto dnes netvoři, resp. tvoří, ale neprodávají, prorože lid nekupuje-.

Jednou je konečně třeba konstatovat, **!e** lid vdbee nehovi modernímu umění, **:g** ně­ hož by si patrně nejspíše ještě vybral celníka Rousseaua, jehož primitivnost by mu vyhovovala. Ale postavte lidi rz obchodů a úřa-chl: před Caanna, Deraina, Fillu, Kup.. ku, Zrzavého a ptejte se jich, co jim fiká iejich uměm. Lid miluje Hradčany, břízy, modré nebe, doškové cha­ loupky. Nemůžeme také o&kávati, že se nadchne pro Kremličku nebo Capka, protože k tomu musí ·býti **te­** prve vychován - a kdo jej dosud vychovával? Z d e **e** problém, před kterým dnes stoji naše vý­ t var nic t vi. Mu.si se sruwt jíti na půl cesty vstffc. Myslím, že to ještě neznamen{l slevovats uměleckého stanoviska. Vím, te se na př. lidem velmi libí Rabas, Sedláček. novější PrflebAzka, z klasiků van Gogh, prA.vě pro svoje barvy a pevný tvar. A dokonce vím. že by

i kupovaly obrazy, kdyby byly dosažitelné cenově. 2000 al 3000 Kčs, jsou ceny, za které by se dalo proniknout mezi lid - nikoli ovšem 10.000 nebo 20.000 Kčs. Lidé, kteří dnes mají tolik peněz - a neře!kli byste, **kolik** jich je - kU!puji raději kožichy a šperky, ale ovAem diamanty při nejmenším jak čepice - neboť tito nou­ veaux riches, jejichž prameny příjmů nesnesou revisi ce­ nového a berního úřadu, nemají smysl pro úměmo.st.

•

Ve-hni by se poJDS)hlo výtvarnému umě.ni, kdyby **br**

Národní. Na výstavy k ni h chodí inteligence-. problili **,lo** zákonem nařízeno, že **v** A e e h n y v e ř. ú čtu j i e i

a - vypisuje si z, textů - ale klllpuje se pome inin:lmáJ­ nf počet, penejvice l"iiležitostně.

Pfičmy jsou jasné. Inteligence nemá peněz., protoie byla z.proletarisována, a dělní­ kůmse kultura jeAtě nestala nezbytnou ži vot ni pot t ebou. Zatím co biografy jsou vypro­ dány, prožívají velká divadla krisi. Ne všechna. Pni­ měmé, ba i podprůměrné operety, revue a frašky vy­ kazuji velké návttěvy. Naproti tomu avantgardní poku.. sy, které se od - května vyráběly na běžiclm pásmu,

společnosti musejí jedno procento z čis• t ého zisku věnovati na umění nikoli na vý­ zdobu pokojů svých ředitelů a zasedacích siní - to udělají časem tak jako tak - ale přímo na subvencovll­ ni umění. Mohl by se na pt. zřidit při ministerstvu škol­ ství zvláštní fond, kam by tyto pfispěVlky plynuly. Po­ dle zpráv Národní banky bylo pouze akc. společnostmi zaplaceno na dividendáck

1926 i ll • • 5'/3,933.66-8 Kě

narazily na !alostné nepormumění, jeho! ptíěina ovšem nemusi býti u pwbfila. Divadla pohraničí se jen tak tak drli.

Naproti tomu je obecně známo, že I ih o viny jsou vyprodány, že na silvestrovské zábavy bylo třeba si kolik dni pfedem re.servovat mista a snad

1929 1. • • **li**

1934 .. • .. •

1935 .. J • •

1933 .. .. -.. ..

1936 . • • •

816,566.541 Kč

272,470.416 Kč

333,316.165 Kč

372,620.109 Kě

4-16,041.448 Kč

ještě nebylo vAnočnic:h svátků,. kterých by se prodalo tolik kuřat a masa, jako o svátdch právě minulých. Ne­ ni tedy možno twd:it, že by jaksi vůbec nebylo peněz. N•ni jich zřejmě- pro potřeby kulturni Anebo ještě přesněji: naléhavost kultu rnfeh **pottelb** se nepoci fuje tak siln jako po•

tteb mate:riUnich.

Poslední léta jsou lety krlse. Počítáme-li, že průměrně bylo v dobrérn"-hospodářském roce vyplaceno asi 500 milionů, znamenalo by to dnes pfi vyšších cemkh více ne! 1 miliardu, ěili jedno procento by vynéslo ročně 10 milionů - pouze u akc. společností. Ježto dnes jsou

znárodněna i těžařstva s r. o. a soukromé firmy\_ 'byl bY.

výnos ještě daleko věW. Snadno stojí za úvahu, nebol

'

Dneselv

taková roční dotace by pomohla velmi slušně zásobovat galerie výtvarného umění, které měly být zřízeny - po­ kud ještě nejsou, ve všech krajských mefrolpolich čes­ kých %em.í a na Slovensku.

Změnily se poměry - je třeba a tím poěitait a při­ eyůsobiti se.

•

Lid však nec.hodí také do divadel Proč?

Nakonec prosím o omluvu, .že jsem *se* - profesionál­ ní národohospodář •- pustil na kluzké náledf kulturní, na němž nejsem doma. Prosim za prominuti. Chtěl bych jenom těmito laickými P.oznámkami rozvinout diskusi o thematu, které mně lezí na srdci. Nebot konečně i nA­ rodohoopodář má právo na kulturu.

###### dopisy

Chodí přece do biografů. Biograf je ovšem levnější. Ale biograf vychází také vmHc jeho vkusu. Dá mu za deset

korun slušnou porci životního optimismu, ukáže mu hrdinu, který nak-0nec zvítězí, ať UŽ ve filmu americ­ kém nebo rnském. Kdežto divadlo jej staví většinou

Milé dfvkyl

Mládei

a>řed problémy, komplikov.an.é ještě režisérismem, kte­ rému vkcbny n e scény beznadějně propadly. Jsem pro modemi divadlo. O!>divoval jsem vždy Antoina, Craigha, Tairova i Meyereholda, ale tito protagonisté tvořili většinou na malých scénách pr-o skupinu gour­ mandů a i při tom *se* jen tak ta.k ddeli finančně, zatím co u nás jsme *se* vrltli na avantgardní divadlo ve vel­ kém, zapominajfce na potřeby běžného publika. A to se tedy obrátilo k divadlu zády přes všechny obětavé akce úRO. Jsem pevně přesvědčen, f.e Carmeo. i Hoffmanno­ vy povídky budou kasovními taháky ještě mnoho desí­ tek let, budou-li jen podány tak, jaik byly na y a myšleny. Tim nemluvím proti experimentu - ale kdo experimentuje, mus! si uvědomiti, co dělá .a nemůže očekávati, že se na jeho experiment budou hrnout davy. Nakonec nelze však dělat divadlo be,; peněz a z experi­ mentů se neuživ!.

Při poměrn.ě vysoké divadelnf kultuře, kterou se chlubíme, bychom *si* mohli dovoliti jedno menši expe­ rimentální divadlo, ale zbývajíci divadla, jichž počet by mohl být redukovrui, aby odpovídal skutečné kapacitě návštěvnické obce, by musela hledat zlatou střední cestu

mezi konvenčním divadlem a pokusem. Ze to jde do­

Váš dopis, který uveřejnil >Dnešek«, Je vmudm otffmůld. Vy­ plývá z toho pou , !e precovnl n11S1Eenf mládef.e musimé po­ jimat mnohem vňfněji, ne! jsme *t9* uěiniU nynl. **Na prvnlm mlst!** je tu odpovědno to min!stemvo, které bylo, je a bude **prawdě­** nfm pověřeno. Nestačí mlaaé lidi jem,m **nasedtt, ale nutno** jim pravě po pracovnim nasazeni věnovat **patfil!:oou pěěi. Naše** nMdel! sl t-ě msluhuje a to 11éěe od dospělých. **Zkusila dost za oku­**

,race, kdy byt jenom kfiven jej[ cbo.ralder, proto ji musíme vě­

novat tim větti péět a pozornost nynl Němllk zkaf.enjcli mladfch lidi vnésti pohromu med mnohě, nenl-U ffdnébo dcm>ru. A ten mU51 být. Znám pHpad, kdy matka nasazeného děvčete jela **e** sebou a stala se dobrou mámou všem nBSBRiljm e prošlo tam

všechno v naprostém pořádku. Jistě t on venkově jsou tni

lidé. Sém jsem synem venkova, vyrostl jsem na venkově a **do** 6mrti budu *s* **láskou na** svuu malou rodnou ves, tfebas za nepo­ hody zablicenoa, vzpomínat, poněwdi jsem v nf profil svě dětstvf a mládl. Nevěfim, že **b,-** se ve vnitrozeml mšel takový nemravný sedlák, jakého popisujete. Do pohranfct, pravda. **dostalo** se **hodně** všelijukých lidi. Ned1valo se na h-ali.fikacl, na spGlehliwst, kterou doma nepohodlným nirodnf výbory ld!Jromysln! vystavoWll.y, aby se jlch zbavil,-, ale vice na to, do které stran,- se hlAslli. - Ale anl tfm nechci tvl'dit, !e pohraniči je jenom eldorádem veškeré špatnosti. J'eké lidi j&llle tam poslali, Cakovi tam Jsou. Snad je té špalnosti tam vfce ne! ve vnitrozem.i, ale jsou tam také dobřf

lidé. **kteff lam** šli s dobrými wnysly a t:, nejvíce *JJU"Ú, te* jsou mezi nimi §patní e někteff hodně špatní. - Ale. abych se dostift

Ir. jádru. Pof.ádal jsem referenta našeho ZNV v Bm6 o vyšetfenl Vašeho případu. Podati se oám to, jestli nám to V\_y usnadnlteJ

•

konce znamenitě, ukázaly éry KvapilO'Va .a Hillarova a konečně i ně'koli.k úspěšn.ých. her po revoluci. Konku,­

Učinfte tak? Musitel

***Frant.*** Lo *u* **b *a*** I

rence biografu zde je a nemá smyslu zavírat před ni oěi.

A nekupuj 1se k.n.ihy. Cof je nejbolavějšL Ne­ kuipuji se knihy proto, !e ti, kdo je dříve kupovali, na ně nemají. Knihy kupovala .inteligence. Slušná knihovna patřila nikoli k bon tonu, ale k denni potřebě. jako chléb a sůl, Jenomže právě v těch vrstvách. které knihy kupovaly, není už právě na tu sůl, ale .není už ani na boty a na šaty. Natož na knihy, které st-oji průměrně okolo 100 Kčs. Ceny knih *se* ztrojnásobily, .zatím co pla­ ty úředníkd stouply asi o 20---50 procent. Inteligence byla z;proletarisována zvýšením cen pfi málo zvýšených důchotlech. Kafdý pokus o u!arisorini ěeské knihy musi narazit na tuto zásadní otAzku,. která je řešitelná pouze generelně: vyr **o** vn á 11 í m m e z i fi ů chod y **a** cenami.

Tiskne se u nás ovšem více než jinde. Bylo zjištěno,

t.e u nás vychází ročně vice knih než v USA

- nikoli relativně, nýbrž absolutně, což je příšerný ne­ poměr. Jsme jistě pnlměrně kulturn.ější než Amerika, což při naší tradici není nic divného, ale jsme přece je­ nom desetkráte menši a stokráte chudšf a není-li i člo­ věk živ pouze chlebem, knihami se přece jenom nenají. Budeme se muset alespoň trochu *p t* i z p ů sob i t p o - m ě r ů m a j i t i o d k v a nt a ke k v a1i t ě. Měně knih. méně časopisu (hubených jako kosteJníkova koza), piéně koncertů, méně divadel.,a méně biografů, zde všu­ de dosahujeme, co do počtu, rekordů. Zádná metropole světa nemá tolik biografů, tolik divadel a nepořádá to­ lik koncertů, jako Praha. To není zdravé a nesvědči to o

výši kulturni úrovně, jak bychom si snad TAdi namlou­ vali, jako spíše o jisté nestřídmosti a nepláno•

*'lil* i to st i. I zde bychom potřebovali nějakou dvouletku.

**Vfi!enf pane** redaktore!

Ceu jsem .1I)okumenlc - lB-19leté. Nebylo **snad v Dne** I k **a**

* hlediska lldskěho nlc otfesnějlího. Sleduji **mačno11 ast našeho** tisku a všechna čest, bylo již spotřebováno dostatek pap[ru psanlm o mravnosti a nemravnosti, aby byl pomalu čas uvědomit sl hr-011- nost skutečnosti, které poukazuji - věřme optimisticky - na oje­ dinělé případy morfilnlho úpadku.

Budujeme dvouletku, na které ml!neme stavět později dalAI tivot našeho státu; věfime ve dvouletku, ale tn naše vim se **tak** l\asto upim Jen k většimu krajlcl chleba, k n!mu! nám **mA po­** moci jejf splnlml.

Snažlm *sl* uvědomit Bi dosah věty z Dokumentu - byla.Ji my-

11.ena upfímně: ae.le my bychom se děti bfily, le *se* o **nás do'l"f** a tak se nevdáme a děti mit nebudeme, mu!! jsou čeládkacr, a ptám ae, komu pak bude v jejich pflpadě tfeba toho většího lm'ajfce. Uvědomlme-li si, fe to mohou být právě naše děli, kte­

l'é hknou z vnltfnf nutnosti, !e mul! nebo feny jsou ettldka, ne­ vybavuje se nám před oěime potfeba wnf &VědomtT Nevě­ Hm, fe by těch pHpadtl, jejlchf dokumentem je dopis dlvek, by1o **mnoho.** v 1mm mohla být ub1ta tak dně vire **v** Sověkar tJvl!do­ muji 61 však, jak chatrný je dnes w:tah jednoho Elověku k dru• hému; domnfvěm se, te k mentalitě našeho .nfirodn ee ptiřadll vývojem poslednlch let rys nový, vedle běměho egoismu oJs­ *mus* nikomu nevěHci«.

Nemysllm. le se zmýlim, kdyt l\eknu. te neJvětšim nedostat­

kem výchovy u nfis je nedostateěné vychovfint charakteru a viry v Bověka. Vezm!me Bi konkretně pflpad těch fflvelt., které byly pHnuceny násfl.fm poznat mu!e. Takový protitek musf bjt strat,

ey, ale sém o sobě rozhodně nesta i k celotivotn1mu zeol **d6**

sledkd, které u dotymých divek snad pHvodí; prostě m !e lověk by měl být veden k tomu, aby stfil nad špatnostt. s ml se

přece jen každf setkiv4.

Mám na mysli Konfucia, který jistě věděl, proč fekl: Stateč­ nější je ne nepadnout, ale vstát po **kaldě,** kdy! padneme. Nakonec feknu 311 jen tolik, !e jsem napsal swj clopls, kterj se Vám bude zdát momá docela zmatenf, jen proto, abydi Ir VADi V79lovil p.--oa­

bu: Věnujte vice místa než dosud těmto otfizlmm. Mys1fm si, ie

k moji prosbě lily se připojila celá řada Jintch lidi, kteH Jsou rov­ něž pfesvěděeni o tom, !e budoucnost nel!eho n6roda mfl!eme -.Y­ budovat Jen na mravnosti, charakteru a lldskěm cb!páni tivota.

**8** pozdravem

*laa Po* k o r" *,O,* ,-edaktor *Na* I, *Ha* 1l *i.* **Pierot>.**

.,

Dnesetv '-

Sestro,

až do Paříže se dostal Tvůj dopis. Nebyl pr.omne »otřásajicím d!)­ kumentem« jak jej nadepsala redakce, nybrž velikou naděJi. Otřásající ;ětj znám ?lné. Tomu, co jsi psala, zdá se mi, že jsem hluboce porozuměl. A proto Ti plši. Nevlm, zda Ti pomohu, ale snad Tě potěš!, že někdo neznámý v cizině nese s Tebou a s ji­ nými úzkosti.

Za doby okupace pyly pfede mnou podobné problémy, když Němci vyváželi naši mládež, aby ji mravně i fysicky ničili. Tehdy jsem také tajně psával listy, neznámý neznámým. Byly rozmno• žovány - asi 3000 jich kolovalo. Dostaly se l gestapu, které bylo zneklidněno· ale ti mladí, kterým byly určeny, z nich přece něco rerpali. Po áhala mi v tom jedna ušlec tllá žena, která se do­ konce chtěla vydat do Německa jako »inspektorka« pracovních tábord, aby pomáhala. Dnes je za to obviňována z kolaborace!

;Jy chcell aby odpověděl psychiatr, co z vás bude. Nejsem psychiatr, jse kněz. Možná, že budeš !eď mé řádky čist .s J?řed­ sudkem; nu nevadí. Chci Ti říci, že Tvuj dopis mne naplnil uctou k 'Iobě: Děk:uji Ti, že jsi byla tak statečná a napsala jej. Připa­ dalo mi to jako skutek Maridv, který naplnil své vojáky odhadla•

nosti tim, že rozhalil prsa a ukázal své rány.

Tvdj dopis je strašlivým obviněním těch, kdo sice občas mluvf pro dobrý dojem o mravnosti, ale před konkretnlmi otázkami mrav­ nosti uhnou, aby se nezdáli přisni. Kéž Tvé bolesti otevrou oči e uši těm slepým a hluchým, kteří kolem Tvých otázek chodf schllpll, tup!, bezradnf - pro svou vlastni nejistotu a vlnu. Tolik starosti o mládež, ale kdo se dopravdy stará o to, co mládež nejvlc tlsnf? Necht vid!, že to není jen sociálnl budoucnost, nýbrž pře­ devšlm mravní osobnost, co lež! na srdci mladému člověku. A po. kud tyto problémy ignoruji, jsou vlastně horlli než ti, kdo vás znásilňovali s revolverem v ruce.

Ale já nechci mluvit obecně. Tu je Tvdj konkretní život, tu je Tvá otázka po Tvém vlastním osudu. Nuže, chci Ti řlci, že je v Tobě veliká čistota, když tak těžce neseš tu šplnu. Je v Tobě úctyhodný mravnl cit, statečnost e pravdivost, když na Tebe tyto věci doléhajl. Daleko· hroznější je, když už někdo v sobě necltl nic - dlk oněm osvíceným vychovatelům. Vidíš, tu jsou dobré zltklady, na nichž mdžeš stavět.

A Ty mu *s* i li stavět. Nesmlš hézet flintu do žita! Tvá bolest, Tvé mravnl vítězství Tě zavlizuje, aby ses, chceš-li, vdala a měla děti a ty vedla tak, aby šly čistšl cestou. To z vás musí být: drobni připravovatelé cest přímých. Hruzy, které jste prožily, vás

* uzpí1sobuji k vážnějšl a odpovědnějšl výchově, než je výchova laclnych optimistd a lidi nalomených. A věř ml, že to nijak jinak nepůjde. Ideály se zdají abstraktní, nezávazné; teprve tam, kde život ukázal ty strašné omyly a hříchy proti nim, teprve tam do­ lehnou na člověka se vši jasnosti a pravdivosti - a vysvobodl jej. A myslím, že to je právě veliký úkol ženy. úkol, který ne­ může splnit nikdo tok, je.ko žena, neboť ta je spjata nejúžeji s no­ vým životem, rodicfm se tt!Jesně i mravně.

Měl bych Ti řlci ještě m11oho jiných věci, ale nevím, zda by

**to** vlie chtěla redakce uveřejnit. ***J.* Z,** *(Paříž)*

•

Vážená redakce!

Dobový, nesporně otřásajíc! dokument, který **byl v** posledním **ěisle** »Dneška« uveřejněn, zasluhuje nejen otištěni, nýbrž důklad· ného rozboru. **A** jest povinnosti nás učitelt1 (oborem pisatele je též občanská výchova na odborné škole), abychom k němu za­

ujali stanovisko - i když pisatelka volá po psychiatrovi a jeho diagnose.

Nuže: Před válkou, jak se zejména čtenáři »PNtomnosti« pa­ matuji, se čas od času vedly debaty, nazvané generačnimi. Byl celý seriál generaci: zapomenutých, opomljených, ztracených atd. Vše nasvědčuje, že se nám objevil takřka pfos noc tento staronu. vý problém. Jeho původ Ježi ovšem ve válečném a poválečném děnl a v nynějšim vývoji. Nebof událostmi netrpěli fysicky a mravně 'toliko dospěli, nýbrž též děti a mladlstvl. Zatlm co my, 25-35letl, máme za sebou výchovu československých škol, **15·** až 25letl rostli **v** podvýživě Moravcových náhražek. ačkoliv neohro­ ženi učitelé se s risikem snažili ukazovat správné cesty. Valná většina této generace byla ochuzena o nejkrásnějši léta života. My jsme ještě zastihli veselý studentský' ruch v planých hádkách I bez nich, tanečnl hodiny, vlastni divadelnl představeni, návště­ vy divadel, blografd. přednášky umělcd I vědců, knihovny měst svobodné republiky, sport v Sokole, Skautu, v YMCA, YWCA atd. Duševnl i tělesný rozvoj těch, z jejichž řad se rekrutuje pisatelka,

* + ávlsel výlučně na dobrém a zdravém rodinném prostředl, které hylo tak jako tak rozrušováno gestapem, houkáním sirén, dennlml z,\Jezcly nn venkov »pro přlsun, čili kontraband«, atd. Neškodl, lrdyž ni připomeneme rozpuštěný Sokol a Skaut, uzavřenou YMCA

·1 YWCA, potlačený spolkový a společenský život vdbec, vybra­ lcovnn(> knihovny vše směrňujlci »říše kultůrtrégrů« atd. Mravnl hodnoty byly dočasně suspendovány. Všestrannou péči o tělesný I cfolovnl rozvoj (a hlavně »převýchovu«) hledělo převzlt Kura• ltll'lurn mUtdeže, výstižně přezvané na jej! •krematorium«.

A nynl si muslme položit otázku, co jsme dovedli dát mladým llllorn (z nichž nl!kteřf maji za sebou tvrdou, ba příliš tvrdou **a** 11y1ovou Ckolu života, třebas i v koncentráku) **po** osvobozeni **v re-**

*65j*

publlce. Nejdříve kladné stránky: Školství se rychle konsoliduje. což je předevšlm záslužná práce obětavého učitelstva obecných až vysokých škol. Učitelé slouží věrně, znají pojem odpovědnosti vůči duším svěřencd i státu, i když jsou dosud po materiální strán­ ce trestáni. Zde tedy chyba nenl. Mezi zápory nutno však počitat spoustu rušivých momentd, zbytků to okupačnl a porevoluční de­ moralisace, které lež! mimo školstvl a budou znamenat v budoucnu obrovskou práci pro lidovou osvětu. Jsou to: všeobecný **vzrdst** alkoholismu (i v rodinách); zahálčivý život šmelinářd, hazordnlcb hráM; vzrůstajíc! prostituce. Hodně se o tom všem dnes plše. I o udavačství a kariérniotvi pochybných živld a o přopolitlsovánl veřejného života se mnoho plše. Muslme si jen připomenout, jak neblaze toto vše působ! na mládež, dorůstajlcl a tedy vnlmavou, která má hledat světlé vzory, avrok často vid! jen zmatky, vzá• jemné osočováni. ba někdy a ne zfldka kdy bahno. A tu ještě **ke** všemu, nevědouce kudy kam, »nasadilh jsme dl!včata i hochy **ze** školnlch lavic do úplně cizlho prostředl, často bez jakéhokoliv dozoru. Tam viděli a zažili, co vědět a prožit je§tl! dlouho neměli Tvrdá práce, jejimž výsledkem by byly mozoly, by nebyla neu!i­ tečná. Horši už byla slizská, sprostá slova, alkoholovými výpary naplněné hospody - a (zeptejte se lékařů) někdy i venerické ne­ moci. Toto vše jsme si mohli ušetřit. šlo o akci ministerstva, **jel** má o občany sociálně pečovat, o akci ukvapenou a nedomyšlenou. Zádná agitace o »mladých stachanovcích« nenaprav! mravnl, **na­** páchané škody.

Jako učitelé i jako občané se muslme proto eg nejrozhodněji postavit proti tomu, aby mladlstvi byli předčasně odeblráni škole. Uprostřed školního roku pdsobilo rušivě. Rozvrac! naši prltcl. Vyučováni »brigádniků« bude flikováním. Nechceme vychovávat nějakou novou, ztracenou, rozervanou či dokonce mravně zchátra­ lou generaci! Mládež potřebuje - a školstvl zároveň s ni - klidu, aby se učitelé i žáci mohli věnovat výchově a samostatné­ mu myšleni; je ji toho dnes dvojnásob zapotřebl. Jinak by se mohla ukázat naše práce marnou a netěšila by nás, což by bylo přirozené. Na nutnou práci zemědělskou hledejme lidi v kavár­ nách při hazardních hrách, v politických a odborových sekretarii­ tech (dříve 2-4 sily, nynl 60-S0 sil), v tak zv. lidové samosprávi (až 3000 Kčs za 4 sezení v měslci) a pod. Nerozrušujme však **na** žádný případ školství! Teprve ve škole připravený, mravně odol• ný j1t\_dinec nechť jde pracovat. Potom se nebude naše **mládel** ocitat na scestí a v duševních zmatclch, kterak je toho právě do­ kladem dopis 18-19leté; nebude rovněž volat po psychiatrech. nýbrž po věděnf, v němž je moc a jehož je mnoho.

S úctou oddaný *Dr Gusta-u K* o z *á k,* **Zlm**

Milý pani! redaktore!

Ve vánočním ěísle Dneška uvi!řejnil jste dopis devatenácti­ leté. Byl to dopis, který nemůže nechat nikoho klldr,ým. Očeká­ váme, že najde hlubokou odezvu nejen ve Vašem listě, ale v ce­ lém našem tisku. Neboť jestliže náš tl.sk, a1:stranický či nestra­ nický, nechá tento výkřik nepovšimnut, jestliže ani jedna veřejr.6 činná osoba neuzná za dobré vllimnout si už konečně nás, mla­

dých, v zájmu našem a bez stranicko-polltlckých důvodd, **jestliže** i teď r.echáte nás dále,tak jako dosud tápat a zoufale hledat spra­ vedlnost, kam myslíte, že dojdeme?

Vžijte se, proslm Vás, do naši situace.

Rostli jsme v době protektorátu, který se nás snažil stáhnout do nejhlubšlho temna, zničit v nás každou trošku inteligence, se­ bevědomí, viry a nadšeni. Věděli jsme to a bránili jsme se, jak jsme jen mohli. A af se snažili jakkoliv, ner,aučili nás sklánět po­ korně hlavu a nemyslit. Naučili nás něčemu jinému. **Milovat** pravdu a hledat pre.vdu. Hledali jsme ji v těch sedmi letech, hledali jsme ji zoufale, žili jsme jen pro ni. Kdybyste přišli **do** našich třld v roce 1941, 42, 43, žasli byste nad naší jednotou, **nad** našim pevným národl'lim postojem a nad naši velikou vlrot.t I v těch dobách, kdy Vy staří jste ji ztráceli. Ne, z nás mladýcbi nebyl ani jeden kolaborantem!

Ale protektorát nás naučil také nenávidět vše, co alespoA zdaleka přl.pomlnelo nacismus - každou lež, přetvářku, vychva• lovánf mocných a tupeni slabých, vše, co se nám mělo vtloukat do hlavy. Ner,i pravda, že nás nacismus mravně zkazil, že nás ohnul a pokřivil, ale pravdou je, že nás naučil nedůvěře ve vše, co se nám jakýmkoliv způsobem vnucuje - byť to byla i pravda. **V** těch šesti letech toužili jsme posvobodě. Naší největší touhou bylo, moci se klidně a beze strachu postavit protisvým učitelům a do oči jím fici: »Nevěii.me tomu, co nás učíte!« Bylo to **veliké** přáni, klidně vyslovit svdj názor, i kdyby odporoval názoru **všech** ostatních.

A pak to byla touha po spravedlnosti. Byli jsme ochotni obě­ tovat celistvost republiky, kdyby Slováci skutečně pozr.ali, **Žit** s námi v ni nemohou lit. Jen proto, abychom neudl!lull něco ne­ spravedlivého k jiným,

Zkrátka toužili jsme po politice u ;nás a v celém světě jen **a**

jen čestné.

A přišla republika a naše strany. Vstoupili jsme do ·nich, obě­ tovali jsme všechnu svou touhu po práci pro lidstvo jim a pak *i* r,ich, zhnuseni úzkým stranictvím, zase vystoupili. SCM nás zklamal ještě vice. Nikde jsme nenacházeli tu pravdu, po **které** jsme toužili. Nikde nebyla spravedlnost.

**Dnesetv**

**A** pak se po nás hodilo slovy: ,.ReakclonAfi, macisované mlé­ **dež,** odchovanci Kuratoria!« Proč? Protote jsme nechtěli sloull't jejich zájmům, protote jsme nechtěli slepě věřit všemu, co **se** něm Hkalo, protože jsme chtěli mít o všem svůj vlastni úsudek, protožo jsme chtěli pravdu.

A tnk něm konečně zbývéte vy, lidé nadstrar,ičti, kteřl **se** dovedete divat na vše *s* hlediska celonérodního, a tedy. I našeho. Prosíme vás, pomozte něm hledet pravdu! Nenechte nás takhle dllle tápntl Pojďte II námi, ved'te nés, ale nelžete námi Vždyt my už ani nevlme, jsme-U zr.aclsovllni **a** reakcionářktí my anebo ti, kteřf se o nés tnkhle vyjadi'ujf, My vlme, že prožfvárne hroznou **krisi,** ele jnlt se z nt máme sami, bez pomoci jediného sterši-ho, dostat?

Proslme Vés, pane redaktore, abyste tento dopis uveřejnil v D n e š k u a zéroveň r1A1pllsobil na všecky nestrar,né činitele, aby něm věnovali trochu vice pozorr,osti než dosud. Až se někdy setkéte zase s panem presidentem, požádejte ho, proslm, našim jménem, aby nám v některém svém projevu naznačil cestu, kte­ rou bychom se měli dát. Je totiž jediným člověkem, jehož kaf..­ dému slovu věřfme bezvýhradně a rozumí něm vic, jak jsme **se ul** přesvědčflf, ne! všichni ostatnf.

. Věříme, že nám pomůžete a jsme Vám za to předem vděčr.L.

*Vaši* ffVladf *přátetl!.*

Co myslfte, to, že nemáme odvahu ae plně podepsll't, je poz6-

**.tetek** nacismu nebo něco jiného?

**Morzakor 1946**

Véžená redakce,

pflznévám se, že jsem se rozhněval ,na vydavateJstvo Práce, **.kdyl** jsem se dověděl **o** jejich novém podniku „Románové novinky« který zřejmě už svou formou neskrýval, že návazuje na smutr.6 proslulé Rodokapsy, Kepsorody, Skodokapsy, či jak všelijak **sl je** lidový humor nazval, V mém rozhořčení mě článek pana B. Mill­ lera v č. 39-40 Vašeho časopisu jen utvrdil. Jeho l>Strui',ný zévěrc po obšlrné citaci, totli zcela mužné obviněn( vydavatelstva, **f.e** vydává„svinstvo **a** bralo, jeho odevzdané konstetovár.i, ie **po** této morzakoristické kloace se otevře delAI a dalšl, že tomu ni­ kdo nezabráni, mě dokonce dohnalo k tomu. že jsem se chtěl

r.a vlastni oči ptesvědčlt o tom, jak velice byli l>dileta.ntl-nakla­ d11telé dřlvějšfch morzakorů« překonáni znárodnělou a úř.?dně regulovanou podnikatelskou illlltitucl. Odhodlal jsem se obětovat devět korun na ten **brak** a svinstvo. - **A** výsledek? Hněvám &e nyn.l na par.a B. Milllera. Velice. Při nejmenšlm pro nepřesnou lntorm'lci. -

Jak ul souvis! s mým povolánlm, mám určité I osobni am­ bice v oboru výchovy. Pokládám sl riu zásluhu, že se ml za válký podefilo v továrně odnnučit několi.k mladých dělnic a dělnlkll čist tu sk.u1ečnou stoku bývalých Rodokapsú. Bylo ml velkou od­ měnou, že se začetli přfmoavě dovyrukajícich našich I světo­ vycb splsovateld, že mě Mdall, abych jim opatřil a vybral knihy sém, or,1 že sl sami vybrat nedovedou. Tolik budiž řečeno, aby bylo jasno, že bych nepozvedl svého hlasu na obranu něčeho, co by mf moje svědoml a mdj rozum ukázal jako morzakor a kloaku.

Dovoluji st však pfedpoklédat, že by si pan B. Milller ni.kdy nedovolil podobným způsobem »rozebfrnt« a literárně »kr!Usovatc dlla všeobecně uznané, joko na pfiklad Steinbeckovy Hrozn;, hr,ěvu, nebo Remarqueovu Ceatu zpátky a desltky poaobných děl, ani jim upírat uměleckou a výchovnou hodnotu. Domnlvém se totiž skromně - a doufěm, f.e j pan B. Milller mt to schválf jako kritik zřejmě povolaný - že i dnes, a prévě dnes, majl rea­ listická a naturalistické lil!en{ válečných hrůz všech·druhd sv\lj

$nam v boji proti válce. Chtěl-li by pan B. Milller podobuým neodpovědr.ým vytrhávénún mravně závadných pasáži z kon­ textu kritlsovat celikovou hodnotu uměleckého dlla, pak jej upo-

* + - zorňujl, !e by mu jen obě shora jmenované dila dala materiál **na** mnoho podobných l!l.ánkd ještě obširněj&ich. Na Steil'lbecka se ovšem nelze áost dobfe odvážit, ale Romain Gary neni u náa ještě tolik zr.án. A pak - blavtlě ta Précel

Dovoluji sl tvrdit, ie by se Zoslou-vyzvědač.kou pan B. Mťll­ ler určitě tolik nezabýval, kdyby vylla knlfně, vidy! recense knihy, majlcl poněkud slUQlou úroveň (alespoň. co se ceny týkA), je věc velice odpovědné a odsudek by mohl někoho poškodil. Ovšem, mohl by ml nam[tnout, jako kniha by nenapáchela tolik zla, protože by nepřišla do tolika ru'kou. A v tom je ten háček, že totiž v záplavě knih vydaných **v** posledni době máme tolik vetei!e. Tvrdím se vši odpovědnosti, le Zosla-vyzvědačka stoji vy­ soko ned prtnněrem naši vězeňské **e** vále é literatury, protože to je dllo hluboce lidské **a** pravdivé. Je-li co na něm kritlBovatl, pak snnd francouzský temperament a naturalistický tón, nikoli vlak jeho uměleckou a vychovnou strlmku - a rozhodně ne Práci, která ném toto dilo zpfistupnlln. Je otázkou vkusu vydá­ vat je ve formě starých Rodokapsd, sám s tfm nej11em spokojen na &to procent. Snad to nenf ten neddokonalejM zpllsob, jnk vy­ chovávat obecenstvo k jemnému vkusu i formélnlmu, avšak roz­ b-Odr.ě je to zpllsob velice účinný, jek dobré dlla propašovat do nejliršlch vrstev, kterým nebylo dá·no toho štěstl, aby sl zasvě­ ceně dovedly vybrat to nejlcplll z nejleplllho. A hlavně - je to způsob, jak dobrou věc děti obecenstvu za lev1'Ý peniz. Nebof lidé u .nás prahnou po četbě, **ale** - bud'me sl upHmni - opravdu nemajl **na drahé** knih:,.

Vratme *se* však ještě jedr,ou **k** nebohé Zosii-vyzvědačce. **K** onomu morzakoriBtickému svinstvičku. Myslfm ie mu pan B Miiller nechtě udělal docela dobrou reklamu. Budiž mu v/lak k uhllenl nepokoJe jeho ducha pomyšlení, že ta.k .neudělal ve pro­ spěch špatne věci. Románové novinky přes svůj zjev pro vzděla­ ného a vkus milujiciho člověka odpudivý v sobě netaji žádné blbiny *a* svir..stvlčka uni svinstva. Dokladem toho 'budiž druhé čislo *s* Ostrovem pokladll od Stevensona, miláčka našeho mládl. Na tom bude sotva co kritlsovet, ledaže by snad zdvořilost min„ dého Jíma k anglickému šlechtici se někomu zdála ohrožovat zdar nalil mladé lidové demokracie. Co se mne týče, přečetJ jSem **s** povinnosti celkem tři a plll starých Rodokepsd, čtvrtý dočist ml už možno nebylo. Doporučoval bych Pi!,nu B. Milllerovl, 11,by sl nějaký přečetl. Mém totiž za to, že dosud th.k neučir.il, protože by pak jistě Rodokaps s Románovými novinkami nesrovnAvul (až na ten nešl!aBtný vněJši vzhled). Ani ostatni rubriky **R. N.** nedopadnou r.ejěpatněji ve srovnáni *s* mnohými naAiml rodinnými a jinými týdeniky a měslčnfky. Zdá *se* ml toti!, že nemMe ni­ komu vadit, dostanou-li se mylllenky Masarykovy, básně Seifer­ tovy a ukézky z dobrých knih (mlsto špat.ných a neodpowdných recensi) do rukou co nejlliršfho publika, opravdu myslim, **le to** nemůže vadit, by( to bylo ze.tlm rodokapsovou formou, r.eboC

,okdyl dva dělajl totéi, neni to totežc, jak pravi dnes tak velice

obllbené pfislovf, la ano?

Abych vllek byl prév svému svědoml, proběhal jsem dvacet knihkupectvl, abych sl autenticky ověfll jiný, prý jemnějli 71p6- l!ob boje proti morzakorům. Konečně jsem ukořistil - jaké ná­ hoda I - prévě v knihkupectví Práce svého Limonádového Joe za maličkost 144 Kčs (vá-zané, posledr.i výtisk, jinak rozebráno). Na mnoha mfstech této limonádové la,ilhy jsem se opravdu srdečně zasmél, ale ř!.lt'Ell jsem sl v duchu, le mi tohle pan Brdeč.ke, kteJ'{mo mám za ty jeho skutečně bystré krátké šlehy vellce rád, dělat neměl. Nejvýš měl ta všechna bystrá mlsta spojit **v** jednu tenkou, bystrou knlžečku, kde by vedle zaavěceného bo­ jov·nika proti Rodokapsum i neznsvěcenec pozr.el, le to je všude a opravdu upřimná parodie a nikoli Bkutel!ná Buffalo-billka. Ne­ lze totiž při nejlepši vllli vždy poznat, kdy to je Catlettova wno­ náda a kdy limonáda docela obyčejné. Myslim, že proti morzako­ rům nelze bojovati jejich mnohonásobně dlouhou parodii, nýbrl krátkými satirami, r,ebof oprnvd §koda času. Anebo - jak se ml zdá opravdu nejúčl·nnějši - vpašovénlrn věci dobrých do ob­ llbeného kabétu. Snad mě pen B. MUiler anl nikdo j[n:ý neob­ vlnf z toho, f.e 22bof;ňujl jesultské >účel svět! prostředky«.

Abych vyvrétil jakýkoli stfn podezřeni, jef; by mohlo na **rol**

padnout, prohlašuji, le r,lkoho z nakladatelstvf Práce neznám. nemém osob.ni zájem ani na jeho prosperitě či neúspěchu. Přihlá­ sil jsem se prostě k diskusi z důvodů nejměně 1ek nezištných **a** upřimných, **z** jakých napsal svůj článek pan B. Mfiller. Aby ne­ bylo pochyb o upfimnostl mých slov, podotýkám, že současr.ě *po­* silám nakladatelsM Práce několik námět0 pro jejf dalši pri\cl. Nllkoll v povýšeném domnění, že jejich odbornici mé **rady** potře­ buji, ale ve sneze, k niž jsme vl!chnl, kdo kritfsujeme, povinni, zlepšit, co se zlepšit dá. Totéf; bych doporul!oval panu B. Mill­ lerovl, j<>.mu zejména. Nebof se, podle jeho slov, otevrela mor­ ze.koristícké kloaka, kterou již nikdo neucpe, a podvýchova, re­ akce 11 zhnUBen{ se rozlévá po vlastech českých. Postavme tedy této záplavě hnusu hrb, pane B. MUiiere, snažme se o vytrháni jedovatých drápd té nestvdry. Stavme, nebourejme, poméhejme *n* e z **11** t n **ě a** bez podmlnek, jak nám fekl ve svém vánoimbn poselství pan presider,t. **A** hlavně prostudujme sl v y věc, kte­ rou se chystáme jnko odpovědnl kritikové strhat, velmi ddkla ně,poctivě a n e z I š t n ě! *S* úctou

RNC **F lta HoftwloG,**

**Uhli a fantasie**

**Pane** Oldřichu Pavlovský,

mysllm, že vice lidi, podobně jako jé pfemýšll, proč jste nepsal Ironický článek„Uhli a fantasie«. Obraclte-ll se v něm k ve­ řejno.stl odborné, t. j. k technikllm e nérodohospodlířům, pak mysllm, ie nejste k takové kritice oprévttěn vzhledem k sv4 nelr.formovanostl jak o problémech Stallmových zivodd ·samých (které nehodlej! a nehodlaly, pokud vfm, ,tyráběti léčiva, textilie **a** pod.), tak I o celkové světové situaci"v produkci e vtrobě k&• palných pohonných hmot. Nenl chybou prohlašovati. !e seta­ linovy zfwody mohoustéti znamenitou základnou organických su­ rovin, prolo!e ta věc je pravdou a nepatř{ do flše pohédek a fantasii, oož Vám jistě vysvětil každý tecbnLk. Pravděpodobně Vám pfi tom jelitě řekne, že vybudovár,i Stalinovfch závodil v takovou surovlnovou zékladn11 neni otázkou jednoho roku, ale doby mnohem delAI.

Přejete sl pravděpodobně z ddvodtl hospodéfských zestavenf Btellnových závodd a snad I zastaveni po.lrusných naftových vrtů v nallém stétěJ nebot otázita vzájemné ellmlr,uce obou ridrojd jest nalvnl, protoze každý odbomlk vi, ie nové zdroje nafty nám mGjl po&ky,tnouti zabezpečeni v mazacich olejlch, které Stalil'lovy závody nemohou vyrobiti. K tomu sl Vám dovoluil prohléslti, že podle mého soudu jest otázka surovinové nezávislosti v pohon„ ných bmotéch cer,nějšf než okam.žlté e pravděpodobně přechodné zlepšeni hospodéřské situace, • proto!e do značné miry zarul!uJe 1 naši nérodnl hospodářskou svébytnost.

Nevystupuji **11'.de jako** ochránce Stalinovfcrh **116.vodfa. které**

**865**

**Dneselv**

jistě 11M1ji dlllltatek molnosti se obhájiti samy, ani proti vef'ejné kritice našeho technického rozvoje, naopak vita! bych takovou kritiku, podloženou hlubokými zr,alostml odbornými I znalostmi

krltisovaného předmětu, *Ing.* Dr. *František* S o r m,

profesor vysokého učeni technického v Praze.

**Smíšená manželství**

Vážený pane redaktore!

**V** jednom z poslednlch čisel Vašeho listu stěžovala si česká členka smlšeného manfelstvl, že se úřednl akt vráceni čs. stát­ nlho občanstvi jednak- nekonečně vleče, jednak že řlšské pflsluš­ nlce - manželky českých mužll - jsou na tom nepoměrně lépe.

Skutečnost se má jinak.

Případ z mého okolí: manžel Cech, manželka z německých rodlčll. Od 14 let byla z domu, pracovala výhradně u českých za­ městnavatelťl pokračovacl škola česká, pohybovala se v české spo­ lečnosti. MW:želstvi uzavřeno za první republiky. Přišla okupace. Manžel brzy po zabrání republiky přeložen na pracoviště v flšl, Zatčením jednoho z jeho nejbližších známých upoutal na sebe pozornost gestapa, několikrát zajištěn, pootaven pod pollcejni do­ zor. Na zapřenou se vrátil několikrát k ženě do Prahy. Při jedné takovéto návštěvě - snad v podvědomém pocitu bllžlclho se ne­ bezpečl - dal ženě souhlas k tomu, aby zažádala o uděleni flll• ského občanství - hlavně v jeho zájmu, nehledě na těžkou po­ sici osamocené ženy za nepřítomnosti muže pro říši politicky po­ llezřelého. Stalo se. Vkrátku došly události tak daleko, že muž byl v řlšl zatčen a souzen. Jeho proces byl při nacistické praxi hrdelni aférou. Zena - již říšská občanka - mimochodem v nej­ vyšším stupni těhotenstvl - podstoupila dalekou cestu několika set kilometrll k soudu, kde se radikfllně ohradila proti nátlaku rasově dotčených čistokrevných soukmenovcÍI, zdÍlrazňujlclch její morálnl povinnost dáti se rozvést se zrádným Cechem. Dlk jej! neúmorné snaze, již ji bylo umožněno vyvinouti svou říšskou ptl­ slušnosti, **a** úsporám jejích rodíčll, jež padly na oltář ryze nacis­ tické »spravedlnosti«, skončil soud rozsudkem: pili druhého roku

káznice.

Pak již bylo pro tuto ženu jenom: ztráta zaměstnáni, ztráta novorozeného dltěte, jež po pOt\ roce života životem zaplatilo daň za útrapy metky, »návštěvy« gestapa. **A** potom - revoluce a osvo­ bozeni. Revoluce se všemi klady, ole I pěnou zloby žlvlO, které, jak pozdější praxe ukázala, měly i jedovatou slinu pohotově jen proto, aby zakryly své špatnosti. Leč těmito výlevy bezcharakter· nich lidi, jejichž činnost za okupace se naprosto nesrovnává s na­ cionální rozvášněnosti, probuzenou přirozeně až v naprostém bez­ pečí revoluce a doby porevoluční, neskončila trnitá cesta, již mu­ sila tato žena projit, jsouc několikrát bezdůvodně zajištěna a opět propuštěna. Následovala žádost kajlciho se člověka, který udělal **v** životě chybný krok, o vrácr.ni čs. státnlho občanstvi. Je tomu půl druhého roku, co tuto žádost podával muž - vrátivěí se poli• tícký vězeň - za svou ženu, která se tohoto chybného kroku do­ pustila s jeho vědomlm, a jek se ukázalo - pro něho.

To je vše. **A** - pisatelko dopisu v č. 36 Dneška - nehořekujte! Ani tento přlpad nebyl dosud pro povolané ěinitele natolik jasným

aby jej vyfldill a dali tak žadatelce důkaz o tom, že svědomitě uvážiU tíhu viny na straně jedné a ryzl jádro ženy-manželky jež při muži stála v nejkritičtější chvlli života a svým pokleskedi jej vrátila životu a práci pro sebe a pro nás pro všechny na straně druhé.

Těmito skutečnostmi bych jen chtěl podepřít interpelaci p. posl. Veverky na adresu ministerstva vnitra, reklamujlcl urychle­ né vyfizeni žádosti členů smlšených manžclstvl o vráceni čs. stát· nlho oběenstvi. ***At*** již kladně, či záporně. Toto vyjasněni přinese zvláště v našem pohraniěl to nejdůležltějšl, čeho nám je třeba: pro práci klfd a pro život v rodinách mlr. O. *B.*

•

kyněmi, kde byla záruka, že tyto ženy budou vychovávati dčLIěes. ky? O menželstvlch za okupace nebo dokonce po revoluci již ani nemluvlm. To byla stejná zrada, jaká se vytýká ženám Celikám. Zr.ám samu několik přlpadll podobných manželstvi, kde se **ona** Němkyně ani nenaučila česky, třebaže to byla »zdejši Němky­ ně«. Ta by byla asi sotva vychovávala děti česky, a když, puk jen na oko, jak se jedna také vyjádřila, ale po ni majl přece děti jazyk nčmecký, Ale ty dnes, pokud jsem mohla zjisUti, maji všechny své byty, své rodiny, své pohodli. TI muži zasloužl být stejně pranýřováni, jako jsme pra111ýřovár,y my. Ale zdali by­ nám bylo vi!řeno? Jsme přec jen Ce!oky ze smlšeného munželstvi.

Odcházlm a věřlm pevně, že webová-li se cizina ke mně tak macešsky, jako se zechovaln moje vlast, nebude to tak bolet, vždy si budu fiknt, vždyt je to cizina. Ale zde trpět vice nechci. Odcházím, a.nit bych ěekalo na vyřlzer,i své žádosti o čs. **ob-** ěBJ11stvi. *Věra* K.

•

Vážený pane redaktore,

svým rozhodnutím, otištěným v 38. č. »Dneška«, že přlpoulitlte de­ batu jer. o smíšeném munželstvl před r. 1939, zjednodušujete otázku zpllsobem, který je s dosavadní linii »DneAka« v zřejmém rozporu. Jde-li o osudy desetitislcll žen a hlavnč děli ěeské krve, nelze přece jako dělftka pou!it mechanicky přlklúdanóho lineálu. I tudy jespravedlivé rozeznávat a ne paušalisovut.

Redakce si sotva uvědomuje, že v chystaném výnosu MV jde o akt spravedlnosti, který má odstranit tvrdosti, jež - jek uká­ zale pozdějši praxe - vyplynuly ze strohé stylisace dekretu z srpna 1945. Uvažte, prosim, že i revolučr,i správni orgány vydul:, mnohým manželkám z doby okupace os,•ědčení o zachováni nebo vrácenl čs. stát. oblíenstvl, protože o německé občanstvi nežádaly, l'lebo rozeznávajice mezi státni přlslušnosli a národnosti, .svým chovár,im po celou dobu okupace prokázaly, že sesvému pllvodu. nezpronevěřily. Oěekávaný výnos *mfi* lidským řešením zahladit vzniklé nesrovnalosti. Je to jistě správné a hlediS(o humánnl mllže tu posloužit I skutečnému národnímu prospěchu. Ci maji se z rodné země vypudit tisice českých žen, byt i nějak provlr.i­ iých, a tislce českých dčtl, jež zn nic nemohou?

a.

Redakce nechť se nedomnlvá, že ji čtenáři budou podezřívat **z** vědomého hfijeni tohoto požadavku - dosavadni linie Dneška' měla přilíll markantní charakter zachováni moudré mlry a jem- ného odstlr.u, tedy kulturnosti. •

Jnk vše.k mohou cháeat oportunost ve věci tak vá!né? Vám, pane redaktore, v úctě oddaný **J. *P.***

**O pojistkách**

Pane redaktore!

Jelikož v posledním dvojčísle nikdo nereagoval na článek **z** předchozlho čista »O pojistkách«, prosím, abyste otiskli tuto odpověďJednoho z těch, který r,epozbyl důvěry v živoinl po­ jištěni«.

Na životnl pojištěni nehledi zákon o nic příkřeji než na vkla­ dy. Proto se nepovažuji za majetkový přlrůstek prémie, zapla­ cené do 1. 1. 1939 (jak se »Pisatel, pozbyvši důvěry,« mylně do­ mnivé), nýbrž majet:kovým přirustkem je rozdll mez1 hodnotou pojistky k 1. 1. 1939 a hodnotou k 31. 12. 1946 (stejně jako u vkladů). Hodr,oty pojištěni k zmíněným dvěma datům byly vy­ p.očteny podle tabulek, vydaných ministrem financi, a jsou pra­ videlně obě nižAI, než součet skutečně zaplacených prémii. Nenf prevde, že by hodnota pojištěni k 1. 1. 1939 byla propočtena bez ohledu ne to, ja,k velká částka byla do 1. 1. 1939 zaplacena, r,e­ bof pf! výpočtu se uvažuje: doba trvánl pojištění, nojištěný ka­ pitál, druh pojištěni, případné předem zaplacené prémie, atd, **K** Informaci uvádím skutečný případ z praxe:

Kdosi uzavřel životnl pojiš1ěnf na doži1I I úmrtí *s* počátkem dne 1. 2. 1936 na kapitál 100.000 Kčs za stále stejnou prémii **r.a** dobu 20 let, pf! čemž doba placeni se shoduje *s* dobou trváni

Vážená redakce! pojištěni. Hodnoty podle tabulek jsou 6.500 Kčs a 30.700 Kčs, tak-

Prosim O uveřejněni tohoto 6lánku jako odpověď pisateli že majetkový ?flrťistek čin! 24.200 Kčs. Skutečně na pojištěni

F. A., au1orovl článku »Odpověcf Ceškám, provdanym za Němce•. bylo zaplaceno. \_do **1. 1.** 1939 13.073 Kčs a ?O 31. 12. 1945 39.923 Také já patfim do fad těchto žen a sice do skupiny prvé, Kč , a že vyplyvá ro di 26.850 Kčs, ktery by se. uved.enému Byla jsem provdána 15 ll!t 6 mohu říci že to bylo to nejlepšl obJev11 Jako mejetkov:ir prlrllstek, kdyby byl prémie pos1lal **do** manželstvl. Ovšem až do minulého rokil, kdy jsme byli násilně spořitelny; Rozdll těchto »přírůstkO• (2.6\_50 Kčs) mluvi z hlediska

rozloučeni. Manžel byl odsunut a nic mu nepomohlo kolika ěes- mnjetkovych dáv ve prospěch žlvotmho pojlttčni.

kým lidem pomohl, af to už bylo, že měli být nasa;eni do řille Je mi proto nejasr,é.. proč pisatel cit. článku pozbyl dOvěru na práci, nebo zde při všech mož.tlých přiležitostech. Od všech v životní pojištěni; vždyť pojišťovny nemohou za měnová opa- tčchto lidi máme oba potvrzeni těchto skutečnosti.Pro něho tak třeni, a jak ukázáno, nejsou na tom střádalové o nic lépe. **Mám** bylo lépe\_ Při svých schopnostech se brzy zase vypracoval tak *ten* dojem, že se pisntel měl podepsat jeko »Jeden z těch, který dalece, že dnes mllžeme pomýšleti na to, založititl zase společ- pozbyl důvěry v střádáni«. nebof žlvotnl pojištěni je v podstalě nou domácnost e věnovat se výchově našeho dltěte, které táta střádár.i též.

skoro nezná. Narodilo se nám 14 dnipřed revoluci a přec mi je Byl bych rád, kdybych tímto sdělenlm přispěl k správněj­ v týkáno, že jsem dltě vychovávala německy. Musela jsem **s** tou šímu nazlráni na flvotnf pojištěni a doporučoval bych, aby **se** vychovou zečlt hodr,ě brzy. Odcházlm proto. Snad venku snáze každý v pochybnostech Informoval u některé poj!štovny, aby na vše zapomenu. tak předešel ukvapeným odsuzujiclm uzávěrOm

v

Odcházím okradena o veškerý majetek, o věno, o výbavu a- dokonalé úctě •

hlavně o viru ve spravedlnost ve svém vlastnlm národě. Vždy( provdaly-li jsme se tenkrát, neděl!lly jsme nic. nedovoleného, nemOže nám být vytýk6no, že jsme ukázaly málo národr.fho uvě­ doměni.

Kolik **národnlho** uvědoměni **projevili muli,** o!enlvši **se s** Něm-

*656*

Mš,

úřednlk pojišfoyn:,.

P. S. Podotýkám, že já i manželka máme žlvotnl **pojlatkJ', tak.že Ú!Vaha Der.i vedena čistě llJ8Dlěstnaneckým zfljmem,**

***Dvě knihy***

***o zahraničním odboji***

.,PO DRl.JHm TOBRUK"

**Ca> d wcru:1$** od F. Gottlieba pojednává

**o** naší jednotce na Středním Východě. 68 Kčs.

,,Z PROTEKTORATU DO REPUBLIKY"

**od Z.** Václavíka a J. Scbricha vypravuje **o zl­** padni obrněné brigádě, o útěku našich chlapců do všech končin světa, **o** bojich ve Francii a o obléhání Dunkerque. 57 Kčs.

U všech knihkupců.

NAKLADATBLSTVf NAŠE VOJSKO

***K. s. s,oalll•••IIJ***

***MŮJZIYOT***

•

***v UMRNI***

*Proslu/4* ***linlha* vlfJ>Oml,IM *JdfoTu,***

* *"4iTJltiich 1,urd n mH la bibli vl,ch,MDI mq/l r4di tllaadlo.* **Oena broL IIODI. m1o** llO Kh

V V8Boa ltHIRJCUPCO

**A T** NAltLADATBLITVI

* + **61t•** PRAHAll1

**Hl fl..,\_"**

E TI ES

WEEKLY EDITION

Accurate news and worthwhile opinion

... *in an hour or so oj reading*

THB WEBKLy EDmON, dc:llvered by air lo Czechoslovakla, **la** now on aalo at the ktosks. **k** carrles on tho 160-year-old tl'lldltiona of Tbc Tlmea­ ono of tho most influcntlal newspapera fn tho world. In 20 to l4 pap:1 of accurato ncwa and worthwhllo oplniona, lt covora all tbc lrnportant ovents and vlews of tho current week. It 1s Tho Timca itself in cornpact fonn, and is so edited and preaented that it can be read in an hour or so by busy rnen and women. Liko The Timos daily, tho *Weekly Edů/on* will bo read by the most intellisent newspaper pub& in the world-becauso la

is tbc best informed.

This Week's Articles lnclude:

Pian for Czechoslovakia Poles westward drive

ln the French zone

BDITORIALS-FINANCB **AND INDUSTR.Y**

IPORT BOOKS-THBATRBS-ART-LBTTBRS

**TO THB** BDITOR-NBWS IN PHOTOORAPHS

Every Friday • 8 Cr. a copy

OR 12 *MONTHS* 360 CR 6 *MONTHS* 180 CR 3 *MONTHB* 90 CR

Speclal Oll'er I **A** subscription for 12 months placed to-day will bring you tho *Weekly &/ltlo11*

from now until. tho ond of 1947, at tho samo prico. as a 52-week subscription.

*DISTIUBUTOll61* MBLAl'ITRlCH. PRAOUB ORBU, PRAOUB

JOUllNAL, BllATISLA V A,.,- *your lo,:al 1111111,10*

aVOllODA, **PllAOUB**

\_t\_-NASTUPUJEME- tf\_

-

·-:. - ••• ·;:· --·:.:.:-:.:

[D)W(O)(W[l[E

*dva slu,p,iK h*

E-:::-::::='- - - .

-------

28. f I i n a minul6ho roku sllbil celý národ sv6mu presidentovi • p I n i n I

-

**D-0:DVOULETKY**

dvoulet6ho plánu. Nole p r *o* c o v n I

**společenství přijalo tento závazek 1 plnou odpov6dnostl. A tok dnes** ;\_ **na orahu dvouletky a nového roku 19"'7** - **nastupujeme pfipraveni čest- ni dodriet sv6 slovo.**

*==*.,*i*

**NÁRODNÍ PODNIK**

**••>•11**

Sbírejte a odevzdávejte králičí kůžky! Budeme vyráběti více klobouků!

továrny na klobouky - národní podnik

NOVÝ JI č Í N

*Sloučené závody:* Huckel •Bohm• Peschel• Janyška