# **Alois Eliáš**

Voják, hrdina, protektorátní premiér a jediný politický představitel Němci okupované země, který byl během války popraven. Svým životem až do krajnosti naplnil své provolání z doby mobilizace: „Lepší smrt než otroctví!“

|  |
| --- |
| **Video:** [Generál Alois Eliáš](https://edu.ceskatelevize.cz/video/4147-general-alois-elias) |
|  |
| Pocházel z prostých poměrů, přesto jako syn krejčovského pomocníka z Vinohrad dokázal vystudovat střední i vysokou školu. Následně jako inženýr zeměměřičství několik let mapoval různé oblasti Rakousko-uherské monarchie. Vojenskou službu vykonal rok před vypuknutím Velké války, tudíž patřil k první vlně mobilizovaných vojáků. Jeho pražský 28. pluk byl v červenci odeslán na východní frontu. Alois Eliáš již na konci srpna dezertoval a následně se uplatnil jako vojenský technický úředník ruské vlády při stavbě železnice. Po třech letech se vrátil do aktivní vojenské služby, vstoupil do československých legií. Po základním kurzu byl pod vedením kapitána Otakara Husáka poslán na západní frontu. Ve Francii následně absolvoval důstojnickou školu, výcvik i těžké boje u Terronu a získával vyšší hodnosti, vyznamenání i uznání.  Po svém návratu do vlasti se zapojil do bojů o Těšínsko a Slovensko. S vojenskou kariérou se rozhodl spojit i svůj následný život, zůstal v nově se tvořící armádě samostatného státu. Byl osvědčený a schopný voják, takže si postupně budoval dobrou kariéru, kterou završil stálým diplomatickým postem na světové konferenci v Ženevě. Zde získal cenné kontakty s politiky z domácí i zahraniční politické scény, např. Konstantinem von Neurath. Po konci tohoto angažmá na počátku třicátých let získal Alois Eliáš zkušenosti ze severního pohraničí, kde narůstala aktivita německých nacionalistických skupin. Následně, již v hodnosti divizního generála, byl povolán k armádnímu sboru na Slovensko, kde byl konfrontován s rostoucím slovenským separatismem. V čase jednání o odstoupení pohraničí patřil ke skupině generálů odhodlaných bránit stát a postavit se nepříteli.  Po vzniku druhé republiky si jej povolal nový předseda vlády Jan Syrový a nabídl mu řízení ministerstva dopravy, které v tuto chvíli mělo zásadní strategický význam. Při rostoucí napjaté situaci na Slovensku v březnu 1939 byl Alois Eliáš iniciátorem myšlenky vojenského zásahu a vynucení obměny slovenské vlády. Po schválení představiteli státu se celá akce povedla, ale následnému rozpadu státu a okupaci zbylého území německými vojsky se zabránit již nepovedlo.  Po vzniku protektorátu vyvstala potřeba reorganizovat domácí vládu. Do jejího čela by navržen právě generál Eliáš. I když protektorátní vláda měla omezené pravomoci, měl její předseda důvěru a autoritu u domácí veřejnosti i u německé správy, včetně říšského protektora. Pro vnímání ze zahraničí byl důležitý dojem klidného zvládání protektorátní situace, což též splňoval. Jeho vlasteneckou minulost se Němci rozhodli tolerovat., pouze šéf útvaru SS a policie v protektorátu K. H. Frank byl vůči novému předsedovi vlády nedůvěřivý.  Generál Eliáš se velmi intenzivně podílel na organizaci domácího odboje. Jako člen „rady starších“ byl v kontaktu s vedením Obrany národa. Velmi se angažoval ve zpravodajské činnosti, péči o umístění důstojníků z rozpuštěné armády a jejich zapojení do odboje. Spolupracovali také s organizacemi jako Politické ústředí, Petiční výbor věrni zůstaneme, Československá obec sokolská v odboji, skupina Tři králové a krátce i se seskupením ÚVOD. Svou politickou činnost koordinoval se státním prezidentem Emilem Háchou a s představiteli zahraničního politického odboje v čele s Edvardem Benešem. Je také spojován s tzv. chlebíčkovou aférou, která má téměř literárně dobrodružné vyznění.  Ve své funkci byl ale často konfrontován s povinností loajálních vyjádření vůči Třetí říši a její politice a zde se dostával často do velmi složité situace. K. H. Frank čekal na jeho chybu. Situace se začala horšit po událostech 17. listopadu 1939 a následných německých válečných úspěších ve Francii a po napadení SSSR. Dlouhé a systematické splétání sítí K. H. Frankem nakonec vyvrcholilo zatčením generála Eliáše. Stalo se tak v den nástupu Reinharda Heydricha. S příchodem zastupujícího říšského protektora do Prahy došlo k okamžitému tvrdé likvidaci domácího odboje.  Generál Eliáš byl vyslýchán v Petschkově paláci a jeho nasazení pro věc dokládá to, že tyto výslechy nevedly k rozkrytí dalších informací o odbojové činnosti v protektorátu. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti, avšak jeho vykonání bylo odloženo na neurčito. Přestože prezident Hácha žádal přímo u Adolfa Hitlera o změnu rozsudku na doživotí, nestalo se tak. Vězněný generál Eliáš měl sloužit snad jako rukojmí pro jednání s Čechy, ale po provedení atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942 byl zastřelen na popravišti v Kobylisích jako jedna z prvních obětí heydrichiády. Stalo se tak den poté, co v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici nalezlo smrt sedm parašutistů, z nichž dva patřili k výsadku Anthropoid.  Veřejného uznání se hrdinnému vlastenci dostalo záhy po válce od E. Beneše, ale v éře komunistického výkladu historie byla snaha jeho historickou roli bagatelizovat a jeho pověst špinit. Důstojného pohřbu a uznání se tak generál Eliáš dočkal až po více jak šedesáti letech. |
| **1** Text je příběhem generála Aloise Eliáše. Jsou v něm zvýrazněny pojmy a jména, která úzce a významně souvisí s jeho životem. Tyto pojmy ještě více rozvíjí osobní příběh, a proto jsou rozděleny na tři kategorie. Pojmy základní kategorie jsou podtrženy jednoduchou čarou. Pojmy pro zájemce o toto období jsou podtrženy dvěma čarami. Pojmy pro „experty“ na toto období jsou podtrženy vlnovkou. Vyberte si kategorii dle svého zájmu a dohledejte souvislosti k osobě generála Eliáše. Jako jeden ze zdrojů můžete využít i další videa ČT EDU. |