# **Vladislav Vančura**

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha přinesl životu v protektorátu období neslýchané krutosti, které dostalo název heydrichiáda. Jako výstrahu, že nikdo si nemůže být jistý svým životem, můžeme považovat smrt známého spisovatel Vladislava Vančury.

|  |
| --- |
| **Video:** [Vladislav Vančura, spisovatel a režisér](https://edu.ceskatelevize.cz/video/6777-vladislav-vancura-spisovatel-a-reziser) |
|  |
| Vladislav Vančura patřil k významným postavám české kultury první poloviny dvacátého století. Od mládí ho to táhlo k umění, pokoušel se i o studium na Akademii výtvarných umění, ale nakonec úspěšně vystudoval lékařskou fakultu, kde se seznámil se svojí pozdější ženou. Spolu si otevřeli lékařskou praxi na Zbraslavi a později si postavili svůj dům. Umění se ale Vančura nevzdal. Od roku 1920 byl členem a prvním předsedou Devětsilu, publikoval v literárních časopisech. Po vzniku KSČ se stal jejím členem, kterým zůstal až do vyloučení po nástupu nového vedení vedeném Klementem Gottwaldem. V meziválečném období vytvořil ojedinělé dílo, které bylo psáno bohatým jazykem s archaickou formou. K jeho nejznámějším dílům patří poetismem ovlivněná novela Rozmarné léto, baladický příběh Markéta Lazarová a nedokončená epopej o osobnostech českých dějin Obrazy z dějin národa českého. Vančura byl činný i na poli kinematografie. Jeho prvním filmem byl snímek Před maturitou, Vančurovo jméno objevíme i u filmu Marijka Nevěrnice, Láska a lidé či Naši furianti. Většinou jako autora scénáře, ale i jako režiséra.  Po vypuknutí druhé světové války Vladislav Vančura podle pamětníků nabídl práci pro odboj už na podzim 1939, kdy se obrátil na vedení ilegální komunistické strany. Patrně pro svoji všeobecnou známost se nehodil pro konspirativní hnutí, a tak jeho zapojení do odbojové činnosti začalo až o dva roky později. Julius Fučík z pověření druhého ilegálního vedení KSČ vytvářel Národní revoluční výbor inteligence a Vančura dokonce přijal nabídku stát se vedoucím. Členy byli například František Halas či Ivan Olbracht. Než mohlo dojít k významnější činnosti, došlo k zatčení Julia Fučíka a zde někde můžeme hledat i začátek Vančurova konce. V průběhu výslechů se totiž objevilo spisovatelovo jméno a gestapo ho zatklo 12. května 1942. Události nabraly spád po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Vlna zatýkání a poprav měla postihnout i českou inteligenci. Zejména proto, že okupanti tím chtěli vyvolat strach mezi obyvatelstvem protektorátu. Dne 1. června 1942 byl stanným soudem vyměřen Vladislavu Vančurovi trest nejvyšší a ještě týž den večer byl v Kobylisích zastřelen. Podle historika Petra Koury měl pro nacisty větší cenu jako mrtvý, o čemž svědčí i uvedení jeho jména v seznamu popravených na prvním místě. Jeho spisovatelští kolegové Halas a Olbracht válku přežili. Vančurova smrt splnila své očekávání, vyvolala v české společnosti strach. |
| **1** V textu naleznete mnoho odkazů k událostem v našich dějinách i významným momentům ze života Vladislava Vančury. Zjistěte si o nich další informace. Můžete využít další videa na ČT EDU nebo internetové zdroje. |