Představitelé normalizace

Gustáv Husák

Život: 1913–1991

Zajímavost: V padesátých letech byl v politickém procesu odsouzen za velezradu na doživotí, z vězení se dostal po amnestii v roce 1960. Do čela komunistické strany a později do čela státu se dostal díky příležitosti, kterou byla srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Byl nejvýzmanější postavou normalizační éry. Jeho politika z první poloviny 70. let bývá dávána do souvislostí s populační vlnou (Husákovy děti). Po sametové revoluci v prosinci 1989 abdikoval a stáhl se do ústraní.

Lubomír Štrougal

Život: 1924–2023

Zajímavost: I když se po okupaci v srpnu 1968 profiloval jako její odpůrce, po vítězství Gustáva Husáka v rámci komunsitcké strany se stal jednou z nejvýraznějších tváří normalizačního režimu. Neuvěřitelných 18 let byl v čele československé federální vlády. Funkci předsedy vlády opustil v roce 1988 poté, co jeho vnitrostranické křídlo prohrálo boj o provádění reforem v rámci perestrojky.

Vasil Biľak

Život: 1917–2014

Zajímavost: Od roku 1954 byl členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa až do roku 1989. Za normalizace byl jistým oponentem Gustáva Husáka, ale sovětští komunisté stáli při Husákovi. To ukázala např. Helsinská konference, kde Biľak chyběl, přestože měl v ústředním výboru strany na starost zahraniční záležitosti. Jako jediný z normalizátorů byl ze strany vyloučen ještě v prosinci 1989.

Miloš Jakeš

Život: 1922–2020

Zajímavost: Od roku 1945 postupně stoupal ve stranické hierarchii, až to dotáhl na generálního tajemníka Komunistické strany Československa v roce 1987. Jedním z důkazů pozice československých komunistů bylo zveřejnění nepřipraveného Jakešova projevu na schůzi v Červeném Hrádku v létě 1989. Odhalilo, že v čele strany stojí člověk, který neumí dát dohromady smysluplnou větu a říká celou řadu nesmyslů. To posílilo ve společnosti pocity studu, které se projevily i při demontracích v roce 1989.

Alois Indra

Život: 1921–1990

Zajímavost: Představitel konzervativního křídla komunistické strany byl jedním z autorů tzv. zvacího dopisu, který žádal sovětské komunisty o zásah proti „kontrarevoluci“ v Československu a který se stal záminkou pro invazi v srpnu 1969. Po celou dobu normalizace stál v čele Federálního shromáždění, což byla sice významná funkce, ale s malým politickým vlivem.

Jan Fojtík

Život: 1928–dosud

Zajímavost: V období normalizace byl tajemníkem Ůstřední výboru KSČ a hlavním stranickým ideologem, který zodpovídal za propagaci, vědu, kulturu a sdělovací prostředky. Patrně jako první autor předložil veřejnosti v Rudém právu (deník KSČ) normalizační interperetaci vývoje v Československu od jaro 1968.

Miroslav Štěpán

Život: 1945–2014

Zajímavost: Tváří normalizačního režimu se Miroslav Štěpán stal vlastně až na konci 80. let, když byl zvolen v roce 1988 veoducím tajemníkem Městského výboru KSČ v Praze. Účastníci demonstrací ho vinili ze silových potlačení demonstrací v roce 1988 a 1989. Do historie vstoupil i památným projevem z návštěvy ČKD, kde zlehčil studentskou manifestaci ze 17. listopadu slovy: „*v žádné zemi, ani v rozvojové ani socialistické a kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. A to se bohužel stalo*“.