# **Edvard Beneš**

|  |
| --- |
| Video: [Edvard Beneš](https://edu.ceskatelevize.cz/video/4225-edvard-benes?vsrc=vyhledavani&vsrcid=edvard+bene%C5%A1) |

Od událostí z konce února 1948 uběhlo už více než 70 let. Jedním z jejich významných aktérů byl tehdejší československý prezident Edvard Beneš.

|  |
| --- |
| Nejmladší chlapec z početné rodiny malorolníka z Rakovnicka. Přesto se stává studentem gymnázia na Královských Vinohradech a svůj studijní talent následně rozvíjí univerzitním studiem v Praze, Paříži, Dijonu, Londýně, Berlíně. Z tohoto času si postupně, vyjma vědomostí a zkušeností, doktorátu a docentury, odnáší sblížení se svým učitelem, prof. T. G. Masarykem. Stává se jeho žákem nejen na poli odborném, ale i politickém. Opouští sociálně-demokratický kurz a přiklání se k Masarykově České straně pokrokové. Po vypuknutí první světové války se na chvíli aktivně zapojuje do domácího odboje v Čechách a následně po boku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika do odboje zahraničního.  Od vyhlášení samostatného Československého státu zastává přední místa v jeho vrcholné politice. Především jako ministr zahraničí (celých 17 let), ale krátce též jako předseda vlády. Je označován za architekta československé zahraniční politiky v meziválečném období. Na mezinárodní úrovni zaznamenal úspěch při jednání na pařížské mírové konferenci. Také se výrazně angažoval při vzniku Společnosti národů a zastával též významná místa v její hierarchii. Přestože zahraniční politiku státu rozvíjel především na spojenectví s Francií, v polovině 30. let uzavírá též spojeneckou smlouvu se SSSR, což byl v řadě aspektů poněkud překvapivý krok.  Po abdikaci prezidenta Masaryka byl, na jeho výslovné doporučení, zvolen prezidentem ČSR. To se již ale pomalu schylovalo k první tragédii v novodobých dějinách státu. Prezident Beneš byl postupně konfrontován s narůstajícími nároky a nevybíravými politickými kroky nacistického Německa. Muž, který zahraniční politice věnoval značnou část dosavadního života, je nakonec konfrontován s nefunkčností zahraničních spojeneckých smluv. Musel volit a rozhodnout, ne už tolik nést zodpovědnost. Volba nebyla vůbec snadná a v každém případě znamenala velké ohrožení pro stát, který pomáhal budovat.  Po mnichovské dohodě abdikoval na prezidentský úřad, opustil ČSR a v létě 1940 v Londýně vytvořil exilovou vládu a po celou dobu války vystupoval ve funkci prezidenta. Během války se sblížil s J. V. Stalinem, a to i přes různé výhrady, které vůči jeho politice měl. To samozřejmě znamenalo i jistý posun v politické akceptaci československých komunistických představitelů v Moskvě. Snad i zde lze hledat část vysvětlení událostí února 1948.  Po válce se Beneš vrací zpět do ČSR a pod dojmem jistého zklamání z předválečné politiky popřává více pozornosti politice SSSR a názorům domácích komunistů. Tento stav, podpořen již také věkem a nemocí vyústí v domácí politickou krizi v únoru 1948. Edvard Beneš musel opět volit a rozhodnout a ani tentokrát již nenesl za své rozhodnutí odpovědnost. Ani tentokrát nebyl volba snadná. Riziko údajné občanské války převážilo nad rizikem potlačení demokratických principů. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** V textu naleznete mnoho odkazů k událostem v našich dějinách i významným momentům ze života Edvarda Beneše. Zjistěte si o nich další informace. Můžete využít další videa na ČT EDU nebo internetové zdroje. |  |  |