# **Jan Masaryk**

|  |
| --- |
| Video: [Charismatický politik Jan Masaryk](https://edu.ceskatelevize.cz/video/4005-charismaticky-politik-jan-masaryk?vsrc=vyhledavani&vsrcid=jan+masaryk) |

Od událostí z konce února 1948 uběhlo už více než 70 let. Jedním z jejich významných aktérů byl tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Připomeňte si jeho osudy krátkým medailonkem.

|  |
| --- |
| Syn známého, slavného a uctívaného otce, který v roce Janova narození poprvé výrazně vstoupil do veřejného prostoru, když podpořil kritiku pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu. Jméno Masaryk začalo získávat na pověsti, věhlasu a obecném zájmu. S tím se musel Jan odmalička učit žít, stejně jako se zatížením psychickou nemocí po své matce. Zdá se, že to byl úděl, který byl někdy velmi těžký, až náročný, možná i nad jeho síly.  Jediné úspěšné studium Jan předvedl na obecné škole. Výsledky na gymnáziu ani další střední škole nebyly valné, a vše završilo jeho „nedostavení se“ k maturitní zkoušce. Bylo rozhodnuto, že další zkušenosti získá za oceánem, v domovině své matky. Vypuknuvší 1. sv. válku strávil celou v armádě rakousko-uherské monarchie, navíc s dobrými výsledky a medailí Za statečnost.  Po vyhlášení samostatného státu se Jan chápe příležitosti, která se mu díky jeho původu nabízí. Stal se prostředníkem a ceremoniářem svého otce, avšak záhy změnil místo. Nastoupil na ministerstvo zahraničí a postupně rostl i jeho věhlas. Jan si budoval kariéru diplomata. Byť, na rozdíl od Edvarda Beneše, postrádal příslušné vzdělání, oplýval šarmem, jazykovým nadáním a skvělými řečnickými schopnostmi. Jeho oblastí uplatnění byly USA a Velká Británie. Především zde jeho postavení nebylo jednoduché, protože zastupoval stát, který britská diplomacie vnímala jako umělý a nestabilní, takže se k němu chovala poněkud rezervovaně.  Po mnichovské konferenci na své místo velvyslance v Londýně Masaryk rezignoval, podobně jako Beneš na post prezidenta, stejně tak jako on odešel do USA, aby se v roce 1940 vrátil do Británie a přijal post ministra zahraničí v exilové vládě. V této době se Jan Masaryk zapisuje do paměti a srdcí lidem v protektorátu. Jeho pravidelné promluvy na stanici BBC „Volá Londýn“ se vyznačovaly nejen přehlednou orientací v tématu, ale především určitou neokázalostí, lidovostí ve vyjadřování i smyslem pro humor a nadsázku.  Proto i jeho návrat domů a post ministra zahraničí v poválečné vládě byl vnímán jako záruka i jako symbol. Jeho přesvědčení, že náš stát bude „mostem mezi Východem a Západem“ svědčí o jisté naivitě, až bláhovosti. Syn slavného otce, nositel jména Masaryk, spolupracovník prezidenta Beneše, ministr zahraničí přijímá a pomáhá rozvíjet silnější poválečnou orientaci státu na SSSR. Těžko soudit, do jaké míry si v té době uvědomoval, že pomáhá razit cestu k moci komunistickému, totalitnímu režimu. Režimu, který byl v rozporu s jeho vlastní humanistickou filozofií, režimu, před kterým důrazně varoval ve svých dílech i jeho otec.  K demisi dvanácti demokratických ministrů za únorové krize v roce 1948 Jan Masaryk svůj podpis nepřipojil. Zůstal v rekonstruované vládě sestavené Klementem Gottwaldem. Odkaz demokratů, kteří budovali stát a bojovali za něj ve válce, začal blednout a mizet. Moc pevně uchopilo bezpráví, krutost a bezcitnost. Toho ale Jan Masaryk svědkem již nebyl, protože po necelých dvou týdnech byl nalezen mrtev pod okny svého bytu v Černínském paláci. |

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