<https://profile.ru/politics/romantiki-kommunizma-126595-56769/>

 **Romantici komunizmu**

Sovietsky blok bol vytvorený násilne v povojnových rokoch, ale budilo to dojem zákonitej odmeny za oslobodenie od fašizmu. V každom prípade budovanie socialistického systému nespôsobilo vážne verejné rozhorčenie, hoci v Československu sa to nezaobišlo bez vnútorného konfliktu v roku 1948.

Uvedomenie sa prejavilo neskôr: v roku 1956 došlo v Maďarsku a Poľsku k tragickým udalostiam. Čoskoro sa konal 20. kongres KPSS a s ním sa začalo "otepľovanie". V roku 1964 Nikita Chruščov bol odvolaný zo zdravotných dôvodov, čím sa začali politické zmeny. Nomenklatúra strany, ktorá sa sústredila okolo Leonida Brežneva, sa nezaujímala o transformáciu a "otepľovanie", ale hladko prešla do stagnácie, ktorú Česi neprijali.

Skutočné zmeny v živote Česka začali po zmene vedenia strany, ku ktorému došlo začiatkom roka 1968, hoci ich predpoklady, samozrejme, sú zakorenené na začiatku šesťdesiatych rokov, kedy krajina začala akýsi "plazivý liberalizmus" – ozvena ruského "otepľovania". Bolo možné hovoriť a písať to, za čo donedávna hrozil nemilosrdný trest. Na tomto pozadí rozkvitla kultúra - v týchto rokoch boli publikované prvé diela Milana Kunderu a Václava Havla, prvé filmy Miloša Formana a Veri Chytilovej. Vedúci predstavitelia strany naďalej prisahali oddanosť marxizmu-leninizmu, ale verejná atmosféra sa výrazne zmenila. Prezident Antonín Novotný a jeho kruhy tomu nenapomáhali, no ani nebránili. Súčasne sa v skupine rozvinul spolok mladých reformátorov v čele s Alexandrom Dubčekom. 4. januára 1968 bol zvolený za prvého tajomníka KPSS, post prezident ako aj predtým obsadil Novotný. V posledných dňoch marca 1968 bol Novotný odvolaný z funkcie prezidenta, ktorú obsadil generál Ludvík Svoboda – vojenský hrdina, veliteľ českých ozbrojených síl v Červenej armáde. Začiatkom apríla, predsedom československej vlády bol Oldřich Czerník a Josef Smrkovský bol zvolený za predsedu Národného zhromaždenia. V apríli bolo Dubčekom oznámené zavádzanie "socializmu s ľudskou tvárou". Zároveň bolo opakované, že sa nediskutuje o prechode k inému politickému systému. ČSR zostáva pevným prívržencom socialistického systému a ZSSR je stále jeho najlepším priateľom - českí komunisti si dobre pamätali na maďarské udalosti z roku 1956 a napriek tomu sa rozhodli realizovať vážne zmeny.

Hlavné smery reforiem boli zverejnené v "Akčnom programe" v apríli. Jeho autori boli Dubčekovy spolubojovníci - významné osobnosti KPSS - Radovan Richt, Ota Šik a Pavel Auersperg. Podľa dnešných štandardov nebolo v tomto dokumente nič mimoriadne, ale pre československých a sovietskych komunistov, ktorí vyrastali v čase stalinizmu, mnohé z jeho ustanovení sa zdali byť herézou. Týkalo sa to demokratizácie, možnosti verejnej diskusie o štátnych problémoch a pluralizmu názorov. Bolo navrhnuté úplné zrušenie cenzúry pre médiá, vybudovanie skutočného a nie fiktívneho multiparticipačného systému, ktorý by reálne odovzdal miestnu moc kolektívom práce a orgánom miestnej samosprávy. Systém viacerých strán naznačoval skutočné konkurenčné voľby. Bolo plánované oslabenie hraničnej kontroly so Západom, aby bola krajina otvorenejšia svetu. Myšlienky, že občania ČSR budú môcť cestovať po celej Európe a príchod západných turistov do krajiny, doslova rozrušili mysle Čechov a Slovákov.

O 20 rokov neskôr sa myšlienky Pražskej jari stali platformou pre Gorbačovovu perestrojku, dokonca mnohé výrazy a formulácie sa zhodovali - pluralizmus názorov, verejný konsenzus, glasnosť, demokratizácia. Je možné, že aj myšlienky českých druhov inšpirovali prvého a posledného prezidenta ZSSR k reformám. Okrem toho Alexander Dubček a Michail Sergejevič sa poznali osobne. Zaujímavé je, že vodca českých reformátorov Dubček vyrastal v ZSSR. Narodil sa v slovenskom meste Uhrovec v roku 1921, ale keď mal 4 roky, rodina šla na pomoc budovať prvý socialistický štát na svete. Vo Frunze (dnešný Biškek) Dubčekovci a niekoľko ďalších českých, slovenských a maďarských rodín založilo družstvo Intergelpo, ktoré sa stalo jednou z najmodernejších fariem v Kirgizsku. Potom sa rodina presťahovala do Gorkého. Budúci vodca KPSS ČSSR z prvého ročníka študoval v sovietskej škole a zdokonalil sa v ruskom jazyku. Domov sa Dubček vrátil v roku 1938 - v predvečer vojny. V roku 1939 sa Alexander pripojil k radom KSS, ktorá sa dostala do podzemia. O päť rokov neskôr sa aktívne podieľal na SNP, ktoré potlačili Nemci. Dubček bol dvakrát zranený, jeho brat bol zabitý. Keď komunisti prišli k moci v oživenom ČSR, začala kariéra antifašistického hrdinu. V roku 1958 zo Slovenska vyštudoval Vysokú stranícku školu, kde bol Mikhail Gorbačov jeho "spolužiakom". Študovanie v Moskve bolo prechodom k politickej elite a po návrate sa Dubček takmer okamžite pripojil k ÚV KSS ČSR a čoskoro sa stal hlavou slovenských komunistov.

V roku 1967 Dubček vymenovaný za prvú osobu v KSČ. Nikto nepochyboval o jeho reformistických náladách. Mnohí z ČSR neskôr povedali, že tie jarné a letné mesiace boli najšťastnejšími v ich živote. Zrušenie cenzúry umožnilo médiám verejne diskutovať o politických slobodách a ľudia boli oveľa odvážnejší ako samotní reformisti - komunisti. Hoci Dubček naďalej uisťoval "sovietskych súdruhov", že ČSR zostalo verné socialistickým princípom, obavy Kremľa rástli. V máji bol Dubček povolaný do Moskvy "na koberec". Oficiálne to bola "priateľská návšteva" so všetkými protokolovými atribútmi, ale v skutočnosti – žiadosť o neuzamkýnanie sa. Dubček sa ospravedlnil, presvedčil ich, aby sa nebáli a sľúbil, že neprekročia "červenú líniu". "Bod bez návratu" bola publikácia 27. júna v štyroch popredných novinách krajiny manifestu "dvetisíc slov určených pre pracovníkov, roľníkov, zamestnancov a vedcov, umelcov atď.". Jej autormi boli viacerí členovia Akadémie vied vrátane vynikajúceho chemika, vynálezcu mäkkých kontaktných šošoviek Otta Vichterleho, formu tomu dal novinár a spisovateľ Ludwik Vaculik. Pod manifestom stáli podpisy 70 významných osobností vedy a kultúry. Tento dokument vyjadril verejné a nestranícke názory na reformy. Bol oveľa radikálnejší ako verejné vyhlásenia Dubčeka a jeho okolia. V polovici júla predstavitelia komunistických strán socialistických krajín vydali nahnevaný list "českým súdruhom", a na konci júla v Čiernej nad Tisou sa konala schôdza Brežneva a Dubčeka. Predpokladá sa, že počas rozhovoru sovietsky vodca varoval, že v prípade, ak vláda ČSR bude najďalej tvrdohlavá, prídu vojaci. Bolo to ultimátum. V socialistických krajinách sa začala propagandistická kampaň proti vedeniu ČSR.

**Jar skončila, nastúpilo leto**

Po stretnutí Dubčeka a Brežneva sa tri týždne situácia nezmenila. 17. augusta priletel maďarský vodca Janoš Kadar k Dubčekovi, ktorý si dobre pamätal rok 1956 a naliehal, aby okamžite prehodnotil situáciu, pretože čoskoro nebude cesty späť. Kremeľ už rozhodol o vojenskej operácii "Dunaj". V noci z 20. na 21. augusta prekročila hranicu ČSR polmiliónové vojsko krajín Varšavskej zmluvy. Motorizované jednotky ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska sa rýchlo presunuli súčasne z rôznych strán, obsadili kľúčové pozície a blokovali české jednotky.Češi a Slováci neboli schopní pokojne sledovať okupáciu svojej vlasti. V noci začali neozbrojení ľudia blokovať cesty. V Prahe sa zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby ochránili budovu ÚV a rozhlasového výboru, z ktorého nepretržite prebiehali vysielania slobodného českého rozhlasu. Dubček a ďalší členovia ÚV boli zatknutí a okamžite presunutí do Moskvy.

Jedna časť obyvateľstva sa snažila vysvetliť vojakom, že občania ČSR nie sú nepriateľmi sovietskeho systému a reformy podporoval celý národ. Na tanky namaľovali kvety, dali vojakom pivo a cigarety. Velitelia a politickí pracovníci dokonca dostali príkazy na minimalizáciu kontaktu s miestnym obyvateľstvom. Ďalšia časť neskryla rozhorčenie voči okupantom, hádzali do aut kamene a do tankov - koktail Molotov. V mestách ľudia zablokovali ulice električkami a autami, pokryli pozorovacie okienka tankov oblečením. Na domoch sa objavili slogany ako "Ivan, choď domov", "Lenin, prebuď sa - Brežnev sa zbláznil," "Otec - vysloboditeľ. Syn - okupant ", atď. Neraz boli vojaci nútení použiť zbrane.

**Za vašu a našu slobodu**

23. augusta bolo československé vedenie predvolané do Moskvy. Avšak za týchto okolností sa stretnutie netýkalo len rokovaní, ale skôr oboznámenia o podmienkach kapitulácie. Československá delegácia podpísala program "Krízový výstupný program", známy pod menom "Moskovský protokol". Dubček hystericky kričal, že to nepodpíše, no po dávke sedatív podpísal. Nepodpísal ho predseda Národného frontu František Kriegel, ktorého odviezli na Lubljanku a ostatných na letisko. Členovia odmietli odletieť bez kolegu, hrozili anuláciou podpisov. Krigeľ bol okamžite privezený na letisko.Vďaka Kriegelovej odvahe bola celé ČSR hrdé. Dňa 25. augusta v deň stretnutia v Kremli vyšlo na Červené námestie sedem sovietskych občanov s heslami na podporu českých reformátorov: "Za vašu a našu slobodu", "Strácame najlepších priateľov", "Nech žije slobodné a nezávislé Československo!", "Nech žije slobodné a nezávislé Československo", "Sloboda pre Dubčeka!",... Akcia trvala niekoľko minút - polícia a dôstojníci brutálne zbili demonštrantov a odviezli ich na policajnú stanicu.

**O 20 rokov**

V súlade s Moskovským protokolom boli rozhodnutia reformujúceho sa ÚV vyhlásené za neplatné. Zákonom bola vrátená cenzúra, sloboda demonštrácií a zhromaždení bola obmedzená. Sovietsky vojaci na území ČSR ostali "do normalizácie situácie". Za menej ako rok postupne, bez šumu a škandálov, sa české vedenie vymanilo od všetkých problémov. Väčšina bola vylúčená z ÚV strany alebo "preložená na inú prácu". Napríklad Dubček bol vyslaný ako veľvyslanec do Turecka a o šesť mesiacov neskôr prevezený do lesníckeho aparátu Slovenska.

Bolo možné víťazstvo Pražskej jari? Pravdepodobne áno, keby sa v tomto momente v ZSSR k moci nedostala konzervatívna strana. Po 20 rokoch samotný Sovietsky zväz začal realizovať reformy podobné tým, ktoré boli v ČSR. Ukázalo sa, že nakoniec zvíťazil Dubček a jeho spojenci, aj keď s oneskorením dvoch desaťročí.