**Vážení přátelé, milí Berouňané,**

je to již podruhé, a tak se stává tradicí ocenit pamětní Cenou města Berouna ty, kteří se o toto město zasloužili. Děje se tak v době, kdy si připomínáme výročí vzniku československého státu, ve dnech naší státnosti. Mým úkolem bylo tento den připomenout.

Budu mluvit o českém vlastenectví, a tak předem upozorňuji, že míním české vlastenectví zemské, tedy vlastenectví vztahující se k naší vlasti jako krásné zemi, nikoli pouze vlastenectví jazykové, národnostní. Málokdo ví, že v době první republiky byla například oficiálně uzákoněna i německá a maďarská verze hymny *Kde domov můj* – aby ji každý zemský Čech, tedy i Němec a Maďar, mohli zpívat svým jazykem. Je mi to velmi sympatické a je velká škoda, že tento experiment se vinou lidí i okolností příliš nezdařil.

Ale vraťme se do současnosti. Pro nás Čechy je bohužel již dlouhou dobu typické, že se nechceme ke své vlasti příliš znát. Že ze sebe vykřešeme nějaké množství vlastenectví jedině snad při mezinárodních sportovních zápasech, i když tam takové vlastenectví často bývá jen pouhou záminkou pro možnost křičet, skandovat a jásat. A pak býváme ještě vlastenci ve chvílích, kdy se cítíme ublíženě – vlastenecké „úpění“ bývá naším častým sportem.

Jako bychom se obávali přiznat se k tomu, co jsme. A dnes snad ještě více než kdy jindy, protože mluvit o národu je dnes téměř politicky nekorektní. Je to ale velká chyba a velké nedorozumění. Nekorektní je ve skutečnosti vyvyšovat svůj národ nad jiné a druhými národy pohrdat. Mít rád svoji zem, více jí fandit, to je přece zcela normální. Vždyť je naším domovem! A je to podobné jako skutečnost, že náš domov užší, tedy naše město, i náš domov nejužší, tedy náš dům nebo byt, také máme rádi – „vládneme si“ v něm, budujeme jej podle svých představ, a pokud se nám to daří, jsme na něj pyšní. Je to snad špatné? Ne, rozhodně není.

Potkáme-li na rozbouřeném moři loď bez vlajek, je to znamení, že ztratila kapitána, že ji nikdo neřídí a že její námořníci ji nechávají napospas vlnám osudu. Někdy si připadám, že pluji na takové lodi. Jak naivní je však představa, že my všichni můžeme být pasažéry pohodlně plujícími na naší lodi-státu, že námořníci nejsou potřeba. Takové lodi hrozí, že se začne brzy potápět, takové republice hrozí, že bude vytunelována. Vytunelována zevnitř i zvenčí.

Nejsme Američané, kteří z našeho pohledu až neuvěřitelně rozvíjejí kult své národní vlajky, nejsme Francouzi, a tak po našich ulicích nezní trubky slavnostních pochodů a nezáří ohňostroje v barvách trikolóry. Ale možná bychom od těchto a řady jiných národů měli přece jen převzít jistou inspiraci. Měli bychom sobě i druhým ukázat svou vůli řídit tento stát, svou vůli nést za něj svůj díl odpovědnosti.

Nedávnou šanci se takto prokázat – aktivní účast ve volbách – jsme promarnili. Ta nejbližší nová šance, symbolická, nastane za několik dní. Zkrátka, bylo by krásné, kdyby se dne 28. října objevily naše národní vlajky nejen na budovách státních úřadů a škol, ale i za okny našich domovů – abychom ukázali svou vůli pečovat o svoji obec, o své město, o svůj stát. Jsem přesvědčený, že je to nutné. Není totiž tak daleko od 28. října do 8. listopadu, a to je výročí Bílé hory... Na které z těchto dvou výročí chceme navázat?

Vlajky, bohužel, většinou nevyvěšujeme. Bojíme se, že bychom to přehnali s patosem, že bychom mohli být považováni za přepjaté, možná se obáváme i směšnosti. A výsledkem toho, že se neodvážíme zaplanout, je, že jsme se stali vlažní, ba přímo studení. Tak, jako upadá partnerský vztah, v němž nedáme druhému partnerovi nikdy najevo, že jej milujeme, tak může chřadnout kvůli lhostejnosti i náš stát. Prosím, nebojme se tedy být jednou dvakrát do roka trošku patetičtí a zapálení. Nebojme se, a máme-li svou zemi rádi, tak 28. října vyvěsme vlajky.

Vyvěsme vlajky a Beroun bude ještě hezčí. Ostatně obyvatelé Berouna mají správně vykročeno. Pečují o své město, zvelebují je a zdá se, že jsou na ně i pyšní. Každé město je jiné, stejně tak jako každý člověk. Každé město má svou tvář, svou povahu, své krásné vzpomínky i svého kostlivce ve skříni. Tak jako každý člověk. Lidé i města stojí často na křižovatkách a volí si svůj další směr. Někdy je to rozhodnutí svobodné, jindy jsou lidé i města do určitého směru přímo smeteni vichřicí událostí, shodou neblahých okolností, přičiněním slepé náhody nebo naopak neúprosné nutnosti. To vše se týká i tohoto města a lidí, kteří je obývají a dávají mu jeho osobitou tvář.

Řeka Berounka v prehistorických dobách zcela obrátila směr svého toku. Něco takového s časem udělat nelze. Nejsme však vůči času zcela bezmocni. Je nám dáno ohlížet se zpět proti toku času, nechat se minulostí inspirovat a poučit se. A dopředu můžeme, alespoň zčásti, ovlivnit směr a charakter naší přítomnosti i budoucnosti. To se výraznou měrou podařilo i letošním oceněným – paní doktorce Janě Čapkové a panu Karlu Součkovi. I díky nim je dnes Beroun lepší město – oni svou vlajku, obrazně řečeno, již dávno vyvěsili. Srdečně jim blahopřeji.

Obyvatel města, kteří dobře pracují, dobře tvoří, je však mnohem více a časem přibydou další ocenění. Beroun si o to říká. Vždyť po tomto stále krásnějším městě je pojmenována malebná řeka, prastarý trilobit a v této chvíli dokonce i vzdálená planetka obíhající kolem Slunce.

To opravdu není špatné, to vůbec není špatné, milí Berouňané.

Děkuji za Vaši pozornost.

*Vladislav Dudák*