Rudole $B$ a $t$ t ĕk

## Mily pr゙1teli Lađislave，

krize současného křesťanství jako téma není pro mĕ o nic mónĕ alctuálni než pro Tebe， i kfly̌ mi̊j pohled bude mit jinou optiku．To văak nesnižum je význam otázky．Jinak p̌̌iznávám，ze mkrizologické teo－ rien mě priflis neburcují Z mého moz̆ná synteticky omezem ného nadhledu jsou văechna obdobi lidských dejin vice či ménĕ krizová，ale současñ tvořivá a silná．Kažōá krize byla historicky podmínëna stavem spolec̆nosti．Dneăni kri－ ze je $\nabla$ tomto smyslu snad mnohostrannějצ1 a hlubál，ale to má evidentné realtivni charakter．Chei tim řici，že pred padesáti či ato lety bych byl nucen prekonávat sice jinou krizovou situaci，ale nepochybnĕ bych žil $\nabla$＂kri－ zovém＂obdobi．Pojem krize je pro mne synonymem pulzujici společnosti，do nĕhoz̆ lze zahrnout všechny＂dilektické＂ teorie vf̛voje，a jenž je práve dưkazem，že člověk za kaž－ de osobni i historické situace sto jl před poznáním i roz－ hodnutim，a vêdy byl a je nucen provê̌it svou lidskou zá kladnu，své individuálni bytí aそ už je ǩeš̌an，ateista， socialiata，roduvěrny marxista či nezávisly intelektual．

Bylo by hloupe popirat kiesťanstvi jako jeden z koře nd ovropské civilizace，kdy艺 lze stopy jeho tradice a vli－ vu snadno odhalit dokonce if na moderních nenśboženských proudech／ideologifch／o Každa uzavǐona k absolutnu smé－ řujici soustava je $\nabla$ té či oné mfře poplatná křesそ̌anake tradici $v$ myšlenf，ale i $\nabla$ praktickém životě．Pr゙inejmen－ £im $v$ tom smyslu，že se a ním musí nutně vyrovnávat．

Tak tedy nejenomže nepovaz̆uji Tvỉj podnĕt $k$ zamyšlení nad vniturní diskusi krestaní o kY̌estanech a křestanství za nevýznamny pro lidi mimo Vači komunitu，ale aokonce i z ư̌eji vymezeného／politického／hlediska vidím jeho po－ třebnost a nutnost．Viaím ten problém jako určení my－豸̌lenkovf́ch polí．Co má kde svoje rísto，své uplatnenni， své možnosti．Moderní dĕlba đi rozpad funkei a speciali－ zace činnosti nezabranuje vidět，že $v$ opačném smyslu do－ chézí k nutnému sbližovóní funkeí，účelủ a cfiů．PY̌estala se dellit odpovědnost za chod věcl lidsky̌ch a tedy spolee čenských．Nechei tim Ylici，že by neexistovala stupnice od liaí nemajficich témoř Éádnou odpovĕdnost až k tĕm odpo－ védny̆n prakticky za vše，co，se $\nabla$ obci děje，neboそ̌ tak to －sobě konec koncư někteří prohlǎ̌ují Vymezenost lidské㇒ ho udělu je záležitost značné komplikovaná－v inōividu－ álnim i společenskem sझyslu．vime，že nemúžeme požadovat od kažđého jedince stejné pochopení a stejný dưraz na ur－ čity problém ohemẽlo by cenu chtít liai k takové názoro yé identitě nutit či se jen o to pokoušet．Nicménĕ myš－ lenke odpovědnosti a osobaího postoje $k$ derni se tim ne－ vymaže．Je tíl dáno také členơni socíalnich akupin podle druhu zájinú，na nĕ̌̆ be zamẽr̆uji，a intenzity，s níz se o ové zájuy zesazuji．

Jak je to tedy $v$ tomto smyslu a křesそany i Nemusim po－ dotyjsat，že je tento mijj pohled pohledem zvnějăku．Roz－ hodnĕ to však není pohled nezičastnengy．Protože kảo ohce tvrdit，že já např．nejsem ǩ̌eston，jenom proto，že mi schází ne̛které formálně ofrkevní znoky ľ̌estanského vy－ znání ？Leč to by byla možná zajímavá，leč ošidná disku－ se o noanotách leřes ̌̌anství samotného－a k tomu moje ƯTahy nesměřuj1．$V$ dané tématice bych viaěl pro sebe dva body k zanyšleni ：

1／Souvislost zbožnosti a socíflnosti，křestanství a socialiamu，náboženství a politiky．
2／ 0 nestejnorodén zařazení křesťanu v oírıvi a so－ cialistll $v$ politice．
Do čela prvého bych vyslovil tezi o potřebě vyváz̆enose ti mezi zájment o svilj vlastni vnitǐni život，mravní a du－ choval integritu i duchovni život jiných jedincû a záj－ mem o vaajsi，materiślni zivot obce．Je to nenová otázka o souvislostech materisinich a duchovnich hodnot，mavar nosti a materiálnino blahobytu，kultury a tochniky，nám boženatví a politiky．

Pokud formuluji pǐlstup sebe samého $k$ vlastnimu živo－ tu，आán právo occekávat，že druhý bude respektovat má roz－ hodnutf a soudy．Pokud văak své názory uplatñuji jako dow poručeni či návod pro jiné，nemohu nic namítat vieci krié tickym vyjádurením jinýoh．

Aえ se přikioním v kterékoliv fézi svého životak jaké－
 čensky exponovaný krestan，tvifee v nekonforminf kultư̌e， pi゙ivrǐ̃enec oficiślni státnf raisony，politicky oriento－ Fany disaident，jedinec úzkoetlivě pecu，jicio vleetni hotný prospěch atd．atp．／，nemohu se vymanit ze sevřeni dvou pólû，dvou tendenci lidské existence－hmotné a du－ chovni．Není vibec potřebné se dohadovat，zda jeden mưže být bez âruhého．Sám přijimám elementámost a genetickou prvotnost pozemsky bmotné existence clovëlca，z niž a ns ní⿱丷天心 vyxistá vlastní，vy řsi projev typioky lidské kvelity． $V$ mnoha obmĕnách a usilich lidského đucha se zrcedli mož－ nosti rozvoje cloverka，jehož dolmysl a um je i zarojem V®̌ech nových materíulnich／technických／vynožeností．Pod－ cenĕní kteréhokoliv pólu lidské existence vede $k$ desinte－ graci nebo přinejnenšín k desorientaci při hledáni život＊
nich hoōnot．Neznamená to，že bucu očekávat ode varech stejný durraz na stejné．Mám právo soustředit se na o－ blast svêho zájmu．Bez této často sveřepé jodnosmĕmné soustředenosti by nevzniklo mnohé z toho，čín se lidstvo chlubi．

Ale krestan i socialistfa，jedinec evangelijni i poli－ tický maji ne mysli stejnou／nikoliv jedinou／otázku－ jak žít P Pritom jejich spojenínení dáno jenom společnj́m cilovýn předmĕtem，ale faktem，距 křesťan mǐze být sou－ Єasnĕ sociélnĕ orientovén／Tvůj přlpad／a socialiota mů－ že být niternýn křeš̌anem／nikoliv mû̀j případ／．Pochopit tuto rovnici a nabidnout jeji řeßeni je «kolem moderního nedogmatického socialismu－a takový existuje．

Samo trvoje polemické vystoupenf våči Miloši Rejchrtovi ukazuje souvislosti obou těhto sfér－oblasti vlivu so－ cílni moci，pǐ1kazû，ovládánf，potlačování a oblasti ine timnfho svèta vnitřnfho osvobozovéni．Tak jeko jsou socia－ listicti mizerové，chlebawi a sanou ideologif zkopmenlf kostlivci bez đxuhé signalní soustavy，existuji i kres－ そ̌anské placky，－nařı̂kaví ǩ̌esťané，kteř 1 by si svûj zbožm ný údel rádi zjednodusili a schovali svou pozenskou odpo－ vëdnost za zlý，nedobrý svert，za spatnost ostatních nebo za nutnost／i v objetí dábla／uchránit，co se uchrénit dá ／ve skutec̆nosti se podriđit logice đ̌abla／。

Přesto，že se považuji za vice politicky dimenzoveného a určenéno než Ty s甶，a ữ z toho duvodu je mì oympatické TVé apolečeneky angažovené traktovéni Rejohrtova vyznéni， musim popravié priznat，že chápu pozici trpëlivosti a pirv－ ky niternosti a sebeuzavienosti i povśtce krestanské zdu－ raznèn£＂．．．človǒk je tu pro Bohe ．．．＂i＂．．．oběti Bo－ žtho Syng pro Clověka ．．．＂Joou to ovzem myălenky imenen－ tnĕ náboženské a já bych byl na rozpacich，jak z nich vy－
cházet．To ode mne văak nikdo neočekává a proto svádin svi̊j đialog do brehư světertejrich，nehleâe na to，že sfim nemán potǐebu teologických aspiraci．Otáaku pro koho je tu ěloverk， $10 \%$ je ve filoooricke mluvè otézke po smyelu lidske existence，bych mohl，ale jen obtížner a po zamyšlem ni，zodpovẽdět／pro sebe／．

Jo dobré si uvc̆domit，že neetačí otevǐenost krestena jen vưči křesťanưm，ale je potřebné také viči jinak smý－ slejicim a současně ai také uvědomit，že dávat za vzor jen jeden způsob sociálnîho chováni a nevidět，炎e takowy výchto pozitivnfoh forem je snad nekonec̆nĕ mnoho，by bylo značně netolerantní a úzkoprs6．Tento mûj axiom mi umož－ nuje viât pozitivni urcenoet i v Rejchrtové velmi uza－㷌eném，uzce náboz̆enském，stručnĕ formulovaném intimnfm Vyznánı，jež，jak ae obávém，nebylo určeno pro §̌iråy ná－ zorovou výmĕnu．Bylo－li vs̆ak vysloveno，a ty jai mĕ ne－ přímo vyzval vstoupit do dialogu，budu se snez̃it s urči－ tou rezervovanosti＂narušit＂Vaĕe mitirni＂klénin＂．

Překvapuje me Tvisj mravni maximalismus，jej羙 zobechu－ ješ a vyžaduješ od každého／předev̌̌im od křeš̌anů／．Jà－
 fakt，そ̌e je nemožno očekavat，そ̌e všichni budou jednat \＆ stejně．Klaçeř jako normu ：＂Jednou ze základních povin－ nostf občencky̌ch je odpovědně sledovat，aby se ve společ－ nosti neuhnízdila zločinnost ．．．násilnictví ．．．prohna－ n1 lhári ．．．Je naš ob厄anskou povinnosti jim v jejich cestě co nejvíc bránit ．．．Každý z nás odpovíáa nějak za ． to，co ee kolem něho aéje ：buč se zlu přizpůsobuje，nebo se mu protivín Semozřejmě，hluboce s Tebou souhlasim，ale já přikládám tento normativ chovani v proni rade na sebe a už jenom opatrnĕ na druhé．Jsem pro to burcovat space a nepodporovat klidń zaž̌váni valičư kuliček či lidi
odvracejicich se od svêta. Pǐesto však vím, že klást meximalistické požadevky na kažđého by bylo socí́lnĕ nerealné, politicky neprozíravé a prakticky beznadĕjné.

Napadá mě mys̃lenka, zda právĕ z k'reeťanotví nelze vyvozovat dost protikladné závěry pro prakticķ́y život/poe dobně jako např. $V$ jiném smyslu a marxiemu/, jak se to odráží víe Vaăich myšlenkách. Cítím, že v mnohém a Tebou bude Rejchrt souhlasit. Např. jeho zdưrazněni popravy /smrt Ježiže/ je symbolické a nemusi /i kclyz̃ muz̃e/ být v rozporu s Tvým zdưrazřovénim skutečného významu Clověka Iv jeho životě, učeni, tín,co pisobi i po jeho smrti/.

Hyelet futurologicky pro mene ${ }^{\text {nen }}$ namena starat se o zivot lidf za X desítek lot, ale rozhodovat a zasahovat do otf́zek naĕeho anežníno života, života nasich otç̂ i detí a vědomín, že bychom měli dát moz̆nost existence také budouoin generacin a nezanechat jim jen plíní potažené porosty, splaskové vodetvo a eirnatou atmoeféru. To je tedy atarost o ten jeden pól našeho lisili, který by se mohl zdát coménou politického zájmu, a který je a určitym nechzutenstvim traktován 7 Rejchrtově úvaze, což mu z jeho pozice vibec nezazlivám. Myslin vêak, ze nejce jenom - to "İíci, co řečeno býti má", ale také udělat to, co uděléno býti má. Rejchrt přilis aimplifikovaně zobecñuje svët mimo křestanství, jako by bylo strašidlem enonymity a totality vžechno ne-ǩ̌ešanekér PYiznávám, že mě netrápi perspektivy křesťanství eni jako náboz̆enské soustavy, ani jako praktického zivotního stylu, ale trápilo by mě, kdybych si musel priznat, Že perspektivu nemá člověk, Lidstvo. S trochou ironie bych rekl, že lidé zilii i proed kǐesそ̌anstvín, vedle ki้eš̌anství a budou žít nepochybnĕ a pri-padně/nevyhubi-1i se zcela nekresťansky/ i po kheš̌anství。 To mǐ̃e byt míj onyl. Protoz̆e pro současného křeaťena je
taková myšlenka nejen hǐǐ̌ná, ale i nepředstavitelná. Já se však neđomnfvám, že nehlásit se k žádné velké içeologii, žađnému velkému náboženstv1 je nihilismem. Tím je prázdnota i prostrednoet $v$ myélení a skutcích, neusilováni, nečinnost, bezcilnost, zivot bez mravnich postulátû.
 humanismus a personalismus nenf žádnýll ateistickýn humanismem. V pozitivním humanismu ma mistb i vira, i Bûh, i když ve specifické poloze, s níz ovšem niterný křesťan nebude souhlasit. Ale 0 tom až snad někdy jindye

V pozitivním kjesťanstvi by mex byt údel zivicitho se, ĕaticího se, rozptylujiciho se a vyrábĕjicího obcana spoe jen s đaělem zbožného, vêřiciho, evangelijniho křestana. Ze svého hlediska nemohu ponechat "starost o duši" jako v̛́jimečnou a posvátnou péči mimo a bez starosti o civilni soŭ̆iti a občanskou solidaritu ve vëcech kažđ̃odennfho proživáni. To je moje političnost, můj socialismus. zde se styká křesťanská láska k bližnímu se stoxosti socialismu o obecné dobro a prospěch văech za pomoci a spolupráce všech. Jsem přitom ochoten respektovat, že jedni budou chtít ptaktikovat výhradnè onu peči o đuši, zatimeo jiní bucou utopeni $v$ politické seberealizaci. Ale ti $i$ oni by méli pochopit, že tyto etarosti nejsou kontroverani, a ve chvilich klidné úvahy si uvědomit, že v plném slova smyslu i krestanstvi i socialismus majl a musi mit pred sebou celého clovëks. pro mĕ křestanství zahrnuje natolik i socíalni postoje, nakolik si nedovedu předotavit, そ̌e by mohl existovat socialismus bez morálně filosofické dimenze.

Hlásaná とi jen mleky praktikovaná teorie "opiového křesťanetvi" v soustavĕ marxismu-leniniemu nemûže nic vyavětlit, natož být perspektivou sbližováni a spolupráce.

Chtit＂bojovat＂ideologicky proti kreǎanstvi je nesmysl a Činnost odsouzená k nezdarua z toho prostóho aúvodu，že kY̌es ̌̌anství a náboženství víbec nelze totiž ideologí， ideologickymi argumenty vyvrátit，a za druhé，není žáảný ergyslupinỳ dûvod proti vyznévanému，hlásanému a praktiko vanómu náboženctvi bojovat．Lapiđánně bych Ťekl，že kčes－ てanetví mǐže pohřbit jen sano křestanstvi，tj．nábožen－ sttví，které ztrat1 schopnost duchovně a tím apolečensky ovlivnovat člověka，mít pro clověka amyal，naplñovat lid－ aky zivot jako conoitio sine qua non．

Z hlediska dnešní sekularizované společnosti se mi je－
 hั̌esて̌anstv1 a socíalismu．Jsem přesvędren，že vyspělá so－ cialistická spolec̆nost vilbec nebude mít žáduný dusvod＂bo－ jovat＂proti náboženství，nebǒ̃ pochopí，že ve zbožnosti člověka se odráži onen nezničitelný aspekt lidského vĕdo－ mí，touhy a vulle zachovat rozmĕr nekonečna，racionáně neuchopitelnou víru v absolutno，možnost absolutna jako bytf．To je ovšen mîj zpủsob vyjadřováni o vĕci，kterou by nábožensky ciftici formuloval teologicky edekvátněji． Tento pól lidské bytosti se nedé vykořenit žádným＂bojem＂， žányym inaterialismem，ale ani žádným náhražkovým idealis－ mem．Nevim，jestli je pojem konzumni společnosti nad́fvka nebo pejorativni označenf，ale to pocistatné， 00 se ze ním ekrývá，je fakt nevyvázeenosti cillevěcomého prožívéní vlast－ ního života．Ona možnoat mít temĕ̌̆ věe，co má druhý z ma－ teriálnich věcí，je nesporně znakem prohloubené hospodš̌－ ské demokracie a zvy̌̌ené hmotné úrovnĕ，ale vilbec so tím neřeă 1 vlaotní otázka lidského života－jeho kvalita。 Cllověk a jeho budoucnost nemåže by̆t jecnoomërnyn usilim po dosažení hnotného blahobytu，ale směřovánim ke stupňo－ vite rozloženýn hoanotán kulturně duchorní sféry，mraviich
postulátư a tifn k sebeuvědomělé existenci.
K přesnějš socíáni analyze jo nutno bxát $v$ úvahu kromê hodnot křestansko nábožensky̌h také funkce cirkevnich instituci, které se nikdy nemohly vymknout ze socí̂lně politické vézanosti. A tak vidíme, že velké cirkve něly velkou moc, velký vliv a velkou odpovědnost za věci nenáboženskée I kdy̌̌ je dnes tato ulohe církví i v zápednfin svĕtě značne omezena, v urěitem rozsahu trva, a kupeđivu neni zanedbatelná ani ve vf̛̣hodni Evroper.

Jde tedy o otazku soužitf dvou duchovnich extraktu náboženského a nenáboženského, a dvou oblasti sociálně politického vlivu - cirkevního a státnf̂ho. Moderni sociélní syatém nejbližś budoucnosti, zbevený dogmatického apriorismu ideologických schemat a poucek, by mel jit cestou ovlivn̆ované, ale volne tvorby hodnot, které občané považuji potriebné pro svaj zivot. Hranici a omezením by melo být jen jediné - kaz̃dý pokue o byrokraticko totelitní tendenci, každy pokus o revolučni uchváceni moci by mẽl být v zárodku "zveřejněn" a pǐedložen $k$ rozhodnutf samosprévné obci. K tomu, aby si obec vそ̌tipila zésady demokratickeho soužit1, je nutná trvalá, systematické a bouževnatá každodonní prace lici nelhostejných, zanicenjoh buđitelu moderního osvicenetví, predstaviteld moderniho zivotního styluo Uplynulymi desetiletimi pouěenf cocialiemus jako specificky politické úsili nevyžaduje žádnou vĕeotrannou rigidní názorovou shodu. Naopak předpokládé, že "společný zájem na sociélnĕ spravedlivẻjăín rádu, zvyăujfci se hmotné úrovni, individuální svoboď a duchovní integrite máže vycházet právĕ tak z náboženských či humanitnich zásad, jako z macxistické či jinak odvozené socíflni enalfzy"。
$V$ tomto rozpětí je zjevné misto náboženakého kazatele
a teologa a také církve, v jejímž čele by měli být perni, moudǐi a pravdu hledajlei a obhajujlcí. cirkev a Fáechny instituty nábožonského zivota si budou zcela nee závisle vytyčovat avé pleobení ve sfére duchovni. Tam, kde se budou stykat či prekryvat s funkci socílnich, politicky̌ch /atátnich/ organizací, půjde vždy o vzájemnou dohodu na zácladĕ samosprávných rozhodovacich principû. To vyplývá z rozdilnosti sfér vlivu. Přiznat právo existence cirkvím, politickym a dobrovolným orgenizacím je sice neprofným uznánim socialnîho pluralismu, ale neznamená to jeztě skutečné respektování všech orgenizací plurelitni spolecnosti. Nas̆e současna společnost je ukézku "řizeného pluraliomu", který funguje podle zásedy : každá povolená organizace mưže to, co neodporuje priedstavám a vili jediné organizace rozhodujíci a Yídici, tj. vládnouci. Je nutno upozornit, mluvíu-li o socialismu, že tim notrak-
 socílní systom, ale naznečuji soubor socialnich, inetitucionálnich vazeb, které neotaví žádnou organizaci do pozice společensky méněcenného outsidera, ale naopak predpokládají autonomí rozhodováni v oblasti jejího plisobeni.

Vracim se jeatẽ $k$ otázce styčných plocho záa se mi nerozumé chtit se 7 současnosti $i$ do budoucnosti drüet zásady vlastnich pisečkủ. Úkoly politiky a náboženství nelze pochopitelne ztotožnovat, ale pouze bez nepochopení lze, zamlet, že se v mohe bodech prekrývaji a atýkajf.Nejhloupĕj̆̄ by bylo jednu či druhou sféru popirat či podeehovat. Mou požadovanou vyvéženost mezi péci o meteríáni blahobyt a o duchovní zivot Cllověka je moz̆no s určitou korekcí píevést i na vztah náboz̆enství a politiky, křesťanatví a socialismu. Je evidentní, že sférou křesťanského zájmu je predevším oblast duchovního そ̌ivota 8lovèka. Ale
 chomi z̈ivot realizuje, jsou mimo zájem ľ̌estanstrí. Prefě tak nelze odbýt socialismus jako politiku, hledejici svou nocenskou pozici px̌i rozhodováni o společenských podmínkách samotných, a nevidět, že součaenému nedogmatickému socialismu záleží prévě tak na svobodnén rozvoji lidského duche, na v̌̌estranných možnostech jeho uplatnění a tedy i uplatnĕní křes ̌̌anské zbožnosti.

Dostérém se $k$ druhému bodu avé ưvahy o nestejnoroaém zařazenf křestanủ v cirkvi a socialistur v politice. linohé $k$ tomu ǔ̆ bylo řečeno v preachozich odstavcich, Jde vlestnĕ o postičení mnohostranné plurality. Kâysi byl u nás xažen slogen "Není Němec jako Nĕmec", kêyž se to ukázalo politicky uccelné. Aniž bych hleđ̉al jakoukoliv úcelnost, mohu patrnĕ bez vêtrésho nesouhlasu prohlásit, žo totéz̃ platí o krestanech, socialistech, ba i o crrkvich a politice. Svèdčı o tom Troje evokace nad textem Rejchrtorýn, a to ještĕ nejsou ty nejodlehlejğ 1 přístupy uvnityr Vaăí komunity. Vohlo by se zdát podivným, že $v$ mezich cirkevně vymezeného lreesťanetví se mohou střetávat tak odliěné pobtoje, odliŏné traktovéní funkee člověka a ukolủ, kte-
 točk̃v přiměr Gaussovy křivky lze vztáhnout nejen na směřování církve, ale i na každou širší kolektivitu. Je to vgrazem onoho дyšlenkového názorového pluralismu, jehož vyjevováni je vlastním pozotivnim motorem đéjin, noboz $\checkmark$ nĕn se arcadlí véechna ueill, chtění i směřovéní človéka. Z této rånorodosti lze vybirat, přisvojovat, ziskávat a demokraticky uplatnovat.

Kdybych ohtěl načrtnout socialnĕ psychologický model krestana a podobny model socialisty, mohl bych se hned na počátku octnout ve značných nesnázích, ale takový pokus
－schematicky model osobnosti miše al\＆espoñ iniciovat ji－ ne jedince k smysluplnějšimu dialogue．Pokusím se o to ná－ sledujícim zpûsobem ：

$$
\mathrm{zn} \text { a } \mathrm{y} \text { kxestana }
$$

## K

1 vira
niterny krestan
2．zbožnost
3 znalost evangeli．jnino poselství
racionálnı křesでan
4 duchovni a materí́lní pomoc bližnfo
5 ưčaet na 关ivote obce
6 Kaili o společenský さ̌ad zaloそ้̌อท̛̉ na zásadéch krestanství
sociélně orientovený křestan
znaky socialisty

## S

1 filosofický koncept
Clověke a společnosti humanitní socialista
2 humanitní morálka
3 znelost socínlních věd
4 společenská angažovanost
5 politické spolupráce
a koordinace
6 Usili o spoločonský řád
socialistický politik
vycházojfol z principe̊
demokratického socialismu

Nopodezfrej mĕ ze sociálni alchymie．Ale kâyž už jsem začal，pokusim se pokracovat．Jo na proni pohled patrne， že za a／uvedene zneky jsou vybrány zcela empiricky／nĕk－ texé by mohly být skxtnuty，moho jiných přidáno／a za b／ znaky uvedené u／jednoho typu se nevyluĕujif u druhého typu，
takže e mínnou korekturou by mohl křestanský socialista socialistický křesそ̌an reprezentovat väbech 12 znakû. znaky jsou sestaveny tok, zae vychereji od individuálního, subjektivni strénky osobnosti a postupuji k objektivnínu a obecnémuo Déle je nutno zcturraznit, že křestan je zde modelovén podle mého pojeti pozitivnihokǐe-
 kratickéno socialismu。

Co z toho mưže ryplývat P Kdybych byl porêłen ưkolen sestevit koordinační týn z obou skupin, jaké jedince bych vybiral ? Je to otázka potencíalní divergence a konvergence $v$ osobnich vztazich založenych na životnich koncepeloh osobnosti. Z uveāentho je zYejmé, že relativne nejodleh-
 my niterny\} kresten/Kl, K2/ a socialisticky politik/s5, S6/, a nejblǐ̌e si budou humanitni socialiota /sl,s2/a socíalně orientovaný křesTon /K5, K6\%

K této sociometrii musfin ovsem pripomenout nêkteré peramaky charaktorizujici osobnost, jez̆ je vǎ̌jélmi okolnostmi "nucena" jednat, jak by za jinjoh "normálnich" okolnost1 nejednala. Takovf clověk zanlčuje a predetiŕa tom, kde by jeho feč, postoje a jednáni měly vyjadřovat jeho osobni přesvědren 1 a poznanou pravdue $K$ udrženı své socítln1 pozice, což často omlouvá řečí o zachrañování instituce, o uchráněnł́ jiných nebo alespoř určitého prostoru k činnosti, je ochoten prevzzit roli konforminho prilsluhování. A takový postoj vlédnouel moc ráca bere ne vědomi, a postačuje j1.

Na tom bych mohl přestat. Snad i z tohoto schematického členění vyplývá, že zařazenf v Siršfo sociálním seskupenf neznameń ani subjektivni ani objektimi totožnost
vf̛́hodisek, dưrazu na tytéz principy ani amĕrováni ke atejným praktickým dủsledǩim. Rozdily percepce i perspek tiv jsou nejen zdrojer objasnovánl, vyjevováni a interpretace lidskeho uięlu, ale i văestranného isilí dobrat se optimálnich podmínek sociślního soữitf. Typlývá z toho požadavek tolerence nejen mimoskupinove, ale i vnitroskupinové Tento pǐ1stup nás ovžen neoprevn̆uje vzdát se hodnocenf jedince podle souladu jeho slov a činl, vědomí a svědomi。Ale dřive než odsoudime musime poznat, nez̃ zavrhneme muefme obhlédnout, nez̆ kritizujeme musíme se prev svěděit.
 n1. ǩ̌estanské my ̛̣lenf dovede chápat funkci a cile politické aktivity - politiky, která si je vědoma, ze bez znalostí a poučenf z rúznjoh oblastí lidského zájimu a potřeb - tedy i kreestanství semotného - nomûza obstát.

Tvư j
21.srpne 1978

Rudole Battels

