***(z medailonu Lva Skrbenského z Hříště)***

Na počátku 20. století se jako český primas postavil proti zřízení nové, páté diecéze pro Němce na severu Čech, jež by vznikla z části pražské arcidiecéze a části litoměřické diecéze. Lev Skrbenský byl v tomto ohledu skeptický, navíc se obával reakce české části kléru a katolických věřících. Byl to právě on, kdo se vyjádřil, že by tento krok zbytečně vyhrotil národnostní spory.

Jako český primas, který svůj úřad vykonával zodpovědně, byl Lev Skrbenský oblíben pro svou mírnou a laskavou povahu. Založil Arcibiskupské gymnázium s internátem, jež se v létě 1915 přestěhovalo z Dejvic do vlastní budovy v Bubenči. Během svého episkopátu navštívil téměř všechny farnosti arcidiecéze a konal v nich vizitace. V uvedení závěrů Prvního vatikánského koncilu v život mu bránil především nedostatek kněží v arcidiecézi.

Na počátku světového konfliktu vydal Lev Skrbenský pastýřský list, v němž položil důraz na blaho vlasti a víru v brzký mír, který ukončí všechno trápení současnosti. V něm mimo jiné prohlásil – *Proto Vás prosím, abyste neustávali modliti se k Hospodinu zástupů za císaře a říši, i zvláště za naše statečné voje, jak ve svých vlastních modlitbách, tak při svaté oběti, aby Bůh všemohoucí zachoval vznešeného našeho panovníka, aby chránil a sílil naše bratry a syny v bojích a naší milované vlasti brzy zase popřál požehnání, plynoucího z čestného míru!* Radost z vražedných bojů, jak vyplývá z analýzy jeho válečných proslovů, rozhodně neměl.

Po smrti papeže Pia X. v srpnu 1914 vedl delegaci rakousko-uherských biskupů na konkláve v Římě, které se sešlo deset dní po skonu hlavy katolické církve. Ze šesti žijících kardinálů habsburské monarchie – pražského arcibiskupa a českého primase Lva Skrbenského z Hříště, olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Františka Saleského Bauera, ostřihomského arcibiskupa a uherského primase Jánose Csernocha, emeritního ostřihomského arcibiskupa Kolose Ference Vaszaryho, veszprémského biskupa Károlyho Horniga a vídeňského arcibiskupa Friedrich Gustav Piffl – se papežské volby účastnili čtyři. Kolos Ferenc Vaszary a František Saleský Bauer se z neúčasti na konkláve omluvili pro vážné zdravotní důvody.

Účast kardinálů z jednotlivých evropských zemí, včetně území Rakousko-Uherska, na dění v Římě byla od počátku komplikovaná. Vlakové spoje nyní – s eskalujícím konfliktem – přepravovaly převážně vojáky na jednotlivá bojiště, země byly znesvářeny a rostla nevraživost rovněž ve vztahu ke Svatému stolci, ale všichni účastníci konkláve se nakonec bezpečně a včas do Věčného města dostali. K tomu samozřejmě přispěla i skutečnost, že Itálie zůstávala dosud neutrální a k válčícím stranám se nepřipojila.

Kardinálové volící papeže vstupovali do Sixtinské kaple v době, kdy nejnovější titulky novin hovořily o úspěchu německých a porážce ruských armád na východní frontě. Navzdory probíhajícím bitvám se této významné události účastnila většina kardinálů, byť osm na konkláve pro svůj špatný zdravotní stav či příliš krátký čas na přesun do Věčného města neparticipovalo.

Třicet čtyři z padesáti sedmi přítomných kardinálů byli Italové. Mezi nejvýznamnější přítomné muže patřili ze středoevropské perspektivy následující kardinálové – vídeňský arcibiskup Friedrich Gustav Piffl, ostřihomský arcibiskup János Csernoch, mnichovský arcibiskup Franz von Bettinger, kolínský arcibiskup Felix von Hartmann, pařížský arcibiskup Léon-Adolphe Amette, mechelenský arcibiskup Désiré-Joseph Mercier a další významní církevní hodnostáři římské kurie.

Sami kardinálové na prahu války cítili, že by mohl být výběr některého z mužů z dané konkrétní země chápán jako nepřímé vyjádření podpory dané zemi ze strany Svatého stolce, což by jistě vzbudilo protesty velmocí. Proto se zúčastnění shodli, že nejvhodnějšími kandidáty budou kardinálové z Itálie, jež stála zatím mimo válečný konflikt. Tato skutečnost tak favorizovala italské kandidáty, jichž byla ve sboru většina.

Finální rozhodnutí volby padlo teprve v desátém kole čtvrtého dne konkláve, dne 3. září 1914 dopoledne, i když již 2. září obdržel devětapadesátiletý boloňský arcibiskup a kardinál Giacomo della Chiesa třicet dva hlasů od přítomných kardinálů. Jak jsme dnes díky dokumentům z vídeňských archivů informováni, rakouští a němečtí kardinálové včetně pražského arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště odevzdali své hlasy právě Giacomu della Chiesovi, který po svém zvolením papežem přijal jméno Benedikt (XV.).

S postupujícím válečným konfliktem se Lev Skrbenský svým umírněným postojem stával pro radikální německé kruhy příčinou nespokojenosti s pastorací, kdy nedostatečně rezonoval jeho válečný zápal a bojové odhodlání. Proto když v listopadu 1915 zemřel po krátké nemoci olomoucký arcibiskup František Saleský Bauer, rozhodla se rakouská strana využít uprázdněného stolce k daleko větším změnám, než byly církevními kruhy původně plánovány.

Diplomatický zástupce Svatého stolce ve Vídni Raffaele Scapinelli di Leguigno byl o úmyslu rakouské vlády informován již na počátku prosince téhož roku. Tehdy informoval státního sekretáře Pietra Gasparriho o schůzce ministra kultu Maxe von Hussarka s císařem Františkem Josefem I., na níž se první zmíněný pokusil přesvědčit císaře o nezbytnosti přesunů ordinářů – pražského arcibiskupa Lva Skrbenského do Olomouce a brněnského biskupa Pavla Huyna do Prahy.

Intervenci civilních úřadů považovaly nicméně církevní kruhy v čele s pomocným olomouckým biskupem Karlem Wisnarem a vyšehradským proboštem Františkem Zapletalem za porušení svobodné volby kapituly a písemně proti ní protestovaly. Tím prozatím dosáhly odložení volby nového arcibiskupa.

Sám Lev Skrbenský se svému přeložení údajně bránil. Pro případ, že by se tak ovšem stalo, prosazoval za svého nástupce v Praze spíše královéhradeckého biskupa Josefa Doubravu než brněnského Pavla Huyna, z nichž poslední by mohl svou osobností podle jeho názoru katolické církvi a náboženskému životu v Čechách značně uškodit. V podobném duchu uvažoval také dobový český tisk.

Výměnu na postech arcibiskupů v Praze a Olomouci se však rozhodla prosadit Vídeň i proti představám katolické církve. Domnívala se, že by kýžené změny měly přivést do Čech osobu, jež by v době válečného konfliktu reagovala na sílící český nacionalismus v metropoli rozhodněji než národnostně tolerantní a smířlivě bilingvní Lev Skrbenský z Hříště.

Před olomouckou metropolitní kapitulou tak stálo poměrně složité dilema. Buď se podvolí císařovu přání a vyjádří souhlas se Skrbenského jmenováním do Olomouce, nebo vybere některého z církevních kandidátů, kterého však odmítala akceptovat rakouská vláda. Byla to patová situace, kdy kanovníci riskovali neobsazení vedení arcidiecéze.

Rakouská vláda nakonec využila upřímné Skrbenského touhy po rodné Moravě, kterou na rozdíl od Čech vnímal jako nábožensky jednoznačnější, zachovalejší a vroucnější prostředí, a vzdálila jej Praze, kde, třebaže v ní prožil svá nejkrásnější léta, nikdy nezdomácněl.

Ačkoliv papež Benedikt XV. vyjádřil politování nad intervencí rakouské vlády do volby olomouckého arcibiskupa, zejména s ohledem na nebezpečné následky tohoto kroku do budoucna, souhlasil s translací postulovaného arcibiskupa a schválil zahájení Skrbenského kanonického procesu. Lev Skrbenský z Hříště byl novým olomouckým arcibiskupem slavnostně intronizován na svátek Navštívení Panny Marie dne 2. července 1916.

Skrbenského nástupcem v Olomouci se v lednu 1921 stal oblíbený poslanec Revolučního národního shromáždění, probošt a kanovník Antonín Cyril Stojan, na němž se bez problémů shodla jak československá vláda, tak Svatý stolec. Je zajímavostí, že kandidáty na olomoucký arcibiskupský stolec byli i Jan Šrámek a Andrej Hlinka. Vatikán je údajně odmítl s tvrzením, že by byli jako výrazně profilované osobnosti politického katolicismu nepřijatelní pro československou vládu.

***(z medailonu Josefa Berana)***

V listopadu 1946 jej Pius XII. jmenoval pražským arcibiskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Víta v Praze dne 8. prosince téhož roku. Jeho světiteli byli apoštolský internuncius v Praze Saverio Ritter, královéhradecký biskup Mořic Pícha a pomocný pražský biskup Antonín Eltschkner. Obřadu se účastnili rovněž členové vlády v čele s jejím předsedou, komunistou Klementem Gottwaldem.

Na post pražského arcibiskupa zvažoval Svatý stolec původně kandidáty, jejichž jména předložil československé vládě v létě 1946 – strahovského opata Bohuslava Jarolímka, františkánského řeholníka a teologa Jana Evangelistu Urbana a rektora kněžského semináře Josefa Berana. Vatikánské dokumenty tento výběr jmen nejvhodnějších kandidátů na svatovojtěšský stolec v zásadě potvrzují, přičemž místo Bohuslava Jarolímka uvažují o osobě Mořice Píchy.

Volba nakonec padla na Josefa Berana, osobnost spjatou s protinacistickým odbojem a koncentráčnickou minulostí, jež zosobňovala mravní autoritu i příklad ryzího a obětavého kněze, jak dokládaly události válečných let.

Ve dnech 13. a 26. února 1947 přijal nového pražského arcibiskupa Josefa Berana na jeho první římské cestě po konsekraci papež Pius XII., aby s ním jednal o politicko-náboženských poměrech v Československu. Během audiencí vyjádřila hlava katolické církve obavy nad budoucím směřováním demokracie v Československu, zejména se kriticky vyslovila k účasti komunistů ve vládě a orientaci republiky na Sovětský svaz, nicméně český primas zůstával optimistou a věřil v dialog.

Ačkoliv události brzy jeho optimismus zchladily, dokázal se v nových poměrech po nástupu komunistů k moci zorientovat a konfrontovat je s jejich někdejšími sliby. Jako český primas vystupoval s přesvědčením nejrozhodnějšího odpůrce z řad katolické církve, kdy otevřeně odmítal zásahy státu do církevních struktur i jím zřízenou rozkladnou Katolickou akci. Za podpory Svatého stolce a některých kněží odmítal ustupovat ze svých požadavků a rezignovat na své představy.

Ve svém provolání z února 1948 s názvem *Nemlč arcibiskupe, nesmíš mlčet!* neváhal Josef Beran před věřící veřejností prohlásit – *Zapřísahám vás všechny pro drahou, v koncentračních táborech a žalářích prolitou krev našich bratří a sester. Pro slzy a bolesti českých žen a matek. Vzpamatujte se! Vím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, ale takto se jim nevyhnete. Zamyslete se nad svou odpovědností!*

Úder proti církvi přišel záhy. Je zřejmé, že represivní postup komunistického režimu byl vyvrcholením dlouholetých aktivit, jež měly směřovat k likvidaci nejtěžšího a nejvytrvalejšího nepřítele, katolické církve. Motivace těchto útoků byla politická, ideologická a ekonomická.

Zástupce Svatého stolce byl z Československa vyhnán a diplomatické vztahy přerušeny. Proti kněžím, řeholníkům, řeholnicím a laikům zahájil režim politické procesy, které s menší intenzitou probíhaly i v následujících desetiletích. Pronásledování církve nabylo na intenzitě, takže jen v první polovině 50. let bylo uvězněno téměř pět set kněží a tisíce katolických laiků.

S novou linií proticírkevní politiky byly teologické fakulty vyjmuty z rámce univerzit a jejich činnost omezována. Současně byly zrušeny i diecézní semináře, řeholní a bohoslovecká učiliště a počet studentů teologie zredukován. Když biskupové v lednu 1949 neuspěli svým protestním memorandem u prezidenta republiky Klementa Gottwalda, vydali dne 15. června pastýřský list *Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky*,v němž reagovali na snahy komunistického režimu církev přehlížet a její jednotný hlas oslabovat.

Komunistický režim proto přistoupil na jaře 1949 k jejich internaci, což znamenalo úplné přerušení jejich styků s vnějším světem. Během krátké doby tak byli internováni pražský arcibiskup Josef Beran, královéhradecký biskup Mořic Pícha, olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha, českobudějovický biskup Josef Hlouch, brněnský biskup Karel Skoupý, litoměřický biskup Štěpán Trochta a mnozí další kněží.

Jak uvádí církevní historik František Kolouch, uvnitř objektů internace fakticky panoval vězeňský režim. Okna byla zakryta bez možnosti výhledu ven, vycházky mohly být konány pouze v uzavřeném oploceném koridoru, přijatá i odchozí korespondence byla cenzurována a návštěvy mohly probíhat pouze čtyřikrát ročně, a to za přísné kontroly dozorců. Aby byla internace úplná, byla biskupům zapovězena četba knih, časopisů a novin s výjimkou *Rudého práva*, odmítán telefon a zakazován poslech rádia. Péči o chod domácnosti biskupů zajišťovaly vybrané řeholnice, které sdílely jejich těžké životní podmínky a byly vázány slibem mlčenlivosti.

Postup komunistických úřadů *ocenil* generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Rudolf Slánský na poradě krajských tajemníků komunistické strany v září 1949 následujícími slovy – *Vzali jsme biskupům půdu. Vzali jsme církvi všechen tisk. Všude do konzistoří jsme dosadili komisaře. Zavřeli jsme církevní školy. Teď jim bereme postupně kláštery. Zavíráme kněze. Kdybychom před půl rokem odsoudili faráře na osm let do žaláře, jaký by to byl ohlas. Dnes se to setkává s pochopením. Teď přijde další opatření, nový platový zákon pro kněze. Budeme jednat, komu dáme plat a za jakých podmínek. Myslím, že naše bilance práce na církevním úseku je kladná*.

V letech 1949-1963 byl tak Josef Beran internován na různých místech Československa, a to v Arcibiskupském paláci v Praze, Roželově u Rožmitálu, Růžodolu u Liberce, Myštěvsi, Paběnicích u Čáslavi a Mukařově u Prahy.

Nejhorší vzpomínky si český primas uchoval na Růžodol – *Pobyt v Růžodole u Liberce byl nejhorší v tom smyslu, že strážci, kteří nám zajišťovali a kupovali potraviny, nás často nechávali úplně hladem. Jednalo se hlavně o ten první měsíc. Strážci se vyměnili a chodili na jídlo do místní kantýny či závodní jídelny. Teprve když zjistili, že jedna ze sester dobře vaří, přišli s myšlenkou, že by se najedli s námi, a pak už to tak hrozné nebylo*.

Místo internovaného českého primase řídil pražskou arcidiecézi v letech 1951-1965 kapitulní vikář Antonín Stehlík. Jeho mnohaleté působení ukončil teprve nástup Františka Tomáška na post apoštolského administrátora arcidiecéze.

Internace, jež se v mnohém podobala vězeňskému režimu, usilovala především o úplnou izolaci pražského arcibiskupa. Vězněný netušil, jestli bude doživotní, či po improvizovaném soudním monstrprocesu likvidační. Soud se však nikdy nekonal. Zoufalé podmínky zhoršovaly Beranův zdravotní stav, kdy český primas opakovaně trpěl srdeční slabostí a bolestivým bušením srdce. Navzdory tomu zůstával i nadále v internaci.

Během celé doby byl neustále sledován, odposloucháván a kontrolován, přičemž se jej tajná policie pokusila opakovaně kompromitovat. Do jeho nápojů přimíchávala afrodiziaka v naději, že se jej podaří natočit v choulostivé situaci s jednou z internovaných řeholnic. Josef Beran veškeré tlaky přestál.

Zlomem v internaci se stal Beranův list papeži Janu XXIII. z počátku roku 1963, kdy se podvolil papežově rozhodnutí: *Prosím Vaši Svatost co nejpokorněji: nechť Svatý otec svým úsudkem rozhodne mou záležitost a zbaví mne funkce pražského arcibiskupa, uzná-li to za vhodné*. Rovněž přijal v jeho východní politice nový přístup k sovětskému komunismu.

***(z medailonu Františka Tomáška)***

Po nástupu komunistů k moci jej jako kvalifikovaného muže s katechetickým zápalem jmenoval papež Pius XII. pomocným olomouckým biskupem. Sám po úřadu netoužil, ale podvolil se papežovu přání a nominaci přijal. V říjnu 1949 jej vysvětil jeho někdejší spolužák z fakulty a tehdejší olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha ve své rezidenci, a to neveřejně. Aby unikl pozornosti tajné policie, pronikl František Tomášek do jeho paláce přes plot zadním vchodem pro služebnictvo. Po vysvěcení zmizel podobným způsobem.

Komunistická moc odmítala, aby na veřejnosti vystupoval jako biskup, a začala jej sledovat a izolovat. Jeho působení na vysoké škole bylo ukončeno a František Tomášek byl ustanoven administrátorem farnosti Bohušov u Krnova, čímž byl vzdálen od olomouckého ústředí.

Zpráva tajné policie z léta 1950 ukazuje na „nebezpečné“ rysy jeho osobnosti – *Na oko projevoval sympatie k lidově demokratickému zřízení, ale ve skutečnosti byl naprostým nepřítelem lidově demokratického zřízení. Dokazuje to skutečnost, že byl jmenován ilegálním biskupem bez státního souhlasu. Dovede se přizpůsobit každé situaci a svým vystoupením klame své okolí. V jednání je slušný a nadprůměrně ochotný. Jinak je sebevědomý a ctižádostivý. Je třeba v něm spatřovat velmi nebezpečného člověka, který dovede teatrálně vystupovat*.

V červenci 1951 byl zatčen a uvězněn v táboře pro kněze v Želivi, kde dostal společnou celu s tajně vysvěceným biskupem Karlem Otčenáškem a spirituálem olomouckého semináře Antonínem Šuránkem. Přes těžkou manuální práci přijímal návštěvy z rodiny, udržoval skromnou korespondenci a pracoval na rukopise katechismu, nakolik mu to vězeňské podmínky dovolily. Ten následně vyšel se souhlasem komunistických orgánů v polovině 50. let a do roku 1968 dosáhl neuvěřitelných osmi vydání.

Soudního procesu se František Tomášek nikdy nedočkal. V roce 1954 byl z vězení propuštěn, když současně obdržel souhlas k výkonu duchovenské služby, byť jen jako kněz, nikoliv jako biskup. Možným důvodem tohoto kroku bylo podepsání spolupráce s tajnou policií. Dodnes není spolehlivě doložena míra jeho kolaborace s režimem, protože, jak se domnívá církevní historik Jaroslav Šebek, se naopak sám Tomášek jako nepřátelská osoba brzy dostal do hledáčku tajných služeb.

Jeho přítomnost v předsednictvu *Mírového hnutí katolického duchovenstva* byla zřejmě cenou, kterou musel za své veřejné působení zaplatit. Se socialismem rozhodně vnitřně nesympatizoval, a to ani podporou jeho mírových hesel. Bral jej spíše jako nutný rámec, v němž je nezbytné žít, jako určitý projev pragmatismu, který člověk musí učinit. Nepřijal pozici reprezentanta kolaborující církve, ale církve koexistující, tedy existující v Československu v určitých daných podmínkách, které musejí všichni věřící přijmout.

Po propuštění z vězení působil František Tomášek jako administrátor farnosti v Moravské Huzové u Olomouce a jeho poměr ke komunistické moci byl nekonfliktní. Vyvaroval se všech střetů, kterými by dráždil státní orgány, sloužil lidem a pokračoval ve své katechetické činnosti. Přestože byl sledován tajnou policií a jeho pastoraci věnovaly komunistické úřady značnou pozornost, zůstal věrný církvi a svému poslání kněze i biskupa. Jeho laskavost a pochopení pro druhé se staly příslovečnými, takže na ně dodnes vzpomínají mnozí pamětníci.

Ačkoliv oficiálně nevystupoval jako biskup, umožnily mu komunistické úřady, aby se jako jediný z českých a moravských biskupů první poloviny 60. let účastnil všech čtyř zasedání Druhého vatikánského koncilu. Ostatně k prvnímu zasedání koncilu nakonec dorazilo z Československa do Věčného města dvanáct církevních představitelů včetně tří biskupů: Eduarda Nécseye, Ambróze Lazíka a Františka Tomáška. Většina z nich nebyla přítomna na všech jednáních, ale participovala pouze na některých zasedacích obdobích. Všech čtyř zasedání se účastnilo pouze pět domácích církevních hodnostářů.

Na půdě koncilu hovořil František Tomášek celkem třikrát, a to o církvi, katechezi, manželství a rodině. Nejvýznamnější projev našich zástupců představovala bezpochyby řeč Josefa Berana, jež zazněla v rámci diskuze o náboženské svobodě v září 1965. Velmi ostře hovořili rovněž slovenští biskupové žijící v zahraničí Pavol M. Hnilica a Michal Rusnák, kteří otevřeně kritizovali komunistický systém a jeho proticírkevní povahu.

Závěry Druhého vatikánského koncilu přijal František Tomášek za své, zejména liturgickou reformu, prosazení národního jazyka či zapojení laiků, přičemž se později různými způsoby snažil o jejich prosazení do života. V událostech spatřoval především kroky k vnitřní obnově církve a věřících. Setkání v Římě pro něj bylo podporou i zážitkem, jenž jej duchovně formoval ještě dlouho po návratu do vlasti.

***(z medailonu Miloslava Vlka)***

Na kněze byl Miloslav Vlk vysvěcen v červnu 1968 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Svěcení mu udělil biskup Josef Hlouch, který byl pouhé dva týdny předtím, po téměř osmnácti letech internace, znovu dosazen do čela své někdejší diecéze. Bylo to ostatně jeho první svěcení od roku 1950. Primici odsloužil novokněz na konci měsíce v Chyškách u Milevska za účasti čtyř tisíc věřících.

Krátce po svěcení působil Miloslav Vlk jako sekretář českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, kdy podporoval zavádění reforem Druhého vatikánského koncilu do církevního života. Celebroval mimo jiné ranní mše v kostele u petrinů, na něž chodili především věřící studenti střední ekonomické školy před začátkem vyučování. Mše byly velmi populární zejména pro nezvykle živé a aktuální promluvy mladého kněze.

Pro přílišný vliv na biskupa mu však komunistické úřady další působení v této funkci znemožnily a poslaly jej do malých farností. Souhlas k působení v Českých Budějovicích mu odebraly k 1. květnu 1971.

V 70. letech tak byl aktivní v duchovní správě na jihu a jihozápadě Čech, a to v Lažišti, v Záblatí a v Rožmitále pod Třemšínem, byť za cenu stálého šikanování ze strany úřadů, komunistických úředníků i dozoru tajné policie. Spolupráci s režimem však nikdy nepodepsal.

Církevní tajemník Leo Drozdek o jeho kněžské činnosti na počátku 70. let poznamenal – *Má velké vztahy ku kněžím, kteří jsou oddáni Vatikánu, a sám jest jeho věrným služebníkem… Při projednávání úředních záležitostí s výše jmenovaným jest nutné být dobře obeznámen s projednávanou záležitostí, neb Vlk jest záludný, církevní záležitosti a zákony zná velmi dobře a pro církevní hierarchii se snaží získat maximum*.

Když došla komunistickým úřadům trpělivost, byl Miloslavu Vlkovi jako protisocialistickému živlu v posledně zmíněném působišti na konci roku 1978 odebrán státní souhlas k výkonu kněžské činnosti. Přestěhoval se proto do Prahy, do velkoměsta, kde mohl snáze uniknout nežádoucí pozornosti okolí i příslušníkům tajné policie.

Nejprve bydlel na faře v Holešovicích, později na ubytovně, a nakonec získal s pomocí přátel byt v Kateřinské ulici nedaleko Karlova náměstí. Malý příbytek v podkroví činžáku, o velikosti sedm metrů čtverečních, bez toalety, koupelny i kuchyně, představoval ve Vlkových očích další setkání s křížem. Jako vysvobození se ukázalo stěhování do Rybné ulice, kde se mu podařilo získat větší byt o dispozici 1+1.

Až do roku 1986 se Miloslav Vlk živil jako umývač oken, resp. výkladních skříní v podniku Úklid v centru Prahy. Své povolání kněze vykonával tajně, většinou v malých skupinách věřících v hlavním městě. Práce umývače mu současně umožnila kontakt s lidmi mimo odposlouchávací zařízení, takže na ulici běžně zpovídal či žehnal.

Den co den, sedm let, v mrazu i horku, chodil ulicemi Myslíkova a Spálená s kbelíkem vody a čistil výlohy obchodů. Pocítil na vlastní kůži, že kříž je neoddělitelnou součástí Kristova života, a pochopil, že tvoří nedílnou část rovněž jeho cesty.

Těžká manuální práce a horečné kněžské nasazení, spojené s aktivitami v rámci tajného studia teologie i činností v hnutí Fokoláre, se podepsaly na jeho zdraví. Proto podal v Úklidu výpověď a díky intervenci přátel se v únoru 1986 stal archivářem Státní banky československé v Praze, v ulici Na Příkopech. I zde byl sledován a předvoláván k častým výslechům, na jeho pracoviště dokonce tajná policie instalovala odposlech. Ve stresujících podmínkách rozmanité a náročné činnosti prodělal infarkt.

Státní souhlas mu byl vrácen teprve v lednu 1989, kdy se vrátil do duchovní správy. Krátce působil na Klatovsku a na Šumavě. Na zoufalé poměry na jihu Čech později vzpomínal následovně – *Všechny fary, kde jsem bydlel, byly zdravotně závadné. Musel jsem opravit rozvody vody, instalovat elektrické vedení, zřídit jakous takous koupelnu a podobně. Všechny tyto budovy byly ponuré, a tak jsem je musel učinit alespoň trochu přívětivými*.

***(z medailonu Dominika Duky)***

V červnu 1998 byl Dominik Duka jmenován papežem Janem Pavlem II. královéhradeckým biskupem. Biskupské svěcení přijal o tři měsíce později z rukou osobního arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů, pražského arcibiskupa Miloslava Vlka a apoštolského nuncia Giovanniho Coppy, v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Jako nový biskup pokračoval ve správě diecéze v duchu svých předchůdců. Založil Diecézní církevní soud, Diecézní teologický institut a církevní Jazykové gymnázium Václava Jana Tomáška ve Skutči. Dokončil rekonstrukci Nového Adalbertina v centru Hradce Králové a zrekonstruoval interiér katedrály Svatého Ducha a místní Biskupskou knihovnu. V letech 2007-2008 organizoval oslavy 700. výročí založení zdejší katedrály Svatého Ducha.

Podporoval porozumění mezi konfesemi i hledajícími mimo katolické prostředí. Na počátku nového tisíciletí dočasně spravoval rovněž litoměřickou diecézi jako apoštolský administrátor a na počátku třetího tisíciletí svolal do Hradce Králové diecézní eucharistický kongres.

V listopadu 2004 jmenoval papež Jan Pavel II. Dominika Duku apoštolským administrátorem litoměřické diecéze, přičemž obě diecéze, svou i novou, spravoval až do nástupu nového litoměřického biskupa Jana Baxanta v listopadu 2008. Královéhradeckou diecézi tak Dominik Duka vedl jedenáct let.

O dva roky později, v únoru 2010, jmenoval již nový papež Benedikt XVI. Dominika Duku pražským arcibiskupem a českým primasem. Intronizace proběhla o dva měsíce později v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jeho jmenování do Prahy bylo provázeno značným očekáváním, že se jako vzdělaný církevní hodnostář a muž dialogu, který se živě zajímá o dění ve společenském a politickém životě, stane vhodným reprezentantem katolické církve, jenž zlepší její obraz v očích veřejnosti.

Ještě téhož roku došlo mezi Dominikem Dukou a prezidentem Václavem Klausem k dohodě o úpravě vzájemných vztahů mezi státem a církví při péči o katedrálu sv. Víta. Když se tak stalo, emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk označil tento krok za zpochybnění své snahy o vyřešení situace.

Sám český primas Dominik Duka, který věřil ve spolupráci církve a státu, se o dosaženém kompromisu vyslovil následovně – *Katedrála je národním duchovním, státním a kulturním symbolem daným všem obyvatelům této země bez rozdílu jejich vyznání. Na jejích vstupních dveřích je zobrazen Otec vlasti Karel IV., jak společně s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic přinášejí relikvie do právě zakládaného dómu. Vznik tak nádherné stavby umožnil právě harmonický vztah panovníka a arcibiskupa, aby zde lidé mohli oslavovat Boha i české zemské patrony*.

Ukončení sporu o katedrálu na přelomu 10. a 20. let i Klausův projev při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi v září 2011, kdy prezident republiky prohlásil, že *by církev měla svou významnou autoritu v nezanedbatelné části celé naší veřejnosti uplatňovat více a hlasitěji i v debatě celospolečenské*, vedly ke zlepšení vzájemných vztahů mezi představiteli státní a církevní moci.

V letech Dukova episkopátu došlo v čele českých a moravských diecézích k řadě změn. V březnu 2011 byl Jan Vokál jmenován královéhradeckým biskupem. V březnu 2013 rezignoval na svůj post českobudějovický biskup Jiří Paďour, jehož o rok později nahradil Vlastimil Kročil. V únoru 2016 rezignoval na post plzeňského biskupa František Radkovský, a toho o dva měsíce později nahradil Tomáš Holub. V dubnu 2017 byl pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze jmenován Martin David a v červenci téhož roku byli kněží Josef Nuzík a Antonín Basler jmenováni pomocnými olomouckými biskupy. V lednu 2018 byl pomocným pražským biskupem jmenován Zdenek Wasserbauer.

Jednou z nejzajímavějších církevních staveb otevřených v době Dukova episkopátu byl kostel Krista Spasitele s komunitním centrem v Praze na Barrandově, který se dokonce v roce 2021 stal Stavbou roku. Jednalo se o projekt architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause z Atelieru Žiška s. r. o. Slavnostní vysvěcení kostela proběhlo v den slavnosti Ježíše Krista Krále, dne 22. listopadu 2020.

V roce 2012 jmenoval papež Benedikt XVI. Dominika Duku kardinálem. Tímto krokem nejen ocenil arcibiskupův přínos pro katolickou církev, ale rovněž zdůraznil význam Prahy jako tradičního kardinálského místa ve střední a východní Evropě, jak jsme již zmínili v případě Miloslava Vlka.

**(z medailonu Jana Graubnera)**

V září 1992 byl Jan Graubner jmenován olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou. Na stolci sv. Metoděje seděl následujících třicet let. Navázal na krátký episkopát svého předchůdce Františka Vaňáka, který zemřel v září 1991, kdy *převedl* moravskou církev z období právě nabyté svobody do nového tisíciletí.

Jako olomoucký arcibiskup obnovil diecézní struktury a instituce zlikvidované v době komunistického režimu. Značného rozkvětu v arcidiecézi se v době jeho episkopátu dočkalo především církevní školství a charita, které v 90. letech budoval téměř na zelené louce. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě.

Jeho činnost byla mnohovrstevnatá. Řadu desetiletí se intenzivně věnoval duchovní péči o mládež a mladé rodiny a podporoval katechetickou činnost církve, byl duchovním rádcem Orla, založil sdružení Eucharistické hodiny, obnovil poutní areály na Velehradě a na Svatém Hostýně... Bylo obdivuhodné, že církev vždy vnímal jako společenství živých lidí, nikoliv primárně jako úřad.

Veřejně hájil tradiční křesťanské hodnoty, kdy se nebál hovořit o názoru katolické církve na umělé oplodnění, manželství osob stejného pohlaví či homosexualitu.

V letech 2000-2010 a opět od roku 2020 zastával Jan Graubner post předsedy České biskupské konference, kdy jako smířlivý církevní hodnostář představoval určitou myšlenkovou protiváhu Dominika Duky. Ačkoliv v době covidové pandemie apeloval na věřící, aby se nechali proti nebezpečnému viru očkovat, sám jím těžce onemocněl a byl několik týdnů hospitalizován v nemocnici. Podle jeho vlastních slov se dostal na dosah setkání s věčností.

Dne 13. května 2022 jej papež František neočekávaně jmenoval pražským arcibiskupem a českým primasem. Navzdory pokročilému věku (téměř 74 let) a s vědomím zodpovědnosti tento náročný úkol jako Boží plán pokorně přijal. Rozhodnutí Svatého stolce bylo podle slov některých kardinálů římské kurie spíše nouzovým řešením na krátký čas než oceněním Graubnerových pastýřských aktivit, byť se během tří desítek let moravský metropolita výrazně zasloužil o obnovení církevního života v České republice. Bylo současně reflexí jeho duchovních, pastýřských a lidských kvalit i sázkou na jistotu, protože olomoucký arcibiskup byl zkušeným mužem církve s méně konfliktní povahou než jeho předchůdce. Někteří současníci v tom spatřují nečekané či dokonce nesprávné rozhodnutí, svědčící o personální krizi, resp. bezradnosti římské kurie či selhání vatikánské diplomacie. Na druhou stranu jsou kvitovány jeho aktivity ve veřejném prostoru, kde se prezentoval jako muž dialogu a spolupráce ve prospěch druhých, který výrazně přerostl církevní prostředí; v Praze měl pak podle některých názorů přispět ke zklidnění situace.

Slavnostní intronizace nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera se konala dne 2. července 2022 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.