**Národní liga**

**Národní liga**, později **Národní liga – strana radikální, národní a demokratická**, byla radikálně [nacionalisticky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacionalismus) orientovaná [politická strana](https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana) působící v době [1. republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika). Založena byla v roce [1930](https://cs.wikipedia.org/wiki/1930) některými členy rozpadlé [Ligy proti vázaným kandidátním listinám](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liga_proti_v%C3%A1zan%C3%BDm_kandid%C3%A1tn%C3%ADm_listin%C3%A1m&action=edit&redlink=1). Předsedou strany byl [Jiří Stříbrný](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD" \o "Jiří Stříbrný). V roce 1935 spolu s jinými stranami splynula do [Národního sjednocení](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_sjednocen%C3%AD" \o "Národní sjednocení). Díky neshodám se v dubnu [1937](https://cs.wikipedia.org/wiki/1937) skupina okolo Jiřího Stříbrného opět osamostatnila. Po [Mnichovském diktátu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda" \o "Mnichovská dohoda) se strana stala součástí [Strany národní jednoty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty).

V [komunálních volbách v roce 1931](https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_volby_1931_(%C4%8Ceskoslovensko)" \o "Komunální volby 1931 (Československo)) v Praze získala Národní liga 48 425 hlasů (10,38 %) a 11 z 90 mandátů, ve volbách do místních výborů 53 602 hlasů (11,58 %) a 45 z 366 mandátů, v [komunálních volbách v roce 1938](https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_volby_1938_(%C4%8Ceskoslovensko)" \o "Komunální volby 1938 (Československo)) po předchozím rozkolu v [Národním sjednocení](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_sjednocen%C3%AD" \o "Národní sjednocení) získala v Praze 29 270 (5,28 %) a 6 z 90 mandátů, ve volbách do místních výborů 21 264 hlasů (3,90 %) a 11 z 366 mandátů.

[**Jiří Stříbrný**](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD)

**Jiří Stříbrný** ([14. ledna](https://cs.wikipedia.org/wiki/14._leden) [1880](https://cs.wikipedia.org/wiki/1880) [Rokycany](https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany) – [21. ledna](https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden) [1955](https://cs.wikipedia.org/wiki/1955) [Valdice](https://cs.wikipedia.org/wiki/Valdice) nebo [Ilava](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilava)) byl československý [politik](https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik), [novinář](https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99" \o "Novinář), účastník prvního odboje, jeden z [mužů 28. října](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska" \o "Vznik Československa), majitel [bulvárních](https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulv%C3%A1rn%C3%AD_m%C3%A9dium" \o "Bulvární médium) [novin](https://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny) (například [Polední list](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poledn%C3%AD_list&action=edit&redlink=1" \o "Polední list (stránka neexistuje))a další) a několikanásobný [ministr](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministr" \o "Ministr). Zpočátku patřil mezi hlavní politiky [národních socialistů](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD" \o "Česká strana národně sociální), později po rozkolu předák radikálně nacionalistických formací, nejčastěji známých pod názvem [Národní liga](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_liga_%E2%80%93_strana_radik%C3%A1ln%C3%AD,_n%C3%A1rodn%C3%AD_a_demokratick%C3%A1). V letech 1923 až 1928 byl prezidentem fotbalového klubu AC Sparta Praha. Po roce 1945 byl odsouzen a vězněn.

Po svém vyloučení z národně socialistické strany se Stříbrný odmítl stáhnout z politiky, dokonce po jistou dobu směřoval své jednání k možné revizi výsledků brněnského sjezdu a návratu do strany.[[22]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-23) Brzy se ale zaměřil na ustavení vlastní politické strany, která po různými názvy (nejčastěji známa jako [Národní liga](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_liga_%E2%80%93_strana_radik%C3%A1ln%C3%AD,_n%C3%A1rodn%C3%AD_a_demokratick%C3%A1)) existovala až do roku 1938. Dočasně využil i toho, že zůstával nadále poslancem Národního shromáždění.

Spolu s dalšími lidmi, zejména vyloučenými či dobrovolně odejitými od národních socialistů, založil v květnu 1927 **Slovanskou stranu národně socialistickou**. Ani nyní se ale nevzdával cíle návratu do své domovské strany, svůj nový politický subjekt tak ustavil jen jako formální sdružení bývalých národních socialistů a nezahájil skutečné budování stranické sítě. To se změnilo po jeho vyloučení ze sněmovny roku 1928. Začaly přípravy na první sjezd nové strany, která se mezitím přejmenovala na **Radikální hnutí – slovanští národní socialisté**. Tento název byl pak na sjezdu konaném v dubnu 1929 v Praze změněn na **Radikální strana – slovanští socialisté**. Stříbrný byl oficiálně zvolen jejím předsedou. Od roku 1930 nesla název [**Národní liga**](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_liga_%E2%80%93_strana_radik%C3%A1ln%C3%AD,_n%C3%A1rodn%C3%AD_a_demokratick%C3%A1) a takto je nejvíce známa coby politický směr okolo Jiřího Stříbrného.[[23]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-24)

Programově se definovala jako národní, socialistická ale nemarxistická. Navazovala na Stříbrného původní národně socialistickou stranu, novinkou bylo přidání slovanského, internacionálního rozměru. V roce 1928 po nuceném odchodu ze sněmovny definoval Stříbrný stranu jako centristickou. Dokonce mluvil o nahrazení pojmu socialismus pojmem demokratismus. V roce 1929 ale v souvislosti s volební kampaní Stříbrný rétoricky přitvrdil. Vliv na tom měl i nástup mladší generace inspirované [fašismem](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus" \o "Fašismus).[[24]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr-polstr-25)

V roce [1929](https://cs.wikipedia.org/wiki/1929) se Liga zúčastnila voleb společně s [Národní obcí fašistickou](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1) (NOF) ve volebním uskupení pod názvem [Liga proti vázaným kandidátním listinám](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liga_proti_v%C3%A1zan%C3%BDm_kandid%C3%A1tn%C3%ADm_listin%C3%A1m&action=edit&redlink=1). Šlo o účelovou volební koalici, na které měl předseda NOF [Radola Gajda](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda" \o "Radola Gajda) zájem, protože vlivem vnitřních sporů pozice NOF slábly. Liga proti vázaným kandidátním listinám stavěla svou agitaci na nacionálním [šovinismu](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ovinismus" \o "Šovinismus), kritice politických stran, podporovala plebiscit a [přímou demokracii](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_demokracie" \o "Přímá demokracie).[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr1-3) Stříbrného skupina i NOF si nicméně zachovávaly organizační samostatnost. Ve volbách Liga proti vázaným kandidátním listinám neuspěla. Získala necelé 1 % hlasů. Poslanecký [mandát](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%A1t_(politika)) získali pouze Jiří Stříbrný, Radola Gajda a [Karel Pergler](https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pergler). Do Senátu byl za Ligu zvolen [Jindřich Trnobranský](https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Trnobransk%C3%BD" \o "Jindřich Trnobranský). Stříbrný se tak po roce od svého vyloučení z parlamentu do nejvyššího zákonodárného sboru vrátil. Alianci Stříbrného s Gajdou ale oslabovaly vzájemné spory a přetahování členstva. V dubnu 1930 se Stříbrného Národní liga zcela osamostatnila.[[25]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-26)

Liga se postupně radikalizovala. Na svém sjezdu v lednu roku 1932 přijala program [korporativního zřízení](https://cs.wikipedia.org/wiki/Korporativismus" \o "Korporativismus), rostla její práce mezi nacionalistickou mládeží (v roce 1933 pořádala Týden boje národní mládeže) a přibližovala se fašistickým názorům.[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr1-3)[[26]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr3-27) Šlo ale o nepříliš vlivnou politickou formaci. V té době se Stříbrný věnoval zejména mimopolitické činnosti – vydával *Polední list* a *Expres* (tzv. růžový nebo červený tisk). Ve své době se jednalo o nejprodávanější lidové deníky. První číslo *Poledního listu* vyšlo 29. listopadu 1926. 19. března 1927 přibyl *Večerní list*, od ledna 1928 *Nedělní list* a později během roku 1928 *Pondělní list*. V roce 1929 se objevil i satirický list *Šejdrem*. Se svým bratrem [Františkem Stříbrným](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD&action=edit&redlink=1" \o "František Stříbrný (stránka neexistuje)) v roce 1929 založil vlastní vydavatelskou společnost [Tempo](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_(vydavatelstv%C3%AD)&action=edit&redlink=1). Oba bratři v ní disponovali polovinou akcií a Jiří Stříbrný byl předsedou správní rady podniku (odstoupil až roku 1936 z daňových důvodů, v souvislosti s novým zákonem o akciových společnostech). V roce 1929 měl Nedělní list náklad 36 000 výtisků, Pondělní list dokonce 75 000 a Večerní list 81 000. I když byly Stříbrného tiskoviny považovány často za neseriózní bulvár, měly vysokou čtenost a profesionální vedení. Disponovaly sítí zpravodajů domácích i zahraničních.[[27]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-28) Tento takzvaný *stříbrňácký tisk* se profiloval jednoznačně opozičně, kritizoval korupci.[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr1-3) V květnu 1933 byla státem zakázána distribuce listu Šejdrem v trafikách, Stříbrný reagoval spuštěním sítě kolportérů, ale ekonomicky to neuspělo a byl proto spuštěn nový satirický časopis *Ulice*. V letech 1930–1933 vycházel i týdeník *Národní liga*, pojatý jako stranická politická revue.[[28]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr4-29)

Zapojil se také do sporů uvnitř [Československé národní demokracie](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_demokracie), kde podporoval nacionalistické křídlo okolo [Viktora Dyka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk) proti pragmatikům okolo [Františka X. Hodáče](https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hod%C3%A1%C4%8D) a o Hodáčovi šířil negativní zprávy.[[29]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-30)

Roku 1934 byl Stříbrný definitivně soudně zproštěn podezření z korupce (advokáta mu dělal národní demokrat [Ladislav Rašín](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Ra%C5%A1%C3%ADn)). Otevřela se tak možnost pro jeho výraznější roli v československé politice. V této době národní demokraté Karla Kramáře opustili kvůli ekonomickým i zahraničně-politickým neshodám vládní koalici. Pozice obou těchto subjektů se tak sblížily. V říjnu 1934 se Národní liga spojila společně s [Československou národní demokracií](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_demokracie) a [Národní frontou](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%AD_fronta_(prvn%C3%AD_republika)&action=edit&redlink=1), v jejímž čele stál [František Mareš](https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Mare%C5%A1_(rektor)), ve stranu s názvem [Národní sjednocení](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_sjednocen%C3%AD) (NSj). V listopadu 1934 se nová platforma představila na veřejné schůzi, na které vystoupil i Jiří Stříbrný. Předsedou Národního sjednocení se v dubnu 1935 stal národní demokrat [Karel Kramář](https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99) a Stříbrný ve straně působil jako jeden ze tří místopředsedů.[[21]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr2-22)

Vůči Národnímu sjednocení si udržoval částečně kritický postoj, respektive podporoval jeho plnou integraci, bez zachovávání separátních struktur jednotlivých zakládajících stran. Již v lednu 1935 kritizoval, že sloučení obou stran se protahuje. Od kompletní integrace očekával možnost zaujmout vedoucí postavení v NSj. V březnu 1935 dokonce Národní liga odhlasovala na svém sjezdu svůj zánik a vplynutí do NSj. Tuto politiku podporoval i Karel Kramář a také radikálně nacionalistická mládežnická organizace Mladé Národní sjednocení. V řadách bývalých národních demokratů ovšem existovala i skupina politiků, kteří trvalejší fúzi s Národní ligou odmítali. NSj navíc nezaznamenalo v parlamentních volbách roku 1935 výraznější volební úspěch a trend k integraci se nadále zkomplikoval. Stříbrný sám na neokázalé volební výsledky reagoval tím, že se zřekl poslaneckého mandátu (dle vzpomínek novináře Rudolfa Kopeckého musel být Stříbrný k rezignaci na mandát donucen).[[30]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-31) V následujících letech probíhal v NSj boj o nástupnictví po již nemocném a stárnoucím Karlu Kramářovi. Proti ambicím Jiřího Stříbrného vystupoval [František Hodáč](https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hod%C3%A1%C4%8D). Kramář v lednu 1937 tlačil na Hodáče, aby odešel z místopředsednické funkce, ale ten to odmítl. Na pražské městské konferenci strany 24. března 1937 pak byli Stříbrného spojenci přehlasováni. Pro tradiční národně demokratické špičky byl Stříbrný coby předseda strany nepřijatelný. Sám Stříbrný na neúspěch reagoval ustavením vlastní frakce. 18. dubna 1937 oznámil, že založí nové lidové hnutí Národního sjednocení a označil stávající Národní sjednocení za *panskou* stranu. V dubnu 1937 se od něj odvrátil Kramář, který souhlasil s uveřejněním prohlášení, v němž se od Stříbrného frakce zcela distancoval. Tím Stříbrný a jeho skupina v NSj skončili a v červenci 1937 potvrdil sjezd Národního sjednocení návrat k uměřenější národně demokratické politice.[[31]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-32)

Po rozkolu se Stříbrného Národní liga ustavila opět jako zcela samostatný subjekt, nyní pod názvem **Národní liga – strana radikální, národní a demokratická**.[[26]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr3-27) V kampani před [komunálními volbami v roce 1938](https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_volby_1938_(%C4%8Ceskoslovensko)" \o "Komunální volby 1938 (Československo)) používala [antisemitské](https://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus) heslo: „*Kdo jsi proti křivým nosům, vol kandidátku osm*.“ Stříbrný sám přímo měl kontakty s Židy (dokonce měl židovské karetní spoluhráče).[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD#cite_note-rfr1-3) V období [Mnichovské krize](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda" \o "Mnichovská dohoda) byl zastáncem obrany republiky.

***Národní obec fašistická***

**Národní obec fašistická (NOF)** byla [česká](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i) [fašistická](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus) [politická strana](https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana), která působila v období [1. republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika), [2. republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika) a Protektorátu Čechy a Morava.[[1]](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1#cite_note-1)

Národní obec fašistická byla založena v roce [1926](https://cs.wikipedia.org/wiki/1926). V jejím čele stanul bývalý představitel [Československých legií](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie) v Rusku, účastník [bitvy u Zborova](https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova" \o "Bitva u Zborova) a bývalý náčelník československého generálního štábu [Radola Gajda](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda" \o "Radola Gajda)[[2]](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1#cite_note-2), který ve funkci vůdce strany zůstal až do připojení k Národnímu souručenství.

**První republika**

Strana nikdy nedosáhla významného politického vlivu, v parlamentních volbách v roce [1929](https://cs.wikipedia.org/wiki/1929) kandidovala jako součást [Ligy proti vázaným kandidátním listinám](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liga_proti_v%C3%A1zan%C3%BDm_kandid%C3%A1tn%C3%ADm_listin%C3%A1m&action=edit&redlink=1), která získala tři poslanecké a jeden senátorský mandát. Ve volbách v roce [1935](https://cs.wikipedia.org/wiki/1935) kandidovala NOF samostatně a získala šest poslaneckých mandátů (167 433 hlasů).[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1#cite_note-3)

Národní obec fašistická se inspirovala italským fašismem, který přizpůsobovala českým podmínkám. Požadovala silný národní stát založený na [korporativním](https://cs.wikipedia.org/wiki/Korporativismus" \o "Korporativismus) principu, vystupovala též výrazně protiněmecky a protižidovsky. V roce 1935 se stavěla proti volbě [Edvarda Beneše](https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1" \o "Edvard Beneš) prezidentem republiky a v době [Mnichovské krize](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda" \o "Mnichovská dohoda) vystupovala za obranu republiky proti [nacistickému Německu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko).

**Druhá republika**

V době [druhé republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika) se NOF stala součástí [Strany národní jednoty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty), ale stále si zachovávala svou organizační strukturu. K zániku došlo v roce [1939](https://cs.wikipedia.org/wiki/1939) sloučením do Národního souručenství. Gajda se stáhl do ústraní na svůj statek na Strakonicku a finančně podporoval emigraci českých vojáků do Polska.[[4]](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1#cite_note-4) Někdejší významný funkcionář NOF [Zdeněk Zástěra](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zden%C4%9Bk_Z%C3%A1st%C4%9Bra&action=edit&redlink=1" \o "Zdeněk Zástěra (stránka neexistuje)) se zapojil přímo do protiněmeckého odboje, což ho stálo život, když v roce [1942](https://cs.wikipedia.org/wiki/1942) zemřel v [koncentračním táboře](https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor" \o "Koncentrační tábor).[[5]](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1#cite_note-5) V době [Protektorátu Čechy a Morava](https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava) vznikla z některých členů [kolaborantská](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaborace) organizace téhož jména, která však nehrála významnější roli a byla v roce [1943](https://cs.wikipedia.org/wiki/1943) [nacisty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko" \o "Nacistické Německo) zakázána na popud ministra [Emanuela Moravce](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Moravec).

Po [druhé světové válce](https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka) nebyla a nesměla být Národní obec fašistická obnovena.

**Radola Gajda**

[**Generál**](https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1l)**Radola Gajda**, rodným jménem Rudolf Geidl ([14. února](https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor) [1892](https://cs.wikipedia.org/wiki/1892) [Kotor](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotor" \o "Kotor) – [15. dubna](https://cs.wikipedia.org/wiki/15._duben) [1948](https://cs.wikipedia.org/wiki/1948) [Praha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha)) byl [český](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko) [voják](https://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k" \o "Voják), jeden z hlavních velitelů [československých legií](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie) v Rusku (kromě toho nějakou dobu bojoval na straně [ruských bělogvardějců](https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blogvard%C4%9Bjci), [1918](https://cs.wikipedia.org/wiki/1918)–[1919](https://cs.wikipedia.org/wiki/1919) zastával významný post v armádě [admirála](https://cs.wikipedia.org/wiki/Admir%C3%A1l) [Kolčaka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vasiljevi%C4%8D_Kol%C4%8Dak" \o "Alexandr Vasiljevič Kolčak)), meziválečný generál a československý [fašistický](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus) politik.

Po návratu z Ruska ([1920](https://cs.wikipedia.org/wiki/1920)) vystudoval francouzskou Vysokou válečnou školu, mezi lety [1922](https://cs.wikipedia.org/wiki/1922) až [1924](https://cs.wikipedia.org/wiki/1924) velel 11. pěší divizi v [Košicích](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice" \o "Košice), kde byl i úspěšným organizátorem kulturního a politického života (dodnes je po něm pojmenován pramen minerální vody „Gajdovka“ vyvěrající v rekreační zóně Košic). 1. prosince 1924 se stal členem hlavního štábu čs. armády, [20. března](https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen) [1926](https://cs.wikipedia.org/wiki/1926) se stal jeho náčelníkem. Paměti, které tehdy vydal, věnoval symbolicky [A. Jiráskovi](https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek), ale neopomněl v nich zdůraznit hrdinskou úlohu [T. G. Masaryka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk) při formování legií přímo v Rusku v letech [1917](https://cs.wikipedia.org/wiki/1917) a 1918.[[2]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda#cite_note-2) V roce 1926 byl degradován a propuštěn z armády. Poté se stal předsedou (vůdcem) [Národní obce fašistické](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1), hnutí organizovaného po vzoru italského fašismu s obdobným politickým programem až na výraznější [antisemitismus](https://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus" \o "Antisemitismus), v jejímž čele zůstal až do její integrace do [Strany národní jednoty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty).

V [parlamentních volbách v roce 1929](https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1929" \o "Volby do parlamentu Československé republiky 1929) byl zvolen do [Národního shromáždění ČSR](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_republiky_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_(1920%E2%80%931939)" \o "Národní shromáždění republiky Československé (1920–1939)) za [Ligu proti vázaným kandidátním listinám](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Liga_proti_v%C3%A1zan%C3%BDm_kandid%C3%A1tn%C3%ADm_listin%C3%A1m&action=edit&redlink=1) (utvořila ji Národní obec fašistická a některé další nacionalistické skupiny). Vstoupil jako hospitant do poslaneckého klubu [Hlinkovy slovenské ľudové strany](https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlinkova_slovensk%C3%A1_%C4%BEudov%C3%A1_strana" \o "Hlinkova slovenská ľudová strana). O mandát přišel nálezem [volebního soudu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_soud" \o "Volební soud) v prosinci 1931. Místo něj pak do parlamentu usedl [Antonín Chmelík](https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Chmel%C3%ADk).[[3]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda#cite_note-3) Do parlamentu se vrátil v [parlamentních volbách v roce 1935](https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1935" \o "Volby do parlamentu Československé republiky 1935), nyní za samostatně kandidující [Národní obec fašistickou](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1). Mandát si oficiálně podržel do zrušení parlamentu roku [1939](https://cs.wikipedia.org/wiki/1939), přičemž ještě v prosinci 1938 přestoupil do poslaneckého klubu nově utvořené [Strany národní jednoty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty).[[4]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda#cite_note-4)

V noci z [21.](https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden) na [22. ledna](https://cs.wikipedia.org/wiki/22._leden) [1933](https://cs.wikipedia.org/wiki/1933) sedmdesát příslušníků [Národní obce fašistické](https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1) zaútočilo na vojenská kasárna v [Židenicích](https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-%C5%BDidenice" \o "Brno-Židenice). Útok byl za pomoci četnictva odražen a celý tzv. [Židenický puč](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidenick%C3%BD_pu%C4%8D" \o "Židenický puč) zlikvidován. V souvislosti s pokusem o puč byl 23. ledna zatčen i Radola Gajda. Přes silný politický tlak na odsouzení Gajdy byl soudem osvobozen, protože mu nebyla dokázána účast na řízení puče. Na podnět [Kanceláře prezidenta republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99_prezidenta_republiky" \o "Kancelář prezidenta republiky) vyslovilo s rozsudkem nesouhlas vrchní státní zastupitelství a požádalo o jejich přezkoumání [Nejvyšší soud](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Ceskoslovenska" \o "Nejvyšší soud Československa). Ten, přestože nebyly získány nové důkazy, odsoudil Gajdu k šestiměsíčnímu vězení. Národní obec fašistická byla sice nepovedeným pokusem o puč zdiskreditována, ale Gajda se ověnčil aureolou mučedníka, který trpěl nevinně.[[5]](https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda#cite_note-5)

V období [Mnichovské krize](https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda" \o "Mnichovská dohoda) se angažoval ve prospěch obrany [ČSR](https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika) a těžce nesl zradu spojenců. V době [druhé republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika) byl funkcionářem pravicové [Strany národní jednoty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_n%C3%A1rodn%C3%AD_jednoty). V březnu [1939](https://cs.wikipedia.org/wiki/1939) společně s dalšími krajně pravicovými organizacemi ([Vlajka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_(hnut%C3%AD)), [Akce národní obrody](https://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrody" \o "Akce národní obrody)), ale i některými členy z řad bývalé [agrární](https://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho_a_malorolnick%C3%A9ho_lidu" \o "Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) a [sociálně demokratické strany](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1" \o "Česká strana sociálně demokratická), vytvořil [Český národní výbor](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor&action=edit&redlink=1), do jehož čela se nechal dosadit, což měla být podle představ aktérů budoucí vláda [protektorátu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava). Český národní výbor pak vydal veřejné prohlášení:

„*Národe Český!*

*V této těžké době ustavil se ze všech složek našeho lidu Český národní výbor. Tento výbor nepozůstává z žádných politiků a sleduje cíl, jednak upraviti poměr našeho lidu v přítomné těžké době k Německé říši, jednak z jednodušiti a usnadniti hospodářský, kulturní a sociální život v poměru k říši Německé. Funkce tohoto přípravného výboru spočívá v tom, aby byla definitivně odstraněna dosavadní ničím neodůvodněná zatrpklost k Německé říši. Náš národ žil po staletí v nejtěsnějších kulturních a hospodářských vztazích s německým národem, tak, jak cestu k tomu započal první a největší náš světec sv. Václav. Funkce Českého národní výboru bude proto směřovat k tomu, aby náš národ šel opět touto starou a osvědčenou cestou a aby sledoval myšlenku českých králů, kteří dovedli vždy najíti dobrou cestu k německému národu a získali dokonce v německém politickém světě vynikající postavení českému národu. Tím více musí nyní náš český lid se snažit, aby se vpravil do hospodářského organismu střední Evropy. Český národní výbor je přesvědčen, že zmizením škůdců našeho národa a ztrátou jejich politické moci cesta k přátelskému soužití s německým národem na poli kulturním, hospodářském a sociálním není již ničím brzděna. Jeho snahou bude, aby oba národy, jak německý, tak český, dospěly k úplnému vzájemnému pochopení a upevnily mezi sebou přátelskou soudržnost ve všech naznačených směrech.*