Slovenské prezidentské volby

Uvědomuji si, že s tématem zvolení Zuzany Čaputové jdu s křížkem po funuse. Volba se stala a byla náležitě okomentována. I tak ve mně stále přetrvává pocit, že nebylo řečeno všechno. Kromě čisté faktografie jsem zaznamenal jen dva typy komentářů, a to následující: první typ vidí světlo ve střední Evropě (FT) a ZČ prakticky jako Johanku z Arku – moderní, liberální a nezkorumpovanou, zatímco druhý předvídá málem houfy uprchlíků, zavádění práva šaría a převzetí vlády Sorosem (Reflex). Teď sice přeháním, ale se světlou výjimkou Dana Drápala a Lubomíra Stejskala jsou perspektivy publicistů značně omezené. Do mainstreamových médií se však takové nečernobílé pohledy, pokud vím, nedostaly, a i tyto jinak hodnotné komentáře stejně rozebírají jen určitý aspekt události. I proto bych se k tématu nové slovenské prezidentky rád vyjádřil také já.

Teď už má klání svoji vítězku, a proto považuji za nejsmysluplnější zabývat se především jí. Nejprve je potřeba položit si jednoduchou otázku: Kdo je Zuzana Čaputová? Shodou okolností mi už byla položena, mým spolužákem, a v první chvíli jsem si s ní nevěděl rady. Hlavním důvodem je mizivé množství informací o její osobnosti, které téměř znemožňují udělat si širší obrázek, jelikož prakticky všechno pochází až z kampaně. Nakonec jsem ze zmateného spolužákova obličeje vyrozuměl, že shání spíše základní informace, a pokusil jsem se poskytnout krátký přehled její cesty do nejvyšší slovenské ústavní funkce.

Takže ještě jednou: Kdo je Zuzana Čaputová? Úvodník slovenské wikipedie přibližuje její minulost takto:

*Pred zvolením do funckie prezidentky pôsobila ako právnička a občianska aktivistka. Je zakladajúca členka a bývalá podpredsedníčka mimoparlamentnej liberálnej strany Progresívne Slovensko. Dlhoročne pôsobila v neziskovom sektore ako spolupracovníčka občianskeho združenia VIA IURIS, ktoré sa venuje posilňovaniu právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva.*

Dále se dozvídáme, že již v průběhu studií práva se věnovala věcem veřejným, ať už z pozice právničky nebo aktivistky. Pravdou však zůstává, že až do kandidatury byla minimálně pro mě osobou naprosto neznámou. Nevím, jestli jí zaznamenali bratři Slováci, ale do mnou sledovaných médií zkrátka nepronikla. I výkonem politické činnosti je, zdá se, nepolíbená, ale byla při založení (zatím) marginální strany *Progresívne Slovensko*. V průběhu kampaně, kam nevstoupila zrovna nejdříve, se jí však „chytla“ média a v době blížícího se prvního kola (prosinec 2018 a dále) už byla jedním z nadějných kandidátů.

Čistě z pohledu chronologie by teď bylo na místě zabývat se samotnou kampaní a ostatními kandidáty. Přesto si myslím, že by bylo produktivní ještě si připomenout, co dělali ostatní vlivní kandidáti prvního kola před volbou – Maroš Šefčovič, Štefan Harabin, Robert Mistrík a Marián Kotleba. Podle mého názoru je nejzajímavější Šefčovičova minulost.

Ten začal studovat ekonomii v Bratislavě, ale nakonec vystudoval diplomacii v Moskvě roku 1990. Ještě v roce 1989 se stihl stát členem KSČ, ale členskou legitimaci mu už údajně doručit nestihli. Před rozdělením Československa pracoval jako kariérní diplomat Československa, po rozdělení se více přeorientoval na evropské záležitosti.