sama smrt, mě Vladislav Vančura nenaučil.

 i když viděl, jak se zvedají hlavně pušek $k$ jeho srdci jsme ho znali. Mlčel a pohrdal. Byl čestný a statečný, celým svým životem. Byl v těch chvílich takový, jakého
zkrátka záhy rozpoznal, že Kostka je dobrý člověk a sponež je možno předpokládat i od dobrého čtenáře. Novák Halase, Nezvala i Hrubína. O jejich knihách věděl víc, ského. Ale znal také moderní českou poezii. Četl Horu, o Tichého, měl rád Jana Zrzavého, Josefa Capka, Svolincí. Znal zvláště moderní české výtvarnictví. Zajímal se

 trat. Tak měli mnohem lepší přiležitost se poznat než u Nymburka a Kostka do rodného Kopidlna. Byla to táž několikrát sešli ve vlaku. Novák jezdil domů do Hořátve Slovníku. Přátelsky se s ním sblížil až později, když se vého musil jednat o dalším vydání Vášova-Trávničkova 1940, když jako redaktor nakladatelství Františka Boro-
 Pospíchám, abych mu dal slovo. At vypravuje! Novákem, který ho znal dríve a sblížil se s ním přátelsky.

Na milého Kostku vzpomináme občas s Bohumilem
lstit. v českých věcech vyznal. Tím obtížnější bylo jej pak přestředím. Nedobrá byla patrně ta okolnost, že se Hopp
 že Hopp nepatřil $k$ zuřivým nepřátelům všeho českého Presse. Bylo to snad dobré i špatné zároveñ. Dobré bylo, který za první republiky pracoval jako redaktor Prager pro tiskový dozor dr. Augustin Hopp, pražský Němec, stva školství a osvěty jmenován jako přednosta odboru

Než Kostka nastoupil do svého úřadu, byl do ministervichřici. tek těch, kteři mají své mrtvé pochovány v té špinavé nebyly od války opravovány. A pak ovšem bolest a smu-
 Ale všechno je za námi. Zůstaly jen zašlé nápisy -
jež zachvěla se na konečcích řas, Zhasněte světla! Abych nestřás rosu,

V mé sbírce vyškrtl cenzor srozumitelné verše: vřeně. Někdy zakrytě, někdy polozakrytě a namnoze i zcela oteměřené ve většině proti politickým událostem těch dní zely tak, jak je autoři napsali, ačkoliv to byly knihy zanepočinal si jinak. Cenzurní škrty zrušil a knihy vychátak zasvěcen. Ale vím přesně, že Kostka u jejich knih Ovšem do cenzurních zásahů v jejich textech nebyl jsem tato nepřijemná vlastnost nebyla se mnou spojována. byl podezříván z ješitné marnivosti. Chtěl jsem vždy, aby Hory, Holana, Halase a Nezvala. Mám strach, abych ne-

Hovořilo by se mi mnohem lépe o knihách mých přátel, chým souhlasem Kostkovým později v novém vydání bez úředního svolení, ale $s$ tiveršů o našem osudu. A mimochodem: obě knižky vyšly seň o zářijové mobilizaci a s ní i několik až příliš jasných konec rovněž nevypadl ani jediný verš. Zůstala tam i bápoznamenané červenou tužkou na několika místech navyškrtl, ale Kostka jeho zásah zrušil. Ani z mé knižky vášnivé a protinacistické verše o Praze. Cenzor je sice

Z Halasovy sbírky nebyly eliminovány ani krásné, ani zatemnění. ozýval v pražských ulicích v prvních dnech nařizeného světla! Tato dvě slova byl totiž poplašný výkřik, který se Torzo naděje a moje sbírka Zhasněte světla. Zhasněte

V roce 1940 vyšly ještě dvě básnické knížky, Halasovo chlap. přesvědčením, že se nemýlil a Kostka že je správný a odcházel nejen s povolením románu, ale i s radostným

Po těchto přesvědčivých slovech Novák přiznal pravdu


Vězeň ví, že časy měni čas, každému studentovi: žadovaly správné citace veršů Kollárových, známých vyšla neporušená i s těmi verši, které tak zřetelně se donové povolení, podepsal je jménem Hoppovým a kniha vření červenými škrty a verše pustil na svobodu. Vystavil je zaškrtl. Marně. Kostka všechna místa zbavil toho se„silnější než opium a hašiš" zdály se neúnosné a cenzor „Dnes už vím, proč vlaštovka se vrací..." - až po verš: tách dupajících do dlažby Svatovítského chrámu. Sloka: nelíbily se verše o roztržených krajkách na oltáři, o bochyňském stole, na kterém žena právě vařila. Cenzorům vácela. Psal jsem ji v těžkých chvílích za války na kuohrožena byla cenzorskou červení, že jen taktak nevykrjejím kvalitám, ale okolnostem, za kterých vznikala, a na kterou si rád vzpomenu, což nemá být pocta snad

Také Světlem oděná, báseñ, která je mi milá nad jiné nili. Hodili je do kamen. Ty staré stránky s označenými verši samozřejmě odstrapak vložil do rukopisu původně předloženého k dozoru. dal na stejném papíru prepsat. V Kostkově přítomnosti je Novák všechny stránky poznamenané červenou tužkou nežádoucí, nahradil Kostka povolením novým, zatímco ni povolení, kde vyškrtnuté verše byly označeny jako přišel strach." Báseň vyšla bez těchto eliminací a původdal jí osud do věna...." až po závěr: „Volal jsem ji, když té tmě však hřměla jenom tma ..." A konečně třetí: „Co začínala veršem: „Koho měl volat tento lid ..." Druhá: „V jednotlivých veršů mělo vypadnout i několik slok. Pryní
bezpečné hře mnohem více svědků. Slo-li o knihu, o ktejich bezpočet a byly neméně riskantní, protože bylo v neJeště jsem se ani nezmínil o ilegálních dotiscích. Bylo
 byly jen k pláči. Ale vyšly všechny a všechny v takovém nevyšly a jiné by vyšly tak zkomolené a zmrzačené, že by by v těch dobách spadlo pod stůl! Mnohé z knih by vůbec Hromnice hoří! Kolik krásných veršů z těchto knih bylo Pět minut za městem, Horův Jan houslista, Cassiova né pohlazení rukou Kostkovou pocítila i kniha Nezvalova zřít ji chci" zazněly slavnostně v přihodný čas. Blahodár„Zem bědná, bědná, ale jen jednou jedna a jako jednu tiskárně rušil. A jedinečné, zaklínající verše Holanovy: Horovy byly plny cenzurních škrtů, které Vilém Kostka Ale i Halasovo Ladění, Holanův První testament, básně

Stydím se, že mluvím neustále jen o svých knižkách. hlava Vladislava Vančury. hlavy jedna za druhou a mezi nimi i krásná, ušlechtilá v tom strašlivém a nebezpečném čase, kdy padaly české a Ležáků a plakaly matky, kterým odvlekli děti. To bylo pachatelé atentátu. Tenkrát ještě čadilo spáleniště Lidic do toho a toho dne, té a té hodiny nebudou vypátráni ho desátého jejího obyvatele mužského pohlaví, jestliže zy. Frank tehdy vyhrožoval Praze, že dá popravit každéHimmler! V době, kdy jsme se sotva vzpamatovali z hrůa mrtvého Heydricha vezli na Hrad. Tam čekal živý hlavami půlnočních přišer, když pohřební průvod se hnul černým suknem a v očích nám ještě zářily pochodně nad v uších ještě doznivaly ponuré rány bubnů potažených Tu musim připomenout, že to bylo ve dnech, kdy nám jejíž pravý smysl byl nabíledni, vyšla celá. hořel v plamenech červené tužky cenzorovy, ale kniha, protektorátní knižky Kamenný most. Přemnohý verš už

Těsně po válce jsme se s Kostkou scházeli. Měl jakési být ovšem sami. Snad to věděl jen sám. jeho nezištnýma rukama. Básníci od Borových nemohli vák a tím méně já nemohli jsme vědět, co všechno prošlo

Ale jak je tento výčet neúplný! A zlomkovitý! Ani NoJ. Jakub. který se skrýval ve svých knižkách za jména K. Jílek a a kamufláže. Účinně pomáhal i neštastnému Ortenovi,
 překlad Hamleta vzal na sebe Aloys Skoumal. rův překlad Fausta. Podepsal ho Vojtěch Jirát. Saudkův Bez rozpaků a nerozmýšleje se dlouho povolil i FischeLáska v písních celého světa. mím podepsal jsem Eisnerovu knihu v Družstevní práci zásahů. Kostka jich ponechal sotva několik. S jeho vědo-

Ve sborniku Město vidím veliké bylo tři sta cenzurnich Němec, který zradil. Podpisoval je Vincy Schwarz, později popravený jako statečnost, kterou osvědčil, když šlo o knihy Eisnerovy.

Každý, kdo prožil léta protektorátu, ocení Kostkovu asi v pěti vydáních. vě tak jako Světlem oděná. Kamenný most vyšel dokonce Tak třeba moje Jaro, sbohem vyšlo ještě dvakrát, prázpravidla spojena s jeho napodobením Hoppova podpisu. ka tímto opatřením hotovou eskamotáž, jež musila být nacisté povolovali jen malý počet výtisků, prováděl Kostvydání nové, tzv. dotisk, aniž se měnila tiráž. Poněvadž sem Kostkovým na staré povolení z roku 1942-43-44 ji stát. Po rozebrání prvního vydání tisklo se se souhlapožádali tiskárnu, aby nerozmetávala sazbu a ponechala ré se dalo předpokládat, že bude rozebrána, nakladatelé
musí následovat čin. A tak záleží hlavně na tom, co člostrach. Ale strach je vlastně jakási předehra. A po ní pravdu. Každý člověk v jistých chvílích pozná, co je to

 atentátu na Heydricha.


