Co se slíbí, to se splní

Nedávno jsem četla rozhovor s Lídou Rakušanovou, která s nadhledem a distancí člověka žijícího léta v Německu popsala, jak jí vadí český přístup ke slibům. Říkala, jak Němci berou všechny dohody vážně, kdežto Češi něco lehce slíbí, ale k plnění se nemají a většinou se z toho nestřílí na žádnou ze zúčastněných stran.

Pacta sunt servanda. Přišla jsem k téhle větě v hodně latiny, když mi bylo 16, a jako naivní puberťačka jsem si kladla otázku, proč nás s ní otravují, když je to jasný – smlouvy se mají dodržovat, proto se uzavírají, tak jakýpak cavyky. Nebo ne? Časem jsem změnila názor.

Napadlo Vás někdy, kolik denně uzavíráme dohod? Jsou to desítky ujednání, některé na první dobrou právní, protože kupujeme, prodáváme, pronajímáme a půjčujeme. Pak tu ale vzniká bezpočet tichých nenápadných dojednání věcí v takové té nehmatatelné, slušnostní rovině, a tam to začíná být zajímavé.

Myslím, že jistě ne všichni, ale někteří z nás nechápou, že při kontaktu s druhým nějakou dohodu uzavírají a že toho plynou nějaké závazky. Nemám na to papír, tak co. Trochu takový folklór ohánět se lejstrem a raději neexistencí lejstra. Pamatuju se na jeden rozchod, kdy se slečna po zjištění nevěry ze strany partnera dozvěděla, že je svobodný, a tudíž k ní nemá žádné závazky. To asi vysvětluje, proč se někteří z nás nechtějí takzvaně vázat. Mám sice s někým vztah, ale nechci se vázat. Tak mám vztah nebo ne? Jasně že ano. Jenže pokud to nepřišlo od advokáta nebo od soudu či berňáku, je to „jen“ o slušnosti. Slušnost. Tohle slovo se u nás v poslední době moc neskloňuje. Apelujeme na všechny možné projevy lidského chování, ale apel na obyčejnou slušnost neslyšet. Není divu. V atmosféře dnešní společnosti by výzva ke slušnému chování ustrnula na druhém stupni Richterovy stupnice. Možná, kdybychom dostali do schránky obálku s červeným pruhem a v ní výzvu, to by pak byl jiný fičák. Nikdo ale nechce vzývat staré pořádky, že? Jenže co s námi, když se nechceme vázat?

Řekla bych zpátky do školy, ale to se teď moc nehodí. Většina z nás navíc už unikla spárům rodinné výchovy, takže pozitivní vliv můžeme opravdu čerpat jen z našeho okolí. Ehm, trochu tápu, kam se vrtnout. Tak si prostě jen půjčím Švejka a ze zákopů svého home office apeluji: „Buďte slušný a noste ty roušky, vždyť jsou tady lidi!“