**Česká geografická společnost**

Česká geografie stejně tak jako česká věda vůbec, měla své počátky v době národního obrození, ačkoliv svými kořeny tkvěla již v osvícenecké době 18. století. V plánu rozvoje české obrozenecké vědy její hlavní představitelé, Josef Jungmann a pak i František Palacký a Pavel Josef Šafařík, uváděli i geografii, která měla podle nich být pěstována jako samostatná věda. (Trávníček D., 1994)

Pro rozvoj jednotlivých oborů byly tehdy důležité vědecké spolky, jakými byla například Jednota českých matematiků a fyziků (založena 1862), Historický klub (1872), Jednota filozofická (1881) a podobně. S jejich vlivem vydávané časopisy vycházejí dodnes a zpočátku sloužily i geografii. Stejně tak již dříve založená periodika, jako byl třeba Časopis českého (nyní Národního) muzea, vycházející již od roku 1827, poskytovaly české geografii určitý prostor, přesto si tento obor vyžadoval mnohem větší „nároky“.

Zakládání vědeckých spolků dokládalo, že koncem 19. století byl moderní český národ zformován s německou částí obyvatelstva Česka. Ekonomická síla českého měšťanstva byla konkurenceschopná a umožňovala podporovat rozvoj národní vědy i kultury v období, kdy společnost spěla k prvním všeobecným volbám v roce 1907.

Proto i v české geografii dozrála potřeba ustanovit kolektivní organizátory oboru pro vědecké diskuse, tj. vědecký časopis, a k zajištění jeho vydávání svou vědeckou společnost. V tom byla opožděna například za geografií rakouskou, jelikož vídeňská Společnost, s působností celorakouskou, byla založena už roku 1856. Jejími členy byli například Jan Palacký, Karel Kořistka, Emil Holub. Dříve než česká společnost zeměvědná byla založena i maďarská geografická společnost (1872).

Hlavním hybatelem příprav založení české zeměpisné společnosti byl středoškolský profesor Jindřich Metelka. Jeho vlastním oborem byla kartografie a historie geografie. Metelka se zúčastňoval geografických kongresů, především německých geografů. Proto mohl dobře srovnávat i naše možnosti pro vytvoření české geografické organizace a jejího časopisu. Metelka ustanovil a řídil přípravný organizační výbor pro její vznik. 30. ledna 1894 zaslal oběžník učitelům zeměpisu na středních školách, v němž se sdělovalo o potřebě zeměpisné společnosti a odborného časopisu, který by členstvím této společnosti nabyl náležitého počtu odběratelů a zároveň odborníků, kteří by byli zakladatelem spolku. A již 25. března 1894 Jindřich Metelka spolu s Josefem Frejlachem předložili c.k. místodržitelství v Praze ke schválení stanovy vznikající České společnosti zeměvědné. Úkolem Společnosti mělo být „pěstování“ zeměvědy ve všech jejích oborech po stránce vědecké i praktické. K tomu měli sloužit schůze, porady, sjezdy, vydávání odborného časopisu, podporování zeměvědných prací a výzkumů. Periodickou publikací se měl stát Sborník této Společnosti.

Na 1. května 1894 byla svolána do pražské Měšťanské besedy ustavující valná schůze, kterou řídil Karel Kořistka. Na této schůzi byly schváleny nejen stanovy, ale i určen členský příspěvek. Vůbec prvním předsedou České společnost i zeměvědné, která působí po mnoha změnách názvu prakticky bez přerušení až do dnes, byl zvolen Jan Nepomuk Woldřich. Mezi zakládajícími členy byla řada významných geologů, geografů a cestovatelů jako například Emil Holub, Vojta Náprstek, Václav Švambera, Zikmund Winter, Josef Štolba a samozřejmě Karel Kořistka, František Josef Studnička, Jan Palacký a jiní. Již v létě 1895 se Jindřich Metelka a Jan Palacký zúčastnili 6. Mezinárodního geografického kongresu v Londýně, a to jako delegáti Společnosti.

Jako hlavní cíl si tento výbor zvolil zajistit vydávání Sborníku České společnosti zeměvědné. V listopadu roku 1894 vyšlo první číslo Sborníku. Jeho prvními redaktory se stali Josef Frejlach a Jindřich Metelka. Rozsah tohoto odborného časopisu se postupně stabilizoval z pěti čísel ročně na čtyři čísla. Již od počátku se Společnost podílela na přípravě některých velkých geografických projektů. V letech 1900 – 1924 zejména na vydávání českého atlasu světa (Ottův zeměpisný atlas).

První řádná valná schůze Společnosti se konala 20. října 1894 ve velké přírodovědecké posluchárně České Karlovy univerzity. Byla zahájena předsedou J. N. Woldřichem. Ve svém úvodním projevu zdůraznil nezbytnost samostatné zeměvědné společnosti vedle České akademie věd (z tohoto projevu pochází motto Společnosti uvedeno v úvodu této práce). Společnost pomýšlela i na ediční činnost mimo Sborník. Až Jindřich Metelka v roce 1903 podnítil založení Knihovny České společnosti zeměvědné. V ní vycházely rozsáhlejší odborné práce. Václav Švambera se později stal tajemníkem Společnosti a jeho zásluhou Společnost konečně získala odpovídající prostorové zabezpečení v Geografickém ústavu univerzity, umístěném v nově postavené budově na Albertově (1914).

Vznik Československa a následující období znamenalo pro Společnost velké změny. Na mimořádné valné schůzi 1. 12. 1920 byl název Společnosti změněn na Československou společnost zeměpisnou. Nový název „zeměpisná“ byl také obsahově výstižnější než původní „zeměvědná“. Postupně se v ní utlumila činnost a vliv geologů a česká geografie se orientovala více přírodovědecky, rozvolňovalo se její propojení s historií. Jak ve Společnosti, tak i ve Sborníku se nyní projevovali především vysokoškolští geografové.

Společnosti přibyla i spolupráce na vydávání učebnic a zásluhou tehdejšího předsedy Stanislavem Nikolauem byl zvýšen počet hodin zeměpisu na středních školách. Dále se rozvíjela i mezinárodní spolupráce našich geografů. V roce 1920 byla v Praze filozofická fakulta rozdělena na filozofickou a přírodovědeckou, na niž přešla i geografie. Založení nových univerzit v Brně a Bratislavě, na nichž se také začala „pěstovat“ geografie, znamenalo, že Praha přestávala být výhradním střediskem geografického bádání u nás.

V únoru roku 1921 byl v Praze založen Akademický odbor, sdružující univerzitní studenty geografie. V prosinci roku 1930 se poprvé konal sjezd Československé společnosti zeměpisné v Brně. Do konce první republiky se konaly ještě další tři sjezdy a to v Bratislavě, Plzni a Olomouci. Česká geografie se nadále pouštěla do velkých projektů, jako byly například edice starých map Monumenta Cartographica Bohemiae nebo Atlas republiky československé.

Po zániku Československa a okupaci nacistickým Německem Společnost musela změnit svůj název na Česká společnost zeměpisná a 17. 11. 1939 nastalo násilné uzavření vysokých škol a to znamenalo i dočasné ukončení činnosti Akademického výboru. Sborník mohl vycházet jen v omezeném rozsahu. V listopadu 1944 nakonec okupační úřady vydávání Sborníku zastavily. Po osvobození Československa v květnu 1945 byla činnost Společnosti v plném rozsahu obnovena. Obnovila se i činnost Akademického odboru. Společnost pomalu rozvíjela nejen svou organizační, ale také přednáškovou činnost. Dne 9. března 1946 byl založen odbor Společnosti v Bratislavě s názvem Slovenská zemepisná spoločnosť. Do jejího čela byl zvolen

český geograf Jan Hromádka.

Po desetileté přestávce, roku 1947, se sešel pátý sjezd československých zeměpisců v Praze. Slibný rozvoj této Společnosti byl „usměrněn“ nástupem komunistického režimu v únoru 1948. Moc ve státě převzali komunisté a jejich marxistická filozofie se v dalším období direktivně objevovala jak v životě Společnosti, tak i na stránkách Sborníku. V roce 1950 bylo jako všem spolkům i Československé společnosti zeměpisné odebráno vydavatelské oprávnění. Tím zanikla edice Knihovna Československé společnosti zeměpisné (ČSSZ), v níž od roku 1908 vyšlo 17 svazků. Na stránkách Sborníku, kontrolovaného cenzurou, se musely objevovat ideologicky motivované články. Postupně v něm převládala fyzicko-geografická tématika. V roce 1950 musel znovu ukončit činnost i Akademický odbor této Společnosti, který byl začleněn do „univerzálního“ Československého svazu mládeže. V roce 1954 byla Společnost přiřazena k právě založené Československé akademii věd a stala se sdružením vědeckých a odborových pracovníků v oborech geografických věd. V roce 1956 se zúčastnili, prvně od druhé světové války, Josef Kunský a Jaromír Korčák osmnáctého mezinárodního geografického kongresu a devátého shromáždění IGU v Rio de Janeiru. Ve větších městech začaly vznikat další regionální pobočky, první z nich v Opavě (později se přemístila do Olomouce). Ustálila se i institucionální struktura naší geografie a v roce 1962 byl z několika menších pracovišť vytvořen Geografický ústav československé akademie věd se sídlem v Brně a pobočkou v Praze. Ústav disponoval velkou finanční a materiálovou základnou, využitelnou i k podpoře Společnosti. Ve své pražské pobočce uvolnil místnosti pro sekretariát ČSSZ a knihovna Společnosti byla umístěna v Brně.

V období „Pražského jara“ byl v dubnu 1968 obnoven studentský Akademický odbor ČSSZ. Na konci srpna 1968 byl svolán již 11. sjezd Společnost i do Olomouce, ale v důsledku okupace vojsky Varšavské smlouvy byl odložen a konal se o rok později. Po přeměně Československa ve federaci se v roce 1969 oddělila Slovenská zeměpisná spoločnosť a česká část Společnosti změnila svůj název na Česká společnost zeměpisná, ale z politických důvodů se po třech letech vrátila k předešlému názvu, i když působila jen v České republice. V 70. a 80. letech se Společnost zaměřila především na školskou problematiku a na geografii životního prostředí. Roku 1978 byl změněn název Československé společnosti zeměpisné na Československá geografická společnost (ČSGS), podle toho se změnil i název Sborníku. Úspěšně dále pracovaly i studentské odbory Společnosti.

V prosinci 1989 se ČSGS plně přihlásila k politickým změnám a vyjádřila podporustávkujícím studentům. V list opadu 1990 se sešlo, namísto připravovaného sjezdu, mimořádné valné shromáždění, které změnilo název Společnosti platný dodnes – Česká geografická společnost (ČGS).

30. dubna 1993 byl zrušen Geografický ústav Československé akademie věd, jelikož nebyl schopen odolat tlaku ostatních ústavů z oddělení věd o neživé přírodě, do něhož náležel. Společnost tedy vydávání Sborníku sama převzala. Dalším periodikem, na jehož vydávání se Společnost podílí, jsou Geografické rozhledy, které od roku 2005 vydává spolu s nakladatelstvím Kartografie Praha, a. s. Dále také propůjčila své jméno Nakladatelství ČGS, které kromě toho vydává geografické učebnice, jejichž autory jsou převážně vysokoškolští učitelé geografie. V květnu 1994 se v Praze konal sjezd České geografické Společnosti. Ta si zvolila nové vedení a předsedu (od tohoto sjezdu s titulem prezidenta). Na počest stého výročí vzniku ČGS se v srpnu 1994 v Praze konala regionální konference Mezinárodní geografické unie (IGU). Za zmínku stojí aktivity ČGS při uvádění oficiálního (krátkého) jména České republiky, jímž je od roku 1993 Česko. Dále byla podstatně rozšířena redakční rada Geografie – Sborníku a to i o zahraniční členy.

Poslední tři sjezdy Společnosti se konaly v letech 1998 v Praze, 2002 v Ústí nad Labem a 2006 v Českých Budějovicích, kde byl prezidentem Společnosti zvolen doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. z Ostravské univerzity. Sjezdy se tak „ustálily“ v konání po čtyřech letech a spolu s ním funkce prezidenta Společnosti, který je jmenován vždy na novém sjezdu a dále se ustálilo i jeho funkční období na čtyři roky. Nově konaný, již dvaadvacátý sjezd ČGS, se konal v srpnu 2010 v Ostravě. Na tomto sjezdu proběhlo také valné shromáždění. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem České geografické společnosti s nejširšími kompetencemi a pravomocemi. Volí a odvolává přímo volené členy ČGS, schvaluje změny stanov a mimo jiné uděluje čestné členství. Na tomto sjezdu byl prezidentem ČGS znovu zvolen doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. z Ostravské univerzity.

V dnešní době je Česká geografická společnost jediným celorepublikovým institucionálním reprezentantem české geografie. V jejím čele stojí Hlavní výbor a prezident, který je volen na 4leté období vždy na sjezdu této společnosti. V současnosti má přes 450 členů, kteří se člení podle poboček, ve kterých působí (Pražská, Jihomoravská, Moravskoslezská, Západočeská, Středomoravská, Jihočeská, Ústecká, Liberecká, Východočeská) a podle odborného zaměření do jednotlivých sekcí (Fyzická geografie, Socioekonomická geografie a geografie regionálního rozvoje, Regionální geografie, Kartografie a geoinformatika, Historická geografie a environmentální dějiny, Polární sekce a sekce vzdělávání). Dále ČGS má svůj organizační výbor-Národní geografický komitét, který zastupuje českou geografickou obec na mezinárodní úrovni, zejména pak v IGU (International Geographical Union). IGU je mezinárodní asociace geografických společností. Česká geografická společnost má dále redakční činnost. Vydává odborný časopis Geografie - Sborník České geografické společnosti a časopisy Geografické rozhledy a Informace České geografické společnosti. Tato společnost má také své nakladatelství -Nakladatelství České geografické společnosti, které vydává odborné publikace, školní učebnice, pracovní sešity a příručky.

**Úkol**

**Zodpovězte tyto úkoly:**

Prostudujte si webové stránky časopisů vydávaných Českou geografickou společností.

(<http://geography.cz/sbornik/>; <http://www.geografickerozhledy.cz/>; <http://geography.cz/informace-cgs/>)

Stručně vlastními slovy charakterizujte jak se mezi sebou liší svým zaměřením, respektive na jaké cílové skupiny čtenářů se orientují.

**Rozšiřující literatura**

TRÁVNÍČEK, Dušan. Sto let České geografické společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1994. 95 s.

SIWEK, Tadeusz. Geografie-Sborník České geografické společnosti. Číslo 4/ročník115. Praha: Nakladatelství ČGS, 2010. Současná geografie očima českých geografů, s. 361-461.

JELEČEK, Leoš; MARTÍNEK, Jiří. [Www.klaudyan.cz](http://Www.klaudyan.cz) [online]. Praha: 2007 [cit. 2013-08-15]. Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Dostupné z

WWW: <http://www.klaudyan.cz/dwnl/200702/01_jelecek.pdf> Geography.cz [online]. Praha: 2009 [cit. 2013-03-8]. Česká geografická společnost. Dostupné z WWW: <http://geography.cz/>

Geography.cz : sbornik [online]. Praha: 2009 [cit. 2013-03-10]. Česká geografická společnost. Dostupné z WWW: <http://geography.cz/sbornik/>.