Josef Humlíček: Obecní kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj.

Ústav historických věd FF Upa, Spisová a archivní služba, bakalářská práce, 2016.

posudek vedoucí práce

 Předkládaná práce si dala za úkol zmapovat význam kronik v širším kontextu společenském i pramenném a doložit teoretické závěry na konkrétním příkladu kronik obecních a školních z obce Radostín v regionu Žďár nad Sázavou. Autor se nejprve věnuje širším historickým souvislostem a popisuje středověké kroniky. Teprve pak přechází ke kronikám novodobého typu a zákonnému rámci jejich vzniku, včetně následného nakládání s nimi. Tuto rovinu sleduje až do současnosti jak z pohledu obecné legislativy, tak speciálně té archivní. Případová studie se týká obce Radostín, kterou autor nejprve ve zkratce představil obecně. Pak sestavil chronologickou řadu obecních kronikářů a pokusil se o jejich krátké biogramy. Pro analýzu měl k dispozici obecní kroniky z let 1922 – 2015, uložené jak ve Státním okresním archivu Žďár nad Sázavou, tak na obecním úřadě. Ty srovnával se školními kronikami ze stejné obce, které jsou vedené od roku 1839 (ne ovšem průběžně), rovněž uložené ve Státním okresním archivu. Práce je doplněna jednou obrazovou přílohou.

 Autor vycházel při tvorbě své práce z existující literatury, především té obecné o středověkém kronikářství a novodobé týkající se v první řadě metodiky tvorby obecních kronik. Vzhledem k tomu, že případová studie je založena na kronikách malé obce, neměl se možnost opřít o žádný rozsáhlejší publikovaný výzkum její historie. Pramennou základnu tvořila z největší části příslušná legislativa (i když autor si v některých případech vypomohl její již jinak publikovanou a komentovanou variantou) a samozřejmě zkoumané obecní a školní kroniky. Ve výsledku je práce v prvé řadě postavena na pramenech a komparace respektuje obecná pravidla. Celkové vyznění výzkumu není špatné, pokud nenaráží na limity malé obce a jejího ohraničeného mikrosvěta.

 Po technické stránce je práce bez zásadnějších problémů, nebude-li za takové počítáno autorovo občasné zamotání se do systému teček, čárek a dalších interpunkčních znamének v citacích a především v závěrečném soupisu informačních zdrojů. Gramatika i stylistika jsou ve finální podobě textu upraveny do přijatelné podoby.

 Autor prokázal schopnost pracovat s literaturou i prameny a následně získané informace soustředit do textu přiměřené úrovně. Předložená práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit snad ještě výborně, pokud autor zvládne na patřičné úrovni její obhajobu.

Ústí nad Orlicí, 31. července 2017

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.