prikladam OCR dopisu pani Rejtharove obsahujici podstatne skutecnosti pripadu.

Jirka

PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. V Praze dne 25.4.2003  
Archiv Akademie ČR  
V Zámcích 56  
181 00 Praha 8

Vážená paní ředitelko, prosím poskytněte z archivu skutečnosti vztahující se k mému manželovi, souborné zprávy, usnesení, kde postihy *z* politických důvodů jsou prohlášeny za nespravedlivé apod., což by pomohlo mému manželovi v souvislosti s novým výpočtem invalidního důchodu - nyní je jeho důchod 2 110 Kč měsíčně - má uznáno 31 odpracovaných let.

Můj manžel Stanislav Rejthar, naroz. 4.1.1944, pracoval jako psycholog v Psychologickém ústavu ČSAV od 20. ledna 1971, poslední léta jako odborný pracovník. V lednu 1977 odmítl podepsat Antichartu a v březnu 1977 byl jako člen výboru ROH (pokladník) vyzván, aby se vyjádřil v souvislosti s podpisem Charty spolupracovníka psychologa a filozofa PhDr. Bohumíra Janáta (později v roce 1988 byl mluvčím Charty). Jako jediný ze 7 členů výboru ROH manžel hlasoval proti jeho i tehdy protiprávnímu vyloučení z Psychologického ústavu. Manžel se rovněž účastnil pohřbu prof. Jana Patočky, a i tím se dostal na seznam StB politicky nepřijatelných zaměstnanců ČSAV. Kárná komise složená z členů KSČ Psychologického ústavu, ovšem iniciovaná z podnětu a tlaku StB na prezidium ČSAV a vedená soudružkou kádrovou z prezidia (blondýna středních let, patrně se jmenovala Nedbalova), manžela na Mikuláše dne 5.12.1977 vyloučila z Psychologického ústavu.Měli jsme tehdy půlročního chlapečka. Manžel obhajoval svá občanská práva a poukazoval na analogickou situaci ve své rodině, kdy v roce 1950 komunisté protiprávně - a nesmyslně -vyhodili z povolání jeho otce, válečného pilota RAF, rovněž tehdy otce malého synka. Manžel byl mocipány informován o tom, že si v psychologii už „neškrtne". Byla to pravda. Ve svém povolání v ústavu se udržel už jen krátkou, přechodnou dobu. Navíc ho „kádrový profil" našel i v dalším, novém povolání v Kulturním domě, kde jako lektor angličtiny dětí byl bez milosti uprostřed školního roku vyhozen, přestože Kulturní dům neměl tehdy za manžela náhradu pro výuku 100 dětí ve 20 jazykových kroužcích. Tehdy jsme měli již 3 malé děti. Práci manžel našel v Pražské informační službě jako překladatel odborných textů. Práce to byla obtížná na přesnost termínů a srozumitelnost odborných témat - manžel překládal referáty, články, manuály - co zbylo volné, a tudíž extra obtížné: celkem překládal ve více než 100 odborných oblastech a práce byla špatně placená - placená totiž doslova od písmene. Před koncem tehdejšího režimu manžel velmi těžce onemocněl - nevratné selhání ledvin a přidružené nemoci.

S manželem jsem prožila celý tento jeho těžký život, znali jsme se od studií, i já jsem vystudovala psychologii se zaměřením na dětskou. Nemohli jsme svou kvalifikaci uplatnit, jak jsme toužili. Věnovali jsme se tedy alespoň výchově jen dětí vlastních. Naše 4 děti vyrostly ovšem ve stínu těžké manželovy nemoci a v chudobě. Prosím, pomozte mi. Děkuji,

Jana Rejtharová Angelovova 3166/1 143 00 Praha 4

tel: 606 906 291

Souhlasím s vydáním dat o mně a mém zaměstnání Stanislav Rejthar,

Protože archiv Akademie ČR byl roku 2002 zaplaven a dokumenty zmrazeny, mohou zmíněná fakta svědecky doložit jeho bývalí kolegové:

Jiří Paichl

Biskupcova 89, Praha 3

tel.724 025 403

a

Ing. Jiří Hrubý

Kampánova 10, Praha 10

tel.603 335599

Další fakta:

Rodinný přítel p.Fajtl veterán RAF, 87 let

Dřívější kolega, dnešní řed. Psychologického Ústavu ČSAV v Praze PhDr. Daniel Heller.