**Úvodní slovo**

Vaše Magnificence pane prorektore

Spectabilis pane proděkane,

vážený pane hejtmane,

vážený pane předsedo Organizačně-programového výboru kongresu českých polonistických studií,

vážený pane předsedo výboru Polsko-české vědecké společnosti,

vážení účastníci konference,

vážené dámy a vážení pánové,

je mně milou povinností přivítat vás všechny na mezinárodní konferenci *Česko-polské pohraničí*, konané v Hradci Králové v sídle naší univerzity. V jejích prostorách se rodil záměr uspořádat kongres českých polonistických studií. Kongres navazuje na významnou vědeckou akci polských vědců a zájemců o poznávání života české společnosti, I. Kongres čechoznavstva. Kongres probíhal na podzim roku 2016 v několika polských městech sérií dílčích vědecko-odborných akcí, konferencí, seminářů a workshopů. Vyvrcholil po té několikadenní zastřešující mezinárodní konferencí na Vratislavské univerzitě. Zájem polské vědy o český prostor již tehdy potěšil. A nejen to, podněcoval k napodobení.

Nebylo divu, že se na české straně již tehdy, v době konání kongresu, rodila představa podobně se podívat na našeho slovanského souseda, přispět k rozvoji česko-polského přátelství a podnítit vědecký zájem o polské dějiny, společnost a kulturu. Cílenou organizační prací zástupců několika českých univerzit, Historického ústavu AV ČR, Polsko-české vědecké společnosti se sídlem ve Vratislavi a s podporou polského velvyslanectví v Praze byla posléze připravena zrcadlová akce na straně české. I v tomto případě jde o sérii konferencí zaměřených k různým oblastem života polské společnosti a vzájemné česko-polské spolupráce, na níž se podílí několik českých univerzit, pracoviště AV ČR a dalších odborných institucí.

Inaugurační konferenci kongresu uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci na počátku září letošního roku. Byla tematicky zaměřena k literatuře, etnologii a geografii. Další akcí byla konference *Jazyk na hranici, hranice v jazyku* zajišťovaná Ostravskou univerzitou, cílenou na polskou lingvistiku. UHK je garantem této konference, v pořadí třetí. Následovat budou ještě větší a menší akce v Pardubicích, v Opavě, Telči (zásluhou brněnské Masarykovy Univerzity, která ji věnuje svému stému výročí založení) a posléze v Praze, kde bude koncem listopadu kongres završen velkou historicky orientovanou konferencí. Kromě toho se bude za dva týdny konat v Praze konference k pedagogickým otázkám, kterou zajišťuje Pedagogické muzeum J. A. Komenského a Polský institut Praha. Určitou generálkou na kongres byla srpnová česko-slovensko-polská akce pořádaná Technickou univerzitou v Liberci.

Naše hradecká konference má, jak je patrno z názvu, jako předmět svého výzkumu česko-polské pohraničí. Lze do toho zahrnout jak tematiku hranice, příhraničních oblastí, přeshraniční spolupráce, tak polského dění a s tím spojené další otázky. Je patrné, že snaha podívat se na téma komplexněji se neobešla bez spolupráce vědců z různých disciplín. Proto se jako vystupující objeví vedle historiků geografové, sociologové, demografové, odborníci na regionální rozvoj a cestovní ruch. A vedle vědců přispějí k obohacení našeho poznání také odborníci z praxe, zástupci samosprávy, euroregionu a další organizací a institucí, které mají přeshraniční spolupráci a oboustranný rozvoj příhraničních oblastí v popisu práce. Z toho důvodu bude konference dnes odpoledne jednat ve dvou sekcích – vědecké a sekci cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Konference je podpořena Euroregionem Glacensis z fondu Mikroprojektů pod názvem ***Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí*** (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_008/00001783).

Za velmi významnou považuji účast kolegyň a kolegů z polských univerzit a dalších polských institucí a organizací. Je to zásluhou vedení Polsko-české vědecké společnosti. Ta je jak spolupořadatelem celého kongresu, tak přímým partnerem UHK v této akci. Rád bych již nyní ocenil spolupráci polských kolegů při přípravě našeho jednání a poděkoval i za podporu, kterou nám poskytli, právě i zajištěním účasti polských odborníků.

Nebudu dále úvodní slovo protahovat, dovolte, abych vás všechny srdečně uvítal a popřál hodně zdaru našemu jednání.

\* \* \*

Než přejdeme k vlastnímu konferenčnímu jednání, požádám o krátká vystoupení jednak představitele naší univerzity, jednak naše vzácné hosty. Nejprve požádám o slovo

● Jeho Magnificenci, prorektora pořádající UHK pana **PhDr. Zdeňka Berana, Ph.D**., který vás chce uvítat jménem rektora univerzity pana prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.;

● Dále prosím pana hejtmana Královéhradeckého kraje, pana **PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.** o několik slov. Pan hejtman přijal členství v čestném výboru kongresu a osobně výrazně podpořil naše snažení, aby součástí kongresu byla také mezinárodní konference na UHK.

● Jedním z hostů měla být původně mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky v Praze, **paní Barbora Ćwioro**. Její Excelence se musela z naléhavých pracovních důvodů omluvit, takže osobně přivítat ji nemůžeme. Poslala však naší konferenci písemný pozdrav. Poprosím paní mgr. Lauru Trebel-Gniazdowskou, zástupkyni ředitele Polského institutu Praha o přečtení zdravice paní velvyslankyně.

● Nnyí patří slovo předsedovi Organizačně-programového výboru Kongresu českých polonistických studií, panu prof. **PhDr. Janu Rychlíkovi, DrSc.** z Karlovy univerzity.

● Na konec k vám promluví předseda Polsko-české vědecké společnosti se sídlem ve Vratislavi, pan **dr Ryszard Gładkiewicz,** zástupce Vratislavské univerzity, kterého mnozí z nás známe z jeho dlouhodobé činnosti předsedy polské části Kladské komise historiků.

Vystoupením pana doktora Gładkiewicze je oficiální zahájení u konce. Přejdeme nyní k vlastní vědecké části. Po jejím skončení bude následovat oběd, zajišťovaný v prostorách Hotelu Tereziánský dvůr. Na oběd vás všechny jménem vedení UHK srdečně zvu. Moderování plenárního jednání se ujme prof. Jan Rychlík.