Docentka Alice Němcová Tejkalová patří ke generaci žen, která se na významná místa dostala svou pílí a snahou. Nebylo to vždy samozřejmé. Z historie víme, že mnoho schopných adeptek nemělo možnost vykonávat profese, na které mělo nadání a vlohy. Většinou se počítalo s tím, že manželka nebo družka bude poskytovat svému partnerovi zázemí, aby se on mohl věnovat své více či méně zajímavé práci. Dlužno podotknout, že naše země měla štěstí v tom, že když vznikala Československá republika, její první prezident, Tomáš Garrigue Masaryk, i na základě svého pobytu ve Spojených státech amerických a pod vlivem své choti Charlotty, od počátku prosazoval rovnocennost obou pohlaví. I jeho zásluhou se v první ústavě Československé republiku v paragrafu 106 říkalo, že žena je rovnoprávná muži. Přesto však ani jeho osvícené snahy nedokázaly porazit stereotypy, které byly ve společnosti dlouho zakořeněné, a řekněme si upřímně, někde jsou dosud.

Gratulujeme–li dnes docentce Alici Němcové Tejkalové k její práci, není to dáno tím, že se stala děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na základě nějakých kvót, ale proto, že svou publikační, pedagogickou (za vedení přednášek získala od studentů a studentek hodnocení zlatý kurz) i organizační činností přesvědčila, že na toto místo patří.

Stala se děkankou ve složitém období jak pro Fakultu sociálních věd, tak pro rektorát. V areálu v Jinonicích se právě modernizuje prostorové zázemí pro výuku. Cílem je vyrovnat se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Mají tam být nové přednáškové sály, které budou využitelné i pro vědecké konference, mají tam fungovat také laboratoře pro praktickou výuku, což je integrální součást učebních plánů Fakulty sociálních věd. Počítá se také se zakoupením elektronických databází a knih využívaných celou fakultou.

Toto všechno na docentku Alici Němcovou Tejkalovou čekalo a musela se vyznat ve věcech, které k běžné agendě děkana ne vždy nepatří.

Jak ovšem možná víte, postihla Fakultu sociálních věd, a především její Institut komunikačních studií a žurnalistiky, nečekaná tragédie. Ve věku 45 let zemřel vedoucí katedry žurnalistiky, doc. Filip Láb. Nejen že katedra v období nových akreditací zůstala bez vedoucího, doc. Láb měl na starosti také doktorandské studium. Alice Němcová Tejkalová se za této situace rozhodla, že na post děkana znovu kandidovat nebude, ujme se funkce garantky doktorského studia a přihlásí se do výběrového řízení na vedoucí katedry.

Domnívám se, že tím nejen osvědčila své charakterové přednosti, ale dokázala také silnou příchylnost k oboru mediální studia, který sama absolvovala.

Jen na odlehčení na závěr – žen na vysokých postech se před Vánoci zejména novináři (nikoli novinářky) ještě po listopadu 1989 ptávali, zda už mají napečeno. Chtěli tím naznačit, že ať je funkce sebedůležitější, žena přece jen patří k plotně. I pod vlivem žen – akademiček je poslední dobou taková otázka nevhodná a okamžitě pranýřovaná.