# Věená 



# STRAŽ Týdeník Svazu Čechủz Volyně 

## Budeme volit

Velká většina volyňských Cechû se účastní letos pa prvé svobodných a v plném slova smyslu demokratických voleb v CCeskoslovensku. Novi voliči budou postaveni před nový pro ně problém: spolurozhodovat o politickém rozdělení sil v novém národním shromážděni a ve vládě.

Vime bezpečně, že značná část nasich vol. krajanu se dosud neorientuje dost dobře ve struktuře našeho státniho zřízení, natoz̃ pak v úkolech, programech a cilech našich politickych stran, kterê budou aspirovat na jejich hlasy.

Vime také, že stranická agitåce a stranická zaujatost většiny príslušnikủ každé politické strany nemủže nám. udělat $v$ těchto otázkách dost jasno. V tom musime spoléhat na vlastni zkušeností a poznatky a utvořit si o věci svûj vlastní názor.

K otázce voleb se ještẽ vrátime a budeme informovat o všem, co je s našeho hlediska dûležité a závažné. Dnes chceme jen upozorñit naše reemigranty, aby o věci premýšleli, aby se divali kriticky a nezaujatě jak a co se dělá, aby se nedali zlákat hlučnými hesly, volební agitaci, planým řečněním - ale aby kladli nade vše zájem národa a státu, aby cenili práci a hodnotili úspěchy, aby se rozhodovali pro státotvornýs a budovatelský program.

A s. našeho hlediska užšiho, čistě zájmového, musime pamatovat, že to s námi myslí dobře ne ten, kdo mluvi o našich zásluhách, theoreticky uznává naše křivdy a pochlebuje nám, aby nás získal - ale ten, kdo nám prakticky pomáhá, vychází vstríc a plní dané sliby. $\quad$ in
Pri letošnich volbách budou vol. Ceši tvořit značné procento voličủ v mnoha okresech. Stane se proto také aktuální vedle spolturozhodování otázka našeho uplatnêni se ve veřejném životě,

A této otázce přikládáme zvláštni dûležitost a velký význam. Podaři-li se nám získat našemu počtu přiměřeně zastoupeni, bude to velky krok kupředu na cestẽ našeho splynutís mistním lidem a zapojení do budovatelské práce na společném dile výstavby naši republiky.
Letošni volby dávaji nám $k$ tomu dobrou přiležitost. Je $v$ našem $i$ ve věřejném zájmu, aby nezústala ne-


Zimní nálada - ale jen na obrázku

## Záběry z pohraničí

O problému smíšených manželství u nás byly již popsány celé stohy papiru, aniž se dospělo ke konečnému fošení. Jedni je zatracuji, druzi berou pod ochranu. Pravdu snad má jedna i druhá strana, přece však, objevi-li se dnes v novinách články na iejich ochranu, ie to při nejmensim trestuhodná troufalost a neznalost tohoto problému. Nebof kdyby pisatelé těchto článkủ̉ navštívili poliraničí a třeba jen povrchně prostudovali tuto otázku, byli 'by nuceni pozastavit se nad zajímavou skutečností: že totiž nejméně $80 \%$ smísených rodin mluví doma německy!

A kdyby prostudovali tuto otázku úplně, zjistili by, že těchto $80 \%$ neovládá a nikterak se nesnaži oyládat čeştinu, zato však provokativně užívá němčinu! Nutno konstatovat, bohužel, žè i mnoho nových (starousedliky nevyjímaje!) osídlencû si rádo vypomáhá ve styku s Němci "samospasitelnou" a že mnoho takových individuí nápadně rádo mluví o krádežích konfiskátû, aby vzápětí poukázali na vzorný pơ̆ádek okupantú. Ze mnozí, také tak zvaní ,.hraničárí" paktují z rûznŷch dûvodü s Němci, nenf žádným tajemstvím, bohužel, nejsou tyto zjevy
dostatečně pranýřovány a osoby takové syých postavení zbavovány, když svým jednáním nad slunce jasněji dokazují svoji národní nespolehlivost.
Nedávno ve významnějších našich týdenicich byla otištěna výzva Cešek provdaných za Němce, kde se hlavně poukazovalo na/ utrpení dětí ze smišených manželstvi. Tyto děti prý trpí a nikdo $z$ kompetentních činitelû si tohoto prý povážlivého zjevu nevšimne. Toto jest v podstatě zfení této výzvy otisistẽné $v$ novinách, aniž si kdo valně povšiml toho že maluviti dnes o utrpení dětf u nás, to je při nejmenším trestuhodná pomluva našeho lidově demokratického zřízení a drzá lez̃ vmetená do tváří lidických, zavražděných malínských a tisícû a statisícû jiných děti ze všech evropských státu!! I když nelze generalisovat, nutno zaznamenat jednu tipickou událost $z$ jedné pohraniěni české obeené skoly:
Učitel, politický vězeñ, vykládal žákủm o hrûzách koncentrákủ. Ke konci přednášky konstatoval, že ta doba je za námi. Némce z pohraničí, kteři měli na tom velký podíl, isme odsunuli a více se nevrátí.
„To není pravda!" ozývá se pojednou z jedné lavice.
"Jak to?" ptá se překvapený učitel.
"Moje maminka poslouchá každou noc cizi rozhlas, z kterého ví, že Němci jsou již na hranicích a brzo se vráti!"" zní vitězně.
Tak mluví ditě ze smiśenêho manželstvi, jehož matka je Némka a otec Cech (alespon na papife) a jejichž majetek nebyl, tušim, doposud konfiskován proto, že jsou spolehliví. Jako komentáŕ k tomu, i když, opakuij, nelze generalisovat, pripomněl bych otázku, která zde byla před časem otištěna: .Nehřejeme hada na vlastní hrudi?" Kdo podpisuje takovým lidem spolehlivost?
A tak, zatím co včera jedni umírali na všech frontách světa za svobodu našeho národa a vyhnání odvčkého vraha $z$ naší vlasti, dnes druzí, pravděpodobně pro záchranu vlastní kūže, podpisují. Němcûm' a jejim přisluhovačûm napravo nalevo státní spolehlivost, žádosti o stãtní občanství a antifašistické legitimace lejichž majetníci pak dovedou „antifašisticky" říci českému úředniku... avšak poslechněme si původní zprávu olomouckého "Našince":
„V mimoúrední den 6. prosince

## Budeme volif

(Pokr. se strany 1.)
využita. Záleží ted mnoho na tom, aby se vol. krajané dobře a vẽas informovali o svých právech a povinnostech v souvislosti s bližicími se volbami, aby se přesvèdčili, $z d a$ jsou řádně zapsáni ve voličských seznamech, které budou od 16 . do 31 . ledna $t$. r. vyloženy $u$ všech MNV $k$ veřejnému nahlédnutí, a aby včas provedli reklamační řizeni, jakmile zjistí závadu.
Zajistit si volební právo je dnes povinností všech volyňských Čechû. j. ca.

1947 dostavil se na úřad ONV ve Sternberku, německý antifašista Otto Tögel ze Sternberka se svým zetěm p. Souč̌kem, který mu dělá tlumočnika, protože Tögel se ani za dvacet let předmnichovské republiky a za dva a pủl roku po osvobození se ještě nepokusil ani učiti se českému jazyku! Tento Němec, dnes opět československý státuf občan, podal si na ONV zádost o vystavení živnostenského listut na živnost kloboučnickou a toho dne drze urgoval $\mathbf{v}$ živnostenském referátê urychlené vyrizení své žádosti. Dokonce vyhrožoval prítomnému úředníkovi stižností na ministerstvu v Praze. Když ho úřednfk slušně upozornil, aby v kanceláři nekřičel německy a chce-li jednat surrady, at se naučí česky, zvláštê chce-li provozovat živnost, vykřikl Tögel: ,Das ist ein tschechischer Hund!" Když byl na to okřiknut jiným úřèednikem, co si to dovoluje, prohlás:l, že oni jako internacionál ví, co má dělat. - Kdo chrání takové lidi v pohraničí a kdo dokonce doporučuje taková individua $k$ získání živnostenských oprávnění? Najde se u nás tolik národní hrdosti, abychom takový vřed na mladé CSR dovedli odstranit? Vyvodf $z$ toho dúsledky političtí vězñové a přislušnfci odboje? Nebo snad musime si dát ještě dnes nadávat od Němcû českých psû?
Potud „Našinec", poslechněme si však, co o Němeích u nás píše ."Ceský Cheb": „Když v roce 1946 byl prováděn hromadný odsun Nêmcû, mnozí pohodlní národní správcové a mnohé pohodlné závodní rady, místo aby se snažili odsunout co největši počet Němcù, pohodlně spoléhali na to, že Němci budou pracovat a oni pohodlně vydělávat. Dnes se nám tato zásada vymstila a stojime před problémem, jak naložiti se statisíci Nêmci, kteři nám zbytečně zulstali v pohraničí," Kdo, dodáváme my, púsobí státu statisícové škody zakládáním požárû, pašeráctvím, špionáží -a vraždami. To je výstrahou pro nás a ponaučenim, ovšem draze placeným, že til, kteří nebyli z rûzných dûvodú odsunuti, stávaif se stále drzejšimi a smělejssími.

Tak v jedné pohraniční obci žádali, aby jim byl otevřen kostel. Když se tak stalo, požadovali dosazení německého faráze, protože prý českému nerozumí. Jinde zase s notnou dávkou ironie a skryté nenávisti citovali drze Cechu do oči článek zahraničních novin, kde se mluvilo o našem pohranicí $z$ doby okupace a sudetských Němeíeh veliee poehvalně. Někde zase místní ưrady či samosprávy přehliží některé trestuhodné skutečnosti. Tak Němec, na jehož bývalé usedlosti našel národní správce ukrytou vojenskou pušku, byl nastěhován do těsného sousedstvi svého bývatého statku, takže mu byla přímo dána možnost $v$ kteroukoliv noční dobu vyzvednouti si věci, které tam zajisté ukryl. A mohou to bŷ́t nebezpečnější věci nez̃ pušky, jak konečně i dosvědčují nálezy zpravodajských orgánú ministerstva vnitra, kterým se podařilo vypátrati celá skladiště třaskavin a výbušnin určená pro destruktivnf práce $\mathbf{y}$ osvobozené republice. Traskaviny tyto uskladnili Němci před odsunem a veliký podíl na tom má i W. Jaksch. Na Nový rek pobouřila naši veřejnost zpráva at vraždě dvou přísluşsníkû finančni stráže, Vrahy jsou - samozřejmě Němci.
Na jaře, píše Právo lidu, připravuje se odsun všech Němcû do vnitrozemi, kde jim bude zaručena občanská rovnoprâvnost, protoz̃e prý ve státě s demokratickou soustavou není možnno tvơ̌it a uměle při životẽ udržovat dvě kasty občanư: občany plnoprávné a občany trpěné více méně z boži milosti a okleštěné od základních práv svobodného člověka. Z tohoto hlediska se připravovaný jarní odsun Némcú - s výjimkou smišených manželstvi - do vnitrozemí jeví jako opatření zásadně humanitní a demokraticky pokrokové. Protifašisticky smysslejícím a republice nakloněným Němeûm bude-tak dána možnost soužití s niovým prostředím, skupinám německé národnostní irredenty, jejíž zlomky přes všechna opatření ještě mezi těmi nčkolika sty tisici Nêmcí v Ceskoslovensku zûstaly, bude vzata poslední možnost $k$ podvratné činnosti.

Ing. Václav Krch:

## Chcete rodinný domek?

Jaká je tohle otázka, myslíte si všichni, kteří jste šli svého ěasu do pohranič̌i, abyste pomohli zachránit tuto Část naší vlasti pro náš hospodárský život. Jaká je to otázka, kdy iiž tak dlouho, někteři rok, někteři déle, čekáme na to, abychom mohli míti jistotu a mohli bydleti ve svém. Pravda, čekali iste dlouho, ale dočkali iste se. Dnes po dlouhŷch boifich a dohadech konečně príděl rodinnŷch domkû je upraven zákonem.

## Domky budou přidělovány postupně od počátku 1948 okres po okrese

okres? Na tuto otázku je jednoduchá odpověd: Ve vašem okrese bude pfidẽ̌lováno teprve tehdy, až budou všechny předpoklady pro přidě̀l splněny. Aby vám mohl býti rodinaý domek přidělen,
musí býti nejprve řádně konfiskován
a to se dosud ve všech připadech nestalo. Je mnoho okresû, kde 40 i vice procent rodinných domkû není dosud konfiskováno vūbec, nebo je konfiskováno špatuě.
To však není jediná podmínka. Musite miti též z bytu rádně vymẽřené a řádně zaplacené nájemné.
Mnoho místních národních výborû.
nájemné dosud vùbec nevyměrilo a jeştě více je těch, kterésmájemné vyméřily špatně. Jděte proto $k$ funkcionárûm vašich mistních národních výborû a žádejte, pokud nemáte dosud vymẽřné nájemné, aby se tak stalo v nejbližšich dnech. Pokud máte již vyméřené nájemné, posudte sami, odpovídá-li jeho výşse předpisûm, vydaným osidlovacím úřadem. V mnoha případech poznáte na prvý pohled, že nájemné je proti běžným cenám neúmě̌rně nízké.
Nejste-li si iisti, múžete si náiemné propočítati sami podle brožurky osidlovacího úřadu, svazek $6-7$ „Volné byty, ievnějisí nájemné". Nesmite však spoléhati na to, že furlkcionáfi MNV vám budou moci rychle a správně vyměrovati. Jsou přetiž̌eni prací a proto se snažte sami jim pomoc:

Ovšem nestači míti pouze správně vymérèné nájemné.

## musite také miti nảjemné za celou

 đobu uživání řádně zaplaceno.Pokud máte nêjaké nedoplatky, vyrovneite je, než bude zahájen přidě̃l. Az budou všechny tyto podmínky splněny, bude moci osidlovací úřad zahájiti ve vašem okrese příděl. Nesmíte však nyní v této poslední fázi býti netrpéliví, protože

## jen $\mathbf{v}$ pohraničí bude pridẽteno 200.000 rodinnyých domkû

O každém přidělu musí být učiněno závazné rozhodnutí a musí býti vypracován vkladu schopný prídělový list. A celou tuto práci musí provést několik desitek úředníkû.

## Jak bude přidě̀ prováděn?

Zahájením přídělu v některé obci bude vyhlásént rámcovêho plánu v tomto našem věstníku osidlovacího úřadu a fondu národní obnovy. Nejprve místní národní výbor sestaví seznam domkû, které navrhuje. aby byly v rámci příděiového zákona přiděleny. Osidlovací úřad tyto seznamy přezkouši a zašle místnímu, národnímu výboru schválený seznam rodinných domkŭ, které budou přidělovány. Mistní národní výbor pak vyvěsí schválený seznam spolu s rámcoyým plánem; dnem, který následuje po tomto vyvěšeni, se počíná 2 měsiční thủta o podání prihlášek některého z domú.
Přihlâšky 0 přidĕ̀ domkủ mohou býti podávány až po vyvěšení uvedeného schváleného seznamu
Podávati přihlášky o domek, který v , seznamu není uveden, stejně jako žádati o přidělení rodinného domku dr̛íve, než je seznam $v$ oboi vyvěšen, nemá významu, protože na takovéto přihlášky a žádosti nebude brán zřetel.

## Přihlášky budou podávány na úřednich formulářich

Tyto formulárée budou dány včas do prodeje. Vyplněnou přihláśku se všemi pr̂íslušnými dokiady podá uchazeč před ukončením uvedené 2měsiční lhûty, u toho národního vý-
boru, do jehož obvodu domek, o který uchazeč žádá, patří.
Protože mnoho osídlencủ z pochopitelné nervosity posilá již nyní žádosti o přidělení domku osidlovacimu úřadu, místním národním výborûm a jiným úřadûm, upozơrn̆uji znovu na to. že přihlášky o přidělení domku budou podávány na úřednich tiskopisech. a to teprve tehdy, až bude $v$ obci-vyhlášen seznam domkû, které budou přidêlovány.
Komu bude rodinný domek prídĕlen?
Každý přidẽice musí samozřejmě splniti určité podmínky, které isou předepsány zákonem č. $31-1947 \mathrm{Sb}$. a vládním naf̃izením č. $163-47, \mathrm{Sb}$.; jsou to:
česká, slovenská nebo jiná slovanská národnost, soudní bezúhonnost, národní a státní spolehlivost a soudní bezúhonnost a státní spolehlivost rodinhy̌́ch přislušnikū, žijícich se žadatelem ve společné domácnosti; rodimí přislušníci nesměji býti národnosti německé nebo mađarské. Dáie musí uchazeč prokázati, že neni svobodný, že nejpozději od 1 . dubna 1947 bydlí v domku, že nemá finde vlastního bytu debo že se ho vzdá, ̌̌e má v místẽ, kde je rodinný domek nebo v okolí stálé řádné zaměstnání a konečně, že si při správě nebo užívání domku vede s pécí rádného hospodárée. Všechny doklady bude moz̃no priloz̃iti v soudně ověfených opisech.
Z uvedeného vyplývá, že v pohraničí
domky budou přiděleny v prvé řadě jejich uživatelûm, kteři v nich bydlí nejpozdêji od 1. dubna 1947
Budé tudǐ̌ při přídělu přihlédnuto především $k$ těm esidiencúm, kter̂i slii na výzvu osidlovaciho úf̆adu do pohraničí a kteří dostali do užívání rodinný domek před tímto datem, spln̆ují-li podmflnky, které jsou nahoře uvedeny. Znovu upozorñuji na to, že uchazeč musí téź splniti podmínku ŕ̛dného hospodaření, coz̃ v prvé f̌adẽ znamená, že musí prokázati, že za celou dobu užívání rádně platil vymě̌rené nájemné. Mezi těmito prídělci bude značný počet
přednostních uchazečú podle zák. č. 255-1946 Sb., zák. č. 164-1946 Sb. a zák. č. 138-1947 Sb., kteří obdrží i domky k uvedenému datu neobydlené. Nebude-ii takovýchto uchazečin, bude domek přidělen uživateli, který se do něho nastěhoval až po 1. dubnu 1947.

V těch oblastech, kde není dostatek pracovní přiležitosti a kde proto žádnỳ uchazeč nebude moci splniti podmínku, že má v místě nebo v blizkém okolí stálé rádné zamêstnání, budou domky přidêlovány uchazečưum, kteří tuto podmínku nesplňují. Proto j pensisté, kteřĺ, aby uvoln:iii své byty pracujicím, se odstęhovali do neprûmyslových krajú, dostanou rodinný domek, který uživaji, do vlastnictvi.

## Zač budou rodinné domky?

Cena rodinných domkù se budé počitati násobením nájemnêho predepsaného podle přislušných vyhlášek osidlovacího úfradu a fondu národní obnovy. Násobitel je odvislý jednak od trídy yybavení, do které byl domek zařazen při určování nájemného (třida A-F), jednak od oblasti, ve které se domek naiézá. K takto stanovené ceně bude prič̌tena cena pozemku. Neiméně 10 procent přejímací ceny musí přídêlce uhraditi v hotovosti před získáním domku. Zbytek pak múže uhraditi z vázaných vkladú svých. své manželky a nezletilých dětí, žijících s ním ve společné domácnosti, až do výše Částek prostŷch dávky přirūstku na majetku. Pokud přídélce nebude moci zbytek uhraditi z vlastnich vázaných vkladú, na zbytek přejímací ceny opatří fond národní obnovy přídělci úvěr u peněžního útsavu.

Osidlovací úr̛̃ad a fond národní obnovy připravuje podrobně ceiê přídělové řizzeni tak, aby příděl 200.000 rodinných domkư proběhl hladce a aby přihlášky všech uchazečừ byly včas a fádně projednány. Je jen na vás, abyste tuto prác: ulehčili tim, že přihlásky budete podávati včas, rádně a svědomitě vyplněné a opatřené všemi potřebnými doklady.

Miroslav Bureš:

## Zprůmyslnění Žatecka <br> životni dulležitost voly̌̌sky̌ch Čechù

S osídlením Žatecka probíhala současně dalekosáhlá pozemková reforma, která podstatně změnila tvářnost zemědęlských usedlostí. Z velkých statkû se vytvor̛ily menší zeměděliské podniky o největší výměré 13 ha. Názory na jednotný typ zemědělských usedlostí bez přihlédnutí $k$ bonitě půdy a terénu se rûzní. Jest bezvyznamné setrvávati v kritickêm postoji $k$ tomuto uspořáđánf, když y nejbližší době má dojíti k zaknihování zemědělských přídělû, lež definitivně zakončí současný stav zemédělského osídlení. Rozdělení zemědexlské pûdy na jiné zása-
dě, nežli předurčovala dřívěiší výměra i y rozsahu zeme̊dělských budov, zpúsobí některé potiž̌e, jež se budou muset pozvolna odstrañovat. Nový typ zemědělských usedlostí skýtá obživu pro méně početnějisí rodinu. Tato pronikavá reforma bude miti značný hospodářský ale i sociologický dosah. Zejména pro početné rodinné přislušniky volyñských Ce chû nebude pro všechny v přidělené usedlosti plné pracovni přiležitosti. Kromé špičkových prací v době sklizně bude na 13 ha zemědělské usedlosti minimálni potřeba námezdně pracujícich. I když tento problém
se dnes citelně neprojevuje, je zapotfebi tuto otázku věcně zkoumat a hledat pracovni přiležitost pro všechny, jenž v zemědělských usedlostech nemohou V budoucnosti nalézti trvalé existence. Za dnešního nedostatku námezdně pracujících sil zdá se na pohled při neimenším předčasné o tomto problému psát. A prece je nutno dûsledně vyhledávat všechny předpoklady směřující k prùmyslové výstavbě Žatecka. Je to životpi dûležitost tohoto okresu, na kterém musi mít zájem jak zemẹ̌dělec, tak i námezdně pracující lid. Prosperita žateckého zetináfłstvi je predevším závislá na místní spotreebě. Zprûmyslnění kraj̣e mělo vždy
blahođárný vliv ¿ pro zemědělstvi samé. Přispívali především k zlepseni životnfho standardu zemedělce. Proto také státy specificky zemědexlské $s$ nízkou životní úrovni buduji dnes vlastní průmysl, aby aspon̆ poněkud zvedly životní niveau selského lidu.

Budování průmyslu na Žatecku je především motivováno péčí o volyňské Cechy. Jde o vytvořeni podmínek pro všechny kategorie s rủznou kvaljifikací a určením. V plánu na vybudování prûmyslu počifá se částečně také s možností, využíti některých koňských potahû v době pracovniho klidu v zemědexlstvi. Se vší pozorností by měli volyňští Ce-
ši sledovat tento problém, o jehož řešení prûmyslový referát ONV $v$ Zatci usiluje. V podstaté nejde pouze 0 hledání pracovnich možností, ale đaké o z'epšení životnich podmínek všeho lidu na Žatecku. Budováni rozsáhlého průmyslu na Zatecku je konstruktivním príspěvkem $k$ vytvořeni ştastnexjsíi budoucnosti volyňských Cechû, jejichž bolesti, zklamání a roztrpčenosti je často využíváno lidmi, sledujícími své vlastní sobecké cíle. Mým hlubokým přesvědčením je tvořeni lepších そ̌ivotnich podminek pro volyñskê Cechy a vytvoření nového, ŝtastného a radostného života $v$ naší vlast..

## Resoluce MRK v Blahutovicich Žádáme právo a spravedlnost pro zahran. vojáka vol. Čecha

Místní rolnická komise v Blahutovicích, okres Nový Jičín, usnesla se ve schuzi dne 8. listopadu 1947 na této resoluci:
Vzali isme na vědomí výnos ministerstva zemẽdělství, odbor IX-2, c.. j. 369-1947, iednající o přednostním právu zahraniéních vojákũ a volyñských Cechư. Hluboce roztrpčeni vidíme, že úřady postupují zcela proti smyslu dekretu presidenta republiky a výnosû ministerstva zemědělství. Proto isme se usnesli vyličiti stručně postup ưradŭ při obsazování čís. 1 v Blahutovicích.
Po převratu 1945 zabral nejlepši statek ve vsi bývalý učitel S., který šel do pense před dokonalým 30. rokem vêku a jehož manželka je bývalou učitelkou. Tento muž se dopustil mnoha nečestných činư, poşod:l stát nesvédomitým hospodařením, ač sám ženat a otcem čtyř malych dêtif, udržoval milostný pomêr s Nêmkou a svým kor̄istnictvím, hrabivostí a nezrizeným životem vzbudil nenávist velikẻ většiny obyvatelstva. Při své návštěvé v breznu 1947 v Praze odcizil tento bývalý učitel v ministerské kanceláři dûležitý dokument, který byl u něho při tělesné prohlídce nalezen a jemu odebrán. Ministerstyo zemědělstvi zrušilo dekret na usedlost čis. 1 v Blahutovicích s odûvodněním, že jej ziskal pan $S$. podvodným zpủsobem a nařidilo exekučń vyklizení. Uředníoi se dostavili, zavolali $k$ výkonu SNB, pan S. však dûm zamkl a utekl, čimž exekuci zmařil. (Výnos min. zemẽd. č. 1916$47 \mathrm{Ko}-\mathrm{Nj} \quad \mathrm{z}$ 25. 3. 1947.)
Nařizeno nové obsazovací řizení, místní rolnickou komisí počinaje. Ve schûzi MRKO dne 26. dubna zvolila tato komise sedmi hlavy z osmi pana C., volyn̆ského Cecha a vojáka Svobodovy armády. Tato komise byla fádným zpusobem zvolena a dohlédacími úřady schválena. Brzy nato dostavila se do obce ORKO a pokoušela se nátlakem změniti rozhodnutई mistni komIse, ale marně. Pak byla MRKO volána do Nového Jičína a tam na ni činěn nátlak, aby
své rozhodnutí změnila ve prospěch pana S., ale rovněž marně. Ministerstvo zemědělství schválilo rozhod-nuti- místní komise ve prospěch zahraničního vojáka výnosem z 21 . V. 1947. Domnívali jsme se, že rozhodnutí ministerstva zemědélství má konečnou platnost, ale chyba lávky: osobní známostí a zákulisní vlivy chrání pana S. až -dodnes. Expositura ZNV y Ostravẽ, místo aby provedla rozhodnutí ministerstva, usporádala v obos plebiscit, při němž bylo přes $50 \%$ voličú zbaveno volebniho práva a ve skutečnosti byly sudetácké voiby. Uředník ZNV držel rozhodnuti ministerstva z 21. května 1947-v ruce, doznal, že jest rozhodnuto ve prospěch zahraničního vojáka, ale výslowně řekl: „Ale my si to uděláme, jak budeme chtít."
Pokoušel: isme se zákroky u všech možných úřadú dociliti toho, aby pravda, právo a spravedlnost zvitězily, bohužel marnê, a pan S. sedí na statku bezprávně dodnes. Podotýkáme, že proti panu učiteli S. podpisovali petice pr̂́slušníci všech čtyř politických stran a podepsalo ie všech osm členú komise.
Porovnejme oba uchazeče: Na jedné straně mladý učitel, chlapík jako hora, zdravím jen kypi, ale do pense byl dán před třicítkou věku, prỳ ze zdravotuích dûvodû, manželka ještě mladší, zavoněl ji velkostatkářský život, učitelkou již býti nechce. Otec pana S. jest bohatý človêk, svá vlastní pole dává vŷ́hodnè do nájmu, bratr p. S. žije v Anglii a jen občas pǐijiž̃di do vlasti, vyšnỡen jako lord. Za války dělal pan učitel S. správce na velkostatku, byl tedy pro Němce ,persona grata", nechceme-li přimo r̂́ci: kolaborant. Před válkou byl pan učitel S. horlivým agrárníkem a cvičil také selskou jizdu. Jeho stejnomenný strýc byl ředitelem hospodárské školy, za války šel předčasně dobrovolnẽ do pense, protože mu Němci slibilh, že jej učiní reditelem ohromného velkostatku na Ukrajině. Proti němu stojí druhý uchazeč: Volyñský Cech, voják Svobodovy
armády, od dětstvi výkonný rolník. Byl v bojích s Němci těžce ranẽn, ieho sedmnáctiletý syn padl iako dobrovolník Svobodovy armády, Padlo také několik blizkých přibuzných jeho manželky. - Dnes se tísní $s$ manželkou a dcerkou $v$ jedné malé a vlhké světničce. Kde jest přednostní právo, zaručené těm lidem dekretem presidenta republiky a ministerskými výnosy? Pf̌ednostní právo proti němu má kdo?
Protestuieme proti tomu. aby dekret presidenta republiky a výnosy ministerstva zemědělství byly podr̛izenými úr̛ady dávány ve psi a úplně znevažovány. Tážeme se také: jest jesté̃ y platnosti výnos ministerstva zemědělství, který praví, že každý, kdo udržoval milostný poměr s Němkou, má býti okamžitě zbaven osidlení? Jest ještě v platnosti dekret min. zeměd., který stanoví, že pensista nesmi miti priděleno více, než 2 ha púdy?
Takové jednání podřizených úřadư vnucuje lidu jen přesvědčení, že nežijeme v právním státě, poněyadž nižŠí úřady se neřidí zákonem a nařizenimi úradû nejvyšsich a samy podporuji zvûli a bezpráví.
Žádáme rozhodně, aby prâvu a spravedinosti dán byl prúchod a statek číslo 1 v Blahutovicich dán neprodleně do vlastnictví zahraničnímu vojáku, volyňskémur Cechu Vladimíru Cimbalovi, $v$ jehoz̃ prospěch jednomyslně hlasuje zákonitě zvolená a dohlédacími úřady schvâlena MRKO.

## Volyňšti krajané nebudou - volit!

- a to tenkrát, když nebudou zapsáni ve voliěských seznamech v obei, kde bydlí. Neopomiňte proto v době od 16. do 31. ledna 1948 nahlédnouti do těchto seznamủ, vystavených u každého MNV. Nejste-li tam zapsáni, žádejte, aby tak bylo učiněno. Kdo tak neučini, vzdá se tak dobrovolně práva hlasu. Neopomiñte seznamy prohlédnouti! Upozorněte na toto své známé!


# Resoluce ČOL v Tachově 

Předložená pīislušniky COL okresu Tachovskêho, účastríky I. a II. zahranićního odboje, volyňskými Cechy a reemigranty navrátivśimi se po dlouhém odloučení do vlasti, ve vêci obhájenf svých nárokū a práv vyplývaificich ze zákonú republiky.

Výše uvedení príslušníci COL, jsouce roztrp̌̌eni stâlým přehlǐ̌ením, odstrkovánim a nedbáním jejich práa, vznáśf tímto na MNV, ONV, OOK a UOP y Tachově svûj kategorický požadavek v následující věc:

1. Veškerá vohá místa v úřadech a podnicich bud̃tež obsazována po slyšení dủvěrníka COL.
2. Veškeré volné usedlosti a živniosti obsazované 00 K v Tachovẽ směji býti přidêleny teprve po slyšení okresnîho dưvêrnika COL.
3. Príděl bytủ smi býts proveden teprive po slyšeni dûvêrnika COL a jeho osazeni teprve po uspokojení pfíslušnikû̉ II. odboje a reemigrantú.
4. Přidêlové fízení již obsazených usedlostí a živností bud provedeno teprve po slyšen zástupcû COL kteři muşi bŷt o věci včas informováni.
5. Sociálni péče musí býti prováděna v prvé f̛adě pro invalidy, vdovy a sirotky po ưcastrícich II. odboje.

K stálému stykú s úfrady zvolili si príslušníci COL své dûvěrníky, jejichž iména současnẽ všem úf̛adû̉m oznamujeme a kteři musf byti bezpodmínečně $k$ jednáním o vy̌se uve dených aktualitách zvâni.
Všichni príslušnici COL okresu Tachovskêho isou si, vêdomi svého poslánt v národě a slyšeli hlas svého presidenta pronesený $k$ národu ke konci roku 1947, aby společné -s ès. obcí sokolskou byli stráazci a ochránci demokratických fádư republiky, a touto resoluci se $k$ výzvè
páně presidentově připojuji a slavnostnè slibují že demokracii v naši republice vždy a všude obhájf.
Proto zádají o rádné plnêni zákonư, které republika svým nejvěrněj\$̌ím synúm dala jako odměnu za prolitou krev, ztracené zdravi a majetek. Svou resoluci se obraceji na vşechny veřeiné cinitele okresu Tachovského a prohlašují, zee nikdy a nikomu nedvoll. demokratické fády v fizzenf repubjliky nedodržovati a zkracovati práva těch neizasloužilejšich príslušnikû národa, Upozorn̆uje-
me, že veškerá přikcři působená na\$̌im přislušnikùm budeme pečlivě sledovati a tato bezohlednex praný rovati v legionárském a reemigrantskêm tisku a pfredkládati je vyssim inisturm.
Doufáme, že budeme v našich požadaycích náležitě slyšeni a že nebude nutno. aby tito nejvêrnêjsí z vêrných byli, nuceni $k$ ráznêjșím zákrokûm.

V Tachově dne 4. ledna 1948. Ceskoslovenská obec legionárská. Jednota y Tachovẽ

## Proč jen proč?

Ptám se, proč nás Volyňské zdejši lidé mnohdy nenávidi a námi pohrdají. Vždyt jsme dẽti ceských matek a mi, lujem tu českou zem také, ačkoliv jsme byli vzdáleni od vlasti a slýchávali jsme jen vyprávění od našich dědû a otcû́ a zdálo se nám to tak krásné.
Ǔ̌ nase babičky a dědové toužili po návratu zpět a my už jako malé děti jsme ríkali, kdybychom mohli aspoñ jednou uvidět tu krásnou českou zem. Některým se podǎ̛ilo dostat se na všesokolský slet s výpravou, pro ostatní to byl jen sen.
A ted, když se uskutečnilo naše vrouci přáni a my po velkých starostech a útrapách jsme se sem dostali, často slyšime pohrdlivá a potupná slova o nás. Pfece jsme neprísisi, abychom nëkoho okrádali o chléb nebo připravili o práci; každý zanechal na Volyni svàj tężce vypracovaný majetek. Jak jsme byli informováni, mẽli isme dostat náhradu zde, či jsme snad špatnê rozuměli? Ne, nejsme žádní vetřelci, každý z nás je z české krye, naše babičky a dêdové yyšli odtud a my patríme zpět do vlasti. Nikdo nám nemúže fíci, že jsme se zpronevêfili naší mateřstině; zachovali jsme si svou řeč, jsme a budeme věrnými Cechy.

Proto nás ty křivdy páchané na Volyňských hrozně bolí a ptáme se ještẽ jednou: proč jen, proč? Marie Nová.

Poznámka redakce: Otiskujeme tento dopis naší vážené čtenárky, ale đovolujeme si $k$ němu tuto poznámku: Je pravda že byly časté prípady, kdỳ bylo našim krajanûm z Volynẽ křiv. déno. Nesmime dle toho však generalisovat a učinit si dojem, 鹿 každỷ v Ceskoslovensku je naším nepřitelem. To by bylo nespravedlivé. Lidé jsoù jen lidé a jako lidé maji své dobré a také špatné vlastnosti. A proto bữme ispravedliví $k$ sobě i $k$ druhým: jsou lidé, mezi něž jsme přišli, žè mají śspatné povahy, ale vêtšina lidi je dobrých, spravedlivých. A ruku na srdce: ponêvadž my z Volyně jsme také jen lidé, nemáme pouze jen ty dobré vlastnosti.

Paní Nová, snažime se uplatñovat recept: opomijeti lidi, kteří nám nerozumí, nechâpou nás a nechtẽji nám pomoci a naopak vyhledávati osoby, fichž je ve vlasti dost a dost, které nám rózumi, které nám jsou ochotny v každém okamžiku poradit a pomoci. Dovedeme-li se takto zaríditi, nebude se nâm zdát, že jsme nenávidẽni a že se nám jen a jen krivdi.

## U hrajanil ve Slezsku

Již jest za námi hadovitě vinoucí se ǧeleznice mezi strmými hr̉ebeny Jesenikù oddélujicich żirnou Moravu od zemẻ Slezské, ve které jest usazeno mnoho volyňských rodin.

Před námi město - Krnov, Přesedáme do vlaku, který jede do Třemos̄né. Vejdete-li do vlaku v Krnově, tu ihned k ušim vašim zalehnou zvuky řeči vám blízké, - čisté češtiny Volyñâkū, tak odlíšné od Y̌eči Hanákủ a Slezanũ. A jede jich mnoho. Pripadáte si jako kdesi u Dubna. I ta krajina připomíná vám polohy na Volyni. Přisednete k jednomu z nich a navázete pratelský hovor. Jest to krajan z Martinovky, usazeny v městečku Rudolticich. Radostné je, že v têto obci Volyn̄s̄ti snaži se vžemi silami sžiti se s novými poměry. Mají svou volyňskou
kapelu, své členy v mistním národnim výboru. I y sousedních obcich - Pelhřimovẽ, Piskor̃ově a Biskupicich usadilo se mnoho Volyňských, věţ̌inou z Hlinska. Ti jsou na tom hứre. Pel hřimov následkem váleěných operaci jest větším dilem rozbit, Piskorov je zase kamenitý. I oni nenaríkaji. Mozolovitá ruka volyñského Cecha a jeho srdce zocelené v boji o existenci v cizině smiřuji se s novými poměry. A přestože jsou vytrvalí a nenároční, přece jen uslyšite stesk a nëkdy i slza zaleskne se Y oku ženy, když pohlédne na ty rozvaliny hladic hlavičku svêo ditête... Snad jim bude pomoženo... Jsme y Třemošné. Po krátkém cé kání přesedáme na úzkokolejku, kterou zde jmenují „mezinárodní rychlik", „americká doprava" a búhvijak.

Jedeme do Osoblahy. Po hodinové jízdẽ vynořuji se na obzoru zřiceniny kostela. - Osoblaha. - Vysedáme. Jdeme městečkem. Kolem nás samá zbořeništé. Kupy cihel, betonu, železa. Zde bylo kdysi městečko Osoblaha. A ted zde ziji Volyñáci. Volyñáci z. Moldavy a Hlinska. Ziji v téchto rozvalinách. ziji a... nenařikaji, nestēžují si. Věrí pevnẽ, že vlast na nẽ nezapomene a ze splni svûj slib vystavěti jim usedlosti. Prisli sem v tuto pohraniční obec, v tyto zřiceniny, aby přiložili své ruce $k$ práci. A my, kdož jsme v Osoblaze byli, poznali částečně život našich Volyñiských bratři, prosíme, aby na nê nebylo zapomenuto. A véríme, že prosby a płání jejich budou splněny.

Václav Simek,

## Mladí nastupují Ohlasy zájezdu Souboru volyňské mládeže na Moravu

Dae 29．prosince 1947 uspỡádal v Mohelnici Soubor volyňské mládeže pf̂i SCV，pod rizením světového mistra baietu V1．Libovického（vo－ fyǔského rodáka），balétnf pásmo slovanské vzájemnosti pơ názvem： Zpíváme，tančíme，když je třeba， válcíme．
Odbočce SCV v Mohelnici dalo hodně práce，než přesvědčila nẽ－ které cinitele MRO，aby povolili sál $\mathbf{k}$ tomu úCelu．D＇k p．Tomanovi a předsedovi MRO volyňská mládež mohla ukázati svoje uměni，a bez nadsázky，bylo to skutečně̀ uměnf．
Při vyprodaném sále，po pěkných ávodech fečníkû．p．předsedy MNV P．Kvapila a p．redaktora J．Chu－ doby，kteři zdưraznili význam spo－ jenectví se slovanskými státy，ze－ jména se Sovětským svazem，před－ stavila se nám volyňská mládez̃ v překrásných yýstupech，zdûrazŭujín ce spojení Slovanû．At zpivali neb tanělli ruského Hopaka，bulharskou Elenko neb polského Krakoviaka exi そ̌eského Strašáka，cétili všichni，z̀e to krásnê spadá v sebe a není v tom rozd：lu，jo to všechno známé，milé， slovanské．Pouze pfi scéně ．Luž＇ce＂， kterou płedstavovala sl．Masková， byl veliký otaznik，tu málokteré oko zústalo suché．Všichni slovan－ stí národové zpivaif，tancují，majf svoje hopaky，krakovjaky，strašáky， pouze Luž̌ce，nemá nic，mlči．．． Trpl ．．．Jak dlouho？

Nejvét＇s＇ho úspěchu a potlesku st ovšem získal Vl．Libovický．ve svych vystoupenich ．Vitězstvi＂a „U sos！da chata bla＂．Každỳ jeho pohyb，krok byl sledován s napẽ－ tím a provázen bourí smichu a po－ tlesku．Ale i všichni úcinkující si získali sympatif celéhe publika．By－ 10 to krásné střidání zpévú a tan－ câ，hned isme slyšeli ruskê národní písně，hned ukraiinské．běloruské， polské，jukoslávské，bulharské a na konec české a vše bvlo také od－ mê̌̌ováno silnv́m potleskem．
Celkový pohled byl velmi pexkný， každy návštěvn’’̉ si odnesl velmi dobrý，doiem $z$ celého večera a po－ znal velkou snahu volvňské mláde－ že，ukázati svoji vyspělost，znalost slovanských iazykû a snahu j！ti ku－ pf̌edu s duchem ěasu．lámaiice tak－ to staré předsudky zna＇octi slovan－ skêho svěła．Naše mládež ním ukázala．že již nesm＇me jíti starý－ mi Dředsudky a jimi žiti zde v re－ publice．

My Volyňštf musíme dohnat，co isme proměkali ne $z$ vlastn！viny a muséme iit $s$ vývojem．který spě－ je m＇lovým！kroky kuoředu，a nroto takové vykročení volyňské mládeže mnoho znamená a je vel！kŷm sko－ kem kupředu a mûže značnê př＇spẽt ke sblizžení s ostatn＇m slovanským svêtem．

Mnoho takovv́ch．kteř！viderli na volvň̌kêm Crechu jen te s̄na4né isou
 pohlľ̌í na Volyňáka jinak，poné－
vadž ziskal $v$ jejich ocich mnoho takovým vystoupením，a proto by nemélo zutstati pouze na tomto jed－ nom vystoupení a bylo by potfeba více podobných podnikủ usporádatí．
Celkem Soubor volyňské mládeže s jeho vedoucím VI．Libovickým si získali velmi velké sympatie v Mo－ helnici a okolí a každý by si prál shlédnouti ještě něco podobnêho po－ druhé．

J．Mojd．

## Z Uničovska

Na Nový rok vítali jsme zde zá－ jezd Souboru volyňské mládeže ze Zatce s jeho orgarisátorem a fedi－ telem，baletnim mistrem p．Vladi－ mírem Libovickým．
Musf se fíci，že vystoupení volyň－ ské mládeže bylo imponující a uchvacujíci．Ty krásné，milé pred－ nesy zpěvû všech slovanských ná－ rodư，ty krásnê．，plynnê a ladnê provendené tance：to vše mluvilo samo za sebe přil：ड̌ směle a dữraz－ nuê，że to byla şfastná a hluboká myšlenka．tak názorným zpûsobem propagovat dobré jméno volyňské emigrace，vrátivsí se nazpêt do vlasti，a ražen！cesty pro všeslovan－ skou vzájemnost．
Nechci se zde podrobně rozepiso－ vati o úspěchu a provedení jednot－ IVých výkonû programu，ale my Volyňsti skutečnê mus＇me býti vdêc－ ni mistru Libovickému za jeho Şro－ ké účastenství ve výkonech，za vý－ cvik celého souboru，za tak dobř̃e míněny program propagace．Bylo by si práti jenom jedno，a to snad vyslovim．za všechny volyňské Ce－ chy，aby ty zájezdy，dle možnosti， byly co nejhustêjii prováděny po yšech městech naŝí krásné republi－ ky ，neopom！fjeje ani Slovenska．C＇m by skutečnê se povědělo všem，kdo jsou volyñstí Cesi．

Bohužel，víme，že ty zájezdy ne－ mohou býti tak časté，když je mlá－ dež na studifich，ale jest velice nut－ né，využiti $k$ tomu každé volné chvilky．
Vy pak．naše milá mláde九̌i，při－ jmerte od nás všech $z$ Moravy upřmný bratrský dik a teplý stisk ruky za vaší milou obětavost．Jest to od Vás velice krásné a neoceni－ telné！
Rovnêž děkujeme ze srdce celému pořadatelstvu zájezdu s mistrem Li－ bovickým v cele a jsme hrdi，že jej mv Volyňstíf máme ve svém strfe－ du．Mnoho zdaru！

J．A．

## Suchdol n．O．

## dĕkuje Souboru vol．mládeže

Drazi prátelé！Dnes Vám jménem všech vol．Cechư a hlavně jménem vol．mládeže vokrese novojickém za Vaše krásná vystoupení u nás co nej． srdečn $\check{\text { ̌̌ji }}$ děkuji．Vy，sestry a bratri！ ze Souboru，otevřeli jste ocí všem a dokázali jste，že volyn̆ská mládež mi－
luje své slovanské bratry a hlavnẻ svou krásnou matičku Vlast，ale że to nedokazuje jen na papifíe，nýbrz činy．
Slysel jsem vyprávěti jednoho starşi－ ho pána，který řikal，że za třicetile－ tého pobytu v Suchdole $n$ ．O．se cítil teprve po druhé jako iv opravdu slo－ vanském，českém Suchdole；po prvé to bylo za prvé republiky，kdy Such－ dol byl zaplaven Němci a když se tento kulturní dûm po tě̌žkých bojich koně̌ně dostal do と̌eskẏch rukou a na oslavu toho selirâla česká menšina v Suchdole pásmo＂Vzhūru Slované＂． A po druhé，sestry a bratři，to bylo Vaśe vystoupení．A musím ríci，ze i my y tento den jsme se po pryé cítili jako v českém Suchdole n．O． A také jménem výboru odboru mlá－ deže při SCV v Suchdolé n．O．Vám vyslovuji srdečný dik．Vaše vystoupení nám velmi usnadnilo práci ye věci organisace vol．mládeže a jim se otevřely oči．Poznali，že není to plané feěnění a psaní，ale práce poctivá．

Vaši čestné práci na kulturnim po－ vznesení vol．krajaná ve vlasti preji mnoho zdaru．Vás

Václav．Dubec，jednatel
vol．mládeže v okrese novojickém．

Ze Sternberka se oznamule，Že odbocka Svazu Cechû z Volyné， která na ustavuijicí schůzi v Uničo－ vê svého času byla ustavena．zahâ－ jila 1．ledna svoil Cinnost． Na vé－ －domí se dává volyňským Cechû́m okresu Sternberskêho．že odbocka Svazu Cechâ z Volynê se nacházt v ulici Krampolové $\mathbf{v}$ m＇stnostech p．Václava Dolejse，volvňiského kra－ jana．Ufaduje se dvakrát v tỳdnu， v pondélif a pátek．Jiné dny y týdru tajemnik pracuje doma $v$ Medlove èp． 10 a proto kdo by potfeboval nểaké informace．mûže se na nêi obrátit přimo $\mathbf{v}$ byté．


## Výzva opfantûm！

Okresní národni výbor－referát nârodní bezpečnosti v Zatci－vyzẏvá všechny optanty ze Zakarpatské Ukra－ jiny，aby－pokud nemaji již defini－ tivni opění osvěděeni－předložili mi－ nisterstvu vnitra－pokud tak jiz ne－ učinili－ihned tyto doklady：
1．průkaz o čs．státním občanstvi nebo domovském právu do 29. Eervna 1945，
2．potvrzení o bydlišti od 1．prosince 1938 dodnes，
3．prûkaz o české nebo slovenské národnosti，
4．potvrzení o rodinném stavu（svo－ bodný，ženatý，rozvedený，rozlou－ čený atd），
5．rodný list，oddaci list a rodnć listy déti do 18 let，
6．potvrzení úřadu ochrany práce o zaměstnáni od roku 1945 dodnes．
„Tady si múžeme trochu zdřím－ nout＂fekl krátce，a zat＇m co ostatní sháněli nějaké palivo，aby roztopil：v proděravêlŷch plechových kamnech， podporuč．k Jan＇k se převalil do kou－ ta na hromádku splesnivělé slámy． Okamžitě spal．Ale jen co usnul，již tu byla od štábu spojka s hlásén！m， že nastala opět porucha telefonické linky．Co bylo dělat？Jan＇k vstal a nastoupil se svou そetou opêt cestu do mrazivého pole．Nevyspali，vymrzli， bladoví．

Německê náboje se nepřestávaly trhat．Občas byli spojar̆j nucen！za－ lehnout do sněhu，aby se chránili před střepinami．Práce však musela být vykonána za každou cenu．Ale sotva byla jedna porucha zjiŝternia a odstraněna， $\mathrm{j} \grave{y}$ tu byla opêt nová． Spojaři vytrvale pokračovali $\mathbf{v}$ opra－ vách．

Konečně se dostali na vyvýšeninu， ＇husté porostlou silnỳmi jedlemi．
Před nimi o něco nǐ̃e，avšak na zcela holém．nechráněném，Ši rokém adolf protékal potûček．M＇sto toto bylo úplně vystaveno nêmecké dêlo－ střelecké pozorovatelně，což také by－ to našim spojařưm velmi dobře známo．

Najednou se na mýtině objevill vo－ ják．Na hlavě mêl do strany sraže－ nou papáchu，na nohou válenky．oble－ čen do vatových kalhot a ruské vo－ jenské fufaiky＂．Ze prédu se mu ve vêtru plandala modrá zástěra．V jed－ né ruce nesl vědro，druhá mu vêze－ la pohodlnề kdesi na brise pod zá－ stęrou．Velitel spojarûu se okamžite zastavil，jakmile jej zahlédl．
．，Tondo，koukej．kam ten chlap sprostá leze！＂žduchl Jan＇k do nej－ bližs＇tho spoiaze．který byl jeho spolu－ rodákem z Volynê．－Voják na mý－ ．tiné se zat＇m bezstarostnê bližil $k$ potúcku．
．．Ale tohle je už stará vesta，＂za－ mručel nedbale Tonda．„Ten tam chod！／každý den jako na pout ke svatýmu Matěji．Já ho tam už vidếl nêkolikrát a kluci taky．Je to kuchar famhle od Rusákû ze sousední koty． R：kaji mu ．＂Palamarenko＂．
＂Tak co se tam fláká？＂zeptal se －zvě̃davê podnoručtk Jan＇k．．Vždyt ho tam maj！Fricové jak na dlani．＂
．Chodi až sem pro vodu．Riká，že tam u nich není dobrá a že ji asi Nêmci ottávilíi．＂
．Ahaa．už ho maif na mušce．＂vy－ hrkl spěSñẽ Jank，když naiednou za－ vyl granát．＂Pozor，jak to ted do－ padne？＂
Palamarenko，kuchař ruského N－ batalionu．právê stanul na bêehu po－ tûčku．připravoval si $v$ ruce vẽdro a shýbal se pro vodu．Vêdro se $\mathrm{v}^{\text {colak }}$ jes＇té nedotklo fítent hlad＇ny．kdvz̃ vtom tak na 20 metrú od něho do－ padl granát．Ohromný výbuch a str̃e－ piny se rozstřikly az̃ daleko po úbo－ êf vrchu a do sosnách．

Pa：amarenko，aniž nabral vody，po－ ma＇u se opさ̌t narovnal．Dodival．se krátce na nedalekýy trychtýf，pak si dlouze tim směrem odplivl a vycedil
ostre mezi zuby＂Tv，tvoju mat， brodágo！＂Nato nabral vodu a od－ cházel，jako by se níc nestalo．
＂Tovariš，utikej！＂vzkỉikl za ním ještě podporučík Janik．Ale Palama－ renko jen nedbale mávl do vzduchu rukou．Současně ale již byl ve vzdu－ －chu druhý náboj a vzápêtí dopadl tés－ nề u kuchaře－tak asi 5 metrú．
Jan＇k hrưzou vytr̛eştil oči，ale nic se nestalo－náboj náhodou neexplo－ doval A Palamarenko se pozastavil， uskkl＇bl se a v divoké radosti zẫval：
＂IŚ ty，sabáka，kudá－to on！＂－ Potom odcházel．
，Tak co tomu fríkáte，kluci？＂ze－ ptal se koneěně Janik．když kuchaf zmizel v porostu a byl－uz̃ mimo ne－ bezpeči．
„No，byla to ohromná sranda！＂od－ povêdèl nékdo krátce bez rozmýsle－ ni．Jan！k se na něho podival a pak pomalu，skoro py̌！sným hlasem fekl：
．Ne，tohie nebyla sranda！Tohle byla jedna $z$ mnoha millonû́ těch ne－ překonatelných．nix̌ím nezastrašených， nikým neodkoukaných，silnỳch，ryzich ruských povah．＂
Stm＇valo se a naşi spojaテ̌i tiše od－ cházeľ po lince do Kružlové．
Do třeskutého mrazu mezi tmavé jedle a na zasněžené holé plánê̌ za－ mžikaly z oblohy prvni hvêzd：čky．
Stêdrý večer 1944 ！－Pokoj lidem dobré vâle！－Ale u Kružlové se ve－ sele strifi i o tomto svatvečeru．Je to síce jenom rušivá palba，ale str̂ilí se． Pfesto však．sotva se setmélo，v na－ sich zákopech se najednou objevily jedlové vêtve．Stoji opřené o stêny zákopú a jsou holé，bez světel，bez hýfivých barev，bez pozlátka a bez vŠech těch vánoẽnich dobrot－pro naše vojáky jsou to však vánoční stromky．Ň̌kde s y zákopu k．sobẻ nểjak dosta＇i dva．trí a oslavují Stéd－ rỳ večer společnè．
Tady v zákopech jsou si vstchnl rovni，vš＇chni jsou sbratřeni，trebaže jeden pocházi kdesi $\mathbf{z}$ Cech，j’ny z Volynê a ještě jinŷ ze Zakarpatské Ukraiiny．Co na tom：jeiich krev， prolévaná v bojich，je učinila bratry．
Právê v tomto zákopu têsnê za s！̣－ nou sosnou jsou tři．Jako všichni ta－ dy v prvni linii．obdrżeli i oni dnes kǎ̌̃dý m＇mo normánín večef̌e ještę b＇ly bochn＇Zek．cigarety a kołalku． Vse bylo uloženo v kouté pod stro－ mek．Pak se těsně sesedli a zahájill večeři．
＂Tož na čí zdravi se napljeme？＂ ozve se t＇se hlas a ruka potme sahá po poln！čutơ̌e．v jei＇mž nitru se ozve pleskot paľivé tekutiny．
„Ech，tréeba na zdraví texch．kdož na nás právé v têhle chvili vzpomí－ naji．＂odpov＇dá jiný hias，a pak＇už čutora koluje beze slova mezi sedi－ ćmi．Na chvíli se uzavérá každýy sám pro sebe．Ale kam právê v oné chvill letf́ jejich myšlenky？Jisté všechny daleko do svêta－jeden má snad na mysli manželku $s$ dêtmi．druhý milenku a ten tfeti treba matku．－ A kolik těch myşlenek dnes letí tady
$z$ těch našich mrazivých，snexhem za－ sypávaných dęr！

Občas se někdo vztyči ze zákopu a na chvill se pozornê zadivá smẽ－ rem k nepfiteli，který čas od Casu osvêtluje vystrelenou raketou mezi－ frontovou bilou plochu．Pak jednou nebo dvakrát vystřelf $z$ pussky a opět se přikrčí ke dnu zákopu．－Jinde za－ stč̌ká automat，někde zas třeba ．．Maxim＂vyplivne nẽkolik krátkých dávek olova．Sem tam zavyje vzdu－ chem mina nebo granát ．．．
Na štáb praporu do Kružlové do－ nesl kdosi stron；eček．Byl postaven v podlouhlé místnosti na stûl a－večer se na nêm objevilo několik chomáo－ kú b：̊le vaty，pár ỡechû a nějaká jablka．A na vršku tiše，jakoby za－ křiknuté zazářila malá žárovka，vy－ ñata pro tento večer $z$ kapesní elek－ trické svitiliny．Vedle nínesm：le za－ mrkala jedna svicika．－Bylo zased－ nuto za dlouhý，bíým plátnem po－ kryty stůl－v čele u vánočn＇ho stromku velitel praporu skpt．Sedlá－ そek，dále npor．Jenč，npor．Repčín， ppor．Baconi，ppor．Suchara，ppor． Rejzek，ppor．Giglan a nêkoik pod－ dûstojnikû．Prvni dva pocházejí z Cech，následujicí dvojice ze Sloven－ ska，ppor．Suchara ze Zakarpatské Ukrajiny a poslední dva dûstojnici s prisedicim：poddástojn＇ky jsou z Vo－ lyně．－Za okanıž k tiše povstali，za－ zvonils císe s perlici se kofalkou．a nêkdo，jemuž tehdy selhal hlas，fekl： „，Na zdravi texch tam doma！＂－Vst chni zde prítomni prosli tuhými boll a jsou otužilými vojáky，ale právê v této chvill vse se odbývalo tak t：se， y náladê yíc nez̃ uskřipnuté，tr̛eba se mnohý všemožñ ex snazzil oklamat sebe i ostatní nějakým utrouseným slovic－ kem．
＂Tady by nás teđ mexly vidě̌t naše matky，＂feki ještê nadporučík Jenč， když už všichni sedexli zase u večefo． A ta věta jakoby kaz̃dého definitiv－ nê dorazila．－Konečnẽ pîisli od spo－ jałư narychlo upečeni koledn！ci． Za － zpívali několik vánỡnich pisnicek， ale to vše bylo priflis slabé－stále tu y místnosti sedéla jen pouhá têla， myšlenky ty tu nebyly，ty se roz－ prchly daleko odtud do گ̌irého svêta．
A k jedenácté před pallnoc！se vši－ chni tise，nepozorovanê vytratili od stédrovečern tho stoiu．
Hluboká noc byla jasná a sn＇h svi－ til démantovým leskem．Mêsic z záfil v plné své mohutnosti a iacu．jako by chtêl té noci provést jakousi bilanci o tom．ko：ik vzpominek táh＇o toho svatvečera tam někam domú ze za－ sněžených，mrazem rozpukanẏch zá－ kopû a také kolik matek a žen za－ vzdychaio toho večera vzpomínkou na své drahé：kol＇k dêtí kleč̌ce doma před vánočr＇m stromkem modlitbou prosi Všemohouciho．aby jim vrátil otce．
A têze nocl byl zároveñ měs＇c nex－ mým，tichým svědkem toho．jak vítr v korunách jedlf a hukî nad zaeněže－ nými rovy zpival ．．Narodil se Kristus Pán＂têm tam，kteří padli u Dukly．

Isou to tisíce padiých Čechoslovákù a desetitisíce Rudoarmějcâ... I na ine na všechny doma někdo toho večera tow̌̌ebně vzpominal... Nedo©kali se jich však, nepomohla doma ani modlitba... Ale ti padli hrdinové nejsou zde tak úpłně mrtvými - t tu budou vê̌ně̌ Wásat do světa vic
nez̃ ústy živêho člověka, že ną této společně prolité krv bylo zaioženo věčné přátelství dvou slovansky̌ch národu. Züstanou zde pro všechny Casy monumentálním pomnikem přátelského soužití mezi národy SSSR a C'SR.

## J. Foitik:

## Vzpomínka také jubilejní

Dostal isem dopis od pritele z Argentiny. Ve svém dopise liči pomẽry v dnešni Argentinẽ, píse, jak se tam mêh a co se tam dẽlo za války, a ke koncì se dotazuje na náš život od roku 1939. Mezi jiným jej také zajímá osud našeho časopisu "Krajanské listy", jehož byl horíivým čtenářem a do nêhož napsal také několik dopisû̉ o životě našich krajanừ v Argentině. Pî́e: „Vím, že máte málo času a že mi nemúžete na mứj dopis odpovědit, ale snad byste se mohl pFilležitestnê zminit ve ",Vêrné stráž", jaky osud stihl Vás časopis a jak Vy iste vưbec celou tu slamastiku prežil. Snad by to zajimalo i ostatní čtenáfé Vêrné trazze....
Ponêvadž je tomu právě nyní 10 et od doby, kdy vyslo prvé čislo Krajanskych listü" které pozdêji sehrály v našem odbojovém hnutí dosti významnou roli, budłそ̀ zde tedy uvedeno několik vzpomínek... skoro iubileinich . .

Ke konci roku 1938 zanikl po dvanáctivetém vycházení časopis ,HHas Volyné" vydávany v Kvasilové "panem Perným. Tím se stalo, že celá naše česká vêtev na Voiyni byla by se octla bez vlastnffio tisku, a to v době, kdy se již rýsovaly na obzoru dúležité politické ưálosti.
$\checkmark$ ústredf. Ceské matice školské v Lucku začalo se horečnê uvažovat o tom, co dále podniknout, abychom bezustali bez novin. Rozhodnutf bylo možné pouze jediné - vydávati novŷ, vlastní Časopis. Byi isem proto vybidnut ústfedím CMS, abych se věci ujai. Následovala cesta do Kvasilova, kde jsem se dohodl s D. Perným o pf̂evzetí adresáfe, a obdałen jeśtẽ do nového povolání cennými radami a pokyny, zahája jsem jednánís úráady o pfíslušné povolent, sjednáván! tiskárny, sháněni materiálu a pod. 11. ledna 1938 vyšio prvé číslo "Krajanských listǘ", okfitěn'̆ch timto iménem na návrh p . predsedy CMS V1. Mesnera.
Casopis byl prijat téměř všude $s$ nadšenim, coz̃ potvrzovaly četné dopisy, které se v několika dnech sešly do redakce, a také se prihlásilif ihned stafi dopisovatelé byvalého "Hlasu Volyné", jakoz̃ i nékolik novych adeptû novinářského femesla. Také predplatné se potě̌itelné sbihalo a tak také obavy pfed finančnfmi têžkostmi, které trápily Matici jako vydavatele, se brzy rozplynuly.

Rád yzpominám na ty začâtky, i když byly dosti tezzké. Trebas isem
mêl za sebou fadu let spolupráce s "Hlasem Volyne" a šest let redigování ,ZZornice", přeçe isem trochu zakolísal, když isem měl dáti dohromady prvé čislo časopisu, který mê býti mluvčím celé naşí ceské větve v Polsku. Pripravil isem si proto materiál a rozeběhl se $k$ p. učiteli Josefu Vlkovi, starému literátu, kterýy mél v těchto vêcech bohaté zkušenosti. Pan V'k mie prijal velice vlidnể a ochotně mi v mnohém poradil. Když isem jei však prosil ó stálou spolupráci, laskavê mi vysvětlil, že se na to již nehodí, že je ze starého vydání, že ie nyní nová doba, plná ruchu a že proto ty noviny musí dêlat nêkdo mladş́f. kdo stač na prítomné tempo událostí. Musel jsem uznat, že starý pán mě: pravdu, a hledal jsem ve svém okoli mladší spolupracovniky. Mezi nimi byil na čelném mistê D. Malinský a také p. Jar. Parma, feditel Skoly CMS y Lucku. S ním isme tak mnohý článek pro K. I. .,propiloval:"

V březnut se konala ve Zdo'bunovê vainá schûze CMS a na ní bylo rozhodmuto, že časopis nadále nemũze vydávati CMS. jelikoz̃ by se snadno mohlo stát, že časopis sVým pfípadným postojem k nêkterým politickỳm událostem by mohl uškoditi Maticl, která byla organisaci nepolitickou. Pozdẽjłs se ukázalo, že to by'o rozhodnuts velice moudré, poněvadž časopis se stal pak výslovné politickým mluvečm cele naşí mensiny, coz̃ by nebylo dobře možné, kdyby jeho vydavatelem byla zulstala Matice. A tak od té doby isem se stal nejen redakzorem, ale také vydavatelem Krajanských listû. jediného to našeho časopisu v Polsku.

Tištěni y cizî, $k$ tomu nečeské tiskárně činilo ustavičné potiže. Nezby̆valo proto, nežz založiti vlastní tiskárnu. Rozejel jsem se proto zase do Kvasilova a dohodl se $s$ p. Perným o pł̌evzetí tiskárny bývalého Hlasu Volyně, V kvêtnu isem tiskárnu převezl do Lucka, najal pro ni byt, doplnil î nutným za干ízením, a ještě $\mathbf{v}$ témže měsic: jsme vytiskli několik Čisel ve vlastni tiskárně. Tím se také pro časopis získala pevnêjisí finanční základna, nebot $v$ tísnivých dobách tiskárna dovedla hradit ze svých pyfiimủ platy, na něž Časopis nestačl. $V$ té dobẻ přisel také do redakce jako stály spolupracovnik p. J. V. Rejzek, který svym: neobyčejnymi schopnostmi znamenal velky pfínos đasopisu.

## V zárí 1938 narodil se Krajanským

 listûm kamarád. Po dohodẽ s Ceskỳmi učiteli a výborem CMS začali isme vydávati pro naše české dęti ctrnactiderík Ceské kvitko. Byl to velice roztomily a graficky, nádherix yybavenýy Casopis, kterýy se Ifbil nejen našim dětem, rodicúum a uexitelstvu, ale také i polskỳm veřejným pracovnikûm.Do radostné, harmonické práce ząskifipal neharmonický zvuk.
Silený Adolf začal s provádẽnị̆ svého ještê şilenêjstho plámu.
Smessice udalosti, v nichž se obyčejný smrtelník nedovedl ani dobre orientovat. Krajanským l'stûm nastal tẽžký uukal: informovati správné své čtenáfe o všem tom, co se děje. Byla to práce velice nesnadná, nebot události sly rychle za sebou, nedávajíce možnost posuzováni z časového odstupu a kromé toho veškeré zpravodajstvt bylo kraině nespolehlivé. V CSR tiskové zprávy prillis rychle podiéhaly politické konstelaci, polské zpravodaistvi bylo Ceskoslovensku nepřátelské. Nezbývalo, nez̃ narychlo vytvoriti vlastnt zpravodajstvi jak v Polsku, tak v CSR. I to se dik pochopen! upřimných a národnf věc: oddaných lidi podafilio, a tak se stalo, že 3 když po 15. bł̌eznu 1939 veškery český tisk byl zgleisaltován, Krajanské listy mély pfresné a objektivní zprávy o všech událostech v Polsky. y CSR a celé cizine. Dlužno zde vzpomenouti vydatné pomoci dneŜniho velvyslance y Polsku, tehdy tiskového attaché dr. Hejreta, který podával pûvodní zprávy oo zahranión!imı odboj!, vedeným presidentem dr. Edvardem Benešem.

Protektơás! Jako hromová rána působila tato událost na všechny votyňské Cechy. Republika, ta každému českému srdci drahá československí republička Ď̌estala existovat!

## Prestala?

## Ne, nikdy!

Alespoñ pro nás ne, a toto své přésvédčens isme také tlumočili celé sve ctenáfské obci. Republika byla sice obsazena nepritelem, ale byl to cirr násilný, nespravedlivý a mus! být odEiněn! Podły vetřelec zase opustí naši drahou vlast a ona zase bude svobodná. Není ješté možno urǒit, kdy se tak stane, ale stane se tak urěitẽ. Je k tomu však tffeba obětavé pomoci každého poctivého Cecha, at e kdekoliv na zemékouli. Vždyt máme v zahranič̂́ svého drahého presidenta, pûjdeme za nim $v$ odboji, a to je zárukou, že nás boj bude korunován úspěchem. To bylo evangelium které Krajanské listy hlásaly všemx českêmu lidu, a byly slyšeny. Byly slyšeny nejen v Polsku, ale také $v$ CSR, kde protektorátní mocipâni vypsaly za jejich ctenf pokutu 10.000 Ke , a byly slyšeny také v celém ostatnim svobodném svètẽ̃, kde st jen nacházela česká věrná srdce. V našem adresá̌í nám nechybêl témẹ̛ žádný stát svôta, kam bychom byli K. 1. neposilali, at už to byly stâty

Ameriky Severní a Jižni, nebo Nōvý Zéland, Kapské Mêsto nebo Mandžukuo.
Pak udeřilo. Z Zř̌ešıěný . natěrač stên, zpitý slávou laciných úspěchủ, sáhl ke zbrani a obrátil ii proti tomu, kdo se mu první postavil na odpor proti Polsku.
Vědělo se však, že je to zápas nerovný, že Polsko brzy podlehne presile. Nícméně s určitým odlehčením isme uvitali prvni blesky bouře, nebot isme vědêli, že se z ní zrodí svobodné Ceskoslovensko ve svobodné Evropě.


## Šlechetny̌ čin volyñského bratrstva v Bifozevsi

Dne 10. t. m. navštivil nás br. Ing. Pokornỳ s bratrem Jiráskem a předali nám Kẽs $17.124,30$ Kẽs na humánní úçely volyñských bratríi. 10.000 Kẽs věnovali Studentským domovūm volyñské mládeže a částku $7.124,30 \mathrm{Kčs}$ na Malinsky fond. Prostředky tyto byly ziskány por̀adánim volyñskêho plesu dne 6. I. 1948 v Bítozevsi, ktery byl nejzdařilejejí události v obci. O zđar se príčinili všichni volyňssti krajané, zejẹ́na príslušníci II. odboje, a z místnich br. Prusik, Košnar a jiní. Ze spolku byl to lovecky spolek v Postoloprtech a v mistě. Z okoli byly to obce, které svou pomocí přispěly k zdaru volyňského plesu: Postoloprty, Vidovle, Stan̆kovice, Tyršice, Výškov, Blažim, Třiskolupy, Břvany, Rvenice, Vrt ka, Semenkovice, Tatinná, Rybňany, Trnovany, Bezděkov, Počerady a j.
Vzdáváme timto vřelé diky bratřim v Bitozevsi, zejména pořadatelủm za usporádání a klademe je za vzor všem krajanủm ve vlasti, které prosime, aby při všech přiležitostech pamatovali na humánni úkoly volyñského bratrstva. Zejména však děkuji Studentské domovy volyn̆ské mládeže, kterým věnovaná částka zaplatila činži a otop pro 60 studentư na 2 měsice. Ȟ̛ejivé -vědomí dobrého skutku necht je všem odměnou!
Vol. Krajané v Kanadě. Morden
Manifoba uvitali dr. Karase Manitoba uvifalli dr. Karase
Velkou událostí u nás v Kanadẽ byla návštěva dr. Fr. Karase, vrch. odborového rady min. informaci, který při své cestẽ Kanadou zavital $k$ nám 22. prosince 1947. Je to druhá návštěva za 20 let, která nás príjela poyzbudit a utvrdit v naší lásce k vlastí a k rodnému kraji. Na nádraži byl dr. Karas uvitán bratry Stépánem Fialou, Alex. Cholemskym, Jar. Balounem a Ant. Mikuláškem. Uvitání se také účastnil p. Donkin, starosta města Mordenu. Dr. Karase poznali jsme podle toho, že držel při vystoupení z vlaku naši Věrnou stráž. Potế měl přednášku v Méstské síni, která byla přeplněna. Mluvil o staré vlasti a seznámil nás se všim, co se stalo. Vysvětlil, proč nežàdouci prvky madarské a nêmecké musely z CSR, mluvil o dvouletce a

Krajanské listy z prvêho září 1939 byly ještě odevzdány na poštu, ale tato je rozeslala již̌ jen do některỳch míst. PY̌ístí ớslo zústalo zlomené na tiskárenském stole, ale do lisu, nového lisu, zakoupeného jen asi před tremi týdny, se nedostalo.

Nemohu zde nevzpomenout na vydatnou pomoc opravdových prátel, kteří se skutečným sebezapřením a velikou obětavosti pomáhali $v$ dile, které mělo tak velký vŷznam, at už̃ to byl p. Vl. Hybner. duše naší administrace a vedoucí drobné kroniky,

## Různé zprávy

také o obětech, které byly přineseny na oltár rebody našeho národa. Slyşeli jsme o Malíně, Lidicich a koncentračnich táborech. Odměnou byla boure potlesku.

Po prednášce byly různé dotazy, které byly dr. Karasem $k$ spokojenosti zodpovězeny. Význam návštěvy dr . Karase v Kanadẽ je velký. Sblížil nás navzájem mezi sebou a také s osatnim obyvatelstvem Kanady, která je naši novou vlastí. Filmy, které byly promitány, byly dủstojným zakončenim tohoto tak významného shromáždění. Pǐed rozchodem byla vykonána sbírka br. Balounem ve prospěch vol. vdov a sirotkû, která vynesla 55 dolarû. Po přednáśce byl pan dr. Karas hostem br. Cholemského a u br. Minařika byla intimni beseda, která byla pro nás nekonečnē krásným vzpomínáním na naše drahé Volyňské doma ve vlasti. Pr̂ii té príležitosti jsme také vzpomněli Věrné stráže a všech krajanû volyñských, kterým posiláme srdečný pozdrav a přání všeho dobra y roce 1948 .

Věrné stráži přejem stovky nových odběratel u nás i doma. Váš

Štěpán Fiala,

## Roland Manitoba Canada.

## Informace pro volyn̆ské krajany v Americe

Poděkováni. Kruh přátel'volyňských Cechū v Zatci děkuje všem krajanûm y zámor̆i, zejména v Kanadẽ a USA, za veškerou pomoc, kterou mu poskytli. Láska, s jakou tak bylo učinè̀no, zaslouži si náš obdiv a lásku. Prosíme, aby ani v roce 1948 nebylo zapomenuto na humánní účely, zvláştě pak na Studentské domovy volyňskê mládeže, které pečuji o vice než 60 studentứ z Volyně a které za pomoci krajanủ v zámor̆i hodláme letos̊ního roku dobudovati. Přispěvky neposílejte, však přímo, nýbrž na Čs. národní sdružení v Torontu, 45 Richmend St. West, Ontario Canada, které zařídi nákup věcí, jež dosud postrádáme.

Odběratelûm Věrné stáže. Více než 300 krajanû v Americe odebírá tento oblibeny časopis volyňiskych Cechủ v CSR. Prosíme velmi snaz̃ně, aby předplatné za. Věrnou stráž posílali rovnễ̃ na Ceskoslovenské národní sdruženi, 45 Richmond St. West, To-
nebo páni Hovorka, Novotný, Zitný, Rehák, Valeš, kteři s jednoduchým tiskařským zařizením dovedli dêlat pravé divy. Budiž jim za to dik!

A ke konci malé vysvětlení. Ptáte se přiteli Nesvadbo z Argentiny, jak isem unikl gestapu. Docela jednoduše: zűstal isem na Volyni mez: svými a svoji mne nezradili. Prostẽ se nenašel mezi našimi tidmi na Volyni Jidáš, který by byl za třicet stríbrných prodal gestapu. Ceská Votyn̆ zrádcû neměla...

## 

ronto Ontario. Prosíme, aby na poukazu bylo poznamenáno: „Předplatné za Věrnou stráž".

Informace krajanûm v Americe podá Ing. Mráče ek z Toronta, kterỳ navštívil středisko volyňských krajanu Žatec, kde také měl prednásku o životě krajanù v Kanadě. Tento také navštívil několik míst, osídiených volyňskými krajany.

Studentské domovy volyňské mládeže. Za význačné pomoci zámořských krajanů vybudoval Kruh přátel volyňských Cechủ v Zatei tyto domovy pro studenty z Volyně v SSSR. V domovech našlo druhý domov 63 studentủ, kteří z největší části studují na žateckých střednich školách, kde jsou zvlástni volyňské třidy. Studenti jsou většinou nemajetní, sirotei, polosirotei a nedosídleni. Domovu se nedostává povlakû na přikrývky a některých potravin. Prosíme drahé krajany_v zámor̆í znovu o pomoc, kterou zprostředkuje Cs. národní sdružení v Kanadě. Bủh zaplat!

Návštěva z Kanady. Pan Dvořák z Kitscheneru dlel v CSR na návštēvẽ a navštivil krajany jak $v$ Cechách, tak na Moravě. Děkujeme za tento milý zájem.

Radostná zpráva ze Studentských domovû. Pedagogický dozor z pověření reálného gymnasia nastoupil y Domovech pan prof. Kubik. Mateřskou stránku v Domovech převzala pi Svárovská, chot' býv. čs. konsula v Polsku. Tim je odstraněn kámen, který pussobil KPVČ velké starosti. Vitáme je a s nimi i 60člennấ rodina Domovů.

Poděkováni. MNV v Zatci daroval Studentským domovûm vol. mládeže v Zatci 100 kg brambor, které mu darovali školní děti z Libẽšic. Samospráva Domovù vřele děkuje.

Blahopřáni. Dovidáme se radostnou zprávu, že přitel volyňských krajanû ředitel Okresní záloz̃ny hospodářské v. Zatei br. Josef Hamza vstoupil do manželského stavu s Helenkou Pluhařovou. Na prahu nového života dovolujeme si upřímně blahopřáti.

Vèrná stráž a Kruh přátel
volyñských Ĉechư v Zatci.

## Zprávy svazu

Gen. Bejl - hlavni plnomocnik čs. vlády pro reemigraci vol. Cechủ dèkuje
Svaz Cechû z Volyně věnoval gen. Bejlovi, hlavnimu plnomocniku čs. vlády pro reemigraci vol. Cechǔ, upominkovou plaketu jako vyjádřeni naši vděčnosti za úspěšné provedení vol. reemigrace. Gen. Bejl poděkoval srdečným dopisem, který uveřejn̆ujeme:

Vážení a milí práatelé!
Dostal jsem Váš dárek právě k vá nocům. Vaše srdečná a upřimná pozornost mne velmi překvapila a hluboce dojala. Nečekal jsem to, protože má snaha provést ukol svéreny mi prí Vaší reemigrace co nejlépe, neprýštila jen ze cti, že mi byl tento úkol svěřen, ale také $z$ obdivu a lásky k Vám všem, pro Vaši pomoc a oběti, které jste $v$ obou světových válkáeh přinesli pro naše osvobození. Tato Vaše pomoc jak za prvni světové války, tak Vaše veliké oběti a láska y uplynulé válce pro náš boj za svobodu našeho národa a vlasti zưstanou navždy zářivou a trvalou skutečností v historii našeho národa a státu.

Děkuji Vám uprimně za Vaši pozornost a slova vyrytá na darku. Láska a péče $k$ Vám byla a zûstane pro mne vždy příkazem prýšticim z nejhlubšiho srdce.
Zdraví Vás všechny a děkuje Vám Váš oddaný gen. Bejl Jindřich.

## Dañové slevy

Podle výnosu ministerstva financi čj. $2347-47-$ VIII/2 ze dne 16 . I. 1947 a čj. $139.083 / 47-$ V/5 z 8. VII. 1947 jsou volyňští Geši osvobozeni od prímých dani státnich za berni roky 1947-1948 a od dani $z$ obratu za léta 1946-1947 a maji dokonce nárok na vrácení těchto daní pro případ, že je již zaplatili. Stáváa se však velmi často, že si vol. Ceši nesprávně vysvětluji obsah citovaných výnosû a odmítaji platit všechny dávky a poplatky, o kterých není v uvedených výnosech zmínka.

Upozorňujeme proto na některé věci v souvislosti s dañovými úlevami,

1. Dañové úlevy se nevztahuji na objekty, které jsou pod národni správou reemigranta a nejsou dosud jeho vlastnictvim. Národní správce - reemigrant má nárok jedinè na sleveni nebo vráceni daně ze mzdy za rok 1946-1947.
2. Právni jednáni, pisemnosti a úředni úkony souvisejici s nabytim hospo-
dářstvi (založenim zdejší hospodářské existence) a s provozovâním takového hospodárství jsou osvobozeny od po.platkû a dávek (daně $z$ obohaceni), pokud nárok státu na ně vzniká do konce roku 1947.
3. Osvobození toto netýká se však dávek a poplatkû predepisovaných ve smyslu platných předpisû́ místními národnimi výbory a místnimi správnimi komisemi. Jsou to zejména dávky z používaných místnosti, z nápojủ, ze psû, z elektrické energie k účelûm osvẽtlovacím, ze hry v karty, z návěšti, poplatky za úrrední výkony při vystavování dobytčich pasû atd.
4. Upozorňujeme dále, že vráceni daní neb jejich převedení na roky přiští se prozatím neprovádí a bude nar̂izeno ministerstvem financí berním úřadúm až po předložení kompletních seznamû́ vol. Cechû, které se u MSP sestavuji. Neopomiñte se proto přihlásit u MSP dle směrnic Svazu Cechư z Volyně uveřejněných ve Věrné stráži čís. 49, roč. II.

Dañové slevy se vztahuji pouze na reemigranty $z$ Volyně a neplati pro reemigranty $z$ jiných zemí neb $z$ vých. obl. SSSR.

Svaz Cechū z Volyně doporučuje, aby vol. Ceši, kteří již daně zaplatili, nežádali jejich Vráceni, ale aby je prevedli na přišti roky. Je to v zájmu bernich úrradû i v zájmu vol. reemi. grantû.

Škpt. Kozák.

## Definitivní státni občanstvi

Svaz Čechû z Volyně obrátil se na Zemský n. výbor v Praze a Brně se žădostí, aby byly urychleně a prednostně projednávány žádosti vol. CCechû o definitivní ês. stát, občanstvi a stanoven jednotný postup v têto věci. ZNV v Praze vyr̂́dil takřka obratem náš přípis. Vzhledem $k$ dủležitosti celé věci otiskujeme v plném znění obsah odpovědi a upozorñujeme všechny vol. Cechy, aby postupovali přesnẽ dle
pokynu ZNV. pokynủ ZNV.
"Vlády SSSR a CSR uzavřely dne 10 . cerervence 1946 dohodu ohlednẽ sovětských občanû české a slovenské národnosti žijicich na uzemi by̌valé Volyy̌ské gubernie, podle Jejíhoz̃ 1. článku jim bylo umožněno optovati pro československé státní občanství a přesidliti do Ceskoslovenska. Dohoda ta nebyla dosud ústavně schválena a proto nebylo její zněni uveřejnẽno ve Sbírce zákonú a narǐizení. K provádění dohody byla vyslána na Volyñ smíšená československo-sovětská komise, která optanty prověřovala a jim vystavovala opčni osvědčení, na jehoz̃
podkladě osoby $v$ něm uvedené se staly československými státnimi občany, a to se všemi dûsledky.

Kdo je tudíž v držení takového opčniho osvědčení, nepotřebuje o dnešnim svém československém státnim občanství od zemského nárədního vý. boru žádných dokladû. Pro běžnou potřebu musí si však vyžádati v příslušném okresnim národnim výboru normálni osvědčeni ō c̄eskoslovenském státnim občanstvi. Poněvadž optanti byli již na Volyni prověřováni, nemusí k své žádosti přikládati osvẽdčení o národni a politické spolehlivosti.

Kdo v době úf̌adováni Smišené komise nebyl na Volyni přitomen a nebyl podělen opčnim osvědčenim, jako ifa pr̂iklad přislušnici armády a pod., ten si podá prostřednictvira Vašeho Svazu žádost o uděleni československé. ho státního občanstvi $k$ zemskému národnimu yýboru v Praze, pokud bydlí v Cechách, a príipojí své osobní doklady vopisech a hlavně potvrzeni vojenských úf̌adû o konáni ěinné služby v zahranični armádě, po připadě uvede $z$ jakẏch důvodủ nedostal opční osvědčení.

Domovské právo budou určovati národni výbory podle ustanoveni \$§ 18 a násl. domovského zákona č. 105/ 1864 ř. z. Aby volyñským Cechûm se co nejrychleji dostalo do rukou dokladu o zdejšim státnim občanství a šetřenim usnadnil prūtah ve vyřizení žádosti, vydával zemský národní výbor z počátku všem žadatelûm, kteří neměli v žádosti připojeno opční osvědcení naturalisační listiny a tak se mohlo stảti, že dotyčný žadatel mél v rukou opční osvědčeni i naturalisačni listinu, což není věci nijak na závadu.
Zádosti prostrednictvím Svazu v posledni dobẻ sem došlé se vyřizuji podle vývodủ výse uvedených a okresni národní výbory se vyrozumivaji opisem, aby bylo jasné, že osoby jsouci $v$ držení opěního osvědčení a ty, které jsou v ném uvedené, jsou československými státními občany.
Zemský národní výbor se postará mimo to, aby zákonné ustanovení ohledně státního občanství volyňských Cechû byla uvedena ve všeobecnou známost a snaží se o rychlé zapojení našich nových občanù do společné práce pro hospodářský rozmach v naší vlasti.

Máte-li ještě nějakých pochybností vè věcech státního občanstvi, napištẹ sem a každý Váš dotaz se urychleně zodpovi.

## Referent:

v z. Ríha v. r."


## Panečku to bylo něco

Zadumán jdu po ulici, mám plno práce a ty všelijaké problémy své i cizi, nemrim čas ani zvednout oči. A tu se nedivte, že někdy přehlédnu někoho známého, kterého potkám. Ale za mnou se ozve hlas: „Mistře, vy jste mě nepoznal?" A vskutku jsem ho nepoznal! Vidim, stoji priede mnou misto ęlověka zmodralé oči a vyrażený zub. Namáhám svou pamět a chci tohoto "zřizeného" pána poznat. Nakonec jsem se poddal. Ano, byl to známý.
"Kdes k tomuto masakru pfisišel?"
"No,". povídá, "byla u nás zábava a tak jsme se pobavili a výsledek vidî́s; ale já isem mu také dal."

Věrte mi, bylo mi hanba $s$ timto hrdinou stát na ulici, ståle jsem se ohližel, nevidi-li mě někdo. Stále mě pritahovali ty modřiny, bylo mi ho lito, styděl jsem se, zlobil a nevěděl jsem, mám-li mu vynadat anebo utéct. On vyprávi jak se to zbĕhlo a jeho vyprávěni neni : nijak skromné, on dèlá hrdinu. Povidám mu:
„Vy tomu řikáte hrdinstvi a já hulvátství. Proc̃ se perete? "
"On začal."
"Tak jste se mu měl vyhnout, vždyf není hrdinstvi se prát. Neni to düstojné
slušného člověka. Urazi-li mě někdo, od toho zde máme zákony, mám moz̃nost se ohradit a ziskat satisfakci. Takhle budete za toto hrdinství popotahován vy a pak také pokuta, placeni bolestného a ostuda."
„Ted právẽ jdu z úřadu."
No a tam mu to napařili za toto hrdinstvi. Pamečku, to byla zábava, to bylo něco!
V životě jsem se s nikým nepral, ani jako kluk ne. Vždy, když se séjdu s hulvátem, kterỳ by chtěl být sprostý aneb se prát, odejdu od něho a mám pokoj. Radim vám, dělejte to také. Dokázali isme, že se nebojime nepřitele, ale toto neni boj a proto i když se má něco takového semlit, odejdu stranou. Kdyby to, tak udělali všichni, nezûstal by na mistě nikdo, kdo by se chtēl prát. Na účty jsou účtárny, na porádek policie a pro nás jsou zábayy, abychom se bavili! V. L.

[^0]Všichni Volyňšti na II, volyñský ples. Ještě větš́i zájem neż loni jeví se o, volyňsky ples v Zatci dne 25 . ledná 1948, který tentokráte buđé míti ráz „Maškarní bál na Volyni". Všude se připravuji masky a obleky, jaké kdo má. Vyhrávati budou dvě hudby kap. Svobody a kdekdo se na bál těši. Přijdete i Vy?
Vtupenky na ples. Plakáty, pozvánky i vstupenky byly na blizké obce kolem Zatce rozeslány s príslušnými pokyny. Do všech obci pozvánky neposiláme, těm platí pozvání Věrné stráže, které $v$ tomto čisle přinásíme. V každém případě prosime vzdâlenějsí krajany, aby si vstupenky pisemně objednali, neb zatelefonovali na číslo 550 do administrace Věrné stráže, Zatec, nám dr. E. Beneše 155 .

Pořadatelská služba na plesu bude fungovati jako loni. Prosime ty bratry y Zatci, kteří by se ji chtêli uccastniti, aby se přihlásili ve Věrné stráži. Jinak veškerá tiha lez̃i na mládeži.
Dekorace na bál. Dekoraci Strelnice provede br, Stépán za pomoci volyñiské mládeže, jejiž předsedou je br. Václav Zidlicky.
Dûležité upozorněni. Ty, kterým jsme zaslali pozvánky současně se vstupenkami, prosime, aby je do 23. t. m. zaplatili nebo nerozprodané vrátili ve Věrné stráži. Nevráti-li je, budou je muset zaplatiti. Plesový výbor děkuje za tuto službu a doufá, że se tak stane co nejdřive.

Volyňským krajanùm a všem zemědělcủm na Žalecku v roce 1947 dobře sloužilo

## Haspadáeské deužstva

skladištní a výrobní v Žatci, zaps. spol. s r. o.
Telefony: 713-613, strojni odd. 481, dobytkářskẻ odd. 482, bramborářské odděleni, odděleni stroj. hnojiv, uthli a dřivi 657 , odděleni zeleniny 675

Skladisilé Žabokliky, tel. 44, Měcholupy, tel.:4434, Trnovany (tel. Liběšice 11), Kounov, tel. 10

Stejně tak, ba ještě lépe bude tomu v roce 1948


[^1]
[^0]:    Dary na pohoštěni. Ti, kteří chtěji pr̂́spěti bufetu, mohou tak učiniti do pátku 23. t. m. ve Věrné stráži v ZZatci. Pohoštení ujala se se stejnou vervou jako loni pí Svárovská.

[^1]:    Vèrná stráž vychází jednou týdnẽ. Vydává Svaz Cechû z Volyně nákladem vlastnim. Odpovědný zástupce listu redaktor Jaroslav Chudoba. Red. a admin.: Zatec, nám. dr. E. Beneše 155, tel. 550. Tiskne "Svoboda", fil. v Zatci, telefon čís. 374. - Použivání novinových známek povoleno reditelstvim poš̀t a telegrafû v "Praze, čj. IA: Gre-2372-OB. Dohlédaçí poštovní úrad Zatec. Předplatné na rok 1948 je 150 Kčs. Könto poštovni sporitelny -č. 14939 - Okresní záložna hospodářská Zatec.

