**Pamětní kniha obce Krásná Ves**

Založená dne 1. ledna 1922 Františkem Vodradou, učitelem v Kováni a jím vedena do 31. srpna 1924.

Zákonem ze dne 30.ledna 1920 čís. 80. nařídila vláda republiky česko-slovenské, aby každá obec zřídila svým nákladem pamětní knihu, jejímž účelem jest zachovati potomkům našim místní dějiny, hlavně v nynější době poválečné.

Obecní zastupitelstvo plníc znění citovaného zákona jmenovalo ve schůzi 24. července 1921 jednomyslně podepsaného kronikářem – letopiscem pamětní knihy obce Krásná Ves.

Dle tohoto zákona mají se zaznamenati hlavně události rušné doby poválečné. Poněvadž však každý rád slyší a čte, co a jak bylo v obci před sto i více lety, a ježto naše obec nemá dosud řádné pamětnice, umínil jsem si sebrati, pokud mi ovšem bylo možno, a do této knihy vepsati události z let minulých.

Za tím účelem prohlédl jsem staré listiny z archivu sovinského, dále „Purkrechtní knihy“ osad Krásné Vsi, Kováně a Spikal, obé zapůjčil mi p. Lad. Honzů, statkář v Krásné Vsi. Do „Purkrechtních knih“ zapisoval úředník v Sovinkách, kolik zaplatil každý, kdo přejímal dům, purkre-chtu do důchodu sovinského. Musilť každý nový majitel domu platiti své vrchnosti „purkrecht“ čili dědičný nájem.

Prozkoumal jsem též archiv bývalých vrchností v Sovinkách, Krnsku a Lobči, neboť k těmto panstvím patřili mnozí naši občané, a matriku fary kováňské.

Novější události zaznamenal jsem dle vyprávění osob, za jichž paměti se staly, anebo je slyšely vyprávěti od svých dědů a babiček.

=2=

Tímto způsobem snažil se zaznamenati aspoň nepatrnou část velké minulosti našich tří osad, aby potomci naši poznali, jakými otroky, v pravém slova smyslu, byli naši předkové, jak ponenáhlu, hlemýždím krokem z otroctví toho se vymaňovali, až konečně roku 1848 zruše-ním roboty stali se úplně svobodní a nezávislí na svých vrchnostech, pak potom pracováno bylo v naší obci k jejímu rozkvětu a blahu všech jejích občanů.

Uznávám, že dějiny naší obce, jež jsem tuto poznal, jsou neúplné a nedokonalé, ale uvážíme-li, že, až na několik starých listin, nemáme z dob minulých nic psaného o naší obci, a že vše, co jsem zaznamenal v této knize, jest snůškou z různých míst a i mimo naši obec, tu uzná každý, že jiný za daných poměrů by více nedokázal.

Prosím každého, kdo má jenom trochu příležitost a kdy, aby historii naší obce sbíral a mně i budoucímu kronikáři předal, aby se doplňova-la prázdná místa této knihy a naplnila se slova:

„Poznej svou obec a budeš ji milovati !“

V Kováni dne 1. prosince 1922

Katastrální obec Krásná Ves prostírá se v jihozápadním cípu okresu bělského a skládá se ze tří osad: Krásné Vsi, Kováně s Podkování, Spikal.

Sousedí s těmito obcemi : na severu s Katusicemi, na severovýchodě s Líny, na jihovýchodě s Pětikozly, na jihu s Dolním Cetněm , na jiho-západě s Kovancem a Skalskem, na západě se Sudoměří. Jest polo-žena při potoce Svatojirském či Strenickém, který teče po hranicích osady Kováně.


=3=

Nejnižší místo v naší obci jest u Brůdku (228m). Půda v naší obci jest velmi úrodná a pěstuje se tu hlavně řepa cukrovka a ječmen. Luk jest tu velmi málo, jen při potoce, a z té příčiny seje se tu hojně jetele, lig-rusu a vojtěšky. V Krásné Vsi za statkem p. Jana Šnýbra (čis.pop. 24) jest výtečná hlína, z níž jsou výborné cihly. V údolí, hlavně u Spikal a Kováně, jsou pískovcové skály, jež poskytují hojného materiálu ke stavbě.

Vody hlavně pitné – bylo v naší obci vždy velmi málo. Studně byla jenom v Krásné Vsi, ale voda v ní nebyla příliš dobrá a mimo to každou chvíli bylo ve studni utopené nějaké zvíře (kočka). Proto vozívali si občané z Krásné Vsi vodu až z pramene v Podkováni, kamž chodili pro vodu i občané kovánští. Podobně i spikalští chodili pro vodu „na důl“ proti Skalsku. I vody pro dobytek bylo málo, neboť v kalech bývalo vody málo – zejména na Kováni – a co tam byla, zapáchala. Každý si zajisté dovede představiti, co zkusili občané naší obce, když se museli dříti s vodou až z Podkováně. Zvláště v době žní, když přišli večer z pole celí udření a museli jeti pro vodu, vraceli se pozdě a potom ještě krmili dobytek. Teprve postavením vodovodu se občanům ulehčilo.

Celková výměra našeho katastru jest 812 ha 32 a, z toho připadá na pole 651 ha 92 a, na lesy 59 ha 60 a, na zastavěnou plochu 37 ha 12 a, na pastviny 35 ha 47 a, na louky 16 ha 53 a, na zahrady 11 ha 68 a.

Toto rozdělení veškeré půdy našeho katastru zaznamenáno jestl podle osevního soupisu z roku 1921.



=4=

**Pojmenování jednotlivých míst** :

1. **U Kašparovy rokle** - od jména statkáře z Lin, jenž má při té rokli svá pole

2. **Daměř**

3. **Na boudě** – tam prý stávala bouda k chytání škodné zvěře

4. **Čertova rokle** – snad dle tmy v této rokli

5. **Na kopě** 6. **Pod okrouhlí**

7. **U jasanu** – podle jasanu, který tu stojí na rozhraní tří silnic : do Krásné Vsi, Katusic a Lin.Také se tu říká „u kříže“, neboť tu stál kříž, dříve než tu byl jasan.

8. **U staré hospody** – v těch místech stála kdysi hospoda

9. **Na širokým** – pan Jan Šnýdr má tu široký kus pole

10. **Na čtyřhonech** – vypravuje se, že prý dřívější majitel veliké toto pole měl rok jak rok rozdělené na čtyři hony.

11. **Fouskovy zahrádky** – tam prý kdysi byla zahrádka p. Josefa Fouska, dodnes je tam několik stromků.

12. **Na proutku**

13. **Na hřeble** - pole tam má podobu hřebla, kterým se rozhrabuje uhlí v peci

14. **Velké kouty**

15. **Malé kouty** - pole tu tvoří skutečné kouty.

16. **Grusana**

=5=

17. **Ve zdolině** – pole jsou tu v dolíku.

18. **Na haklíku** – panská pole tam dělají oblouk – hák.

19. **Na sále** – tam jmenují kus pole p. Jos. Boháče (čp.3) , ovšem s ironií, neboť pole je na stráni a hrbolaté..

20. **U Šťastnovy kůlny** – tam stála kůlna na obilí, jež patřila p. Šťastnému, majiteli čp.21, který ji roku 1921 dal zbořit.

21. **Hlušina** 22. **Na lipkách**

23. **U Martincova křížku** - kříž tam stojí dal postavit pan Fr. Martinec.

24**. U rybníčku** – naproti Martincovému křížku jest podle cesty dolů. Z tohoto důlu k návrhu pana Věnceslava Honzů měl se udělati rybník, postavením řádných hrází, neboť do toho důlu stéká mnoho vody, a v něm se měly chovati ryby. Ale vyskytla se překážka, jež celý záměr zhatila, totiž, aby obec zaručila domkářům – jako p. Janu Vocáskovi, V. Jiřinskému, V. Špetlákovi, V. Vocáskovi aj., že v případě protržení hráze rybníku zřízeného, bude poškozeným hrazena škoda, která by snad vodou byla způsobena. Poněvadž se to nemohlo zaručiti, bylo upuštěno od stavby rybníka.

25. **Za vsí**

26**. U kamene** – byl tu velký kámen.

27. **Za dvorem**

28. **U kaliště** – blízko je kal.

29. **V kališkách** - též 30. po dešti držívá se tam dlouho vody.

31. **Za Heřmanovými** 32. **Na honečkách**

33. **U ruky** – stávaly tam dvě veliké hrušky a mezi nimi byl ukazatel.

=6=

34. **Pod žlábkem** též ve žlábkách – je tam žlábek – vodoteč.

35. **Na stínadlech** – kdež prý páni z Kováně, majíce právo hrdelní, stínali.

36. **Za farskou zahradou** 37. **Na vršku**

38. **Na drahách**

39. **U vazcí** – tu stávaly silné kmeny – vazy.

40. **Na dole**

41. **Za Šopkou** – za čís. 32 v Krásné Vsi, v němž bydlel Šopák.

42. **Ve zdolině** – je tu dolík.

43. **na Štěpcích** – podle cesty prý byly kdysi štěpy.

44. **na Farovym** – pole patří Farovi občanu z Kováně.

45. **na Javůrku** – pole, jž patřilo Javůrkovi, majiteli statku v Krásné Vsi čp. 31

46. **U břince** – je tam mnoho modřínů, jimž také jinak říkají břin.

47. **u Dolení rokle** – rokle v lese, jenž patří p. V. Šnýdrovi, jemuž říkají „Dolení p.Šnýdr“ na rozdíl od „Hořeního“ z čp. 24.

48. **u Dolení hrušky** – kdysi tam stála hruška, jež patřila „Dolením Šnýbrům“.

49. **U ovčínka** – pásávaly se tam ovce.

50**. U Cetna** 51. **Na Mardasce**

=7=

52. **Sládkova rokle** – rokle v lesa patří Šnýdrovům z čís. 24. Roku 1700 – 1706 byl Pavel Zoufalý, majitel čís. 24., sládkem v panském pivovaře v Podkováni.

53**. Muří noha**.

54**. u Staré vinopalny** – před lety prý v těch místech byla vinopalna.

55. **Stará hora** – cesta z Kováně do Podkováně. Touto se jezdívalo než byla postavena okresní silnice.

**U Havlů** – tak říkalo se v čís. 5. Bezpochyby po prvním majiteli z rodu Honzů.

**U Štěpánů** – v čís. 8 po Janu Štěpánovi.

**U Šrámků** – v čís. 10 po Šrámkovi

**U Dvorských** – Boháčovům v čís. 3.

**U Čihařů** – v čís.12., jeden Jírovec byl prý práčník.

**U Štolců** – v čís. 13. Po majiteli Štolcovi, dnes tu říkají „u Havlů“ po majiteli Havlovi.

**U Mikšů** – tak říkali v čís. 14. V letech 1595. Dnes tam říkají „u zvůnku“ – před tím číslem stávala zvonice.

**U Spikal** nebo „u přelízky“ – říkají Boháčovům v čís. 19. První název pochází odtud, že majitel této usedlosti byl Douša čís. 9 ve Spikalých. **U přelízky** – mezi zdí tohoto čís. a zahradou od čís.20. byla překážka kvůli husám, aby nechodily do polí, a ta se přelízala. Dnes je tam braňka.

**U Groffů** – říkali v čís. 21 po majiteli. Dnes tam říkají „u Šťastných“ – také po majiteli.

=9=

**U Honzírků** – v čís. 22 od Honzů.

**U Marků** – v čís. 25. po majiteli.

**U krejčíků** – v čís. 27. Jeden Finkus byl krejčím a malý.

**U Doleňů** – v čís. 31. V tomto domě jakož i ve 24. byli Zoufalové. Po-něvadž čís. 31. leží v dolíku, říkali Zoufalému v čísle tomto „Dolení“ a v čís. 24. „Hoření“. Pojmenování toto zůstalo až podnes, ježto v obou čís. jsou Šnýdrové.

**Na Šopce** – v čís. 32 po majiteli Šopákovi.


V obci Krásné Vsi jsou tyto významné budovy: kostel, škola, obecní dům a chudobinec.

**Kostel**

Kdy byl kostel na Kováni vystavěn není známo. Jisto jest, že již r. 1384 a 1410 byl spravován svým vlastním farářem. V husiných válkách však vzal za své a byl po nějaký čas pod správou podobojí. Posledního z těchto jménem Ševce ustanovili za zdejšího faráře, který při vzbou-ření v Čechách byl odtud vypuzen pro nedostatek kleru katolického. Kostel kováňský spravoval farář Skalský, jímž byl toho času Polák ( jméno není známo). R. 1694 opustili jej podobojí a byl znovu vystavěn. Neměl však vlast-ního faráře, nýbrž byl dán jako komenda (církevní obročí) pod správu faráře skalského, který i s kantorem Václavem Kolusem na Kováň do-cházeli. Oba měli na starosti kostel a snad i vyučování. Farář kovářský již ve 12.století odváděl komoře královské 42 groše české (ročně). Groš byl 35 grejcarů rakouského čísla. Chrám v nynější podobě, zasvěcený sv. Františkovi Seraf pochází z r.

=10=

1751, kdy byl vystavěn (bez věže) za arcibiskupa Jana Mauritia z Manderscheidu a Blankemheimu. Vchod do něho byl pod loubím kůrovým. R. 1793 byl povýšen kostel kovářský znovu za farní arcibiskupem Fer-dinandem hrabětem z Khunberku. Jako všecky dřívější kostely byly bez věží, tak i kostel kovářský neměl původně žádné věže. Až do roku 2.července 1800 byly zvony umístěny ve staré zvonici, jež byla na tom místě, kde stojí nyní chudobinec (čp. 22). Teprve zmíněného roku přistavěna ke kostelu nynější věž a zvony do ní přeneseny. R. 1736 zakoupeny pro zdejší kostel varhany z Bezděze, která byly r. 1867 zaměněny nynějšími. Pořídil je pražský kardinál kníže ze Schvar-zenberku za 800 zl. K faře kovářské kromě Kováně, Krásné Vsi a Spikal náleželo : 5 sed-láků z Pětikozel, Kovanec celý mimo 2 sedláky a 1 chalupníka, a filiální osada Katusice s Březinkou. Malou vížku dal postavit děd p. Fr. Martince, soukromníka v Král. Vinohradech nákladem 200 bílých dvacetníků. Sloh stavby je barokový vyjímaje obě věže. Uvnitř chrámu je pozoru-hodné sousoší na zpovědnici, sochy na oltáři a obraz bolestné Panny Marie ( dar rodiny Šnýdrové z Krásné Vsi čp.24). V den sv. Růženy (13. března) r. 1889 daroval p. Jan Šnýdr, statkář z Krásné Vsi nový stříbr-ný lustr na památku své v Pánu zvěčnělé dcerušky Růženky. Kováňský kostel má ve věži 2 velké zvony a v malé vížce jeden zvonek. Ve věži je velký zvon sv. Václava, na němž jest latinský nápis: „Zdrá-vas Maria“, potom malý zvon, na němž písmo je nečitelné. Mnozí po-koušeli se o jeho rozluštění, ale nepodařilo se jim to. Teprve r. 1916 universitní profesor Dr. Josef Šimák rozluštil tento nápis, jenž na zvo-ně vypadá takto:

Konservator (zachovavatel starožitností( Dr. Šimák praví o tomto ná-pise, že náleží ke znamenitostem enigmatických legend. Podíváme-li se na nápis, spatříme, že jsou písmena zpřeházena ano i vynechána.

=12=

Toto odůvodňuje pro. Dr. Šimák tím, že zvonař, nemaje dost liter stej-ných, zaměňoval písmena podobná, vynechával (i libovolně) a z příči-ny neznámé (buď neuměl dělník čísti nebo byl Němec apod) zpřehá-zel je. Počátkem řešení byla zcela zřetelná slova 12-13, 14-15-16. Za nás. K tomu se hned namítne slovo „pros“. Toto slovo vyhledáno po del-ším pátrání z písmen 6 – 11. „y“ je obráceno. – prosiž-. Tu byla na mí-stě otázka: kdo prositi má? Patrně „Maria“. Písmena v prvním slově a z druhého slova šesté Obrácenéú p-r dají jméno „Marya“. 18=6=p, 19 =a, 20 buď „u“ nebo písmeno „a“, jedno z obou nutno domysliti = „pána“. Následuje 21= k. Z toho patrno, že má nyní jíti slovo Krista, což vytu-šíme z 22 (obrácené r), 23 (obrácené y), 24= asi místo ft = st, 25 (ob-rácené a) a K 26 – 28 doplníme chybějící h – „v boha“. Žádáme-li P. Marii, aby prosila u Krista Pána, bezděky vynoří se ještě doplněk : „syna svatého“ ´, což vskutku shledáme – ač dosti smělou korekturou (domněním, hádáním). Písmeno 29 je převrácené c, jež jež někdy za-stupuje dlouhé l =s, 30 = a nebo převrácené y, ostatní nutno doplniti: buď s(yn)a nebo sy(na). 31= t nebo l, 33 = e, tedy 32 nezbytně nutno čísti za „v“, a 35 za „O“, „h“ jest napřed na počátku druhého slova. Zbývající písmena myeho, k nimž doplněním „l“ dostaneme výrazu „milého“. Dle úsudku téhož konservatoř jest nápis ten český a starobylý z počát-ku 15.století, jak svědčí i forma písmen, tak i zkomolení. Až do roku 1906 nebyly v Kováni žádné věžní hodiny. Zmíněného roku daroval nynější věžní hodiny osadě Kováni důstojný pan děkan a farář v Kováni Vincenc Nápravník. Natahování, jakož i potřebné opravy obstarává osada. Ve světové válce, když se nedostávalo již materiálu k výrobě děl, naří-

=13=

dilo tehdejší císařské, královské ministerstvo vojenství rekvisice čili vymáhání potřeb válečných. V první řadě nařízena rekvisice kostel-ních zvonů a bubnů, cínových nádob a píšťal z varhan. Na základě této rekvisice museli se odevzdati dne 21.prosince 1915 dva kostelní bubny. Zvony byly zatím sepsány, a teprve v listopadu r. 1916 počaly se sbírati. Také i z našeho kostela měl býti odveden veliký zvon a malý z malé věže, takzvaný sanktusový. Ale nynější farář a osobní děkan p. Josef Kuška hned při soupisu zvonů žádal konsistoř v Litoměřicích, aby tato žádala c.k.ministerstvo vojenství o ponechání zvonu z velké věže, jež-to jest velmi starý a památný. Ministerstvo však žádost té nevyhově-lo. Tehdy p. farář sám žádal do Prahy společnost, která se stará o za-chování starožitností, aby sama zakročila v této věci a k žádosti své přiložitl úsudek p. profesora Dr. Josefa Šimáka. V krátkém čase sdělila tato společnost p. faráři, že náležitost zvonu je na dobré cestě a od konsistoře dostal vyrozumění, aby zvony nedával, dokud se mu nedo-stane rozhodnutí c.k. ministerstva kultury. Dne 4.března r. 1918 přišla na Kováň vojenská komise v čele s nad-poručíkem a žádala p. faráře o vydání jednoho zvonu z velké věže a malého z malé věže. P. farář vydal pouze malý zvonek, z velké věže však žádný nevydal s odůvodněním, že není dosud rozhodnuto o po-dané žádosti a nadporučíkovi, jako předsedovi komise, ukázal přípis od konsistoře v Litoměřicích. Když předseda komise přes to žádal o vydání zvonu, sdělil mu p. farář, že musí mu před sejmutím zvonu předseda komise svým podpisem stvrditi, že zvon byl sejmut proti vůli p. faráře a že v případě, že bude žádosti vyhověno, bere veškerou zodpovědnost za sejmutí zvonu sám předseda komise. Ale předseda listinu nepodepsat a zvon také nesej-mul, vzat byl pouze sanktusový. Rozhodnutí o zvonu však vůbec ne-

=14=

přišlo a tak zvon zachráněn. Současně se zvonkem kovářským byl vzat zvonek z Krásné Vsi a Spi-kal. Kováňský vážil 31 kg a měl v průměru 28 cm, krásnoveský zvonek vážil 15 kg a v průměru měl 30 cm, spikalský 18 kg a v průměru 32 cm. Za 1 kg platilo ministerstvo vojenství 4 K. Za krásnoveský 60 K. Cínové píšťaly z varhan odvezeny byly 23.ledna 1918 , vázy a cínové nádoby dne 31.ledna 1918 o váze 10 kg. Za 1kg se platilo 15 K. O vánocích roku 1919 učiněna sbírka na nové zvonky, jež činila: na Kováni 485 Kč, v Krásná Vsi 415 Kč a ve Spikalích 409 Kč. Nový zvonky pro Kováň Krásnou Ves zakoupeny v březnu 1920 u firmy Červený v Hradci Králové, prvý za 1432,80 Kč a druhý za 969,20 Kč. Ve Spi-kalích dosud žádný není. Dne 25.března 1920 byly **nové zvonky** vysvěceny p. farářem Jos. Kuškou. Nesou vánoční nápisy : „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle! Vánoce 1919“. Kováňský se jmenuje **Prokop** a krásnoveský „**Ludmila**“.

**Škola**

O vzniku první školy na Kováni není písemné památky. První záznam o ní činí v r. 1694, kdy kantor skalský Václav Kolus vykonávaje v kostele kovářském služby snad také vyučoval na Kováni. R.1724 ustanovil ar-cibiskup pražský Ferdinand hrabě z Khünberku, k jehož správě patřil celý kraj mladoboleslavský, zvláštního učitele místního jak ku posluze duchovní tak i k řádnému vedení žactva. Jméno tohoto učitele není známo. Měl povinnost vyučovati žáky, faríři v kostele a při posluhová-ní nemocným pomáhati.

=15=

Služné jeho dle arcibiskupského výnosu ze dne 11.dubna 1724 bylo následující: 1.) užíval tak zvané „kantorovo pole“ 2,5 strychu výsevku 2.) 27 snopů pšenice a 36 snopů žita od osadníků 3.) z polí zádušních 5 strychů 4.) z důchodů sovinského ročně 2 sudy piva a 5 zl. 5.) ze zádušní pokladny 5 zl. R. 1771 byl učitelem na zdejší škole Antonín Třešňák a vyučoval v ny-nějším čís. 8. Ve kterém domě se před tím učilo, není známo. R. 1800 dne 2.července položen základ k nové škole tam, kde byla prvotně zvonice a kde jest čís. 22., patřící obci. První učil v ní Josef Hercig až do r. 1855, za nějž asi poslední tři léta učitel Antonín Dub-ský. R. 1861 byla vystavěna nová školní budova na témž místě, kde stála stará. Jest to dnešní „stará škola“ čís. 22, která byla pouze přízemní s jednou třídou a bytem pro učitele (proti sobě). V době této stavby bydlel učitel v nynějším čís.15 a učil v chalupě p. Jos. Finkouse čís. 13. Správcem školy byl Alois Bezvoda. R. 1880 rozšířena zdejší škola na dvojtřídku a proto byla školní budo-va přistavěna do patra. Prvním mladším učitelem byl ustanoven Vác-lav Dufek (1880 – 28.2.1883) Po Aloisovi Bezvedovi stal se prozatímním správcem školy Jan Amos Poppr a po něm v r. 1882 řídícím učitelem Jan Procházka. Ale r. 1888 musila se opět budova přistavěti, poněvadž chodilo do II.třídy mnoho dětí. Z bytu učitele (Lad. Kovaříčka), jenž byl v prvním patře na pravé straně, zřízena I. třída. Přistaven dole pokoj říd. učitele a nad ním II, třída., jež se zvětšila probouráním zdi bývalé I. tř. Učitel Lad. Kovaří-ček bydlel potom u Zeislů. R. 1981 pomýšlelo se na přístavbu školy, poněvadž dosavadní nepo-

=16=

stačovala. Ale bylo usneseno, aby se místo přístavby postavila nová školní budova, ježto rozdíl mezi přístavbou a novou budovou jest jen 3000 zl. R. 1982 podána žádost arcibiskupské kanceláři v Praze za odprodej pozemku č. 92/2 per 1200 ku stavbě nové školy. R. 1983 bylo žádosti vyhověno a pozemek koupen za 600 zl. Z jara r. 1894 přikročeno ku stavbě, jež svěřena staviteli Antonínu Hercíkovi s Mladé Boleslavi. Do zimy uvedena pod střechu a teprve koncem prázdnin 1895 stavba dokončena a 1.září téhož roku slav-nostně vysvěcena. Náklad činil okrouhle 34.000 K. Při ní je zřízena školní zahrada, jež měří 28,42 a. Až do r. 1914 byla prohlášena za „vzornou zahradu“, poněvadž skutečně za působení řídícího učitele p. Jana Amose Poppra a učitele p. Josefa Maštálky by-la zahrada tak upravena, že každý mimojdoucí se zálibou se na ní dí-val. Vlivem poměrů v době světové války přestala býti zahrada vzor-nou a pěstována v ní pouze zelenina. Stará školní budova prodána p. Václavu Vidnerovi, hostinskému v Ko-váni, za 2700 zl roku 1896. R. 1909 dne 4.září koupil ji od tohoto p. Fr. Martinec, soukromník v Kr. Vinohradech, příslušník obce Krásné Vsi, za 3000 zl.. Ten ji daroval obci jako chudobinec. Ve školní budově jest zřízen byt pro řídícího učitele a pro svobodného učitele. R. 1901 zřízen byl byt pro ženatého učitele z rezervní třídy. R. 1912 zapsáno bylo tolik dětí, že se do dvou tříd nevešly. Za tím úče-lem požádala místní školní rada za povolení pobočky, jež byla povole-na v měsíci listopadu téhož roku. Poněvadž reservní třídy používal učitel na byt, musela se nejprve upravit tato třída. Úprava i se zaříze-ním celé třídy stála 1687,38 K. Prvním učitelem na pobočce byl Jos. Koťátko a bydlel zatím ve sborovně. Dne 12.května 1913 zemřel zdejší řídící učitel Jan Amos Poppr. Na je-

=17=

ho místo ustanoven byl pisatel (Fr. Vondrada), jež učil v Kněžmostě, a vedl správu školy zatímně až do 31.srpna t.r., kdy ustanoven byl defi-nitivním řídícím učitelem Jan Kaska, učitel v Podolí u Bělé. Byt pro ženatého učitele upraven ve staré škole, tím, že z bývalé II. třídy v prvním patře zřízena kuchyně a pokoj, z části chodby udělána spíž a ke straně severní přistavěno schodiště, jímž vcházelo se k bytu učitelově. Byt byl úplně separován, takže neměl s ostatními obyvateli nic společného. V únoru r. 1914 dala obec zavésti do bytu elektřinu (za 85 K), v říjnu t.r. dal si učitel svým nákladem (45K) zavésti vodu.

Jména učitelů a jejich posloupnost:

1.) Bernard Šembera z Blatné r.1714 – 1771 2.) Antonín Třešňák r.1771 – 1800 3.) Josef Hercík r.1800-1855 4.) Antonín Dubský, který poslední tři roky vypomáhal nemocnému Josefu Hercíkovi 5.)Alois Bezvoda . od r. 1880 říd. učitel r.1855 – 29.8.1881 6.) Václav Dufek – mladší učitel r. 1880 – 28.2.1883 7.) Jan Amos Poppe, zatím říd.učitel 1.9.1881 – 1.9.1882 8.) Jan Procházka, def.říd.uč 1.9.1882 – 1.3.1892 9.) Jan Jiráček, výpomocný uč. 4.4.1883 – 15.7.1883 10.) Lad.Kovaříček, mladší uč. 15.7.1883 – 1.9.1889 11.) Karel Modroch, mladší uč. 1.9.1889 – 1.9.1891 12.) Jan Kaska mladší uč. 1.9.1891 – 31.12.1896 13.) Fr. Opočenský, mladší uč. 1.1.1897 – 3.1.1901 14.) Jan Amos Poppr, def.říd.uč. 1.3.1892 – 15.5.1913 15.) Josef Maštálko, učitel 1.3.1901 – 31.8.1911 16.) Ferd.Bernard, učitel 1.9.1911 – 1.3.1913 17.) Josef Koťátko, učitel 12.11.1912 – 31.12.1912

=18=

18.) Anronín Šimek, učitel 1.3.1913 – 31.8.1917 20.) František Vodrada, zatím říd.uč. 15.5.1913 – 31.8.1913 21.) Jan Kaska, def.říd.uč. 31.8.1913 – 31.8.1923 22.) František Vodrada, učitel 1.9.1913 – 31.8.1924 23.) Marie Karbanová, učitel 1.11.1914 – 31.12.1917 24.) Marie Štáhlíková, učitel 31.12.1917 – 31.8.1919 25.) Marie Ludvíková, učitel 31.7.1919 – 31.10.1919 26.) Antonín Novotný, učitel 1.11.1917 – 31.8.1924 Působil na zdejší škole pouze 3 rok 1919-1922, neboť dva roky byl na vojně a dva roky v menšinové škole ve Hrádku nad Nisou. 27.) Ladislav Luks, učitel 22.10.1922 – 31.12.1922 28.) Božena Pavlištová, učitel 1.1.1923 – 31.1.1923 29.) Otakar Čepička, učitel 31.1.1923 – 7.3.1923 30.) František Jiránek, učitel 8.4.1923 – 31.8.1923 31.) František Knížek, učitel 1.9.1923 – 30.9.1923 32.) Bohumír Kozák, učitel 1.9.1923 – 31.10.1923 33.) František Vodraha jako zatimní říd. učitel 1.9.1923 – 29.12.1924 34.) František Vlasák, učitel 1.9.1923 - ? 35.)Marie Polívková, učitel 1.11.1923 – 31.8.1925 36.) Jan Kaska (znovu na svou žádost) def. říd. uč. 1.3.1924 – 31.8.1928 37.)Bohuslav Pecháček, učitel 1.9.1924 – 31.8.1925 38.)František Richtr, učitel 1.1.1924 – 29.2.1924 39.) Stanislav Pátek, učitel 1.9.1925 – 31.12.1927. od 1.1.1928 def. uč. 40.) Josefa Donátová, učitel 1.9.1925 – 21.10.1927 41.) Lidmila Riegerová, učitel 11.1.1928 – 31.1.1928 42.)Jaroslav Müller, učitel od 1.2.1928 – 31.8.1928.

=19=

43.)Ferdinand Bernard zatím říd. učitel od 1.9.1928 - 44.) Josefa Donátová, učitel od 1.9.1928 - 45.) Šíblová 1.10. – 7.10.1929 46.) Rudolf Sillaba 7.10.1928 – 30.6.1929 47.) Štajgwaldová def. 1.9.1929.

**Popis obce**

Obec Krásná Ves leží v soudním okrese bělském, který patří pod okresní správu politickou v Mnichově Hradišti. Veškeré daně a státní poplatky platí se bernímu úřadu v Bělé pod Bezdězem, okresní finanční ředitelství v Jičíně. Okresní správní komise v Bělé jejíž předsedou byl p. Věnceslav Honzů, vyřizuje různé záležitosti obecní v okrese prostřednictvím obecních úřadů, naše školní obec podřízena je okresnímu školnímu výboru v Mnichově Hradišti, který vyřizuje školní záležitosti prostřednictvím místní školní rady a správy školy na Kováni. Naše obec přísluší ke dvěma poštovním úřadům a to : poštovním úřadu v Dolním Cetně osada Kováň a Krásná Ves, poštovnímu úřadu v Katusicích osada Spikaly. Ve všech třech těchto osadách chodili pro poštu osadní poslové, za čež jim platilo osadní zastupitelstvo paušál a každý občan buď také roční paušál nebo za každý přinesený dopis 4 haléře. V červenci roku 1918 podala osada Kováň žádost na ředitelství pošt o zřízení pošty erární. Totéž učinila i osada Krásná Ves. Již v měsíci břez-nu 1919 jmenován byl prvý listonoš pro obvod Kováň – Krásná Ves Karel Hluchý, dosavadní obecní strážník v Krásné Vsi. Tím bylo ne-smírně ulehčeno občanům, neboť nemusejí za dopisy platiti, což do roka činilo někde zbyčný obnos, peníze příšly-li poštou nepřinesl hned

=20=

posel, jeden den přinesl posel recepis, ten se musel podepsati a dru-hý den přinesl posel teprve peníze. Ve Spikalích chodí dosud pro poš-tu místní posel. Telegrafní úřad pro obec Krásnou Ves jest v Dolním Cetně, kde v roce 1910 zřízen i telefon. Železniční stanice má naše obec dvě : v Podkování na trati Chotětov – Skalsko–Sudoměř a druhou v Katusicích na trati Mělník – Stará Paka. Veškeré soudní záležitosti naší obce projednává okresní soud v Bělé. Až do převratu – 28.října 1918 – bylo obyvatelstvo naší obce nábo-ženství římskokatolického, evangelického augsburského vyznání a izraelského. Po převratu byla utvořena nová náboženská církev čes-koslovenská, jež v podstatě liší se od římskokatolické tím, že neuzná-vá nad sebou papeže, že při bohoslužbách užívá jazyka českého a že uctívá Mistra Jana Husa. Evangelíci pak opustili vyznání augsburské a vrátili se k víře českobratrské. Římskokatolíci mají svou faru na Kováni, jež spravuje důstojný děkan pan Josef Kuška, evangelící pak na Kovánci pod správou důstojného pana faráře Josefa Růžičky. Celá kolatura kováňská patří arcibiskupovi pražskému (viz str. 19), ale k diecesi litoměřické. Poslední sčítání lidu provedeno bylo 16.února 1921. Sčítacím komisa-řem v Krásné Vsi jmenován byl pisatel (Fr.Vodrada), v Kováni říd.uči-tel Jan Kaska a ve Spikalích učitel Antonín Novotný. Výsledek sčítání byl následující :

řím-kat českosl. Českobrat bez vyzn. Izrael - úhrnem Osada počty : Kováň 228 14 2 12 4 - 260 Krásná Ves 269 6 17 53 - - 345

=21=

Spikaly 111 14 26 5 - 2 158 celkem 608 34 45 70 4 2 763

Při sčítáni roku 1910 bylo napočítáno v naší obci 765 občanů. Dříve než začnu vypisovat události doby novější, chci zaznamenati několik dat z doby minulé. Dějiny, jež tuto podávám, sepsány jsou ze starých listin ze 16. A 17. Století, psaných většinou švabachem ne-snadno čitelným, takže mnohé slovo musil jsem dosti dlouho studo- vati, než jsem nepřečetl. Jinde zase byla část listiny tak zničena, že jsem musil z ní vypsati jenom stručný obsah. Přes to přece se mi po-dařilo aspoň to nejdůležitější do této knihy sepsati.

**Krásná Ves**

Krásná Ves byla nazývána původně ves Krásná. Jakým způsobem a kdy vzniklo slovo Krásnoves, nebylo možno zjistiti. Výnosem mini-sterstva vnitra ze dne 11.října 1922 číslo 75.867/22 lomeno 14  změněn název Krásnoves v Krásná Ves. Kdy byla tato osada založena, není možno zjistiti, poněvadž z dějin dávné minulosti máme pranepatrné zápisy. Proč nazvána tato ves Krásnou ? Někteří tvrdí, že má jméno od svého krásného položení (což se ovšem nezdá býti správné!). Spíše za pravdu dáme konserva-torovi čili zachovateli starožitností p. Klim. Čermákovi, jenž odůvod-ňuje jméno Krásná od slovenského jména „Krásno“, jež značí „čer-vený“. Tomu by se mohlo spíše uvěřiti, poněvadž Krásná Ves leží na pěkné červené hlíně cihlářské. Ponejprv připomíná se ves Krásná v letech 1184 a 1215, kdy Krásná se píše jako statek duchovenský, z něhož důchody plynuly do pokladnice biskupa pražského. R. 1388 patřila již ves Krásná ke statkům Petra Bratroše z Dubnice,

=22=

jenž byl pánem v Katusicích, Horkách, Niměřicích a Sovinkách. Toho-to roku řečený pan Petr na statky své, jež má „v Krásnovsi“, přijímá Ješka zvaného Krabici z Prorub za pravého a nerozdílného hromažd-níka čili spoludržitele. Odtud pak až do r. 1535 nemáme o vsi Krásné žádné zprávy. Roku 1535 měl ves Krásnou v držení pan Burian Stránovský ze Sovo-jovic, neboť právě řečeného roku prodává ji současně se vsi Spikaly panu Janu Hrzáni z Harasova. O šest let později (r. 1541) prodal týž pan Burian témuž panu Hrzáni městečko Kováň a r. 1548 i městečko Sovinky. Tím byl dán základ k panství sovinskému, u něhož zůstaly všecky tři naše osady do vyvazení z poddanství. R. 1404 slovutný Hašek, sny někdy Mikuláše z Krásné vsi u přítom-nosti Václava, plebána kovářského, pro spásu duše své i předků svých, zvláště pak Mikuláše, otce svého, půl kopy grošů pražských, kteréž má nad Jehníčkem, krčmářem kovářským, témuž Václavovi knězi jest daroval, svrchní panství spravedlivě sobě zůstavujíc. Za to Václav, kněz, svým i nástupcům svým jménem se zavázal, že každo-ročně u vigilií mariánského svátku, v kterémkoli měsíci pod trestem exkomunikací mše sloužiti bude. R. 1421 vložen do městských knih bělských zápis, že Pavel z Krásnévsi děditi má cosi po otci svém Pešku se Sudoměře a po matce Důře. Koupí Sovinek, Krásné, Kováně a Spikal utvořeno panství sovinské a to za pána Hrzána., který také již před tím (r.1526) držel statek Vrutici od bratří Valkounů z Adlaru, k němuž patřily vsi Vrutice, Krpy, Sušno, Radoměř, Zahájí a Katusice. Týž pán Jan Hrzán měl nějaké dědiny v Mladém Boleslavu, ale později z nich všech se vyprodal.

=23=

Rodokmen Hrzánovských :

r. 1498 Václav Hrzan

Adam na Potenštejně Jan na Vrutici Dobeš na Housce m. Dorota Vančurová m1.) Elška z Cetně m. Kateřina +j.r. 1533 2.) Marie Šlikovna Václav, Jiří, Mag- Václav, Mikuláš 3.)Kateřina z Van- lena + 1570 tenberka Dorota z Ocelovic m.Anna z Dubé +1561 bezdětek vdaná Hrušovská Adam Šťastný + 1584

Dobeš ml

m.Elška z Dubé

Václav, Jiří,Jan,Dorota

propadl konf.

Pan Jan Hrzan zemřel r. 1561 bezdětek . Vrutici odkázal Adamu Šťast-nému, vnuku někdy Adama z Poteštejna, jenž byl pod poručenstvím Dobeše houseckého, svého strýce. Když Adam Šťastný došel let moudrých a spravedlivých, žádal svého strýce za vydání dědin ote-ckých. Ježto však nemohl zaplatiti sumy, za úpravu jeho statku Kyjs-kého naložené, postoupil Dobeši v náhradu Vrutici, tak jak ji zdědil. Dobeš odkázal Vrutici synu svému Václavu (staršímu) jenž z manželky své Doroty z Ocelovic měl syna Dobeše. Zemřel roku 1584 a byl po-chován na hřbitově u sv. Havla v Mladé Boleslavi. Po Václavu zdědil votický statek syn Dobeš, jenž Housku prodal a za to koupil statek Li-beň Vysokou od Karlíků z Měžetic. Měl také nějaké statky v Mladém Boleslavu, jež zprvu s Bratřími směnil, a později manželka jeho jsouc vdovou sboru bratrskému je věnovala.

=24=

R. 1620 Václav, syn Dovešův, byl mezi relatory (vzbouřenci) při sněmu generálním, při kterém falckrabí syn zvolen za čekance království čes-kého, protož odsouzen při komissí confiskationis r. 1622 polovice jmění a propadl statky Libení Vysokou, Vruticí a Sovinkami. Statek Sovinky Václavu Hrzáni odňatý koupil cizozemec Petr Fuchs z Wrau-holzu Jeho Milosti cís. rada nad appellacími, jak o tom čteme ve smlouvě neb kontraktu , jež zní následovně: Smlouva aneb kontrakt na koupený statek Sovinka v kvaternu novým proměnné barvy pro cizozemce léta Páně 1624 v outerej po sv. Ludmile pod lit. 7,6 vepsaný : Léta páně tisíceho šestistého dvacátýho třetího v pondělí po památce svatýho Řehoře, jinak třináctýho měsíce března jest mezi námi Václa-vem Vidunou Obíteckým u Obitec a na Křinči J.Mti cís. radou a proku-rátorem v království českém a Janem Matyášem z Glouchova J.Mti cís. radou, jakožto od osvíceného knížete a pana Karla vladaře domu lichtenštejnského, knížete opavského a krňovského místodržícího v království českém nařízení komisaři, stala se smlouva dokonalá, trh celý a dokonalý mezi již připomenutým osvíceným knížetem a panem Karlem vladařem domu lichtenštejnského jménem a na místě J. Mti cís. jakožto prodávajícím s jedné a urozeným panem Petrem Fuchsem z Wranholzu J. Mti cís. radou nad appellacími na hradě pražském se strany druhé, a to taková smlouva a trh, že jest ráčil kníže jménem a na místě J. Mti cís. skrze nás as počátku psané tomu obzvláštně zří-zené komissaře podati a touto smlouvou prodati ráčí statek a dědictví zpupné na J. Mti cís. spravedlivě v pokutě po urozeným Václavu Hrzánovi z Harasova připadlý, totiž statek Sovinky, tak řečeno měs-tečko Sovinky, městečko Kováň, ves Spikaly, item ves slove Krásná s dvory poplužními s poplužním, lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlých, s vdovami a sirotky i spravedlností jich,

=25=

ovčínem, s kolaturou v městys Kováni, volejnou, krčmami výsadními, mlejny nájemnými i poplatnými, chalupami kmetcími, s platy stálými i běžnými, s osyty obilními i žennými, i jinejmi důchody a povinnostmi všeljakými, s dědinami vornými i nevornými, osetými i neosetými, štěpnicemi, chmelnicemi, zahradami, ohradami, lukami, s potokami, lesy, háji, pastvinami, občinami i porostlinami všeljakými a summou se vším všelijakým, témuž statku a vsi od starodávna přináležejícím příslušenstvím i se vší vůlí a plným panstvím tak v témž plném právě, v těch mezích a hranicích, z nichžto zpupné dědictví od starodávna záleží, a tak jest toho on Václav Hrzán z Harasova buď po předcích, rodičích a jiných přátelích svých zdědivše, aneb od kohokoliv koupivše a jakožkoliv jinak dostavše v držení a užívání i tak jak jest toho sám všecko desky zemský i jiné listy svědčily i tak, jak jest toho sám J. Mti cís. v dokonalé držení a užívání ujíti (vzíti) a bejti ráčil, nic ovšem nevyjímajíc, žádného práva a panství, ani které zvláštnosti J. Mti cís. a král. dědicům a budoucím potomkům králů, českým méně pak jeho Václava Hrzána dědicům a budoucím ani sice žádnému jinému na tom na všem dále a více nepozůstávajíce, se všemi svršky a nábytky na tímž statku zatíženými a to svrchu psanému Petrovi Fuchsovi dě-dicům a budoucím jeho, totiž statek Sovinky za summu sedmnácti tisíc jedno sto kop a čtyřicet grošů míšenských. Item ves slove Krásná za čtyry tisíce sedum set dvacet kop míšen., čehož v jedné summě činí dvacet jeden tisíc osum set dvaceti kop a třiceti grošův, vše mí-šenských, kterážto summa trhová od téhož pána kupujícího ihned tehdáš, když tato smlouva od J.Mti. cís. schválená a ratificírovaná bude, zcela a zplna na hotově do ouřadu J.Mti cís. rentmistrskýho odvedena býti má, a tak týž jmenovaný statek a ves k svému zaplacení přijde. Což pak se jakýchkoliv závad na tímž statku a vsi zdělaných dotýče, co by se jich koliv buďto dluhův téhož Václava

=26=

Hrzána do truhlic sirotčích a zádušních neb komuž koliv jinému po-vinných, věna i nad věna zapsaných aneb jakž koliv jinak pojištěných nic méně i contribucí všelijakých posudcích, berní a sbírek J. Mti cís. i k zemi až do času téhož statku postoupení a vsi vejš psanému panu Petrovi Fuchsovi zadrželých vyhledati a se najíti mohlo v těch a tako-vých i sice jiných všech a všelijakých závadech J. Mti knížete jménem a na místě J. Mti cís. ráčí dotčeného pána Petra Fuchsa, dědice a bu-doucí jeho proti jednomu každému skutečně zastupovati, takže týž všecky a všelijaké závady, jakými by ty koliv jmény jmenovaný býti mohly, z téhož statku a vsi náležitě svésti a týž dědictví před týmž všemi a všelijakými závadami zcela a zouplna očistiti míti ano též hned již touto smlouvou dokonce očistovati a osvobozovati ráčí, aby tu v ničemž kupující ani dědicové a budoucí jeho žádného zkrácení a zaneprázdnění nad to jak nejmenší škody nikda nenesly, jakž jak pro lepší kupujícího bezpečnost ráčí J. Mti cís. týž statek předně všemi starejmi správami, který by se koliv našly a dále správou obyčejnou tak, jakž země tato za právo má. Třetinou vejš všemi statky J. Mti cís., které v tomto království míti ráčí spravovati též také kdykoliv trh a smlouva od J. Mti k stvrzení ratificírování přijde, tehdy J.Mti kníže ráčí na místě J.Mti cís. jakožto krále českého ke dskám zemským naříditi panu Petrovi Fuchsovi, jakožto kupujícímu, dědicům a budoucím je-ho, skrze jisté od J.Mti knížete, jménem a na místě J. Mti cís., jakožto krále českého nařízené rektory do dsk zemských vložiti a vepsati dáti, což tu tak koliv skrze nás vejš dotčené commissaře mezi stranami smluveno a uzavřeno jest, to sou sobie též obě strany upřímně a věr-ně držeti a tomu všemu plně a docela zadosti učiniti připověděli. Pro lepší jistotu a na potvrzení a zdržení toho všeho, tato smlouva taková na dví v jednostejný slova sepsaná, předně J.Mti knížete jakožto plno-mocného pana místodržícího J.Mti cís. v království českém a potom

=27=

nás kommissařů i také kupujícího buď obě společně neb jedna každá z nich rozdílně i s potomky svými, když se jim neb některé z nich za dobré viděti bude sobě ve dsky zemský vložiti dáti sami o své újmě bez přítomnosti strany druhé i překážek všelijakých. Psalo se léta a dne svrchu psaného.

Karel Petr Fuchz Jan Matyáš Václav Viduna z Obitek z Wranholzu z Glouchova

Tato smlouva ve dsky zemský od Petra Fuchce z  Wranholzu J.Mti cís. rady nad appelacími na hradě pražském, na vejmínku v týž smlouvě dostanou, vložena a slova od slova vložena jest. Tímto způsobem přešla ves Krásná, Kováň a Spikaly v panství rodu de Wranholz. . Ale nezůstaly v něm dlouho, neboť již r. 1626 (24.srpna) zemřel jmenovaný Petr Fuchs a odkázal celý statek Sovinky (Sovinky, ves Krásnou, Kováň a Spikaly) se vším příslušenstvím /: tak, jak L.P. 1627 ten čtvrtek po sv. Prokopu J.Mti do královských desk zemských vtělený kšaft zní:/ , dle J Mti cís. nejmilostivějšího povolení a k tomu dosáhnutého plno,osmého listu na fundací pro dvanáct žáků neb stu-dentů a k takové učiněné fundací zřídil za inspektora neb administrá-tora vzácný magistrát král. star. města pražského. Manželce své Elišce odkázal dědictví na penězích. V době provedení této závěti byl kardi-nálem primasem (arcibiskupem) pražským mladý, ale velmi čilý Ar-nošt hrabě Harrach, za něhož se počíná reformační doba pro alum-nát pražský, jejž on zřídil. Když však Jeho Eminence pan kardinál z Harrachů spatřiti ráčil, an ta fundace nedobře se administrýruje, anobrž pro všelijaký překážky a nedostatky dobře administrýrovaná býtu nemůže, tak ráčila Jeho Eminence s nadepsaným magistrátem v takové narovnání vejíti, že

=28=

jest nadepsanou fundaci spolu i se statkem sovinským dle J.Mti cís nejmilostivějšího – tohoto schvalována. J. Eminenci dobrovolně pře-pustil, z kteréžto fundace potom s tím od J.Eminence toho času v no-vě způsobeném a ustanoveném semináriu kurikulum k lepšímu zvele-bení a vštípení samospasitelné, křesťansko-katoliské víry v tomto slavném král. čes. Připojena a vtělena byla. – Jenž se stalo léta páně 1631. Všecky pak originál acta vynacházejí se v archivu arcibiskupském v Praze. Tímto způsobem dostala se obec Krásná Ves pod správu arcibiskupa pražského a zůstala v ní až do zrušení poddanství, kdy zůstal a dosud jest majetkem alumnátu pražského dvůr v Krásné Vsi a kostel na Ko-váni.

**V následující stati jsou zaznamenáni majitelé jednotlivých stavení v Krásné Vsi .**

**Čís. 1. –** Kdo a kdy tu chalupu vystavěl není známo. Nejspíše Václav Henzlíček, neboť v listině z r. 1769 se praví: Léta Páně 1769 ujal tu chalupu po nebožtíku **Václavu Henzlíčkovi Jan Čečka,** jež byl zed-níkem a tkalcem. R.1814 převzal ji  **Václav Čečka,** domkář. L.P. 1847 ujal ji **Václav Čečka,** syn předešlého. R. 1864 odejel do Ameriky a pro-dal ji **Janu Housovi** z Pětikozel, jenž v ní nebydlel, nýbrž měl v ní ná-jemníky. R. 1878 převzal ji jeho zeť **Josef Bišof,** který ji držel do r. 1908, kdy ji předal svému synu **Josefu,** nynějšímu majiteli.

**Čís.2. –** Je to panský dům poplužní. O tomto dvoře zachovala se jen listina z r. 1786, v níž jsou vyjmenována stavení hospodářská, z nichž se dvůr skládal a která při placení a rozdělení panských polí pro panské hospodářství více potřebná nejsou. Listina ta zní :

=29=

Šacunk všech panských stavení, která při placení robotu více potřebná nejsou. Popsaný stavení vejška délka šířka Dvůr krásnoveský : stavení sáhy lokty sáhy lokty sáhy lokty 1. Ovčákova chalupa s jedinou světnicí, 1 2 10 - 3 2 komora a sklep. 2. Chlévy a řezárna 1 2 10 - 3 2 3. Ratejna s chlívkem 2 - 10 - 3 - 4. Polovic ovčína 1 1,5 8 3 6 - druhej díl ovčína 1 1,5 8 3 6 - 5. Stavby ode dvou mlatů 2 - 18 - 6 - summa 10 1 66 - 28 1

zednický tesařská rozlič,řemeslo vynáší na dílo penězích 1. Ovčárna 41 zl 20 zl 0 0 61 zl 0 kr 2. Chlévy 30 zl 30zl 0 0 60 zl 0 kr 3. Ratejna 60 zl 48 zl 0 0 108 zl 0 kr 4. Polovic ovčína 30 zl 30zl 0 0 60 zl 0 kr druhej díl 30 zl 30 zl 0 0 60 zl 0 kr 5. Stodoly 90 zl 70 zl 0 0 160 zl 0 kr summa 281 zl 228 zl - 509 zl

Skalsko dne 14 Dubris 1786 Ignatz Johann Fischer, Amts Veweser. Pavel Struboch, mistr zednický Jiřík Kinzl, mistr tesařský Uvedený obnos 509 zlatých za vrchnostenské dvorské budovy přijde r. 1787 za účet důchodů závěru zvláště k příjmu a k účtování. Skalsko dne 14.Gbez.1786 Josef Stenitschka, místní robotní komisař

Stavení panského dvora byla rozsáhlejší než jsou dnes, neboť část jich shořela r. 1841 a část byla zbořena. Z bývalé ratejny jest dnes upra-ven byt pro revírníka, ovčín stával na zahradě nad nynějším stavením pana Kumbery (č.45) a vyhořel r. 1841. Stodoly stály rovněž na za-

=30=

hradě a to mezi ratejnou a kasovním špejcharem, jenž dosud stojí. Chlévy (kraviny) byly tam kde stojí dnes kůlna. Stodoly i chlévy rovněž shořely r. 1841. Na místě, kde jsou dnes chlévy, stávala stará budova, snad byt šafářův, v níž také bydlely dcera kováňského učitele Hercíka. Tato budova se rozbourala a postavily tam chlévy. Jednopatrová budova stojí na konci zahrady směrem do polí nazývá-na byla, „kasovním špejcharem kontribučním“, do něho skládalo se obilí, jež musili sedláci odváděti – kontribuce -, a potřeboval-li někdo obilí k setí neb k mletí, z něho se vypůjčil a po žních je zase odvedl i s určitým nádavkem za půjčení, jenž býval dost značný. Pan Jan Vocásek z čís. 42. vypravuje, že slýchával jako malý hoch, že vypůjčené obilí bývalo dosti špatné a v něm plno pilounů, odváděné obilí však musilo býti nejlepší jakosti. Dle listiny z r. 1664 byl dvůr sovinský t.r. ponejprv puštěn z plné vlast-ní režie a pronajat in pleno panu Václavu Sigmundu Bártlovi. Současn-ě s ním pronajat i dvůr ve vsi Krásné téměř celý, něco polí při něm po-necháno a nájemce pan Bártl ustanovil tam šafáře, který tam byl až do r. 1841. Kdy požár zničil hospodářská stavení, posledním panským ovčákem byl Čechlovský a bydlel v nynějším stavení čís. 44, jež prý bylo majetkem Sovinek a Čechlovský prý je koupil. Nájem z pronajatých polí ode dvora krásnoveského odváděl se správě velkostatku v Sovinkách. Po zrušení správy velkostatku v Sovinkách vybíral nájem z polí v Krásné Vsi lesní, bydlící ve dvoře v Krásné. Při dvoře krásnoveském byl ustanoven myslivec, který však nebydlel ve dvoře, nýbrž na Kováni v čís.10. Pečoval o panské lesy a měl na starosti hony na všech panských pozemcích.

=30=

**Čís. 3. –** Tento selský grunt od starodávna byl zván Hořákovský. Léta Páně 1621 v pátek po neděli křížové koupil **Jan Hořák** živnost po ne-božtíku Vítovi krásnoveským spuštěnou od urozeného a statečného rytíře pana Václava Hrzána z Harasova, na Sovinkách a Libáni za su-mmu 250 kop míšenských. Svršků při té živnosti nebylo žádných. Léta Páně 1639 10.dne Januarii **Martin Kučera** ujal živnost po nebož-tíku Janu Hořákovi se vším příslušenstvím podle prošacování osob ouřadních za summu 250 kop míšenských. Svrškové se nacházejí při té živnosti tito: předně na zimu jak náleží oseto, klisna jedna, vozu půl, vidle hnojný dvoje, ovsa 35 snopů, brány jedny nabitý, stůl v svě-tnici, kopáč jeden, motyka jedna, žebřiny a fasuněk, pluh železný. L.P. 1668 dne 15.Octobris při konaném soudu gruntovním, poněvadž Pán Bůh všemohoucí Martina Kučeru prostředkem této časné smrti z tohoto světa povolati jest ráčil, tehdy **Jiřík** syn po nebožtíku pozů-stalý na tuto živnost s rolmi a vším k ní od starodávna příslušenstvím za hospodáře se dosazuje a ji za summu 250 kop míšenských ujímá. Tento Jiřík však kradl jako straka, jak v panských dvorech tak i souse-dům často uškodil a trestán byvši nikdy se polepšiti nechtěl, a když posledně vězením trestán byl, z takového se vyloupal a po cizích gruntech se potuloval, tehdy on, Jiřík, za trest na chalupu sesazen a na statek jeho usazen **Tomáš Blacar.** Ve svršcích mimo obilí zůstalo po něm: 1 klisna slepá, kola vozní okovaný 3, nápravy 2, plouh 1, brány starý 1, vidle hnojný 1, kopáč 1, okna 2, l avice 4, hnojník se třemi prkny 1, fasuněk 1, žebřiny 1, slepice 4, kohout 1, stůl starý 1. L.P. 1709 ujal jej **Pavel Balcar,** r. 1751 **Jiří Balcar,** r.1789 **Matěj Balcar,** r.1824 převzal je **Pavlíček** a po něm v r. 1847 syn **Josef.** R. 1841 shořela stodola – chytla od ohně ze dvora vyšedního. Vdovu po Josefu Pavlíčkovi si vzal za manželku **Jan Boháč** r. 1863, jenž celé stavení přestavěl do nynějšího tvaru.

=31=

R. 1869 koupil tu živnost **Václav Boháč** za 12.000 zlatých. R. 1896 předal ji svému synu **Josefu**, který je dnešním majitelem. Vystřídalo se tady na této živnosti 12 majitelů.

**Čís. 4. –** Grunt ode dávna Novotnův. L.P. 1613 ve čtvrtek po památce panny Doroty koupil živnost spuštěnou od urozeného a statečného rytíře pana Jiřího Hrzáně z Harasova a na Sovinkách za summu 250 kop míšenských **Krištof Novotnův.** Svršku při té živnosti se žádných nenacházelo. L.P. 1635 ujal ten grunt **Jiří Novotný**  po otci svém s jistým povolením vrchnosti za summu 250 kop míšenských. Svrškové při tom gruntu ti-to se nacházejí : obilí žita 2 strychy, pšenice v slámě 10 strychů, ječ-men ve slámě 11 strychů, ovsa 5 mandelů, hrachu jeden vůz, na zimu oseto žita 8 strychů, pšenice 1 strych, stůl 1, díže 1, kopáč 1 železnej, vidle hnojný 1, medenec v kamnech 1, necky 1. Dluhové tito se na-cházejí : Václavu Pecháčkovi, švagru svému žita 3 strychy, do důcho-du sovinského žita a pšenice 25 strychů, do Bakova Petrovi 2 strychy, Kuchařové do Spikal 3 strychy a Matoušovi 1 strych. L.P. 1651 dne 12 juni s povolením a poručením velebného pana Joná-še Františka Majora Prvního prošacovaný domácími i cizopanskými grunt nebo spaleniště po nebožtíku Jiřím Novotným ujal **Mikuláš Hruboš** se vším k tomu gruntu příslušenstvím za summu 20 kop míšenských. L.P. 1666 položil Hruboš poslední jednu kopu 20 grošů míšenských položil a tak sedí v zaplaceném. L.P. 1681 ujal ten grunt **Pavel Brychta** po tchánu svém . L.P. 1728 převzal ho syn **Šťastný Brychta.** L.P. 1777 byl již na tom gruntě **Vác-lav Čečka**, bednář, r. 1800 vdova **Čečkova,** r. 1812 její syn **Jiřík.**

=32=

R. 1847 **Alžběta Čečková ,** která ten grunt předala **r.1856**  Janu Čeč-kovi, ten byl majitelem až do roku 1882, kdy jej předal svému synu **Josefu.** Tento zemřel r. 1913 a po něm spravovala tu chalupu jeho manželka **Kateřina**. R. 1921 přejal chalupu  **Josef Černý,** pojav za Rů-ženu , dceru jmenované vdovy, a jest nynějším majitelem. Měl tento grunt 13 majitelů.

**Čís. 5. –** Grunt ode dávna zvaný **Hrubýho.** L.P.1609 v památný den sv. Havla opata. **Adam Hrubej** koupil živnost s rolí volnou se vším a všelijakým příslušenstvím od **Václava Baráka** za summu 350 kop míšenských. Svrškové při té živnosti zanechaný ty- to : koně 2, brány 3, krává zádušní 1, slepice 4, kohout 1, pluh 1, vůz 1, na zimu oseto bylo jak náleží. L.P. 1634 Adam Hrubej zemřel, zůstali po něm sirotci tuna, Anna, Jan, Kateřina, Dorota, Matěj, Jíra, Magdalena, Mikuláš, Václav a Alžběta. L.P. 1635 Jan, jeden z nadepsaných sirotkův ujal tu živnost se vším příslušenstvím podle prošasování osob ouřadních za summu 400 kop míšenských. Za nebožtíka otce svého místo závdavku jako i za krávu zádušní na sebe přejal a zaplatil 83 kop míšenských. Item do důchodů obilných i peněžitých dluhů je povinnen zaplatit, za které se jemu poráží 57 kop míšenských. 20kop míš. jemu Janovi, spravedlnosti se poráží a tak toho závdavku činí v summě 160 kop míšenských. Ostatní summu vypláceti stejně Anně a Kateřině po 15 kopách míšenských, ostatním po 30 kop míšenských povinnen jest. L.P. 1664 dne 12.Octobris při konaném soudu gruntovním vedle pro-šacování od práva konšelského za summu 260 kop míšenských na tento grunt s rolmi, lukami a se vším k němu od starodávna příslu-šenstvím a případnostmi **Václavu Malýmu** , Salomeně, manželce, a

=33=

dítkám jich činí se tento zápis. L.P. 1670 byl Václav Malej mrtev a grunt spravovala vdova po něm Salomena, zvaná též Strádalka. L.P. 1672 dne 24. Aprilis **Pavel Boháč** ujal ten grunt se vším k němu od starodávna příslušenstvím sobě, manželce a dětem svým dle po-volení milostivé vrchnosti, po nebožtíku Václavovi Malým, jinak Strádalovi, od Salomeny, vdovy po něm pozůstalý, nemohouce ona hospodařiti, takovej grunt z rukou pustiti musila, kterýžto grunt jsoucí o rychtářův a jinších lidí pod povinností zastávajících, za summu 350 kop míšenských šacován byl. L.P. 1686 nehospodařuje on Pavel Boháč, , jako by se na dobrého hospodáře slušelo, nýbrž žraní, opilství, štveřením jak na panství i na cizích gruntech hledíc, stavení všecko opustíc, pole zádušní mrvamy nemrvíc, takovej jak slušelo nezůstávajíc, ro-boty panské s jinými sousedy náležitě nevykonávajíc, jak kdyby se mu to déle přehlíželo, celý ten grunt spuštěný budouce, jako pohořelý by přišel, proto z nařízení pana provisora **Havel Honzů**  na hospodáře k tíže živnosti jest dosazen v summě 320 kopách míšenských, vedle šacování konšelských. Svrškové při té živnosti se necházejí tito : Na zimu ose-to pšenice 9 strychů, žita 17 strychů, 2 věrtele, vůz starý se žebřinami obilnými prostředně kovaný 1, fasuněk 1, pluh starý 1, brány s 20 hře-bíky 1, hnojník 1, vidle hnojný 1, váhy 1, okna ve světnice 2, kamna 1, lavice ve světnici okolo, stůl starý 1, police ve světnici, slepice 9, ko-hout 1, ovsa 3 mandele, hrachu 1 vozík, sena 1 vůz, otavy 1 vůz, ko-pyta 2, slámy hezká částka. L.P. 1730 **Matěj Honzů**  tem grunt ujal po něm r. 1763 **Franti-šek Honzů,** r. 1814 měl ten statek **Jiří Honzů** po něm r. 1847 **Václav Honzů,** jenž hospodařil na něm do r. 1883, kdy zemřel. Po něm vedla hospodářství jeho manželka **Rosalie** do r. 1886. Tohoto roku převzal jej syn  **Věnceslav,** který hospodařil až do 4.3.1922, kdy zemřel.

=34=

Od toho roku stal se majitelem syn  **Ladislav.**  Až do roku 1880 říkalo se tu u Havlů, podle prvního majitele Havla z rodu Honzů . Vystřídalo se 14 hospodářů.

**Čís.** **6. -** Bývala to chalupa, kterou kdysi postavil **Václav Holeček** po něm seděl na ní  **Václav Kindl.** L.P. 1769 ujal ji **Ondřej Havel,** r. 1811 patřila **Mařce Borecké,** r. 1814 měl ji **Václav Havel,** r. 1824 **Jiří Fousek,** r. 1847 **Jiří Fousek**  syn předešlého. Po něm koupil ji **Štěpán Čech,** r. 1870 **Fr. Miler,** r. 1880 koupil ji  **Josef Boháč,** jenž ji dal r. 1908 **Josefu Boháčovi,** synu svého bratra Václava. Poněvadž bylo stavení ve velmi špatném stavu, rozbou-ral je Josef Boháč r. 1909 a vystavěl nynější budovu. R 1921 stal se majitelem **Ladislav Vidner**, pojav za manželku Annu, dceru Josefa Boháče. V tomto čísle bydlí deputátníci.

**Čís. 7. -**  Grunt odedávna zvaný **Barákovský.** L.P. 1623 při čase hromničné, koupil  **Václav Barák** krčmu hořejší v Krásný vsi, při ní vorných dědičných rolí , 3 kopy záhonů však bez jiných všelijakých svršků, oseto na zimu 2 korcem, na jaro 2 korce, od **Jiříka Vošítky** za summu 55 kop míšenských. L.P. 1638 **Adam Irna** koupil tu krčmu se vším příslušenstvím od Václa-va Baráka, zetě svého, za summu 55 kop míšenských. L.P. 1639 10.dne Januari **Václav Jakuba** koupil krčmu tu se vším pří-slušenstvím od Adama Irny za summu 55 kop míšenských. Později ona krčma bývalá poustkou, poněvadž tu druhá krčma bejvala, a stála až do r. 1665. L.P. 1665 dne 29.Januari **Adam Duk** ze své dobré vůle (nechtíc na do-mě Sedláčkovských v městyse Sovinkách hospodařiti a zůstati) ujal

=35=

jest tuto krčmu Barákovskou dokonce pustou „jen samé zdi se tu vy-nacházející „ a to dle prošasování práva konšelského za summu 15 kop míšenských. Kontribuci a ouroky milostivé vrchnosti, též i roboty dle jiných sousedů, aneb povinnosti z takové, ty se jemu do vyjití 3 let pasírujou. Po vyjití roku jednoho má vystaviti, an by se to nestalo, tito rukojmí: Adam Zoufalý, rychtář ze vsi Krásné pod 20 kop míšenských, Václav Černý, rychtář a Adam Irna, soused v městyse Kováni, po 10 kopách míšenských, totiž pod 40 kop míšenských pokuty propadení (pročež oni na něj dobrý pozor dáti mají) za něj slíbili, kteréž by složiti musiti, a na takové potom by se vystaviti dala, a týž Adam Duk že ji-nou pokutou od milostivé vrchnosti by ztrestán byl, se tuto zavazuje, a tak tomu Adami Dukovi s Alžbětou, manželkou, a dítkami jich na tu-to kržmu činí se tento zápis. Morandum: Poněvadž pak při té chalupě, jenž krčma slouti má, málo rolí, asi pod strychů, a to ještě velmi špatných (červinka v nich se vy-nachází), tehdy hned při ujití týž jemu od pana Jiřího Geneliusa, kou-sek rolí, které přes 40 let žádná neužíval a také ničemuž ( jsouce též jen červinka a velmi mizerná) platná není, v rokli Šturnový od gruntu Krištovského (od kteréhož roli všechny dobré ku dobru panskému jsou obrácené) na kerýžto se okolo půldruhého strychu vyseje, jakž tu mez od panského pole zanechaná a učiněna ukazuje, takový kou-sek roli k té chalupě jeho na časy nynější a budoucí odevzdává a při-vlastňuje. Co se pak šenku týče,ačkoliv by týž šenkovati měl, však nejsouce k to-mu on ani manželka jeho dokonce způsobní a také nemajíce žádných maštalí a jiné příležitosti, zatím Mikulášovi Rubošovi lepěji přísluší. Nicméně kdyby dále milostivá vrchnost zase dole krčmu Brychtovs-kou (čís.30) s marštalami vystavěti dala, velmi dobrý skutek (protože

=36=

by tu formani stavěti mohli a také ke všemu by lepěji nežli tam naho-ře přístupnější bylo) důchodu by tu býti mohl. L.P. 1691 ujal ten grunt **Tomáš Duk** v 50 kopách. L.P. 1731 seděl tam **Václav Gruf,** r. 1734 ujal jej **Václav Fousek,** r. 1762 **Jiří Fousef,** r. 1789 stavení to zůstavo  **Jiříku Fouskovi**. Bylo v něm: patero zavřití, špejchárky, chlívy přes dvůr, stodola s 1 přístodůlkem a sklep jeden klenutý. Polí 6 jiter 47 sáhů ( dnešních 12,5 korce), z nichž na zimu 3/8 strychu pšenice a 2,5 strychu žita oseto bylo. R. 1812 měl to stavení **Jiří Fousek,**  r. 1847  **Jiří Fousek,** r. 1861 syn **Josef,** který tu chalupu předal r. 1888 svému synovi  **Josefu,** nynější-mu majiteli. Krčma zrušena. V této chalupě hospodařilo 13 majitelů.

**Čís. 8. –** Grunt **Tomkovský**. L.P. 1622 v den památný sv. Jana Křtitele **Jakub Tomek** koupil živnost od urozeného a udatného rytíře pana **Václava Hrzáně z Harasova**  pustou za summu 200 kop míšenských. Svrškové při té živnosti nebyli žádní. L.P. 1639 dne 10.Janiari **Jiří Tomek**  ujal živnost tu pustou, neosytou po otci svém Jakubovi Tomkovi se vším příslušenstvím podle prošaco-vání osob ouředních za summu 200 kop míšenských. L.P. 1653 26.Máje s poručení vrchnosti jest bedlivý rozeznání s jedné strany **Jana Balouna,** s druhé strany **Jiřího Holečka** skrze rychtářův a starších konšelů, ujal živnost tu Jiří Holeček. – Jak se dostala do rukou Jana Balouna není známo. Svrškové při té živnosti byli tací : koně 2, vůz 1 se všemi potřebami, pluh 1, železný brány 1 nabitý, provaz dlouhej, dříví do saní doma i v lese má zůstati, i co stojí v lese. Summa

=37=

živosti byla 170 kop míšenských. L.P. 1656 dne 2. Januari s povolením vrchnosti koupil sobě **Jiří Vosud** od Jiřího Holečka grunt ten se vším příslušenstvím tak, jak je sám ujal totiž za summu 170 kop míšenských. L.P. 1656 dne 26. Februarii přistoupil **Jan Baloun** na grunt po Jiříkovi Vo-sudovi v ty summě jak jest ji on Vosud držel ve 170 kop. míšen-ských. Ale již r. 1660 s gruntui sběhl. L.P. 1664 již na něm zase seděl. L.P. 1678 dne 18.Ocrobris **Pavel Baloun**  ujal týž grunt po svém otci za předešlou sunnu se vším k němu od starodávna příslušenstvím, rolí a lukama totiž za 170 kop míšenských, při kteréžto živnosti témuž Pavlovi zůstalo od svrškův a nábytku, totiž : při ujití toho gruntu pše-nice vyseto bylo 7 strychů 2 věrtele, žita 18 strychů, hrachu 2 strychy, prasata půlletní 2, ovčího dobytka 4, kohout 1, slepic 8, kuřat 9, husy 4, koně prostřední 2 kusy, vůz dobrý okovaný 1, brány nabitý 3, pluh se železím 1, vidle hnojný 2, kopáč 1, podávky 1, motyka 1, sekera malá 1, řetěz k vozu 1, svícen železný 1, vokna dobrý 4, kamna staré 1, stůl 1, lavice 4, zámek visutý 1, věrtel 1, ječmen 1 strych, ovsa 10 strychů, pohanky 1 věrtel. L.P. 1703 ujal ten grunt syn Pavla Balouna **Jan** v summě 200 kop mí-šenských. L.P.1730 vzal jej **Jan Baloun** od matky své **Anny.** L.P. 1769 ujal ten grunt **Jiří Baloun.** Svrškové byli v něm této : světnice, sín, dole dvě a na pavlači tři komory, ovčín, velký špejchar, řezárna, kravský chlév, maštal a kůlna. L.P. 1780 měl ten grunt **Jiří Štěpán**, vzav se za ženu vdovu po Balou-novi. L.P. 1797 držel jej **Jan Štěpán** skrze svou ženu Alžbětu rozenou Ba-lounovou.

=38=

R. 1824 seděl na tom gruntě  **Pavel Martinec**, r. 1874 syn  **Josef Mar-tinec.** Tento předal jej r. 1868 svému synovi **Prokopovi.** R. 1901 dostal jej syn  **Karel,** který jej prodal r. 1915 bratru **Janovi,**  dnešnímu majiteli. Bylo v tomto gruntě 21 hospodářů. Až do 80tých min. století se tu říkalo „u Štěpánů“.

**Čís. 9. –** Chaloupku tuto postavil na svém gruntě  **Jan Čečka.**  R. 1777 seděl na ní domkář  **Josef Brychta,**  roku 1800 syn jeho **Josef,**  fr. 1824 držel jej **Gregor**, r. 1844 **Jan Borecký,** ten ji prodal  **Vranému** r. 1865 a odjel do Ameriky. R. 1892 měla ji **vdova** po Vraném. Po ní zdědil ji r. 1895 **Urban**, lesní v Krásnovsi čís.2. R. 1897 koupil ji od ně-ho **Josef Eliáš,** r. 1913 měla ji vdova po něm **Anna,** r. 1914 převzal ji zeť **Václav Novák** z Katusic, dnešní majitel. Byla majetkem 11 hospodářů.

**Čís. 10. –** Povstalo rozdělením živnosti 36. L.P. 1777 seděl na něm  **Jan Finkous,** jenž byl hospodářem a kovářem. R. 1812 Jan Finkous majitel čís. 36. Rozdělil toto ve dvě usedlosti a to : původní usedlost, nynější číslo 36, v níž sám hospodařil a v used-lost nynější číslo 10., v níchž hospodařil syn  **František Finkous.** R. 1847 ujal tuto usedlost **Jan Finkous.**  R. 1874 koupil jej **Josef Šrámek,** ten ji předal  **svému bratrovi** r. 1888, jenž od ní rozprodal všecka pole, ponechav si pouze 17 korců. Konečně r. 1890 prodal i těchto 17 korců se stavením  **Janu Eliáši**, ma-jiteli čísla 32. R. 1896 převzal toto hospodářství syn **Josef,** jenž měl za manželku nynější Marii Hoftovou. R. 1907 zemřel Josef Eliáš a hospodářství spravovala **vdova po něm**.

=39=

R. 1910 vzala si tato vdova **Čeňka Hoftu**, který hospodářství (č. 10 i 32) pronajal. R. 1921 prodal toto stavení  **Josefu Švestkovi**  (z čísla 15). Podnes tu říkají „u Šrámků“. Hospodařilo v něm 10 hospodářů.

**Čís. 11. -**  Tato chalupa postavena rozdělením živností čísla 8. Když r. 1780 dostal se do čísla 8 **Jiří Štěpán,** hleděl také svému **bratru Josefu**  zabezpečiti chalupu. Již r. 1791 dal mu právě tuto chalupu s několika korci polí. R. 1824 seděl v ní **Jan Eliáš**, r. 1847  **Josef Eliáš ,**  r. 1875 jeho syn **Josef,** r. 1913 zemřel, toto hospodářství vedla vdova po něm **Anna.**  R. 1914 provdala její dcera Anna za Václava Nováka do Katusic a její polovičnici na této chalupě. Měla tato chalupa 5 majitelů.

**Čís. 12. –** První zmínka o tomto staveníse činí až roku 1824, kdypatřila **Jírovci.** R. 1847 měl ji syn **Josef.** R. 1891 koupil ji **František Martinec,** r. 1892 dostal ji  **Prokop Martinec.** Ten dal ji r. 1899  **Janu Martincovi**, od něhož ji koupil r. 1918 nynější majitel  **Josef Benda.** Říkali tu „u Čihařů“, poněvadž byl jeden Jírovec ptáčníkem. Bylo tu 6 držitelů.

**Čís. 13. –** Grunt tento nazýván ode dávna „Šturmovský“. L.P. 1612 v den památky na nebe vstoupení Krista Pána **Jiřík Šturma** koupil

=40=

živnost od  **Jana Šebesty** se vším příslušenstvím za summu 300 kop míšenských. Svrškové při té živnosti zanecháni byli tito: kůň 1, svině 1, slepic 6, kohout 1, kráva zádušní 1, pluh okovaný 1, vůz se všemi potřebami 1, brány 3, vidle hnojný 1, kopáč 1. Na jaře osyto ovsa 3 korce. L.P. 1658 dne 26. Februarii ujímá tento grunt – všecek pustý – **Martin Šturma** po otci svém Jiříkovi Šturmovi, tomuto od Jiříka Boháče zase postoupený. L.P. 1659 před velikonoci  **Jiří Boháč** po ujití Martina Šturmy z gruntu, tento grunt vedle šacunku zase ujal a na 3 léta od roboty jest sproš-těn. L.P. 1664 dne 13.Octobris při konaném soudu gruntovním, tak jakož jest Jiří Boháš dle nadepsaného zápisu tento grunt pustý ujal a jej ve 3 letech vystavěti měl, však ani nejmenšího začátku neučinil. Kdyby jej ještě mnoho let v držení měl, sotva by se co od něho stalo. Z té tehdy příčiny na poručení milostivé vrchnosti prošacován od práva konšel-ského dne 6.Julii léta přítomného 1664 k ruce  **Pavlovi Hořákovi**  ja-kožto místo pusté a to za summu 90 kop míšenských. Při témž dostal po vzetí od Jiříka Boháče jednoho dílu dva díly žita – 54 mandele a 11 snopů, a ovsa dvou dílů třetí mandel – 7 mandel. Pluh 1, brány s že-leznými hřeby 1, z takového obilí má sobě stavení, začnouce hned s dřívím kupovaným, vyzdvihnouti. Od kontribuce všelijaké od datum tohoto zápisu do roka a od robot všech dvě léta má pasírovaná býti. L.P. 1669 dne 19.Aprolis tj. Veliký pátek umřel Pavel Hořák. Zůstali po něm sirotci: maličký synové Jakub a o 5 letech, Václav o 4 letech, dce-ra Dorota o 2 letech a Marjána, máteř jejich, která nemohouce na tomto gruntě hospodařiti dosazen **Václav Matoušův** a jej s rolmi i se vším od starodávna k němu příslušenstvím vedle prošacování od prá-va rychtářského a konšelského za summu 150 kop míšenských ujímá.

=41=

Při tom gruntě svrškové se nacházejí tito : klisny nezdravé, mizerné 2 svině k plemenění 1, husa 1, slepice 4, kohout 1, vůz okovaný se vším příslušenstvím i s hnojníkem 1 , pluh kolářskej 1, brány 1, stůl 1, me-denec v kamnách 1, sekera 1, vidle hnojný 1, kopáč 1, řetěz 1. Na zi-mu vyseto pšenice 2 strychy, žita 9 strychů, na jaře vyseto při šraňku hrachu 1 věrtel, vikve 2 věrtele, na polích ovsa 4 strychy 2 věrtele, hrachu 2 věrtele. Marjána vdova po nebožtíku Hořákovi sobě vymínila a toho také má vzíti : krávu, kterou jí otec věnem dal,1, pšenice seto na 2 záhonech, na farským poli setého žita, však má z něho páteru třetinu dáti., po dvou věrtelích vseji žita setého na 8 záhonech, item hrachu po 1 věr-teli. Nad to pro ty maličké sirotky, začnouce tento rok po 4 léta pořád vydávati má na zrně pšenice po 1 strychu, žita po 2 strychách. Robota se jemu pasíruje s potahem i pěší, protože má ještě stodolu a chlévy stavěti, až do sv. Bartoloměje léta přítomného 1669. Conribu-ce J.Mti cís. hned, jako i ouroky za tento rok a po něm dále má odvá-děti. Tak se činí témž Václavu Matoušovi a budoucím jeho na tento grunt tento zápis. Stalo se dne s léta svrchu psaného. L.P. 1676 dne 10. Aprilis jménem na místě milostivé vrchnosti u pří-tomnosti urozeného pana Johanesa de Sarne, arcibiskupského semi-nairum provisora a statku sovinského inspektora, **Vojtěch Šulc** ujal týž grunt a jako vyhandlujíce sobě, manželce a budoucím svým, od Václava Matoušového (neb na něm pro nedbalost svou svésti ne-mohl) za summu dle předešlého prošacování totiž 150 kop míšen-ských. Při témž gruntě se nachází : koně k práci 2, vůz okovaný se vším příslušenstvím i s hnojníkem 1, žetěz k vozu 1, pluh s kolíky i

=42=

s železím 1, brány staré s hřeby 1, medenec v kamnech 1, na zimu obilí vyseto pšenice 3 strychy, žita 8 strychů, s Janem Matoušovým ze Spikal na půlku žita 1 strych 3 věrtele. L.P. 1717 ujal touž živnost  **Václav Šulc.** L.P. 1730 dne 1.Novembris vdova po tímž Václavu postoupila grunt za summu 244 kop míšenských **Jiříku Finkousovi**, kováři krásnoveskému. L.P. 1770 dne 13. Februarii zdědil ten grunt  **Fr. Finkous.**  L.P. 1790 dne 24. Aprilis provdala se Barbora Finkusová vdova po Fr. Finkousovi za **Jiřího Štolce** z Borče, který na tomto gruntě hospodařil do r. 1813. R. 1814 ujal ten grunt **Šťastný Havel** z Malých Všelis, jenž se vzal za manželku Veroniku, dceru po nebožtíku Fr.Finkousovi. Zápisy o tom-to sňatku, zapůjčení mi laskavě panem Václavem Šnýdrem znějí: Kontrakt dobrovolné úmluvy. Dnes níže psaného dne a roku stala se dobrovolná úmluva mezi mnou Jířím Havlem, sousedem z Malých Všelis z Nom. 1 a mezi Jiřím Štolcem, též sousedem z Krásnovsy, na-zvaný, tímto následujích způsobem totiž: Poněvadž Alžběta vlastní pozůstalá dcera po v Pánu zesnulim Františkovy Finkousovy, bývalého souseda, právo k dědictvím obdržela, jak toho kšaft poukazuje a nyní mý dva syny svůj stav proměniti při sobě ustavily a ty dvě sestry jmé-nem Alžbětu a druhou Veroniku za pravé a věrné manželky pojítí chtějí, pročež jmenované Alžběta „jakož“ ta pravá dědička, poněvadž se vyvdá a do většího gruntu nastoupne, to právo popouští a docela odevzdává mému druhému synu totiž Felicovi (Šťastnému) jakožto právnímu dědicovi i potomkům jeho k užívání, takže po ujití vejš jme-nované Alžběty jejích právních let, jak já Jiří Havel, tak i Jiří Štolc ho-spodářství stejně popustit se zavazujem, čehož nejen my otcové vlastnoručně stvrzujem, anobrž také k lepšímu téhož stvrzení a

=43=

k podpisu a přísežných svědků se dožádali. Jenž se stalo v obci Malých Všelisích dne 18. Januarii 1808 Jiří Havel, otec Jiří Havel, rychtář Jiří Štolc, otec soused z Malých Všelis / z Malých Všelis, svědek /soused z Krásnovsi

Zápis Havla Šťastného a jeho manželky Veroniky na kontribučenskou sedl-skou živnost v Krásnovsi pod Nom. domu 13. Po úmrtí Františka Finkousa provdala se po něm pozůstalá vdova Bar-bora za Jiřího Štolce z Borče, kterýžto zápisem od r. 1790 za opratření na tom gruntu až do plnoletosti právní dědičky Alžběty, dcery po Fr. Finkousovi, hospodařil.- Poněvadž, ale dědička Alžběta 18let stará r. 1808ho do sedlský živnosti za Jiřího Havla do Malých Všelis se pro-vdala, a tam polovic sedlsklého statku, kterej více nežli její dědičná živnost vynáší, zápisem ujištěného obdržela, a z toho ohledu tu jí dě-dičně patřící živnost v Krásnovsy pod. Nom. 13 svej sestře Veronice a jejímu manžely Šťastnímu Havlu dle obsahu svadebních smluv dobro-volně do vlastnictví s přináležejícím dědičným právem podstoupila, tehdy on nadjmenovaný Jiřík Štolc ten samej užívající grunt s všema k němu patřícíma podzemkami a případnostmi nadřečeným manže-lům v předešlém starém šacunku za 200 kop míšenských neb 284 zl 40 kr proti následujícím závazkům odevzdal:

Za první: Jest povinnost nastupujích všechni císařské královské daně, vrchnostenský povinnosti ano y duchovní desátek a jiné pozůstávající a následovat mohoucí břemena a povinnosti, jakož y k záduší kováns-kýmu z jedný železný krávy patřící plat každoročně řádně v patřícím čase vyplácet a vybývat.

=44=

Za druhé : se nastupujícím dobitkem a nářadí v tej živnosti zdarma zanechává, totiž: 2 tažní voly, 2 krávi, 10 kusů ovec, 1na prasnice, 2 ma-ý prasata, 2 husy, 16 slepic s kohoutem, pal 2 vozi se vším pří-slušenstvím, 1 pluh s kolečkama, jedni bráni, jedni saně, 1 velká a jedna malá sekira, 2 chmelní a 1 pařezná motyka, dvoje vidle, 2 kopáče, 1 že-lezná lopatka, 1 věčí lopata, 1 sejto, 3 řešeta, 1 věrtel a štvrce, 1 káď, 2 vodní putny, 1 díž, 1 putna na mouku, 2 škopky, 3 konvje, 1 sud na zelý, 1 řezací stolice s kosou, 1 hrabě, 1 travní kosa, 2 truhli mouční, 1 rolnička, 1 trakař, 2 pili malá a velká, 1 vostrí nůž, 1 dláto, 3 nebozezi a 9 pitlů na obilý.

Za třetí: vejminek pro odstupujícího hospodáře Jiřího Štolce a jeho manželku se vihražuje, bit v sednicy a teplo s hospodářem pak vý-stupek při sednici a jednu prknnou komoru, 1 tranbu v kamnech, 1 policy v sednicy a sklep do společnosti, pro jejich obouch viživení až do smrti každoročně na penězích dvacet pět zlatých, sedum štychů 2 věrtele pšenice, sedum štychů žita, dva štychy ječmene, půldruhého štychu hrachu, 2 věrtele čočky, 2 štychi ovsa, jeden věrtel prosa, 4 kpy vajec, 1 věrtel soly, 2 svazky lnu, dva záhoni zmrveni pro drobení, 1 krávu, 3 bahnice a 2 skupata na hospodářovy pícy živit, a tu krávu vprostřed chlívu stát mít, 1 roční prase a 4 husy k zabití neb na prodej živit a vikrmit, Dybi ale krávu živit nechtěly, bude povinen nastupující každoročně 30 liber másla, 20 liber sejra, a od svatýho Jiří až do sva-týho Václava každý den jeden maas dobrého mléka bezelstně odvá-děti, jakož i také odstupující ze zahrad štvrtej díl tvrdého ovoce a ten kousek zahrady od návse až k stodole, pak když ten při svatým Jakubu odevzdají sobě čtvrtej mandel z ozimního obilí vimiňujou, kdibi jeden z těch odstupujících zemřel, tehdi tomu na živu pozůstalímu jen jedna

=45=

polovice toho vejminku náležeti bude.

Za čtvrté: role při té živnosti se následující vynacházejí : No Pole plošný obsah vináší ---------------------------------- jitra sáhy strichy větrele štorce 415 Za humny 5 – 10 - - ----- též tam 1 1039 3 1 ¾ 435 U hospody 10 695 20 3 1 7/8 ---- též tam 3 500 6 2 2 460 U rokle 2 873 5 - 1 ½ 465 Pod Fauskovim - 532 - 2 2 3/4 478 Na Proutku 2 1016 5 1 ¼ 482 U Suchý na Velkém 5 669 10 3 1 3/8 498 U Březý 1 1138 3 1 2 ¾ Summa polí 33 62 66 - 1 ¼ No Zahrady 61 - 380 – 1 2 5/8 62 - 600 - 3 - Summa zahrad - 980 1 - 2 5/8

Za páté : Tu na stanovených kontribučenský kase pozůstavajících obligací k pohledávání mající bonifikacy za váleční půjčky a lifrovaný obilí odstupující pro sebe zanechávají, co bi po jejich smrti zbývalo, samotně nastupujícímu hospodáři a jeho manželce Veronice patřit bude. Za šesté: Předtojící summu per 284 zl 40 kr jest on nastupující hospodář následujícím hned při převzetí toho zápisu proti řádnému vikvitování zaplatit povinnen, totiž :

=46=

Ostupujícímu hospodáři a jeho manželce Barboře 47 lzl 26 ½ kr Kateřině, dcery provdanej ze V.Veselího na Podláskách 47 zl 26 ½ kr Marii, dcery provdanej za Jos.Hanuše na Cetně 47 zl 26 ½ kr Anně, dcery provdanej za V.Vraního ve Všelisích 47 zl 26 ½ kr Alžbětě, dcery provdanej za Jiřího Havla v Malých Všelisích, postupitelky tohoto gruntu 47 zl 27 kr Veronice nastupující hospodini vdanej za Havla Šťas. 47 zl 27 kr činí 284 zl 40 kr

a když tak nastupující Havel a jeho manželka Veronika všem závaz-kům se podrobily, tehdy jim oboum a budoucím jejich tento zápis s tím dalším doložením se činí, by se vždy jako poslušní poddaní za-chovali. Ku potvrzení toho přítomného kontraktu, kterej se před-cházejícím patřícím povoluje tu, kde náleží vtělen býti může, nejen obje strany vlastnoručně podepsaly, nýbrž také níže psaný svědky k jejich neškodnému spolupodpisu snažně dožádaly. Jenž se stalo na Sovinkách dne 20ho července r. 1813 Jan Šmýd, rychtář Krásnoveský +++ viznamenaná Alžběta svědek toho rozená Finkousová provdaná --------------------------- za Havla postupující ------------------------------ Václav Havel Jan Honc, rychtář Sovinský Veronika a Šťastný Havel svědek toho nastupující ------------------------- Jiří Štolc Přítomný zápis se dle svého obsahu stvrzuje a k vtělení do gruntovní knihy povoluji u ouřadu statku Sovinek. Dne 8.july 1814 Podpis úředníka jenž nebylo možno přečísti.

=47= Zápis o projednávání pozůstalosti po Barboře Štolcové : Poněvadž z ponechalosti po dne 18.srpna 1826 bez sirotků zemřelý vejminkářce Barbory Štolcoy ze vsi Krásnovsi no. 13. Žádná dědičná daň aniž jiné daně k placení nepřijdou, tehdy čistá pozůstalost dle protokolu od 8. Srpna 1828 pozůstávajíc v hotovosti 47 zl 26 ½ kr, které mocy staré gruntovní knihy obce krásnovesské 410na gruntu po No. Cous. 13 v prásnovsy pojištěny jsou, protože přítomný dědicové a sice, dcera Kateřina, provdaná Veselá, Marie vdova pod Hanušovi, Anna, provdaná Vraná, Alžběta, prodaná Havlová a Veronika Havlová udávají, že oni dobytek a šatstvo hned po smrti jejich matky mezy dobrovolně rozdělili a s tím rozdělením za spokojeny se prohlašujou, a kdiž se dědička Alžběta, provdaná Havlová ze Všelis, pak Veronika Havlová prohlásily, že oni tento jejich díl nežádají a ten samej ostat-ním třem sestrám postupujou na tři stejné díly a sice : každej po 15 zl 48 ¾ kr, který podíly jim také správně se přiřknou. Když dále držitel hospodářství pod No. Cous. 13 v Krásnovsy vejš jme-novanou pozůstalost per 47 zl 26 14/2 kr resp. Ty podíly k rukám oněch třech dědiců hned složil, tak ty pretendentky dle zmíněného protokoluj spokojené se prohlašujou, by to přiřknutí k vimazání těch 47 zl 26 18/2 kr na gruntu No cous. 13 v Krásnovsy do gruntovních knid vtělena a vymazána byla. Od právomocnosti statku Sovinek dne 15ho října 1828 Antonín Paták ředitel pečeť

Toto přiřknutí ku právu se přijímá a na žádost Felixe Havla, držitele živnosti po No cous 13 v Krásnovsy, k vimazání těch pro Barboru Štolcovou na té živnosti pod No cous 13 v Krásnovsy pojištěný 47 zl 26 ½ kr vtělili a vyznamenati se povoluje.

=48=

Od právomosnosti statku Sovinek dne 10ho prosince 1830 A. Paták ředitel pečeť

R. 1838 dne 1.května ujal tu živnost **Jan Havel,** syn předešlého, jenž pojal za manželku Annu, vdovu po Janu Holečkovi z čís. 20. Tím spojeno čís. 13 a 20., jež dosud trvá v tomto spojení. R. 1856 zemřel Jan Havel a hospodářství vedla vdova po něm **Anna** až do 12.července 1866, kdy je ujal syn **Karel Havel**. Listina, kterou tento stal se právním dědicem zní:

Právní přiřknutí (kolek 6 kr) Od c.k. okresního úřadu co soudu v Bělé se na základě vyjednávající-ho protokolu ode dne 12ho července 1856 to do pozůstalosti po dne 9.dubna 1856 zemřelym Janovy Havlovy v Krásnovsi patřící jmění zá-konného dědicům, které se na základě s dobrodiním práva k tomuto dědictví přihlásili, následovně do vlastnictví se přisuzuje a odevzdává: I. obdrží pozůstalý syn Karel Havel : a) usedlost pod čís. Domu 13 v Krásnovsi i s veškerými k této usedlo-sti patřícími gruntama jak v předešlém zápise blíže pojmenované jsou v odhadní ceně ….. 10075 stříbra b) následující k této usedlosti patřící hospo- dářské nářadí v ceně .…. 38,20 stříbra c) domácí nářadí v ceně …… 29,30 stříbra d) dobytek v čís. 13 ….. 287,- stříbra e) usedlost pod čís. 20 v Krásnovsi s gruntama, an pozůstalá Anna vdova Havel tu jí patřící polovina této usedlosti do pozůstalosti po-stoupila, tedy celou živnost v odhadní ceně 5.940 ft tříbra do jeho vlastnictví a ovládnutí proti tomu, že povinnen jest za II. následující dluhy a sice: 1.) ten na usedlost pod čís. 13 v Krásnovsi pojištěný dluh k rukám

=49=

sovinské syročí pokladnice od … 800ft stříbra proti 5% ouroků a ¼letní výpovědi 2.) Ten na usedlost pod čís. 20 v Krásnovsi pojištěný kapitál k rukám Alžběty Holečkové od … 200ft stříbra jakož i veš-keré neknihovní dluhy 3.) k rukám Jana Ponocnýho v Krásnovsi ….. 680ft stříbra 4.) k rukám V. Kindla z Katusic ..… 500fr stříbra 5.) též tak dle nevtělení obligace k rukám J. Finkouse 400fr stříbra 6.) Kateřiny Černé z Kovánce ..… 120fr stříbra 7.) Josefu Jiřinskému z Krásnovsi ….. 600fr stříbra 8.) též jemu samému ….. 200fr stříbra 9.) V. Havlíkovi …. 100fr stříbra 10.) Anně Grogorovi z Krásnovsi ….. 80fr stříbra 11.) Štěpovi Bendovi ….. 200fr stříbra 12.) a konečně kasovní obilí na kontribuční špejchar v Krásnovsi a sice : 2 měr ovsa a 10 měr žita v prachiminyrovaný ceně 120fr stříbra sám za své zaplatit a odvést a mimo toho : 13.) své matce Anně Havel za postoupení polovice hospodářství pod čís. domu 20. v Krásnovsi po odrážce za ní k zaplacení převzatí částky od 200fr stříbra, jenom ještě jenu částku od 2770fr 30 stříbra 14.) pak své plnoleté sestře M.Havel jménem otcovského podílu jed-nu částku od 4583fr 9 ½ stříbra buď při jeho plnoletosti neb nastoupení hospodářství bez auroků vy-platit. 15.) sám sobě co podíl od …. 2017 fr 1 ½ stříbra

=50=

III. dále se pro vdovu Annu Havel vyhražuje hospodářství na usedlosti pod čís.domu 20 v Krásnovsi až do plnoletosti Karla Havla, do kterého času hospodaření ta samá veškeré povinnosti na této usedlosti ujímá a sama ze svého vybývat povinna bude. Co se týče hospodaření v živnosti č. 13. To se ponechává náhledu pana poručníka, by s ní učinil, co by k dobrému syrotku prospívalo, aby se ty na ní váznoucí dluhy vyplácet mohly. Po odevzdání hospodářství v živnosti č. 13 to se ponechává náhledu pna poručníka, by s ní učinil, co by k dobrému domu 20. V Krásnovsi sobě vdova Anna Havel dala následní výměnek. Dano dne 20ho prosince 1856 v Bělé. C.K. okresní představený podpis nečitelný.

Podle svatební smlouvy uzavřené v Nemyslovicích 20/11 1866 mezi Karlem Havlem z Krásnovsi a Alžbětou Benešovou z Nemyslovic bylo u čísla 13. Polí 33 jiter 62 sáhů a zahrad 980 sáhů po dne 9/4 1856 zemřelém otci Janu Havlu, u čísla 20. Bylo 22 jiter 1583 sáhů dle Josefínské výměry. R. 1893 zemřel Karel Havel a vdova po něm Alžběta pronajala hospo-dářství Věnceslavu Honzů až do r. 1903, kdy se do této živnosti při-ženil nynější majitel **Václav Šnýdr.** Do let osmdesátých minulého století se tu říkalo „u Štolců“, dnes se tu říká „u Havlů“. Hospodařilo v tomto statku 21 hospodářů. Ze zápisu o tomto statku od r. 1880 poznamenáno : - přístavek u čís. 13 postaven r. 1875. - 3.července 1880 řádil velký vítr, který shodil stodolu u čís. 13., o půl 4 nastala velká průtrž mračen. - V r. 1881 byla stodola znovu vystavěna. - Dne 16.července 1883 o 3 hod. blesk udeřil do stodoly čís. 13. - Ohradní zeď u zahrady r. 1905. - R. 1906 shořely chlévy.

=51=

**Čís. 14. -** grunt ode dávna L.P. 1595 v den památný sv. Martina **Mikuláš Havelka** koupil živnost s rolí vornou a všelijakým příslušenstvím od **Petra Svatošového** za summu 290 kop míšenských. Svrškové při této živnosti zanecháni byli tito : koně 2, vůz 1, kráva 1, plouh 1, brany 3, slepic 5, kohout 1, jalového 1, svině 2, na zimu oseto bylo jak náleží. L.P. 1639 dne 10. Januarii **Jiří Boháč** ujal tu živnost po nebožtíku **Mikulášovi Havelkovi** se vším příslušenstvím podle prošacování osob ouřadních za summu 200 kop míšenských – měl za ženu Kateřinu, vdovu po Havelkovi. L.P. 1651 měl ji snad **Mikuláš Boháč**  poněvadž dle purkrechtních knih platil sám purkrecht. L.P. 1664 dne 13. Octobris připomíná se na tomto gruntu **Jiří Boháč.** L.P. 1719 ujal jej **Václav Boháč.**  L.P. 1769 zdědil onu živnost syn **Jiřík**. Svrškové při té živnosti zanecháni byli tito : koně 2, vůz 1, prasata půlletní 4, slepice s kohoutem 7, vůz prostřední 1, řetězy 3, plouh 1, brány 1, sekera 1, lopata železná 1, vidle hnojný 2, stolice řezací 5, s kosou 1, pšenice v zrní 2 strychy, žita 2 strychy a 2 věrtele, ječmen 1 strych 2 věrtele, hrachu 1 strych 2 věrtele. L.P. 1780 dán za hospodáře k vdově po Jiříkovi Boháčovi ( měla 4 děti) **Jan Honzů.** L.P. 1813 ujal ten grunt **Josef Boháč,**  r. 1847 **Felix Boháč,**  r. 1855  **Josef Boháč,**  po něm zdědil to **Josef Boháč.** R. 1888 najal statek od svého bratra Josefa **Václav Boháč.** O několik let později statek zdědil synovec Josefa Boháče **Josef Boháč.** R. 1921 ujal je zeď **Ladislav Vidner,** nynější majitel. Dříve tu říkali „u Mikšů“, podle Mikuláše Havla. Dnes tu říkají „u Zvůnku“, neboť dříve tu stávala zvonice.

=52=

**Čís. 15. -** Ten domek postavil na obci r. 1715 **Šťastný Balcar.**  L.P. 1769 ujal jej **Matěj Nič.** R. 1814 držel jej syn **Josef,** jenž byl po mnoha let zvoníkem v Krásnovsi. Po něm to měl nevlastní syn jeho **Jiřinský**, který to prodal r. 1852  **Štěpánu Bendovi** z Kováně. Dle vyprávění Václava Jiřinského staršího a Jana Fouska z čís. 40 koupil to od Jiřinského r. 1847 **Jan Honzů** a ten to prodal teprve Š.Bendovi. R. 1876 přiženil se sem **Josef Salač,** který prodal to stavení **Štěpánu Krištofovi**, Nemaje naň peněz, vypůjčil si je od své tety. Poněvadž jí je nemohl vrátit, musel domek prodati ve veřejné dražbě a koupil jel r. 1890 **Václav Švestka.** R. 1907 dostal jej syn  **Josef,**  jenž jej prodal v r. 1921 nynějšímu majiteli  **Štěpánu Bendovi.**  Měl domek ten 11 majitelů.

**Čís. 16. -** Chalupa obesní jinak Štrubachovská. R. 1704 počala **obec** stavěti chalupu na obci a skončila ji r. 1706 summovním nákladem 57 kop 25 grošů. Prošacována byla r. 1769  **Janu Štrobachovi ,** ševci, synu Daniele Štrobacha za summu 40 kop míšenských. R. 1812 byl na ní **Jiří Štrobach** – zvali ho Štruboch-, jenž ji prodal r. 1847 **Josefu Hašlovi**. R. 1865 koupil jí **Václav Černý**, po němž to převzal r. 1876 jeho syn **Štěpán**, který ten domek prodal r. 1912 nynějšímu držiteli **Václavu Špetlákovi.** V  něm bylo 7 majitelů.

=53=

**Čís. 17. –** To byla obecní pastušina, jež stála pod čís. 39 – pod Turkovými – právě pod nynější stodolou, od níž byla oddělena jenom úzkou uličkou. Když se r. 1904 stavěla okresní silnice, musela se pas-tušina zbourati, neboť silnice vede právě oním místem, kde pastušina stála. Až do roku 1904 jezdilo horem podél Turkových a dolem úvo-zem podle čísla 21. Na onom místě, kde stojí nyní kovárna a na místě před ní, byla veliká zahrada. Když r. 1884 byla vystavěna nynější ko-várna, zrušena zahrada – obecní.

**Čís. 18. -** Chalupu tuto postavil r. 1737 **Jan Boháč**  na gruntu svého bratra Václava Boháče z. čís. 14 s povolením vrchnosti. R. 1769 ujal ji syn jeho **Jan.** R. 1824 měl ji  **Jiří Havel.**  Tento neměl žádných dětí, ale měl u sebe němou **sestru,** jež se **stala dědičkou** této chalupy. Když r. 1842 stal se její synovec  **Jan Havel**  majitelem čís. 32, předala mu i tuto chalupu. Tento prodal to r. 1847  **Františku Šimonkovi,**  od něhož dostal r. 1877 syn  **Josef.** R. 1922 tento zemřel a majitelkoujest vdova po něm **Anna.** Vystřídalo se v něm 8 majitelů.

**Čís. 19. –** Grunt ode dávna zvaný „Střádalovský“. L.P. 1621 koupil sobě chalupu po nebožtíku **Malým Adamovi - Václav Střádal,** jinak Malej Vacek za summu 70 kop míšenských. Svršková při této chalupě zaanechání tito : kráva 1, jalovice 1, slepice 3, kohout 1. L.P. 1652 dne 10. Febriarii s povolením vrchnosti u přítomnosti titul. pana Václava Dočkala, faráře na Kováni, tíž rychtář a konšelové na Kováni, krásnoveských a Spikal, podle bedlivého uvážení prošacovaly

=54=

chalupu v Krásné vsi hrubě spuštěnou, po otci jeho Václava Malýho zasummu 50 kop míšenských koupil  **Václav Malej.**  L.P. 1656 dne 2.Januari **Adam Duk**  koupil sobě, manželce i budoucím svým chalupu ve vsi Krásné od Václava Střádala, v těch mezích a prá-vech jak od prvnějších hospodářů od mnoho let držána byla za summu 70 kop míšenských. L.P. 1664 dne 13.Octobris při konaném soudu gruntovním podle dob-rovolné a dokonalé smlouvy mezi Adamem Dukem, prodávajícím s jedné, a Václavem Boháčem, kupujícím se strany druhé 6. dne Julii léta přítomného 1664 se stalo mu tuto chalupu s rolmi, loukou, se vším k ní patřící, příslušenstvím a případnosti, tomuto **Jiříkovi Bohá-čovi,** Anně, manželce a dítkám jichza summu 82 kop míšenských činí se tento zápis.L.P. 1702 ujal toužchalupu **Šťastný Boháč.** L.P. 1734 **Jan Boháč,** r. 1770 **Václav Boháč,** r. 1814 **Jan Boháč**, r. 1834 hospodařila **vdova** po něm, r. 1847  **Václav Boháč**, jenž to roku 1856 prodal **Josefu Doušovi**  ze Spikal čís. 9. R. 1863 dne 1.prosince koupil tu chalupu **Václav a Kateřina Boháčovi** z Pětikozel za 8.200 z. R. 1883 postoupili tito usedlost svou synu **Josefu**  za 10.000 zl. K ní přikoupil 3 korce za 769,05 zt. a r. 1881 pozemky ve výši 7 jiter 161 sáhu (asi 16 korců) od Jos.Srámka z Krásnovsi čís. 10, r. 1888 od Jana Ptačka pozemky za 5.396 zl. R. 1914 v srpnu zemřel Josef Boháč a hospodařila tu **Anna,** vdova po něm. R. 1915 v březnu přikoupil její syn Pavelpole za 2400 K od Kar-la Martince z Krásnovsi čís. 8. R. 1915 přiřkl soud polovici této usedlosti vdově Anně a polovici synu **Pavlovi.** Matka dobrovolně synu postoupila polovinu hospodářství. Říkají u „Spikal“ po Doušovi ze Spikal, nebo „u přelízky“, poněvadž tu

=55=

bývala kdysi přelízka, na cestě ke Kováni mezi čís. 20., aby drůbež nemohla na pole. Dnes je tu braňka.

**Čís. 20. -**  Grunt ode dávna Vítovský. L.P. 1624 v pátek – v den památný sv. Leopolda koupil  **Matěj Žatecký** – Vítův – chalupu spuštěnou, s rolí vornou, s lukou k ní přináležící po nebožtíku **Petrovi Zavdalovi** za summu 85 kop míšenských. Svrškové při této chalupě se žádný nenacházeli, pouze 3 slepice, 1 kohout. Na zimu oseto žita 1 korec, pšenioce 2 korce. L.P. 1664 dne 13. Octobris při konaném soudu gruntovním dobro-volné a dokonalé smlouvy mezi nebožtíkem Matějem Žateckým pro-dávajícím s jedné a Jiřím Holečkem kupujícím se strany druhé dne 9.Martii léta přítomného 1661 učiněno tomuto  **Jiřímu Holečkovi**  s Kateřinou manželkou a dítkami jich na tuto chalupu za 60 kop míšenských se tento zápis. L.P. 1719 ujal ji syn  **Jiří Holeček,** r. 1723 postoupena ta chalupa  **Václavu Boháčovi,**  jenž si vzal za manželku vdovu po Jiřím Holečkovi. L.P. 1763 dostal ji  **František Holeček,** nevlastní syn V. Boháče. Když zemřel Fr. Holeček, tu r. 1775 vdova po něm vidouce, že by snad do vzrůstu svého syna Františka nemohla sama hospodařiti, pojala sobě s povolením ouřadu **Václava Balcara** za manžela. Tento zemřel r. 1790 a **vdova** po něm hospodařila sama do r. 1792, kdy ujal chalupu tu syn  **František Holeček**. Zápis o tom má p. Šnýdr. L.P. 1830 ujal tu chalupu syn  **Jan Holeček**. Patřilo k ní polí pod 68 měr 10 věrtelů (skoro 51 korec). Tento Jan zemřel r. 1837 a r. 1838 vzala si vdova po něm za manžela **Jana Havla** z čís. 13., tím splynulo čís. 13. a 20. R. 1856 hospodařila vdova po Havlovi sama až do r. 1866 dne 12/7,

=56=

kdy se hospodářství ujal **Karel Havel,** syn. R. 1893 zemřel Karel Havel a vdova po něm pronajala pozemky Věnceslavu Honzů. R. 1898 chalupa shořela až do základu. R. 1903 převzal chalupu (ono čís. 20.) i čís. 13. nynější majitel **Václav Šnýdr,** z čís. 31, čímž splynula všechny tři hospodářství v jedno, máť V. Šnýdr za manželku dceru K.Havla. Vystřídalo se v této chalupě 13 držitelů.

**Čís. 21. –** Grunt Petrlíkovský. L.P. 1600 koupil  **Martin Petrlík** – jinak Homolka zvaný – živnost po nebožtíku **Jakubovi Jakůbkovi**  od sirotků po něm vstalých se vším příslušenstvím za summu 350 kop míšenských. Svrškové při té živnos-ti zanecháni byli tito: 3 koně, krávy 2, svině 3, husy 2, slepic 8, vůz 1 se všemi potřebami, plouh s železami 1, brány s hřeby 3, vidle hnojný 1, kopáč 1, jiné nábytky, co k hospodářství náleží všecky, stůl, almary, item žitem na zimo i pšenice jak náleží oseto bylo. L.P. 1639 dne 10. Januarii  **Jiří Fousek**  koupil grunt ve vsi Krásné od **Martina Petrlíka**  za summu 226 kop míšenských. L.P. 1654 ujala jej vdova po Fouskovi -  **Magdalena.**  L.P. 1656 ujal týž grunt podle šacunku učiněného po Jiřím Fouskovi  **Matěj Štěpán Kyliánek,**  pojavši sobě za manželku Magdalenu, po-zůstalou vdovu po Jiřím Fouskovi za summu 226 kop míšenských. L.P. 1670 grunt úplně vyhořel. L.P. 1680 držel tu živnost  **Pavel Fousek**, r. 1731 **Václav Fousek,** r. 1734 postoupena živnost **Václavi Groffovi**, začež musil vdovu po nebožtíku Fouskovi do smrti spravedlivě opatrovati. R. 1754 ujal živnost  **Matěj Groff,** r. 1781  **Jiří Groff,** r. 1814 seděl na ní  **Jan Štěpán,**  r. 1847 syn  **Jan.**

=57=

R. 1850 **Šťastný –**přiženil se tam – Ten však r. 1852 zemřel a **vdova** po něm se vzala za manžela Řízka, jenž hospodářství pouze spravoval. Když r. 1879 zemřela vdova po Šťatném (provdaná za Řízka), ujal ten-to grunt její syn **Josef Šťastný,** jenž to pronajal do r. 1889 panu Janu Šnýdrovi : po něm to převzal sám Josef Šťastný, jenž to předal synu svému **Bedřichu Šťastnému,** který hospodařil v Rokytovsi a zde má nájemce.

**Čís. 22.** R. 1765 postavil tu chalupu  **Pavel Honzů**, mlynář v Podkováni. R. 1768 ujal ji  **Jan Ulmon** R. 1814 hospodařil zde **František Honzů,**  R. 1844 koupil domek **Josef Jiřinský**, R. 1867 zdědil domek **Václav Jiřinský,**  R. 1897 syn  **Josef Jiřinský,** od něhož to koupil r. 1913 jeho bratr **Vác-lav** za 2500 K. Poněvadž obytné stavení bylo velmi chatrné, postavil ji nynější majitel Václav Jiřinský úplně nové, mimo střechu, a rozšířil o jednu místnost (pokoj). Za tím účelem koupil od osady část pozemku za stavením ve výměře 13,26 sáhů – 49,50 m2 ; za 159,12 Kč, sáh po 12 Kč. Chalupa ta měla 7 držitelů. Říkalo se „u Honzírků“, podle Honzů.

**Čís. 23. –** Obecní kovárna zvaná Urbánkovská. R. 1665 koupila **obec** krásnoveská chalupu **Urbana,** chalupníka a učinila z ní sobě obecní kovárnu, když je tento jako špatný a mizerný hospodář prodati musel za 33 kop míšenských. Stávala na místě nynějšího obecního domu čís. 23. R. 1881 měla se kovárna opravovati, poněvadž byla ve velmi

=58=

špatném stavu a komín hrozil sesutím. Tehdejší obecní zastupitelstvo v čele s p. Janem Šnýdrem, starším, ve schůzi dne 30. prosince 1881 se usneslo, postaviti kovárnu novou na bezpečnějším místě, poně-vadž dosavadní stojí příliž blízko stavení, která jsou krytá slámou a snadno by mohlo vzniknouti neštěstí požá-rem. Oprava by vyžadovala značný náklad, takže přidáním nějakého obnostu, bude kovárna nová. Se stavbou se započalo r. 1883 a skon-čena byla r. 1884. Prvním kovářem, pokud jsem mohl zjistiti byl Jan Finkous, jenž byl hospodářem v čís. 36. Bylo to r. 1777. Potom následovali kováři : Blecha, Krejbich, Štpán, Šípek, jenž se odstěhoval do Katusic, Josef Tichý, který r. 1918 zemřel, od r. 1919 je kovářem Václav Herout. R. 1896 za starostenství p. Věnceslava Honzů byl postaven nynější obecní dům právě na onom místě, kde stávala stará kovárna, který dostal čís. 23 . V něm byl zřízen byt pro kováře, koláře, jemuž se po-stavila na dvoře dílna, byt pro obecního strážníka, věznice a obecní kancelář.Prvním kolářem jest nynější kolář Fr. Grus. Stavba ta stála 5.053 zl. První schůzi obecního zastupitelstva v zasedací síni nového obecního domu zahájil starosta p. Věnceslav Honzů dne 30.prosince 1896.

**Čís. 24. –** Grunt Vitovský aneb Žatecký L.P. 1610 ve středu po památce sv. Václava koupil  **Matěj Vítův** živ-nost s rolí vornou a vším k ní příslušenstvím i s lukami za 700 kop mí-šenských. Svrškové zanecháni byli tito : koně 2, ovcí 25, hus 10, krav 5, sviň 7, slepic i s kohoutem 15. Vozy, brány a jiné potřeby hospodář-ské všecky při živnosti zanechány byly. Item na zimu oseto žitem, pše-nicí jak náleží. Matěj Vítův koupil tento grunt snad od **Václava Floriá-**

=59=

**na**  z Mělníka, poněvadž v knize purkrechtní jest zaznamenáno, že platil dluh Ludmile, vdově po tomto Floriánovi 133 kop míšenských, Anně do vsi Lin 36 kop míšenských. L.P. 1664 dne 13.Octabris při ko-nání soudu gruntovního vedle učiněného kšaftu a pořízení nebožtíka Matěje Žateckýho, tomoto **Adamcovi Zoufalýmu,** zeti jeho s Dorotou a dědici jich na tento grunt za 500 kop míšenských odkázaný s rolmi, lúkamu, potahem, dobytkem, hospodářstvím a se vším k němu však od starodávna příslušenstvím a případnostmi, činí se tento zápis a to na tento způsob: z takových nadepsaných 500 kop míšenských, jemu Adamovi Zoufalýmu kšaftovaných, 200 kop míšenských místo závda- vku se odpisuje a z nich se tuto kvituje. Ostatní summa 300kop míšen. takto náležeti budou : k záduší kovářskému co nebožtík Matějovi Ža-teckýmuléta 1650 pučeno bylo 6 kop míšenských. Magdaleně, vdově Žatecký, máteři, 147 kop míšenských a Lidmile, dceři podobný rovný díl 147 kop míšenských, kteréžto on Adam Zoufalý začnouce v příštím roce 1665 těch 6 kop k záduši a potom každoročně při tomto čase jim občanům společně po 8 kopách skládati a platiti povinnen bude. Magdaléna, máteř, ta má při Adamovi Zoufalým do své smrti byt býti s touto výmínkou: pšenice (jejich) jeden strych a žita jeden strych, má k jejímu užitku každý rok síti. Lidmile, švagrové, kdyby se vdáti měla, má svatvu učiniti aneb jí za takovou 10 kop míšenských složiti. Stalo se roku a dne svrchu psaného. L.P. 1706 ujal ten grunt **Pavel Zoufalý,** jenž byl roku 1700 sládkem v pivovařev Podkováni**.** R. 1747 **Jan Zoufalý,** r. 1777 **Jan Breka,** jenž měl za manželku Doro-tu, vdovu po Janu zoufalým. R. 1785 **Václav Zoufalý,** syn Jana a Doroty Zoufalých. R. 1804 syn jeho  **Jan Zoufalý.** R. 1838 přepustili Zoufalové tento grunt **Václavu Šnýdrovi**, jenž měl za manželku Alžbětu Finkousovou

=60= z čís. 36. a byl synem Anny Šnýdrové z čís. 31., rozené Zoufalové. Tento majitel celé hospodářství úplně přestavěl. R. 1865 zemřel Václav Šnýdr a hospodařila tu **vdova** po něm až do r. 1871, kdy převzal hospodářství syn **Jan Šnýdr,** jenž měl za manželku Marii Horákovou z Vrátna. Od r. 1906 vedl hospodářství syn **Jan,** který po smrti svého otce r. 1919 převzal hospodářství. Dříve říkalo se v tomto gruntě „u Sládků“, podle Pavla Zoufalýho, jenž byl sládek. Dnes se tu říká „u Hořeních Šnýdrů“. Nynější majitel p. Jan Šnýdr měl schovaný kus okenního skla, jež se rozbilo, a na něm bylo diamantem vyryto jméno vojenských důstoj-níků z rodu knížecího. Snad v tomto čís. tábořili tito důstojnosti ve válkách napoleonských, neboť tam byl vyryt r. 1812. Na jména se p. Šnýdr nepamatuje. Dle sdělení Jana Šnýdra staršího řídícímu učiteli Janu Kaskovi byl na uvedené tabulce skleněné podepsán kníže Auer-sperk. Ve válce v r. 1914, když odjel k vykonávání vojenské povinno-sti, ruka, neznající cenu tohoto skla, toto rozbila (nejspíš asi služka). Dle vyprávění téhož zaznamenávám : Jako hoch slýchával od své ba-bičky, Alžběty Šnýdrové, že v r. 1866 ležel v jejich statku uherský pluk Julay. Majitelé tohoto čísla jsou známi jako bodří rolníci, kteří s velkou lás-kou lnou k rodné své půdě a k bližnímu.

**Čís. 25. -** Statek Bílkovskej. L.P. 1604 v outerý po památce sv. Martina koupil **Jan Bílek**  statek od **Vondřeje Bílka** za summu 300 kop. míšenských. Svršků při tomto statku bylo zanecháno: koně 2, kráva 1, slepice 3, kohout 1, vůz 1, brány s hřeby 1, plouh okovaný 1. Jelikož Pán Bůh všemohoucí prostředkem smrti toho času z tohoto

=61=

světa povolati ráčil Jana Bílka v Krásné vsi též manželku jeho a poně-vadž se žádných přátel a příbuzných nenachází, podle práva a spra-vedlnosti takový grunt na J.Mti pana, pana kardinála z Harachů při-padá, aby takový grunt spustlý nezůstal, J.Mti hrabě pan kardinál z Harachů **Martinovi Zeyslovi.** L.P. 1635 dne 31.Januarii tu středu před hromnicemi za summu 300 kop míšenských zanechati a postoupiti ráčí. Po něm je měl **Jiří Hole-** **ček.** L.P. 1653 dne 25.máje s povolením vrchnosti prodal Jíra Holeček chalupu ve vsi Krásný **Václavovi Balcarovi** za 60 kop míšenských. L.P. 1680 ujal ji **Tomáš Balcar,**  r. 1684 **Matěj Boháč** vzal tu chalupu spuštěnou po Tom. Balcarovi. R. 1702 ujal ji  **Václav Kučera,** r. 1724 Kučerka vdova snad se pro-vdala za **Bendu**, jež r. 1731 prodal tu chalupu **Janu Markovi.** R. 1743 ujímá ji **Jan Marek** mladší.Po něm r. 1788 měl ji **Josef Ma-rek**, po něm syn  **František Marek,**  jenž ji r. 1843 prodal **Václavu Bláhovi.**  R. 1845 měl ji  **Josef Bláha** a od r. 1895 má ji syn **Antonín Bláha.** Tento postavil r. 1912 stodolu a chlévy. V tomto čísle říkali „u Marků“ a vystřídalo se v něm 16 majitelů.

**Čís. 26. –** Tento domek postavil r. 1769 **Jiří Fousek.** R. 1824 měl ho  **Heřman ,** r. 1847 syn  **Josef Heřman**, který zemřel náhle r. 1850. R. tohoto (1850) počala hospodařiti **vdova** po něm. R. 1863 měl ji zeť jeho  **Jan Vocásek,**  od r. 1883 hospodaří syn **Václav Vocásek.**  Bylo v tomto domku 6 hospodářů.

=62=

**Čís. 27. -** Postavil ji r. 1769 **Václav Šulc,** r. 1800 seděl v něm **Jan Šulc,** r. 1812 **Marie Kindlová**, r. 1824 **Finkous**, r. 1847 **Václav Finkous**, jenž je dal  **Janu Finkousovi**, po ně byl tu **Štěpán Fidler** a od r. 1895 jest majitelem **František Fousek.**  8 držitelů.

**Čís. 28. -** Tu chaloupku postavil r. 1769  **Václav Šturma,**  R. 1786 ujal ji **Jan Šturma,**  R. 1814 držel ji **Václav Šturma,**  R. 1847  **Josef Boháč,**který to r. 1851 prodal bednáři **Josefu Tučkovi.** Tento r. 1864 odejel do Ameriky a chalupu prodal **Janu Houcovi** – pro Fr. Mendla. R. 1865 úplně vyhořela a zůstaly jenom zdi. R. 1866 **František Mendl** ji úplně znovu vystavěl. R. 1898 převzal ji nynější majitel **Václav Mendl**. Dříve to bývala krčma. Když ji ujal Fr. Mendl, zapomněl žádati o povolení k výčepu byla a tak krčma zanikla. 8 držitelů.

**Čís. 29. -** Takovou chaloupku na obci r. 1709 postavil sobě **Václav Groff**. R. 1713 ujal ji  **Martin Kučera.** R. 1769 syn téhož **Jan Kučera**. R. 1790 **Josef Balcar**, r. 1824 měl ji **Kašpárek** , r. 1847 **Josef Fouček**,

=63=

jenž se tam přiženil. Když r. 1864 odejel do Ameriky ujal tu chaloupku **Jan Fouček**, jenž ji prodal **Vranému**. Po něm ji měl **Štěpán Čech**, po něm **Vojtěch Krajbich**, od něhož ji koupil r. 1893 nynější majitel **František Němeček** za 1400 zl. R. 1902 úplně vyhořela a postavena nynější budova. V budově jest kupecký krám. Měla 12 majitelů.

**Čís. 30. -** Grunt aneb krčma Brychtovská L.P. 1620 v pátek po třech králích koupil **Jan Brychta** krčmu po nebožtíkovi **Vondrovi ( Vondře-jovi) Havlovi** ze vsi Kováň se všelijakým příslušenstvím za summu 100 kop míšenských. Svrškové při této krčmě tito zanecháni byli: slepice 2, stůl 1, misky dřevěný 3, stolice 3, hrnec v kamnách měděný 1. Na zimu oseto bylo žitem a pšenicí jak náleží. L.P. 1638 Jan Brychta, nemoha pro sešlost věku svého pracovati postoupil tu krčmu **Václavovi Brychtovi,** synu svému, na ten způsob, aby summu nahoře psanou k zádusí kovářskému totiž 80 kop míšen-ských vyplatil. Rovněž se musí, že tyto dva grunty za jeden se kladou (r.1655), který na ten čas **Martin Ryska** drží – tedy čís. 30 s čís. 31.L.P. 1657 dne 24.Martii dva grunty spustlé (30. a 31.) za jeden grunt prošacované jsou  **Martinovi Ryskovi,** manželce a dítkám jeho za summu 120 kop míšenských. L.P. 1680 krčma Brychtovská znovu ujal **Jan Brychta** kolář, a byla před tím velkým důchodem napravena. Byly v ní: šenkovna veliká, siň průchoditá, maštal pro 14 koní, na pavlači dvě komory, dvůr zavřitý, okna. V šynkovni stála tabule dlouhá, nová lavice kolem, ve světnici nové kamna i okna s okenicemi nová.

=64=

L.P. 1703 ustanoven sem za hospodáře  **Pavel Baloun,** R. 1709 znovu ji ujal **Jan Brychta**,kolář, R. 1722 **Václav Brychta**, r. 1747 **Josef Brychta**, r. 1824 **Novák**, r. 1844 **Jan Janda,** r. 1851  **Josef Finkous,** R. 1898  **Václav Finkous,** až do tohoto majitele stála stará hospoda., jak výše bylo popsáno. V.Finkous r. 1898 koupil od obce kus pozemku před svou hospodou a na něm vystavěl nynější hostinec. R. 1911 koupil jej od něho **Václav Eliáš** z Pětikozel, nynější majitel. V dřívějších letech byl tento hostinec silně navštěvován., ale poslední léta návštěva slábla stále víc a více. Příčina to byla, že hostinský nemohl zastati práci v hospodářství a s hostincem spojenou. Proto r. 1923 dnem 1.března pronajal hostinec Václavi Josefu Koliáši, malíři. V tomto čísle bylo 14 majitelů.

**Čís. 31. -** Grunt Javůrkovský. L.P. 1625 v den památky sv. Jiří, koupil **Jan Javůrek**  živnost zpustlou se vším příslušenstvím po něbožtíku Jiříkovi Votíkovi za summu 100 kop míšenských. Svrškové tito té živnosti zanecháni byli : vůz spotře-bovanej jeden, kráva zádušní jedna ( ta se nenachází a z ní platiti mu-sí), plouh s železami 1, řetěz vozní 1, police v seknici, na zimu bylo oseto žita 5 korců a pšenice 1,5 korce, 2 slepice. 1 kohout, brány s hřebíky 1, vidle hnojný 1, kopáč 1, měděnec 1. L.P. 1643 **Václav Brychta** (z. čís.30) koupil ten grunt s polemi a vosetý od vrchnosti manželce a dítkám svým, slove Javůrkovský ve vsi Krásné za summu 60 kop míšenských. L .P. 1657 dne 24. Martii tento grunct Javůrkovský, spuštěný i s krč-mou Brychtovskou (čís.30) za jeden grunt prošacovaný prodáni jsou **Martinu Ryskovi** za summu 120 kop míšenských.

=65= L.P. 1684 ujal **jej Martin Ryska**, syn předešlého. L.P. 1690 grunt ten Martina Rysky, který pro svou velikou nemožnost i také něco pro svou nedbalost nic na něm svésti nemohl, prošacován **Janu Šťastnému** synu Adama Zoufalýho za 120 kop míšenských. L.P. 1735 ujal ten grunt **Jan Zoufalej**. L.P. 1791 přepustil jej tento svému teri **Janu Šnýdrovi**, jenž byl synem Jana Šnýdra z Katusic (viz str. 47 dole) Jan Šnýdr odváděl Janu Zoufalýmu: 1.) každoročné až do smrti obojích manželů 2 strychy pšenice, 2 strychy žita a záhon máku a lenu. 2.) při jednom stole (co Pán Bůh nadělí) je jíst nechati a při tom patřičnou čest jim prokazovati 3.) smí si držet jednu krávu, jedno práce a tři slepice. 4.) kdyby Pán Bůh jednoho z mladých prostředkem smrti povolal, takže se s novými manželi při jednom stole více tak pokojně porov-nati nemohli, tu na místě toho 2 strychů ječmene, věrtel hrachu na zrní, též každé pečení jeded bochník chleba. 5.) Peníze, v kterých Šnýdr chalupu ujal, rozdělí se mezi čtyry dcery. L.P. 1799 ujal ten grunt **Jan Šnýdr**, syn, jenž měl za manželku Annu Zoufalou ze vsi Krásné (z čís.24). L.P. 1827 převzal hospodářství syn **Josef Šnýdr**, jenž měl za manželku Kateřinu Honzů, dceru Jiřího Honzů, rolníka v Krásnovsi čís. 5. R. 1841 zemřel Josef Šnýdr a hospodářství vedla vdova po něm **Kate-řin**a. R. 1871 dne 18.prosince ujal ten grunt syn její **Václav Šnýdr**, který měl za manželku Annu Khýnovou ze Sovinek. R. 1885 dne 17.května zemřel Václav Šnýdr a vdově Anně pomáhal hospodařiti Josef Šnýdr (bratr zemřelého Václava), který byl poručníkem nezletilým dětem Václavu a Marii. Když r. 1891 dne 20.října zemřel, stal se poručníkem

=66=

jmenovaných dětí Jan Šnýdr z Krásnovsi čís.24, který také pomáhal vdově hospodařiti. R. 1902 ujal statek nynější majitel **Václav Šnýdr**. R. 1903 vzal si za manželku Alžbětu Havlovou, majitelku čís.13. a 20., spojil tím hospo-dářství čís.13.,20.a 31. pod jednu svou správu. Říkalo se „u Doleňů“ v tomto statku a to od dob, kdy byli v tomto čísle i v čís.24 Zoufalové. Dnes tu říkáme „u Dolních Šnýdrů“. Václav Šnýdr jest také majitelem chalupy v Niměřicích č. 22, jež dostal od svého strýce. Hospodařilo tu 14 majitelů.

**Rodokmen rodu Šnýdrova .**

**I.** Dne 9.července 1761 **Jan Šnýdr**, syn Jana Šnýdra, rolníka z Katusic, vzal si za manželku Dorotu Zoufalovou, dceru Jana Zoufalého, rolníka z Krásnovsi čís.31. Měli 4 děti : Kateřinu (11.1.1767), Dotoru (30.3.1772), Veroniku (16.8.1775) a Jana (11.1.1778) . Dorota a Veronika zemřely ještě v mládí. Dorota Šnýdrová (roz.Zoufalá) zemřela 3.1.1818 ve věku 82 roků, Jan Šnýdr zemřel na výměnku 21.8.1821 v stáří 86 let.

II. Po něm hospodařil syn jeho **Jan** (11.1.1778), jenž za manželku pojal dne 25.9.1799 Annu Zoufalou z Krásnovdi čís.24. Měli děti : Václava (10.12.1807), Josefa (8.6.1805), Alžbětu (12.11.1800), jež zemřela 21.10.1801, Jana (26.6.1802), jenž zemřel 8.6.1818 v stáří 15 let (splašené koně ho zabili). Jan Šnýdr zemřel na výměnku 17.5.1934 v stáří 56 let, syn Václav se dostal do statku čís.24 v Krásnovsi a syn

=67=

III. **Josef** převzal hospodářství po otci a za manželku se vzal 25.2.1827 Kateřinu Honzů, z čís. 5. Měli děti : Alžbětu – provdala se za J. Šubrta v Niměřicích čís.22 Kateřinu – provdala se za V.Vitáka do Lin Annu – provdala se za V. Malýho do Vince Václava – převzal hospodářství po matce Josefa – zůstal svobodným Jan – zemřel v mládí IV. r.1841 hospodařila **Kateřina Šnýdrová** V. r. 1871její syn **Václav** a s manželkou (Khýnovou měli děti : Václava (31.6.1876) – zdědil po strýce J.Šnýdrovi chalupu v Niměřicích čís.22 Marii (9.2.1885) provdala se za Vepříka v Sudoměři VI. r. 1885 hospodaří vdova **Anna Šnýdrová** VII r. 1902 syn **Václav**

**Jan Šnýdr** **manželka Dorota** Zoufalá děti

Kateřina,Veronika, Dorota **Jan, manželka Anna** Zoufalá

děti Jana **Josef** **Václav** Alžběta, Jan, Kateřina manž. Kateřina Honzů manž. Alž.Finkousová děti Josefa a Kateřina děti Václava a Alžběty

Alžběta,Kateřina,Josef,Anna,Jan Jan manž.1 Alž.Matoušková z Kat. Václava manž. Anna Khýnová manž2. M.Horáková děti děti Václav a Marie Marie a Jan manželka Václava Al. Havlová **čís. 24**. děti Marie Anna **čís.31**

=68= **Čís. 32. -**  Záznamy o této se zachovaly teprve od r. 1824, když ji ujal **Herfurt,** který ji koupil od Šopáka. R. 1842 ji koupil **Jan Havel** od něho **Gregor**. R. 1847 drží ji **vdova Gregorova**, jejíž schovanku si vzal **Jan Eliáš**, po něm převzal chalupu syn **Josef Eliáš**, jenž r. 1909 zemřel. R. 1910 vdova po něm si vzala **Čeňka Hoftu**.

**Čís. 33. –** Rovněž tak o tomto čísle počínají záznamy r. 1847, kdy je koupil od **Šopáka – Severin**. Po něm měl ji zeť **Honzátko**, po něm **Antonín Urban, Václav Linhart**, r. 1922 **vdova Linhartova**. Bylo v tomto číslo 6 držitelů.

**Čís.34. -** L.P. 1777 postavil tu chalupa **Šťastný Kučera**, mlatec. R.1812 držel ji **František Kučera**, r. 1844 měl ji **Honzů** – někde psáno Honc, r. 1847 koupil ji od něho **Josef Trubák**, od tohoto koupil ji **Flousek**, od toho koupil **ji Kulmou** za 2000 k, od něho **Štěpán Vidner**, tento prodal ji krásnovesskému kováři **Václavu Šípkovi**, vdova po něm dala domek nevlastnímu synu **Josefu** **Flodrmanovi**, od něho koupil ji **Karel Martinec**, který ji r. 1915 prodal **Františku Petrovi**. R. 1917 koupil ji od něho **Věnceslav Honzů** a r. 1922 jej převza syn **Ladislav Honzů**, dnešní majitel. Mělo tento domek 14 majitelů.

=69=

**Čís. 35. –** Domek Tento postavil r. 1783 **František Marek**. R. 1812 měl jej **František Marek**, r. 1847 **František Marek**. R. 1864 koupil jej **Šťastný Boháč** , který měl výměnek v domku na Bláhové zahradě, ale domek shořel. R. 1881 zdědil jej **Václav Boháč** z. čís.3. R. 1895 zdědil jej nynější majitel **Josef Boháč** z čís.3. Bydlí v něm deputátníci z čís.3. Držitelů 6.

**Čís. 36. –** Grunt Hodovníkův. L.P. 1618 památný sv. Matěje, apoštola Páně, **Jiřík Hodovník** koupil živnost s rolí vornou s všelijakým k ní příslušenstvím po nebožtíku Havlovi Petříčkovi za summu 440 kop míšenských. Při té živnosti svrškové zanecháni byli tito: koně 2, krávy 4, svině 3, slepice 10, vozi 2, ovce 10, jalovice 2. Na zimu oseto žitem a pšenicí jak nálěží. L.P. 1638 **Martin Havlův** koupil od Jiřího Hodovníka L.P. 1677 s milostivým povolením vrchnosti ujal týž grunt **Pavel Ho-dovník** po nebožtíku Martinovi Hodovníkovi otci svém se vším k ně-mu od starodávna příslušenstvím dle šacování rychtáře a konšelů to-tiž za summu 300 kop míšenských. Závdavku se mu odpisuje za jednu krávu zádušní 5 kop míšenských, z jeho spravedlnosti 9 kop 22 groše, zaplatil dluhu Adamovi Zoufalýmu po nebožtíku otci jeho 2 kopy 5 grošů 1 denár – činí v jedné sumě 18 kop 2 groše 2 denáry, při kte-rýžto živnosti jemu se od nábytku zanechává : obilí na zimu 1676 vy-seto bylo totiž : pšenice 10 strychů 2 věrtele, žita 16 strychů 2 věrtele, klisny špatné 2, vůz starý 1, plouh 1, brány nabitý 1, žebřiny 1, vidle hnojný 1, kopáč 1, vidle k prsku, okna 2, stůl 1, lavice 2, kamna 1, medenec starý 1, slepice s kohoutem 4.

=70=

Dluhův rozdílných při této živnosti se vynachází : do důchodu sovin-ského 128 kop 31 grošů. Za 9 strychů 2 věrtele 2a3/4 štvrce žita pro-mějeného, když Martin Hodovník opatrovníkem při dvoře krásnoves-kým byl a obilí sobě k odpovídání svěřeno měl 1 kopě 30 grošů, číní 12 kop 25 grošů 5 denárů. Hrachu 1 věrtel 3 čtvrce po 1 kopě 25 gr – činí 30 gr, 1 denár, více ovsa 5 strychů 3 věrtele ¼ štvrce po 42 gr – činí 3 kopy 27 gr. Jiných dluhů starých jak amoků, tak i za obilí za správy nebožtíka Jiřího Špijllera a pana Vencla Bártla dle lignidace pana Jiřího Hejna, purkrabího 1669 do důchodu 38 kop 58 ger. 1 de-nár. Více dluhu pěněžitého do důchodu totiž ouroků a záseje 1676 – 9 kop 18 grošů – činí 8 kop 6 grošů 6 denárů. Synovi, sirotku po ne-božtíkovi Vaňkovi, bratru 26 kop 15 grošů, sirotkům po nebožtíkovi Pavlovi bratru 2 kopy 14 grošů. Adamovi Zoufalýmu za pivo 3 kopy 23 grošů 1 denár. Šimonovi synu Halmkrechtovýmu služby, 1 kopu Jakubovi Hodovníkovi též služby 1 kopu 42 grošů 6 denárů, na Skalsko k záduší po nebožtíkovi Ševci odkázáno 1 kopa 4 groše 2 denáry. Lidmile Hodovníkové na faru gruntovních dlužen nebožtík zůstal 2 kopy, ševci do Belé za obuvi 2 kopy, Jiříkovi Čákovi do vsi Voken půj-čených 12 kop 51 grošů 3 denáry, Kateřině Hodovníkové po nebožtíku manželu svém 9 kop 22 grošů 1 denár. Magdalýně, dceři 9 kop 22 grošů, Anně, dceři 9 kop 22 grošů, Dorotě dceři 9 kop 22 grošů. Vše-cko činí 281 kop 57 grošů 5 denárů. A tak tomu Pavlovi Hodovníkovi a manželce též budoucí jento zápis se činí. Leč Pavel Havlů po gruntě Hodovník nemohouce na témž gruntě pro nedostatečnost zdraví svého nic svésti, pustil ten grunt **Šťastnému Honzů** za summu 300 kop míšenských. L.P. 1774 ujal jej syn **Jiřík Honzů** , syn předešlého, r. 1762 koupil jej od něj **Jan Finkous**. R. 1800 **Jan Finkous**. R. 1812 rozdělil tento grunt ve dvě usedlosti: první – grunt čís. 36-

=71=

v něm zůstal Jan Finkous – otec , a v druhou – nynější čís. 10. (viz str. 38), jejž dal svému synovi Františkovi, od tohoto roku jest grunt do-sud rozdělen. R. 1838 ujal tento grunt **Václav Šnýdr**, majitel čís. 24., vzal si za man-želku dceru Finkousovou. Tím spojil tento grunt se statkem čís. 24, jak dodnes jest. R. 1847 připomíná se tu znovu **Jan Finkous**. R. 1852 ujal jej **Václav Šnýdr**, r. 1865 **Alžběta, vdova** po něm. R. 1871 syn její **Jan Šnýdr**, který hospodařil tu do r. 1913, kdy vedl je syn **Jan Šnýdr**, jenž se stal r. 1919 právním dědicem. V tomto čísle říká dnes „v chalupě“ a vystřídalo se tu 15 hospodářů.

**Čís. 37. –** Tu chalupu vystavěl na obci **Jan Finkous**. R. 1785 měl ji  **František Honzů**, r. 1812 **vdova** po něm **Dorota**, R. 1834 opět  **Honzů** , od něho ji koupil r. 1847 **Štěpán Vidner**, po něm byl v ní syn jeho **Václav Vidner**. R. 1911 koupil ji od tohoto **Václav Eliáš**, od něho r. 1912 **Josef Benda** a od něho dnešní majitel **Pavel Boháč** r. 1918. Měla 9 držitelů.

**Čís. 38. -**  Tento domek postavil na obci r. 1785 **V.Černý**. R. 1797 ujímá jen **Matěj Havlík**, po svém tchánovi. R. 1847 byl na něm syn **Václav Havlík**, jehož vdova si vzala **Josefa Studeckého**. Od tohoto koupil domek **František Turek Tichý**, po něm jej měl **František Turek**, který jej dal v r. 1910 synu **Lad. Turkovi**, ny-nějšímu držiteli. Bylo v něm 7 majitelů.

=72=

**Čís. 39. -** Tento domek postavil r. 1786 na obecním gruntě **Jan** **Ul-mon**, r. 1824 držel jej **Jan Ulmon**, r. 1847 zase  **Jan Ulmon** , po něm měla jej **vdova** po Ulmanovi **Kateřina**, jež si vzala **Žitného**. R. 1868 ujal domek ten **Pavel Petr**, vzav si za manželku vdovu po Žitném. R.1910 předal synu **Fr. Petrovi**, nynějšímu majiteli. 7 držitelů

**Čís. 40. -** Postavil ji r. 1786 **Václav Mřížka**, jenž je prodal r. 1844 **Václavu Boháčovi**, od něho koupil je r. 1866 **Jan Flousek** za 900 zl, r. 1874 přiženil se sem **Jan Fousek**, nynější majitel.

**Čís. 41. -** R. 1786 postavil je **Jan Čečka**, r. 1812 **Jan Čečka**, r. 1847 **Josef Čečka**. Po něm měl je **Václav Martinec,** jenž je koupil v dražbě, v něm obchodoval. R. 1856 prodal ji tento **Janu Čečkovi** za 13.000 zl. R. 1906 dostal ji syn  **Josef Čečka**, od r. 1913 spravovala ji **vdova** po něm **Alžběta** až do roku 1921, kdy se sem přiženil **Josef Černý**. Bylo v tomto domku 8 majitelů.

**Čís. 42. –** postavil ji r. 1790 **Jan Honzů**, r. 1812 měl ji syn **Jan Honzů**, r. 1820 **Hašel,** r. 1847 **Václav Švestka**, r. 1878 se sem přiženil **Jan Vocásek**. 5 držitelů.

=73= **Čís. 43. –** R. 1790 byla na něm **vdova Kindlova**, jež se vzala r. 1793 **Jana Ulmona**. R. 1812 měl tu chaloupku**Jiří Marek**, r. 1824 **Fouček**, r. 1847 **Josef** **Henc**, od něho koupil ji r. 1880 **Josef Tichý**. R. 1894 ujala ji **vdova** po něm **Matilda Tichá.**

**Čís. 44. –** R. 1790 seděl na něm **František Honzů**, r. 1812 **Jan Kindl**, r. 1842 koupil **Václav Čechlovský**, jenž byl obecním slouhou a pásl i dvorské ovce. R. 1880 ujal ten domek **František Vegricht**, jenž měl za manželku vdovu po Čechlovským. R. 1914 převzal jej syn **František Vegricht**, jenž úplně přestavěl. R. 1916 rozbořil chlév a stodolu, poněvadž byly na zboření, a postavil oboje nové za 2.600 K. R. 1921 přistavěl přístodůlek za 7.000 K a r. 1922 v květnu rozboural i domovní stavení, které rovněž hrozilo sesutím a vystavěl nové obytné stavení, jak stojí dnes za 45.000 Kč, ale ve vlastní režii. Bylo tu 5 majitelů.

**Čís. 45. -** V listině z roku 1790 jest uveden majitel tohoto čísla **Jiří Finkous.** Od tohoto roku nenašel jsem ani zmínky o tomto čísle. Snad to byla ona stará hospoda, jež stála tam, kde se podnes říka „u Staré hospody“. Jest to místo na poli p. Jos. Boháče, na němž se při orání přišlo na sklep. **Dnešní číslo 45** vystavěl na panském pozemku r. 1878 **František** **Mi-ler**, r. 1899 dostala je dcera jeho Kotoučková a r. 1910 převzal zeť **Karel Kumbera**.

=74= **Čís. 46. -** V listině z r. 1790 píše se majitel tohoto čísla **Jan Šnýdr**, z čís. 31. Kde stávalo není známo. Pan Václav Šnýdr má kontribučenskou knížku z r. 1790 znějící na jméno : **Johann Schnieder** No 1946, do níž se zaposivalo kolik daně zaplatil. Od tohoto roku není o tomto čísle žádných záznamů. **Nynější čís. 46** postavil Václav Boháč na obecním pozemku r. 1898. Rok nato přistavěl k němu chlévy. R. 1902 převzala je vdova po něm Barbora.

**Čís. 47. –** Toto číslo postavil **Josef Boháč** r. 1911 svém pozemku, jako výměnek pro svého otce Václava Boháče.

**Čís. 48. -**  R. 1911 postavil ji klempíř **Antonín Křížek** na pozemku dvora krásnovesského.

**Čís. 49. -**  R. 1876 postavil cihelnu **Jan Šnýdr**, st. R. 1908 vyhořela a postavena nynější i s domkem pro cihláře v r. 1913. R. 1919 dědil ji syn Jan.

**O obecních věcech**

Prohlížeje staré listiny nalezl jsem knížku „obecních účtů v Krásné“. Jest to knížka půlarchová z hrubého papíru, psána jest rukou těžkou, upracovanou rychtářů krásnovesských z doby poddanství. Záznamy v ní počínají od r. 1761, za rychtáře Jana Šnýdra z čís. 31 a poslední záznam je datován z r. 1848.

=75= Měla to býti knížka účtů, ale čteme-li v ní, nenalezneme tam mnoho účtů, nýbrž rychtáři zapisovali do ní také různé události, o nichž sou-dili, že jsou důležité. Psány jsou prostým a jadrným způsobem. Některé, jež jsem mohl přečísti, tuto poznamenávám : Pod nynějším stavením pana Vegrichty v údolí byly zasázeny obecní vrby. O pro-najmutí, či vlastně o prodání těchto vrb, vydal rychtář tuto vyhlášku : „ Licitýruji v Krásnovsi obecní vrby, kupuje je pan Starší z Boleslavi za 67zl.30 kr., při čemž vymiňuje si obec „kopu sazenic delších a pořád-ných a 20 mázů piva hned při koupi vypít a zaplatit a při tom dát záv-davek, až přijdou sekat, to ostatní.“ Jindy pronajímají obecné pole. R. 1789 propachtovali jsme „u obecní hrušky půl kusu Janovi Ulmo-novi na 9 let a druhý půl kusu kováři, u obecního lesa na 9 let a dru-hej půl kusu kovářovi a Josefovu Balcarovi za třetinu úrody, sami tře-tinu na místo přivíst.“ To, co se z těch obecních polí vymlátilo, dělí se mezi sousedy, něco padá k vobci, část se poráží na výdaje při vobecní hromadě. Tak r. 1772 „vymlátilo se obecního vovsa 10 strychů a je-den věrtel, na sedum strychů sme se rozdělili všichni sousedi, na každého přišlo dva věrtele, 2 štrychy 2 věrtele se prodaly, přišlo za ně 5tl. 3kr., 2 věrtele se porazily na chleba as sejra ve vobecní hromadě, za to přišlo 1tl. A na takové sousto chleba platívala obec ještě nějaký truňk piva, který asi zřídka scházel. Tak r. 1763 platí rychtář za vědro pivo 2tl.4kr.. R. 1769 za půl vědra piva a kořalku 1tl.24kr.. R. 1771 dal rychtář kolářce do dolení krčmy za pivo z obecních peněz 1tl.30kr. R. 1774 platí za vědro piva k obecní hromadě 2tl.4kr.. A téhož roku kolářce za 13 mázů piva 52tl.. Když po obecní hromadě zůstaly ně-jaké peníze, dělí se o ně sousedi. Po obecní hromadě r. 1774 vostalo 15tl., na to vzal se soudek soli, všichni sousedi se na to rozdělili a obecníma penězi se to zaplatilo 7zl.33 kr. . Vyhlášky, jež vydal obecní úřad, šly po obci palicí, jako se děje dosud.

=76=

V těchto účtech nalezl jsem takovéto dvě **vyhlášky**, psané na malém kousku papíru, s okrajem ještě od palice zmačkaným. **První zní:** Vědomost vám dáváme skrze pana direktora, aby se dnes dostavili do Sovinek skrze volení rychtáře každej, sousedi i domkáři. **Druhá zní**: Vědomost vám sousedi dávám, že se zejtra bude pučovat obilí a při tom abyste se přichystali urbál (urbál byla platná pozemko-vá kniha) a pastýřům se nařizuje, aby v pondělí jeden každej činži z pachtovních polí na slavnej kancelář přinesl neb odevzdal. Ta palice ať jde i po domkářích“. Každoročně dává rychtář sloužiti mši za obec, „aby nás Pán Bůh vod krupobití chránil“. Platí za mši 33kr., ale nezapomíná na ni ani o po- svícení. Často čteme v účtech:„Za mši sv. za vobec vo posvícení 33kr.“

Že i k mladým lidem byli moudří a opatrní konšelé hodní a že jim nějakou tu veselost popřáli, svědčí o tom položka v účtech : „ Hoším vo májích za vobec 5 mázů piva“. Jindy zas, když šli hoši na lekruty, platíval rychtář za ně v hospodě co propili, aby v čem smutek utopiti měli. R. 1824 zaznamenáno: „Lekrutové outraty v zdejší hospodě po dvakráte co propili 2tl.7kr.“ R. 1814 „šel s lekrutou do Boleslavi myslivec a dostal za to 1tl..“

V dřívějších dobách chovaly se v kale ryby. O tom, píše se v „knize účtů“: R. 1767 trží rychtář za ryby, tuším, že k veliké noci, 1tl.45kr“. R. 1773 platí „za vylovení kalu rybářovy 1tl..“

Oprava obecního domku, pastušiny a kovárny, nestála nikdy mnoho, poněvadž sousedé sami při tom pomáhali. Tak čteme: „R. 1765 dávají do pastušiny nový komín (dřevěný): čtyři prkna, za ně 1tl.4kr., vod díla 30kr.. R. 1777 „v kovárně komín novej dělanej a jeden trám novej podvlíknutej koštovalo to dříví i s fůrama 5zl.“

=77=

R. 1782 stavěla se vobecní kovárna. „Vydalo se : co dělat cihly dáno 3 zl. 40 kr., zedníkův dáno 6zl. 40 kr., dán základný na pivo 1 zl., podruhý dáno zeníkům 6zl. 40 kr., co zedníkům přidával 45zl.30kr., tesařům dáno základný 32 zl., sklenářovi dáno za vokna 3zl., dáno tesařům vod díla 7zl. 30kr., dáno za vápno na kovárnu 3zl.38kr., dáno Havlovi za prkna dvě 48kr., dáno za latě z Plužné 1zl., dáno zedníkům 4zl.30kr., přidavačovi 2zl. 15kr., zedníkům dáno 2zl. 15kr., za šindel hajnému 51kr., mazačům 4zl., zedníkům 4zl.30kr., zedníkům 4zl., vod kamene lámání 1rl., zedníkům 5zl.5kr., přidavači 3zl.3kr., na dříví na kovárnu dyž se stavěla 8zl.6kr. Stavělo se r. 1787 summa toho všeho co koštovala dohromady 77zl..“ R.1772 dal sem od lámání štuk na kal zedníkovi 4zl.18kr..“ R. 1771 „když byli tu komisaři dal sem na Skalsku Novýmu 1zl. vobět mě koštoval 1zl., mše svatá sloužena 36 kr..“ R. 1800 „koupil se do kovárny novej špalek za 5zl..“ R. 1812 „se koupilo kovadlo do vobecní kovárny, dáno za něj v banko-cetlích 203, za měch dáno 45zl.“ R. 1814 „koupil se špalek před kovárnu s hákem“. R. 1837 pošívá obec pastušinu a kovárnu. Na došky dává jeden každej soused po deseti otepích slámy „vod díla“ i tomu, „co došky dělal“ obec platí. R.1844 před vánoce jsme pošívali kovárnu : Pavlíček dal ….. 30 došků No 13 Štolc dal …. 40 došků No 14 Boháč dal ….. 60 došků No 20 Havel dal ..… 180 došků No 21 Štěpán dal …. 30 došků No 24 Šnýdr dal …. 54 došků dohromady 394 došků

=78=

ostatní žádnej nic ani tam nebyli, jen z No. 3,5,7,8,10,13,14,20,21,24 došky nechali kovářovi. Za provaz nebo „voprať“ ke zvonku často platí po 30kr.. Z obecních domků platili kominíkovi celoročně 24kr..

Almužnami účty jsou přeplněny. Tu přišli pohořelí, jindy žebral kněz z Turnova, zase z Prahu vybíral na „špitál“. R. 1765 tu dokonce žebrali dva knězi z Polska, jindy dva chudí mistři a r. 1824 „dáno studentovi, který měl dobrej attestatum (vysvědčení) a povolení na všech pan-stvích 30kr.. I sousedi byli ke všem prosebníkům štědří.

Konečně poznamenám několik zápisů, jež v „knize účtů“ „pro zapamatování“ vepsány jsou : R. 1817 pro paměť se zapisuje, kterého roku jest byly obnovený Boží muka v obci krásnovesský a to sice 1817 dne 14.září jest byl od du-chovního pastýře P.P. Václava Samuele nazvaného a dobře zacho-valého jmenovati na povýšení sv. kříže posvěcen, od zasloužilých sousedů krásnovesských s nákladem obnoven, a toto času řiditele Jana Štěpána, zrozeného ze Zamach a spolu toho času konšela Jiřího Finkouse a druhého Mat. Balcara pro pamět se zapisuje. A jak slavné a hlučné procesí jest se vykonalo toho dne k obnovenýmu kříži. Tesa-řům vod díla sem dal 13tl.30kr., za ten krucifix v Mladé Boleslavi dáno 30tl.. R. 1841 pro pamět se tu uvádí kdy v obci krásnovesský hořelo a to si-ce 1841 roce a sice o smrtelnou neděli dne 28. března vyšel smutný hlahol kolem 7.hodiny z večera, že Pavlíčkova stodola hoří a také hned v jednom okamžení celá vo vohni byla, a při tom, jak vítr táhl, tak chytily panský kravíny a stodola, pak vovčín, všechno to v jednom vohni ztráveno a shořeno bylo. Stodola Josefa Pavlíčka pod No. 3. docela shořela, kravíny vrchnostenský jenom svršek a stodola panská s vovčínem taky docela. Toho času tady byl za ouředníka pan direktor

=79=

Antonín Paták, pan farář jeho titul byl jemnost pan Karel Vinařický, rozený ze Slaného a řiditelem obce Jan Štěpán čís. 21, rozený ze Zamach a konšel Jan Finkous čís. 36. „R.1842 pro pamět se uvádí kdy a kterého roku se v Krásnovsi pole a všecky jiné krunty jak spikalský tak kováňský, všechny tři obce měře-ny byly od cís. král „ inžymerův“ a přijeli sem dne 12. augusti neb srpna a byli tady tři neděle na kvartýrách v nom. 14. a 13. a 8. a v těch numerech byli a ty tři obce měřily.“ „R. 1845 velká zima byla o vánocích i svátcích Velikonočních, které se drželi dne 23. března, na saních se do Katusic jelo. Když potom sníh pustil, voda z řek vystoupla, mnoho škod nadělala.“ „Pro pamět se tuto zapisuje kdy a kterého roku zemřel náš duchovní otec – tak zemřel dne 28.decembra 1832, dne 31. decembra byl slav-ně pochován a byl tady na zdejší osadě 28 let. Jméno a příjmení jest Venzel Samuel“. „R. 1831 Pro další zapamatování dyš Jiří Štěpán přestavěl ten barák, tak si přidělal zahrádku bezevšeho povolení tak Franc Holeček proti tomu a též ještě ostatní byli, tehdy Jan Štěpán, rychtář a Franc Hole-ek mu ji rozbourali.“ „Pro pamět zaznamenáno r. 1841 že zemřel Josef Šnýdr, sedlák, byl pochován dne 23.l edna v den zasnoubení Panny Marie. „Bůh mu dej radost věčnou a lehké odpočinutí. Zůstalo 6 dítek.“ „R. 1846 dne 19.srpna byl takovej dešť neb lijavec, že na polích vel-kou škodu učinil.“ „Pro pamět jest zaznamenáno u všech sousedů vědomosti, že nemají za rychtářem nic a von za sousedama taky nic jest všechno spořádá-no. Jedině nám vostalo za kovářem za rok 1841 a 1842 za ty 2 léta 36 zl. dluhu. Jan Finkous, svědek toho, Josef Martinec, svědek toho.“ „Knížka končí licitací vrb obecních r. 1847.“

=80= **O obecním slouhovy v Krásné** Jako v jiných obcích tak i v Krásné Vsi byl obecní slouha, jenž pásával krávy, prasata a ovce z celé vsi. Bydlel na obecní pastušině a dostával plat od obce a to na penězích i v obilí, kteréž mu sousedé „ sypali“ o tak zvaných „sýpkách“. Toto obilí vozívali sousedé do mlýna i ze mlýna. Kolik obilí kdo dal a vozil do mlýna i ze mlýna znamenali do zvláštní knížky, jež jsem měl zapůjčenou a zaznamenávám z ní několik dat. Knížka ta jest formátu osmerkového a má nadpis: „Knížka pro obecní všelijaké vidání na rok militární 1815 za Jana Štěpána“. Předních ně-kolik listů jest čistých a v knize je započato psáti od konce. Jak nadpis na knížce ukazuje, mělo býti do ní zaznamenáváno obecní vydání „všelijaké“, ale bylo do ní psáno vydání „slouhovy“. První zápisy r. 1815 jsou velmi kusé: „Při tom sem dostal peněz, co sme vybrali slouhovi služku z dobytka 8 tl.“ – „Zas sme dali vod mletí – Zas dala žena 1tl. slouhovi vode mletí.“ Jinde čteme: „ Vo svatej Ondřej byl vyplacenej, tak sme mu na ten rok 1815 přidali k těm 8tl. Ještě 15tl., ale jest naše dobrá vůle, skutečnou službu má jen 18tl.“ „Sýpku drželi“ sousedi na třikrát : na sv. Jiří, sv. Jakuba a sv. Ondřeje. Tak čteme r. 1815. „O sv.Jiří sme zasejpali slouhovi a do mlýna vozil Franc Holeček a ze mlejna vozil Václav Zoufalej. Vom sv. Jakub do mlej-na vozil Johan Šnidr a za mlejna Jan Štěpán No 21. R.1819 z No 8 Jan Štěpán vostal dlužen Jiřskou sejpku celou. 1819 roku sme za-sejpali slouhovi žita vo sv. Jiří 9 strychů, ale slouhovi sme dali jenom 7 strychů a 2 strychy vostává, až ho bude potřebovat. Jinde čteme r. 1829: „ Poznamenána sejpka 1829 roce při sv. Jiří, co se zasejpalo žita slouhovi Rubošovi a to sice 7strychů 1věrtel“. „Po-znamenáno, jak se zasejpalo slouhovi Rubošovi o sv. Jakub roku 1829 a to sice 6 strychů.“ - „1829 zaznamenána sejpka Ondřejská co sme měli žita zasypanýho, tak ho vyměřili 8 strychů zouplna a za večeři

=81=

jsme mu dali 1 strych a 2 věrtele a s ostatním bylo za všechny tři sej-pka dohromady 22 strychů 1 věrtel. Peněz dostal 22 tl. Službu a 3 tl. vod brana, tak všech peněz dostal 25 zl.. R.1848 poznamenána sejpka sv. Jiří, drželi jsme ji 4.května a žita se mu slouhovi, zasejpalo všeho dohromady 8 strychů zouplna a 2 věr-tele“. – „Vo sv. Jakub si slouha vybral vod sousedů dohromady všeho 5 strychů 2 věrtele. „R.1848 sme drželi sejpku 4.prosince, ale ta sejpka byla dvojí s. Jaku-bovská a Ondřejská a tak sme slouhovi nasypali žita 29 strychů. Slou-hovi se vydá žita 25 strychů 2 věrtele a zavře se celá pořádnost. A na penězích mu dáme 40tl. a tak je docela slouha spokojenej a docela zaplacenej a nemá napřed nic a za náma taky nic. Na budoucí rok vo-stává (dostane) jak obyčejně bejvá 18 strychů a 18tl. Josef Martinec, svědek Václav Boháč, svědek „. Poslení záznam o rozvrhu sýpku pastýřovi jest r. 1885 psal jej pan Věnceslav Honzů a zní: **Jan Šnýdr** Svatojirská: počet kusů: 54 obilí vydáno na kus (3,25l): 1hl 76 l na penězích vypadá na kus: 2zl 34kr Svatohavelská: počet kusů: 73 obilí vypadá na kus (2,97l): 2 hl 17 l na penězích vypadá na kus: 2zl. 89 kr.

**Věnceslav Honzů** Svatojirská: počet kusů: 63 obilí vydáno na kus (3,25l): 2hl 05l na penězích vypadá na kus 2zl 75kr

=82=

Svatohavelská: počet kusů: 59 obilí vypadá na kus (2,97l): 1 hl 75 l na penězích vypadá na kus: 2zl. 53 kr.

**Šnýdrová Anna** Svatojirská: počet kusů: 39 obilí vydáno na kus (3,25l): 1hl 27 l na penězích vypadá na kus: 1zl 69kr Svatohavelská: počet kusů: 38 obilí vypadá na kus (2,97l): 1hl 13 l na penězích vypadá na kus: 1zl. 30 kr.

**Šťastný Josef** Svatojirská: počet kusů: 28 obilí vydáno na kus (3,25l): 92 l na penězích vypadá na kus: 1zl 22kr Svatohavelská: počet kusů: 32 obilí vypadá na kus (2,97l): 95 l na penězích vypadá na kus: 1 zl. 28 kr. Svatojirská**:** celkem počet kusů 184 celkem obilí vydáno na kus (3,25l): 6 hl celkem na penězích vypadá na kus: 8zl. Svatohavelská: celkem počet kusů: 202 celkem obilí vypadá na kus (2,97l): 6 hl celkem na penězích vypadá na kus: 8zl.

=83=

Dáno pastýřovi sypané služby 12 hl a na penězích 12 zl. na rok 1885. V Krásnovsi dne 15.ledna 1886 podpisy Věnceslav Honzů, Anna Šnýdrová, Jan Šnýdr

Jména obecních slouhů nalezl jsem pouze : Ruboš, Jiřina, Hejsek a Josef Kočí, jenž snad byl poslední.

Vedle pasení dobytka musil pastýř chovati kance a od připuštění do-stával z každého hnízda podsvinče, tak že do roka prodal mnoho pra-sat. Za doby roboty musili poddaní svým vrchnostem udělati veškeré prá-ce buď úplně zadarmo anebo dostávali velmi malý plat. Dle zachova-lých listin z oné doby poznáváme, že vrchnost sovinská, k ní patřili většinou obyvatelé naší obce, zacházela se svými poddanými mno-hem šetrněji než vrchnosti jiné. Tak roku 1837 opravoval se vrchnostenský špýchar v Krásné Vsi a zbylé došky, latě a šindele, „které se nepotřební nalezly“, prodaly se kontribuentům z Krásné Vsi, Kováně, Spikal a Sovinek. Peníze stržené za tyto zbytky rozdělila vrchnost obyvatelů jmenovaných osad, totiž: v Krásné Vsi …. 32zl. 16kr. v Kováni …. 5 zl. 47kr. ve Spikalích …. 15zl. 51kr. v Sovinkách …. 23zl. 40kr. celkem 77 zl.54kr

=84=

**Kováň**

O minulosti kováňské mnoho se dočteno ve školní kronice, již napsal učitel pan Ladislav Kovaříček. Proto nebudu se zmiňovati obšírně o dějinách Kováně. Dle kroniky Hájkovy vystupuje Kováň v dějinách již v 10.století. Jméno Kováň vzniklo asi od toho, že se pod „Svilnou“ slévaly a kovaly v době pohanské obětní nože, meče, střely, bodáky, kroužky, spinadla a jiné předměty, které se ve „Svilně“ nalezly. Kováň, bývalý městys, rozkládá se nad potokem Svatojirským či Stre-nickým. Kdy byla založena, nemožno říci, neboť se o ní žadných pod-robností zaznámů nenašlo. Jisto však jest, že její původ sahá do dob pohanských, jak tomu nasvědčuje mnoho starožitných památek, jež byly na různých místech vykopány. Ve školním inventáři je kamenný mlat a dláto, nalezení při bourání statku pana Šnýdra Jana, 2 šípy, bronzová spona, hliněná korale, kus popelnice, starý svícen, kopí a podkova neobyčejného rozměru. Kováň byla obydlena již v pradávných dobách slovanskými Charvaty, o tom svědčí různá jména míst i v okolí Kováně: „Svilna“ . mezi Skal-skem a Kovancem, kde byly nalezeny četné popelnice. „Bezvel“ (-bes-vel-) u Katusic – tj. veliký běs čili zloduch. Celé okolí Kováně uvádí nás do doby, kdy se naši předkové svým „dobrýmů bohům kla-něli. Hájek ve své kronice vypravuje, že Boleslav II. po r. 973 poslal značné vojsko pod různými vůdci, aby pokořilo pohany, ctitele Svantovitovy. Jeden z nich, zvaný Ber, postavil se v krajině Pětikozelské, Kováňské a Skalské a hleděl z nich potlačiti pohany. Za udatné jeho činy daroval mu kníže Boleslav II. krajinu Kováňskou. Od té doby píše se Ber z Ko-váně.

=85=

Týž Hájek vzpomíná r. 1082 Miroslava z Kováně jako hrdina na slovo vzatého. Dle Palackého byla Kováň sídlem rytířského rodu z Kováně – pánů Kováňských. Znakem těchto pánů byly 3-4 rohaté měsíce proti sobě stojící. Také prý měli znak : ve zlatém štítě dva černé hady v sebe za-pletené. Pravým znakem jejich byl první, neboť byl do nedávna na obecní tabuli. Palacký psal svému příteli Karlu Al. Vinařickému, faráři na Kováni to-to: „Kováň byla rodné sídlo rytířského rodu z Kováně. Již r. 1234 Ku-na z Kováně mezi svědky v listině krále Václava I. se připomíná. Za cí-saře Karla IV. Sulek z Kováně často se jmenuje. Jemu náleželo r. 1363 podací kostela Kováňského a protož byl skutečným pánem na Kováni a spolu také na blízském Skalsku. R. 1366 již nebyl na živě, ale synové jeho Smil, Sulek a Bohuše vládli statkem po něm pozůstalým. Též r. 1369 ještě r.1385 bratři již byli dílní a nejstarší Smil byl již seděním na Drahomyšli. Bohuš, bratr třetí, vládl Kování a Skalskem, spolu se Sulkem, synovcem svým, synem to Sulkovým ještě r. 1394. Mladší Su-lek připomíná se ještě r. 1408 jakožto pán na Skalsku. Brzy potom, ale zdá se, že rytíři Kovánští se odtud vyprodali, neboť již r. 1412 byl pá-nem na Skalsku pan Aleš z Dubé, seděním na Dražicích, r. 1416 byl na Kováni rytíř Jan z Měkovic, syn Závišův z Měkovic, seděním na Ková-ni. Rytíři pak Václav a Bohuše, bratři z Kováně, byli již seděním na Fridštejně r. 1410. Rod rytířů Kováňských kvetl ještě na počátku 16. století a i snad později. Manželka nejvyššího kancléře Albrechta Lib-štajnského z Kolovrat (+1510) byla Anna z Kováně.“ Tolik píše Palacký o Kováni. On zmiňuje se o pánech Kováňských až do r. 1234 a to Kunou z Kováně. Ale je jisto, že již r. 1220 byl na Kováni pánem Ratmír, jemuž přináležela též podací kostela ve Skalsku, neboť

=86=

na starožitné věži kostela Skalského za přítomno K.Al.Vinařinařiské byl nalezen tento nápis : Anno MCCXX. Bastam finit Ratmir dom. In Kovan et……. (nepochybně též Skalsko). Česky zní nápis : Léta Páně 1220 baštu dokončuje Ratmír, pán na Kováni ….. A pod nápisem tím v erbu jsou 3 neb 4 měsíce na přilbici ve štítu, tytéž proti jiným třem stojící. R. 1454 zapisuje Ladislav král všecka práva odúmrtí, kterážkoli by na panství Fridstejsnkém, rotstejsnkém i kovářském po komkoli odnale-zena býti mohla panu Bohuši Kováňskému. R. 1459 zemřel Bohuše a poručníkem oteckým sirotkům jeho po něm pozůstalých byl Jan z Kosti a Hasenburku, t.č. nejvyšší zemský sudí. Když dědicové dospěli – Bohuše a Elška – vyplatil Bohuše Elišce 100 kop grošů a zaprodal hrad i panství Fridštejnské panu Vilému Zábovi z Landštejna a na Bradci a tento přepustil právo na panství rytíři Janu Dubeckému z Dubé r. 1500. Po rodě pánu z Někovic nastoupil rod pánů Stránovských ze Sovojovic. Poslední z nich Burián Stránovský r. 1541 prodal Kováň panu Janu Hrzáni z Harasova na Vrutici, jehož koupil již r. 1535 ves Krásnou a Spikaly a byl majitelem Sovinek. Tak přišla Kováň se Spikaly a vsí Krásnou na Hrzána. Leč dlouho ji neměl. Súčastniv se vzpoury proti císaři Ferdinandu II, za 30leté války, přišel o svůj majetek: Kováň, Krásnou ves, Spikaly a Sovinky koupil doktor práv a zemský úředník Petr Fuchs de Wranholz – cizinec.

**Rodokmen Kováňských rytířů:** Bohuš z Kováně 1220 Mladota z Kováně 1232 – 1239 Bohuše 1239 Zbud 1289

=87= **Rodokmen Sulkův** : Sulek I. Sulek st. Smil ml. Sulek II. Bohuše Elška ------------Sulek III.

Páni Kovánští měli svůj hrad tam, kde jest dnes zahrada p. Josefa Ši-monka čp. 7., kde možno jest dnes spatřiti stopy okrouhlého valu. Také četné podzemní chodby a sklepy dokazují, že tu druhdy stával hrad. Tyto chodby, sklepy a průchody nalézají se ve stodole u čp. 22 pod bývalým mlatem, chlévem a dvorem. Rovněž i pod čp. 12 jsou značné chodby. Hrad vzal za své v době husité. Za panování pánů Kováňských byla Kováň snad velmi rozsáhlá. Nasvědčují tomu různá místní pojmenování jako : „na štěpcích“, „na vinici“, „na stínadlech“. Toto poslední pojmenování potvrzuje domněnku, že páni Kovánští měli právo hrdelní.

**Vlepený ručně psaný protokol v kronice : Opisuji**

*Protokollum comissionis Dne 11.máje 1789, která na žádost obce Kováně mezi jmenovanou obcí Kováň z jedné a obcí Kovánec z strany druhé v příčině téhož od obce Kováň žádaného rozdělení oné na Dole nazvané ležící obecní pastviny. Přítomni : pan Antonín Hübner justitiatius pan Ignác Jan Fischer, správce od obce Kováňské od obce Kovánec Jan Švestka, rychtář Jan Šípek, rychtář Josef Hodovník, konšel Josef Pecháček, konšel Jan Bechyně Josef Šípek, konšel Filip Šulc Matěj Svatoň*

*=88=*

*Josef Hanzlíček Jan Šimunek Jan Gregor a Jan Grof Příčína dnešní porovnací komise pozůstává v třech punktách a to sice: I. rozdělení nadřečené pastviny na polovici k svobodnému užívání pro obec Kovaneckou, statku Skalsko a také od strany Kovanecké i Kovaň-ské obce statku Sovinka placenu a odvozovému bytí mající polovice císař. Kontribuce. II. Zdroj od obce Kováně i Kovanecké obci ta k vyměření přijít mající polovce té pastviny rozuměje na dýlku a to na levou ruku jdouce od Skalska Dolů k podkovářského mlýnu ta, aneb na pravou ruku ke Svil-ně nazvaná strana postoupená a od obce Kovaňské přijmuta býti míní. III. Jak mnoho ona Kovanská, statku Sovinka, jí Kovanecké, statku Skalského obce od vrb, kdykoli se sekati budou připustiti míní. Ko-vaňská obec které (od té celé pastviny dle králov. langrechtního vy-rčení dne 3.Febrnarii 1784 tak dobře vlastnost jako samojediné té pastviny užívání přiřknuto napotom však od strany vysoko slavné appellace dle reforniatního fortele neb rozsudku dne 17ho augusti 1784, tom uznáváno bylo, že vlastnost gruntu sice jí Kováni, právo spolupastvy ale a užívání vody obci Kovanec připatřiti má, načež obec Kováň k smíru a porovnání následujícím způsobem se snesla a sice na první komisionální okolostojičnosti. O obec Kováň povoluje na tom a jest úmlslna poněvadž ten důl jako pastviny skrze nepříležitosť a ne-přístupnosť využívati nemůža, by na polovice však s tím dalším dolojením rozdělena byla, že nadřečená obec Kováň vždy a na věčný časy vlastnost grunktu té obci Kovanec postoupiti mínící polovice pastviny přiřknuté právo sobě vyhražuje jakož i by ona nadzmíněná obec Kovanec poloviční kontribuci neb jakékoli na tu v otázce stojící pastvinu.*

*=89=*

*Vypadající daně s danou obcí Kováň v jednostejnosť nesla. Obec Kovánec naproti hornímu obětování nic nenamítá a to tím mé-ně, když nejen dobrého sousedstva, srovnanlivosti a budoucího poko-je skrze tak způsobené přátelské narovnání sebe ujišťuje, a přestává dále na tom, by ta spolupastva na polovici rozdělena byla, z které ta-ké ti vypadající kontribuci rovné z té celé polovice nésti, sebe výslov-ně zavazuje žádá toliko pokud přítomného a narovnání zúčinkovati bude, by ta na ně vypadající polovice jim od strany slavného úřadu hospodářského vyměřena byla. Kterážto první okolostričnosť, poněvadž oboje strany na tom snesení pozůstaly a nic nenamítaly, také od obou stran podepsána a skonče-na jest a přikračuje se dále k druhému punktu neb okolostojičnosti. Podpisy všech zúčastněných.*

*Obec Kováň v příčině druhého punktu vyhražení pastviny tj. zdaž Dol-ní Díl Podkováňskému mlýnu aneb nahoru k Podskalnímu pivovaru podržeti a pro sebe vyhraditi chce, jest se tak daleko snesla a pro-hlásila, že poněvadž Dolní Díl totiž ten k Podkováňskému mlejnu jim k užívání pohodlnější a příručnější jest také ten samý pro uvarování všech budoucích mrzutosti a zdávna žádaný pokoj podržeti, ten pak horní Díl jak mnoho v polovici míry obsahovati bude obci Kovánec postoupiti chtějí. Obec Kovánec k dokázání přátelstva sousedské svornosti a lásky bliž-ního, když v dobré povážení vzala, že by obec Kováň, v důkazu pano-vání nad gruntem předce něco napřed a pro sebe míti měla, jest jed-no – a za druhé poněvadž v podstatě dobroty gruntu žádného rozdílu se nenachází tehdy se tam prohlásila, že tu od obce Kováň obětova-*

*=90=*

*nou polovici pastvy k podstoupení, totiž tu k podskalskému pivovaru přijímá v takovou docela se spokojuje. Za III- Důležitosti užívání a sekání vrbových stromů obec Kováň si pro-hlásila, že ačkoli jí obci Kováň užitek a sekání těch stromů přináleží a taková s celým právem v důkazu pro sebe obránila, přejíc ale z pouhé dobročinnosti a na důkaz pokojné svornosti, obci Kovánec, všechny ty vrby, které tý strany k pastvině stojejí a do dílu té poslední obce při-padnou, jí také dobrovolně popouští a odevžívává. Načeš obec Kovánec uznávaje sousedskou obec Kováň náklonosť, to obětavé svobodné užívání v otázce stojících a do dílu jich Kovanecku připadnoucích vrb vděčně a beze všeho vzdoru docela přijímá a také spokojena jsouce ve všem svoluje a přestává na přítomném dobrém povnání. A tak s tím přítomné dobrovolné narovnání ten již z dávna vynšovaný oučinek dosáhlo, jsouce s takovým pevně uzavřeno, oboje strany ku bezpečnějšímu téhož potvrzení se vlastnoručně podepsaly a snažně žádaly, by přítomné narovnání do patřičných knih vtěleno bylo. Stalo se na kanceláři Sovinském a Skalském v Skalsku dne 11. máje 1789. Opět všechny podpisy včetně Františka Ser. Švandy , aknarius.*

*Že přítomný výtah s originálem jednozvučný jest tímto se dosvědčuje. Dáno na kanceláři Sovinském a Skalském v Skalsku dne 6.června 1789. Ignác Johann Fischer Opis tento vyhotovil učitel Kaska, pozdější řídící učitel na Kováni.*

*4tyřstránková zpráva sepsána obyčejnou tužkou.*

=91=

Kováň bývala městysem. V ní odbývaly se koňské trhy. V nynějším čp. 7, byly chlévy zřízené právě pro tyto trhy. V roce 1922 přestavěl je pan Josef Šimonek. Asi od r. 1650 vedla silnice z Benátek přes Sovinky, Cetno, Kováň a Březovice k Doksům. Na Kováni se vybíralo mýtné jako v Sovinkách. Obec Kováňská spravovala silnici „až po Cetno Dolní ¼ míle cesty“. Mýtné bylo : 1.) z jednoho každého vozu, když obilí veze …. 2kr. 2.) forman, který veze herynky neb fištrón, každá téměř po …. 1kr. 3.) kárník, když jede z celého nákladu …. 1 denár 4.) z hladových vepřů z každého kusu po …. 2 denárech 5.) z krmných vepřů z každého kusu po …. 1kr. 6.) trakařník, když veze obilí,dřevené nádobí, hrnce …. 2 denáry 7.) z dobytčí kůže nevydělané, malé velké, hrubé po ….. 2 denárech 8.) za skopová neb telecí dobytek ….. 1 denár 9.) handlíř, když jede na jarmark z koně, krávy, vola po …. 2denárech Důl mezi Kování a Kováncem byla původně pastvina, jež r. 1713 byla dána v užívání Kováni, proto se po dnes říká „na dole Kováňském“. Ale obec Kovánecká chtěla mít část tohoto dolu a proto si podala žá-dost – supliku – na krajský úřad r. 1769. V žádosti uváděli, že by ne-měli kde dobytek napájet a kam pro vodu choditi, kdyby měli o past-vinu přijíti. Teprve 4.6. 1772 přišla komise, ale neměla žádného výsledku. 14.5.1778 na opětovanou žádost přišla druhá komise z Boleslavě od krajského úřadu a ta rozhodla ve prospěch Kováňských. Tu nastaly spory a hádky až konečně r. 1789 přišla nová komise, která obě stra-ny přivedla ke smíření, že se o důl rozdělily tak, že Kovánec dostal díl výše ke Skalsku ve výměře 1jita 990sáhů a ostatní Kováň.

=92=

Příslušný opis prorokollum comissionis – výše opsán. Tak skončil spor o důl trvající od r. 1713 do r. 1789. Obsáhlá je kniha historie Kováňského života. V Kováni vykvetl květ ry-tířstva českého, páni Kovánští, později na Fridštejně sedící. Zub času však rozhlodal výsady Kováňké, rodná tvrz pánů Kováňských zmizela téměř beze stopy a dnes městečko Kováň spíše zapadlé vesničce po-dobné zdá se spáti hlubokým snem čarodějným, o němž veršovanou pohádku píše Vinařický svému příteli Chmelenskému. Ze slavné minulosti Kováně zůstalo pod staletým prachem archivů je-nom několik suchých dat těžce spojitých. Ale i této nepatrné knihy možno aspoň poněkud souditi na dávnou minulost starožitného měs-tečka Kováně.

**V této stati zaznamenáni jsou majitelé jednotlivých domů:**

**Čís. 1. -**  L.P. 1618 ve čtvrtek po památce všech svatých kopil **Tomáš Kovařík** grunt aneb živnost od **Václava Řezáče** za summu 250 kop míšenských. Svrškové tito se při té živnosti zanechali : koně 2, slepice 4, kohout 1, vůz 1, plouh 1, brány s železami 1, kopáč 1, vidle hnojný 1, žita 1 korec, pšenice 2 věrtele, slámy něco metené se zanechalo a na ozim dosti žitem a pšenicí málo oseto bylo. L.P. 1633 umřel Tomáš Kovařík a zůstali sirotci : Dorota, Magdalena a Anna, máti jejich **Anna**. L.P. 1650 v den památky obětování Panny Marie, s poručením vrch-nosti jest prošacován grunt v městyse Kováni **Kašparu Šulcovi** za su-mmu 120 kop míšenských. Svrškové v něm se žádných nenachází. L.P. 1664 dne 13.Octobris při konání soudu gruntovním **Kateřina**, vdova Šulcova, z dobré své vůle grunt neb dům tento s dvoumi kusy potahu koňského též z jinými tu se namálo nacházejícími věcmi hos-podářskými, se vším na tuto příští zimu a se vším k němu přináležícím

=93=

příslušenstvím a případnostmi Martinovi Šulcovi, vlastnímu synu ja-kožto dědici a to v summě 500 kop míšenských, odevzdala a postou-pila. Při tímž **Martinovi Šulcovi**, jakožto svému synu ona Kateřina, máteř v témž gruntě svůj byt, pokud by se nevdala, sobě do smrti vy-miňuje, při kterémžto vejminku má jí týž Martin každý rok pšenice 2 věrtele a žity 1 strych sýti do dne do roka i s jedním malým sirotkem stravovati. A tak se činí témuž Martinovi Šulcovi a Alžbětě, manželce, s dědici jich, na týž grunt tento zápis. Stalo se léta s dne svrchu psa-ného. L.P. 1667 dne 10. Decembris. Poněvadž jest Martin Šulc z lehkomysl-ností z gruntu zběhl, aby takový pustý nezůstal, nýbrž z téhož jak J.Mt. cís. kontribuci, tak i milostivé vrchnosti ouroky a roboty vychá-zeti mohly, tehdy na poručení J.Mt. p. inspektorův slavného arcibis-kupského seminárium pražského **Václav Černý** za dokonalého hospo-dáře na tento grunt dosazen jest a jej si vším k němu příslušenstvím za summu 100 kop míšenských ujímá. Při tomto gruntě jest dobytka : koně 2, prase 1, husa 1, slepic s kohoutem 12, od svršků a nábytku : vůz, pluh, s jiným vším velkým a malým hospodářským příslušenst-vím, na zimu oseto pšenice 6 strychů, žita 9 strychů, v slámě zustává žita 3 mandele, ovsa 4 mandele, hrachu ½ vozu. Vše podle inventáře postoupeno. Contribuci J.Mt. cís. a ouroky ihned povinnou dávati bu-de. Roboty s potahem a pěší, aby prvěji síň a komoru vystavěl, což již dříví na to od předešlého probělého hospodáře Martina Šulce koupe-no a Mikuláši Rubošovi tesaři okolo 6 tl. na stavění zadáno, ty se jemu do sv. Jana přístého léta 1668 pasírují. A tak se činí téměř V.Černému, s Dorotou manželkou a dítkami jich, na tento grunt tento zápis. L.P. 1686 držel ten grunt **Václav Černý**, r. 1703 **Pavel Černý**, r. 1734 **Pavel Černý** (syn předešlého), r. 1771 **Jan Černý**, r. 1781 **Václav Černý** (syn předešlého), r.1800 j eště týž.

=94=

R.1820 syn **Václav Černý**, r. 1887 koupil jej **Jan Šnýdr**, statkář v Krásné Vsi a r. 1919 předal ji dceři své **Marii Šnýdrové**.

**Čís. 2. -** grunt aneb dům Jana Černýho**.**  L.P. 1600 v úterý po památce svatých tří králů od **Víta Blažkového** s rolí vornou a se vším všelijakým příslušenstvím koupil **Jan Černý** grunt aneb dům v městyse Kováni za summu 90kop míšenských. Svrškové Janu Černýmu tito zanecháni byli: kráva zádušní 1, slepice 4, svině 1, kohout 1, vovsa na žně 2 korce, ječeme 2 korce, žita na zimu oseto bylo 1 korce, pšenice 1 korce 2 věrtele. L.P. 1642 **Kašpar Štolc** koupil sobě, manželce a dítkám svým domek od sirotků porůstalých po nebožtíku Janovi Černým za summu 60 kop míšenských. Po něm ujal ho **Honza Hukásek**, který z něho pro vinu zběhl. L.P. 1651 dne 1 máje **Václav Černý** ujal chalupu s povolením vrchnosti po Honzovi Hukáskovi za summu 60 kop míšenských. L.P. 1667 dne 10.decembris, ujmouce Václav Černý grunt po zběhlím Martinovi Šulcovi (čp. 1) **Ondřej Nájemník** koupil od téhož Václava Černýho tuto chalupu se věším k ní příslušenstvím za summu 80 kop míšenských. Svrškové co hlínou přimazáno a hřebem přibito, při tíže se zanechávají : vůz, stůl 1, svícen 1, koryto pro krávy 1. L.P. 1669 dne 1.octobris přistoupivše k těmto knihám Ondřej Nájem-ník a též **Šimon Švestka**, přiznání učinili, že jsou dobrovolný handl neb frajmark na grunty své,a to s obzvláštním povolením pana Indek-tora učinili a to takto : jakož jest v letu 1667 chalupa téhož Ondřeje Nájemníka v městyse Kováni za summu 80 kop míšenských šacována byla a nyní ještě k dobrému, skrze jeho šibalství o 10 kop se zvyšuje a tak za 90 kop míšenských táž chalupa se přepouští. Svrškové zanechá-ni tito: pšenice na zimu syto po 1 strychu 1 věrteli 2 čtvercích, žita 2.

=95=

strychy 3 věrtele 3 čtverce, vokna 3, stů 1, lavice 4, koryto pro krávy 1, svícen 1. L.P. 1694 ujímá grunt **Jan Švestka.** L.P. 1745 dne 1. Januarii s povolením J.Mt. pana inspektora postoupil jest Jan Švestka chalupu na Kováni ležící synu **Melicharovi** se vším od starodávna k ní patřícím příslušenstvím za summu 90 kop míšen., z kteréžto summy za dvě železný krávy zádušní se 10 kop a dluh k zádu-ší pozůstávající 8kop 25gr 5den odráží a zůstává jak starým, tak nyněj-ším nájemníkům k rozepsání 70kop 34gr 2den, který se tuto mezi ná-jemníky rozpisují totiž: Kateřině 9kop 30gr, Janu Švestkovi, otci nyněj-šího hospodáře od Václava bratra jemu pretenzi odkázaných 15kop 30 gr, Kateřině dříví za Jana Kindla 5kop 43 gr 5 ¾ den, Janovi synu 5 kop 43gr 5 ¾den, Alžbětě za Fouska vdané 5kop 43gr 5 ¾ den, Dorotě Markové 5kop 43gr 5 ¾ den, Melicharu, synu a nynějšímu hospodáři, 5kop 43 gr 5 ¾ den, Lidmile Tkalcové 5 kop 43 gr 5 ¾ den. Jiříkovi, sy-nu, 5 kop 43gr 5 ¾ den. Václavovi, synu na vojně 5kop 43gr 5 ¾ den., v summě 70 kop 35 gr a 2 den. L.P. 1769 ujal grunt **Jan Švestka,**, syn předešlého L.P. 1789 Josef Švestka, syn L.P. 1866 seděl na něm **František Vraný,** r. 1876 **Anna Vraná vdova,** r. 1877 **Josef Finkous** vzal si vdovu Annu Vranou (r. 1878 oženil se po druhé s Alžbětou Žitnou). R. 1918 v červenci zemřel Josef Finkous a hospodářství vedla nejstarší dcera Alžběta s mladším **Josefou**. R. 1920 **Václav Čečka z Borče** si vzal Alžbětu Finkousovou

**Čís. 3. –** L.P. 1625 ve čtvrtel po neděli 2 po sv. Trojici **Šťastný Novot-ný** učinil frejmark o dům po nebožtíku Matějovi Barákovi zůstalý v městysi Kováni s rolí vornou a všelijakým k němu příslušenstvím,

=96=

kterýžto postoupil Jakubovi Řehákovi ve 100 kopách míšenských. L.P. 1664 dne 13,octrobris při konání soudu gruntovním dle prošaco-vání od práva konšelského ujal tento domek však jen dokonce pusté místo **Matěj Říha** za summu 8 kop míšenských a to na tento způsob: poněvadž sobě sám stavěti má, od contribucí má ještě od datumu to-hoto zápisu do roka, od roboty též ouroků do důchodu dvě léta doko-nale pasírovánu býti. Po vyjití pak 3 let od tohoto zápisu, začnou na- depsanou sumu 8 kop míšenských klásti povinnen bude. A pak se činí Matějovi Říhovi s Kateřinou manželkou a dědici jich na takový domek se vším příslušenstvím tento zápis.Stalo se léta a dne svrchu psaného. L.P. 1675 **Vojtěch Šulc** ujal týž grunt sobě, manželce své i budoucím svým dle prošacování rychtářino a konšelino za summu 30 kop míšen-ských. Při kteréžto živnosti on Matěj Říha nynějšímu držiteli dokonce od nábytku a potřeb nic nezanechal, kterýžto Vojta Šulc vojenska roč-ně po 2 kopách vypláceti povinnen bude. Zůstává doplatit 30 kop. Z nich náleží do důchodu za žito 3 kopy 45 gr., více do důchodu pře-dešlých 2 kopy 30gr., Matějovi Říhovi co vyplatit 5 kop 30gr., témuž za vystavění chalupy 18 kop 15 gr., summa 30 kop míšenských. L.P. 1676 dne 1. Aprilis jménem a na místě milostivé vrchnosti u pří-tomnosti urozeného pana Johanese de Sam, arcibiskupského seminá-rium provisora a statku sovinského inspektora s povolením, **Václav** **Mačura** ujal a jako vyhandloval týř grunt sobě, manželce a budoucím svým od Vojtěcha Šulce za summu 30kop míšenských. Při té živnosti zůstalo žita vysetého 3 strychy 2 věrtele, kamna 1, vokno staré 1, la-vice 1. Dluhy tytéž jako u Šulce. L.P. 1690 ujal ten domek **Václav Hanzlíček**, r. 1716 **Václav Hanzlíček**, syn předešlého. R. 1748 **Václav Hanzlíček**, r. 1769 **Pavel Švestka**. R. 1785 Josef Hanz-

=97=

**líček**, r. 1806 Vraný. R. 1847 koupil to Josef Fouček ze vsi Krásné, (prodal tam čp. 43.). R. 1846 Sobotka, r. 1882 koupil to nynější majitel **František Šimo-nek**. Po něm r. 1923 převzal domek syn jeho **Václav Šimonek**.

**Čís. 4. -** L.P. 1780 postavil  **Václav Šulc** (Scgulz) Po r. 1800 koupila to osada **Kováň** a udělala z toho pastušinu až do r. 1912, kdy to koupil **Josef Elsner** a ten to dal r. 1921 své dceři prov-dané za **Františka Tomana**.

**Čís. 5. -**  L.P. 1740 vystavěl si chaloupku zedník **Jan Čečka**, r. 1780 ujal ji jeho zeť **Jiří Švestka**, r. 1830 **Bárta.** R. 1869 **Kateři-na Slánská**, r. 1872 **Novotný**  manžel Slánské, r. 1880 **Pulda.** R.1894 vdova **Puldová**, r. 1906 nynější majitel **R. Vyhlas.**

**Čís. 6. -** Ten domek postavil na gruntě Václava Kindla **Pavel Kindl,** zedník, r. 1800 patřila **vdově Kindlové**, r. 1851 **Josefu Kindlovi**, r. 1880 koupil jej **Horák**, jenž svou polovici prodal Josefu Langerovi a druhou polovice koupil v dražbě, r. 1886 **Josef Langr** (svůj domek čp.35 dal synovi), r. 1896 dostal dome syn **Václav Langr**, r. 1917 vdova po něm **Anna Langrová**.

**Čís. 7. -** L.P. 1613 v pondělí po památce vstoupení pana Krista na nebe koupil **Petr Krčmář**, grunt aneb dům v městysi Kováni s rolí ornou a s všelijakýjm příslušenstvím od **Jiříka Rysky** za summu 200 kop míšenských. Svrškův žádných se nepřidalo. Oseté jako na zimu,

=98=

tak na jaře bylo. L.P. 1639 dne 10. Januarii **Petr Ima** ujal živnost po nebožtíku Petro-vi Krčmářovi se vším příslušenstvím podle prošacování osob ouřad-ních za summu 140 kop míšenských. L.P. 1643 **Jan Najmon** přiženivše se k Anně pozůstalé po nebožtíku Petrovi Imovi ujal ten grunt – hospodu – s povolením vrchnosti v těch mezích a povinnostech všech jakož od starodávna na ni zůstávalo za summu 140 kop míšenských. L.P. 1654 dne 17 octobris **Jan Kopecký** rychtář položil gruntovních pe-něz „poněvadž on nynídržitel tohoto gruntu jest.“ L.P. 1665 ujala grunt **vdova Lidmila Kopecká.** L.P. 1668 dne 11.Februaris **Norbert Khesl**, jakožto člověk svobodný, k tomuto statku arcibiskupskému seminárnímu se jest poddal a přiže-nivši se k Lidmile vdově pozůstalé po nebožtíku Janovi Kopeckým, někdy rychtáři v městyse Kováni, ujal tento domek – hospodu- se vším k ní od starodávna příslušenstvím a to dle smluv svadebních mezi nimi učiněných za summu 145 kop míšenských. L.P. 1669 dne 17. Octobris Norbert Khesl jdouce od své manželky pryč, **Lidmila** jeho manželka, pro velkou nemožnost nic neplodila. L.P. 1669 dne 1. Novembris ujal tu hospodu po zběhlém Norbertovi Kheslovi **Matěj Maděra** sobě, manželce a dědicům svým, se vším k ní od starodávna příslušenstvím od Lidmily Kheslovi, jakožto opuštěné ženy, podle prošacování comise Nyzmera, primasa Michala Groša ze Sovinek za summu 100 kop (poněvadž od předešlého hospodáře Nor-berta Khesla hrubě k opuštění přišla) s přídavky těmito prošacovaný-mi: jeden vůz za 2 kopy 20gr., plouh starý s jedněmi kolečkami nový-mi za 1 kopu, brány s hřeby nabitými železnými za 1 kopu, krávy letitý však k tahu i užitku dobré dvě za 15 kop, koza stará a dva kozlíky za

=99= 1 kopu 48 gr., prasata roční dvě za 1 kopu 30gr., čehož činí obojího za summu 119 kop 23 gr. 3 ½ denáru. Při tom také při tíž hospodě se zanechává : žita na zimu vysetého 3 strychy, ovsa v slámě v stodole 2 kopy, ječmene 10 snopů. Mimo to co se více obilí nachází jako žita na zrně 1 strych 2 věrtele, pšenice 2 věrtele a hrachu 1 vůz. L.P. 1704 ujal ten grunt **Václav Zoufalý**, zeť Maděrův. L.P. 1712 dosazen na ten grunt **Petr Brunštim**, poněvadž Václav Zou-falý byl z něho propuštěn, protože udělal povelký dluh do důchodu a nezaplativ, ještě větší udělal. L.P. 1734 ujal hospodu **Jan Kindl** . L.P. 1764 ujal ji **Václav Kindl**, r. 1809 syn jeho **Jiřík.** R. 1840 **Josef Kindl**, r. 1864 **vdova Kindlová**. R. 1870 koupil hospodu **Václav Vidner**, r. 1890 zeť **Jan Boháč**, R. 1919 koupil ji **Josef Šimonek** za 65.000 Kč bez stodoly, nynějšího čísla 47. Poslední majitel přestavěl bývalé chlévy na lednici, porážku, řeznickou dílnu a chlév. Rozboural kůlnu a stodolu.

**Čís. 8. -**  R.1735 na zádušním postavil domek  **Jan Kindl**, jemuž patřila také před rokem koupená hospoda čp. 7. V něm bydlel r. 1780 **Antonín Třešňák,** kantor kovářský . Schulmeistr ad officium“ a v něm také vyučoval. R. 1851 **Jan Kindl**, r. 1870 v dražbě jej koupil **Jan Šípek**. R. 1900 koupil jej od otce syn a nynější majitel **Václav Šípek**.

**Čís. 9. -** Jako není známo, kdy byl postaven kostel, tak není známo, kdy byla postavena fara. Jisto však jest, že současně s kostelem byla postavena i farní budova, tedy asi ve XIII. století. K faře patřili i pole, z nichž v r. 1921 občany vykoupeno 14.0993 ha. Při faře bývala veliká

=100=

zahrada, která sáhala až za pole Fr. Medonosa, které původně bylo zahradou a polovina nynějšího hřbitova směrem ke kostnici byla rov-něž zahrada, již r. 1887 dal farář Dr. Ignát Salát na rozšíření hřbitova. Na zahradě směrem jihu u zdi jest světnička zvaná „pracovnou Vina-řického“, neboť v ní prý sedával v létě farář a spisovatel K.Al. Vinařic-ký a spisovatel tam krásné svoje veršované pohádky atd. V r. 1913 zavedeno do místní fary elektrické světlo a v r. 1914 i vodovod.

Posloupnost duchovních fary na Kováni . p.Vojtěch r. 1423 p. Jiří Čermák r. 1684 – 1703 p. Viktor Žadovský, farář Skalský 1703 – 1723 po obnovení fary od r. 1723 p. Jan Dvořák r. 1723 – 1732 p. Jan Knukl r. 1732 – 1736 odešel do Týna nad Sázavou p. Antonín Sanertag r. 1736 – 1741 p. Vinceslaus Sipelnius r. 1741 – 1743 p. Jan Fritz r. 1743 – 1752 odešel do Týna nad Sázavou p. Vavřinec Bodl r. 1752 – 1790 p. Josef Vecka administrator r. 1790 – 1793 p. František Knobloch r. 1795 – 1804 p. Václav Samoelis r. 1804 – 1832 p. Dom. Kozderka administrator r. 1832 p. Karel Al. Vinařický r. 1832 – 1849 odešel do Týna nad Sázavou p. František Telles r. 1847 . 1849 administrator p. Martin Šejnoha r. 1850 – 1859 odešel do Týna nad Sázavou p. Matouš Vojík r. 1860 – 1882 za něho výpomocní: p. Ant. Dědeček r. 1876 – 1877 p. Vavřinec Křapka r. 1877 – 1879 a

=101=

p. Josef Bachor r. 1879 – 1882 dále p. Dr. Ignat Salat r. 1883 – 10.9.1891 p. Josef Charvat administrator r. 1885 – 1887 p. Karel Ditrich 19.9.1891 – 24.2.1892 p. Vincenc Nápravník 24.2.1892 – 1.3.1909 p. Ferd r. 1895 – 1900 p. Antonín Vedra administrator 1909 p. Josef Kuška 1.3.1909 - roku 1923 jmenován os. děkanem.

**Čís. 10. -** L.P. 1626 ve středu po památce sv. a Blahoslavené Zvěs-továná P.M. koupil dům se vším příslušenstvím od **Jana Javůrka** **Jan Svíčka** za summu 80 kop míšenských. Svrškové při tom domě tito zanecháni jsou : stůl 1, díže 1, slepice 1, vidle hnojný 2, měděnec v kamnách 1, zámek zapadací v komoře 1, police 3, almara 1, koryto pro krávy 1. L.P. 1635 drží grunt **vdova Magdalena Svíčková**. L.P. 1638 dne 1. měsíce února stalo se prošacování chalupy v městys Kováni po nebožtíkovi Janovi Svíčkovi s poručením pana purkrabího sovinského i prohlížejíc k tomu bedlivě, což by při ní se nacházelo, ale však skromně se nachází a jest prošacována **Janu Špýglovi** za summu 65 kop míšenských. Svrškové se tito nachází: stůl ve světnici a police, na zimu syto při té chalupě 2 strychy, dluhů se nachází: Anně Srbce 2 korce 2 věrtele žita. L.P. 1656 dne 12. Octobris **Jiřík Špýgl** ohlásiv se jako sirotek a nápad-ník po otci svém Janovi Špýglovi, že by chtěl po otci svém grunt po-zůstalý ujíti a v hospodářství vstříc jíti, žádosti jeho v tom jemu od vrchnosti povoleno bylo, kterýžto Jiřík Špýgl ujal týž grunt po otci svém za summu 80 kop míšenských.

=102=

L.P. 1664 dne 13. Octobris při konání soudu gruntovním podle dobro-volné a dokonalé smlouvy mezi Jiříkem Špýglem a **Michalem Vítkem** pojmenovaného léta 1663 dne 6. Juny učiněné za summu 60 kop mí-šenských na tento prodaný domek s rolmi, se vším k němu od staro-dávna příslušenstvím témuž Michalovi Vítkovi, s Magdalenou man-želkou a dědičma činí se tento zápis. L.P. 1670 jako zrádce již po druhé s dvouma dětmi a manželka jeho s jedním dítětem bez všelijaké příčíny z gruntu pryč utekly. L.P. 1671 dne 15 Juni ujal tento grunt neb chalupu **Pavel Boháč** sobě, manželce a budoucím svým, se vším k němu od starodávna příslušen-stvím po Michalovi Vítkovi, který beze vší příčiny již podruhé z gruntu s manželkou a 3 dítkami z lehkomyslnosti své pryč odešel za summu dle prošacování rychtářino a konšelům ze vsi Krásné, Kováně a Spikal totiž za 44 kopy míšenské. Svrškové při té chalupě témuž Pavlovi Bo-háčovi tito se postupují totiž: žita na zimu setého po 3 strychách, ovsa 2 strychy 2 věrtele, stůl 1, židle 1, svícen železný 1, vidle hnojný 2, lůže prkenné 1, koryto staré 1. L.P. 1672 dne 24. Aprilis **Jiří Balcar** ujal ten grunt aneb chalupu se vším k ní od starodávna příslušenstvím sobě, manželce a dětem svým od Pavla Boháče za summu 47 kop míšenských, protože jest táž cha-lupa od něho zlepšena a dobře spravena. Svršku při tíž živnosti se mu zanechává: pšenice seto 2 věrtele, naklidit ve žních 3 1/2 mandele, žita setého po 2 str. 2 věr., naklidit ve žních 11 mandel, 1 stůl, židle 1, stolice 1, svícen železný pro louč 1, okna stará 3, vidle hnojný 1, lůže prkenné 1. L.P. 1674 **Jakub Strádal** ujal týž grunt neb chalupu po zběhlém Jiřím Balcarovi podle prošacování rychtářino a konšelův za summu 47 kop. Při té živnosti se zanechává: žita v slámě 11 snopů, husa 1, stůl 1,

=103=

židle 1, svícen železný pro louč 1, okna stará 3, vidle hnojný staré 1, kopáč starý 1, slámy žitné 20 otepý. L.P. 1693 po nebožtíku Jakubu Strádalovi vzal ten grunt **Šimon Ho-loubek.**  L.P. 1721 drží jej syn  **Jiří Holoubek**, r. 1731 koupil jej **Jan Kindl**. R. 1734 **Petr Brunštejn**. R. 1769 koupil chalupu **tu Jan Bechyně**, panský myslivec, R. 1806 **Jan Bechyně** syn předešlého ujal chalupnickou živnost v Ko-váni pod nom.popisu 10. Stojící, při kterém se dle archu vyměření : pole pod Nom. 161 na Štěpcích pod 1 jitro 1073 sáhů neb 5 měr pole pod Nom. 175 u drach pod 1 jitro 826 sáhů 4 měř 9 pole pod Nom. 246 na stráni pod 1 jitro 250 sáhů neb 3 měry 7 ½ celkem 4 jitra 549 sáhů neb 13 ½ míry zahrada ovocná Nom. 204 při stráni pod 434 sáhů celkem summa 4 jitra 983 sáhů neb 13 – 13 ½ míry pozemku nachází se za summu 80 kop neb v šalnách 93 tl. 20 kr.. Jan Bechyně jest povinen : 1.) všechny c.k. daně, které již pozůstalý neb v budoucnosti od vyšších míst k vypsání přijít mohou vždy řádně zapravovat. 2.) ke kovářskému záduší z jedné železné krávy, která na tomto grun-tě vázne a nyní dále pojištěna se činí tu povinnost per 30kr. neod-kladně platiti. 3.) milostivej vrchnosti sovinskej robotní povinnost 6tl 36 7/2kr, neb když by k zvejšení přišla tu dle nového vypočítání vypadající částku náležitě platiti a povinnovanou práci dle kontraktu a předešlého platu vybejvati, dále 4.) k docílení skladu kontribučenského obilí vypadající summa přední pšenice 1 míra 11 ¾ věrtele, žita 1 míra 4 věrtele, ječmene 12 ¾ věrtele tele, ovsa 9 ½ věrtele na krásnoveskej špejchar v čistých

=104=

zrnech odváděti jako i také 5. Břehy, pak cesty u polí, zahrady a strání na svůj vlastní náklad vždy v dobrém stavu zachovávat. 6.) týkaje se náklady, které na válečné půjčky a lifrované magaciny v summě 30tl 34 ½ kr. vynášejíc na stavebních, obligacích v sovinskej kontribuční kase leží, ta na nastupujícího tohoto gruntu ve vlastnost připadnou. Jan Bechyněm nastupující hospodář pečeť Jan Gregor, rychtář kováňskej Paták, direktor. Václav Mirel, konšel R. 1853 koupil jej **Fr. Fotr**. R. 1867 koupil jej **Frant. A Kat. Müllerovi** za 1559 zl. r.č. se 4 jitry 983 sáhů. R. 1901 dne 3.5. zemřel Fr. Müller a chalupu odkázal svému synovci **Josefu Müllerovi** z Březovic. R. 1922 **Jan Grus** ji ujal, vzal si setřenici Josefa Müllera, jenž ve válce (1914-1918) padl.

**Čís. 11. -** dům Petra Šafáře. L.P. 1623 v den památný sv. Jana Křtitele **Petr Ima** jinak Petr Šafář, koupil dům v městase Kováni od **Petra Krejčíka** za summu 180 kop míšenských a za summu hotovou. Při níž domu zanechámno toto: kráva zádušní 1, slepice 2, vidle hnojný 1. Na zimi i na jaře oseto bylo 3 korce 2 věrtele. Má zaplacenou činnost. L.P. 1640 **Ondřej Slezák** koupil sobě, manželce a dítkám svým chalu-pu a poručením vrchnosti po nebožtíku Imovi za summu 50 kop míš. L.P. 1654 dne 31.máje **Jiřík Doležal** koupil sobě, manželce a dítkám svým chalupu s povolením vrchnosti od Ondřeje Slezáka za summu 68 kop míšenských. Svrškové se nacházejí: stůl jeden, police jedna, kory-to jedno, koryto malý jedno.

=105=

L.P. 1661 stala se smlouva celá a dobrovolná mezi Jiříkem Doležalem sousedem z městyse Kováně a **Václavem Boháčem** z Krásné vsi a to taková: prodal Doležal grunt neb chalupu Václavovi Boháčovi za sum-mu 68 kop míšenských. Při tý živnosti zůstávají svrškové tito: osení na zimu žita 1 strych 3 věrtele, pšenice 2 strychy 3 věrtele, stůl 1, koryta 2, vidle 1, vidle k prsku 1. L.P. 1664 dne 13. octobris při konaném soudu gruntovním, vedle dob-ré a dokonalé smlouvy mezi Václavem Boháčem, prodávajícím z jedné strany, a **Jakubem Gregorem**, kupující strany druhé léta přítomného 1664 dne 6. Julii učiněné za summu 68 kop míšenských koupený, té-muž Jakubovi Gregorovi s Annou manželkou a dědici jich na tento do-mek též se vším k němu příslušenstvím a případnostmi činí se tento zápis. L.P. 1671 **vdova po Gregorovi Anna** (bednářka) L.P. 1689 ujal ten grunt syn **Hendrych Gregor**. L.P. 1718 **Jiří Gregor**. L.P. 1776 ujal jej otčín Jiřího Gregora **Šťastný Holoubek**. L.P. 1780 **Jiří Gregor**. L.P. 1789 **Jan Gregor**. R. 1810 **Václav Gregor** R. 1840 koupil jej **Václav Eliáš**. R. 1914 **Václav Novák**, zeť, který jej prodal r. 1915 **Rudolfu Baštovi**. R. 1924 **Marie Baštová**.

**Čís. 12. -** L.P. 1625 ve čtvrtek po neděli druhé po sv. a Blahoslavené Trojici učinil frejmark na dům svůj **Jakub Řehák** se **Šťastným Novot-ným** po nebožtíkovi **Barákovi** zůstalý, který předešle za summu 70 kop míšenských koupený byl. Svrškův se žádných mimo 3 ½ kopy záhonu rolí vorné nenachází.

=106=

L.P. 1654 dne 29. Marty s poručením vrchnosti jest prošacován grunt spálenej, celýho při něm bylo 20 záhonů osení za summu 50 kop mí-šenských k ruce **Pavlovi Hodovníkovému**  od osob přísežných, poně-vadž on sám svrchu psaný Pavel toto místo musel z gruntu stavěti a vyzdvihnouti. L.P. 1664 dne 13. Octobris při konání soudu gruntovním vedle dobro-volné smlouvy mezi **Lidmilou** **, vdovou** po nebožtíkovi Pavlovi Hodov-níkovi a **Janem Šlaycherem** v pominulém létu 1662 dne 2.Julii učině-né za summu 65 kop míšenských tomuto Janovi Šlaycherovi s Doro-tou, manželkou a dědice jich tento domek se vším k němu příslušen-stvím a případnostmi, nic odtud neodnímajích činí se tento zápis. L.P. 1673 přiženiv se **Adam Marek** k Magdaleně, pozůstalé vdově po nebožtíkovi Janovi Šlaycherovi, kterážto Magdalena téhož Adama, jakožto již manžela svého na podíl svůj co její nebožtík manžel, totiž 28 kop 24 gr. 6 denárů, byl vyplatil, náležitě přijala,a v té živnosti plným hospodářem učinila. L.P. 1684 ujal grunt  **Jakub Hodovník,**  L.P. 1727 syn **Václav Hodovník**. L.P. 1766 ujal grunt ten **Josef Hodovník,**  od dočasného hospodáře  **Jiřího Marka,**když došel let moudrých a spravedlivých. L.P.1789 vzal jej zeť Hodovníkův **Václav Müller.** L..P. 1820 **Václav Müller,** r. 1866 **Václav Müller,** r. 1904 **vdova** po něm **Kateřina Müllerová**, která tu chalupu si ponechala a pole všechna rozprodala. K té chalupě patřila bývalá stodola –nynější číslo 47. s celou zahradou nymí k čp. 47. patřící a kus Vyhlasovy zahrady. Stodolu se zahradou koupil r. 1901 **Václav Bidner**, který to předal r. 1905 zeti **Janu Boháčovi.** R. 1919 zemřela Kateřina Müllerová s chalupu dostal syn **Josef Mü-ller,** majitel statku ve Zdětíně, který prodal chalupu r. 1922 **Václavu**

=107=

**Bláhovi** ml. z čp. 17 za 30.000 Kč. R. 1924 převzal jej bratr **Karel Bláha** z Krásné vsi.

**Čís. 13. -** L.P. 1613 ve čtvrtek po památce sv. Martina koupil od  **Vavřince Kheile**  dům s rolí vornou a s všelijakým příslušenstvím za summu 55 kop míšenských  **Jiřík Vlček.** Svršků žádných nebylo. L.P. 1656 **Jiřík Tkadlec**  koupil domek od Jiříka Vlčka za summu hotovou 50 kop míšenských. L.P. 1664 dne 13. Octobris při konání soudu gruntovním vedle proša-cování od práva konšelského ujímá tento domek však spustý jen sa-mé místo **Jan Feyt** za 8 kop míšenských. Poněvadž sobě sám stavěti bude od contribucí, robot i důchodu náležejících, má od data tohoto zápisu do třech let dokonale pasirován býti: V těch pak třech letech začnouse co nejdřívěji, má sobě týř domek stavením náležitě vyzdvih-nouti. Po ujítí let 3 začnouce každoročně po 1 kopě míšenských a těch 3 kop do důchodu zaplatiti povinen bude. L.P. 1666 dne 18. Decenbris Jan Feyt, jsouce lenoch a ležák, nechtíce hospodařiti a stavěti, sám dobrovolně od této chalupy i ode všeho, což tu měl a míti mohl, upustil. Aby pak to, co týž Feyt komoru nad sklepem, v kteréž nyní majíce kamna, místo světnice byl vystavěl, za-se k spuštění nepřišlo, jako i dříví 60kmenů na světnici, síň a komoru, před tuž chalupu svezené a tu složené (nahotově se vynacházejí) více neshnilo. Tehdy **Matěj Novák**  na tuž chalupu za hospodáře se dosa-zuje a ji za tu summu se vším k ní od starodávna příslušenstvím 8 kop míšenských ujímá. L.P. 1684 ujal ji  **Jan Duk,**  L.P. 1706 po něm syn jeho **Pavel Duk,**  L.P. 1728 ujal **Šťastný Vítek**, zeť vdovy Alžběty.

=108=

L.P. 1769 chalupu onu podrobení vrchnost pustila **Felixi Markovi.**  L.P. 1789 ujímá ji **Filip Šulc,**  r. 1820 drží ji **Václav Müller.**  R. 1843 koupil ji **Jan Finkous** za 2.392 ve stříbře. Polí při ní bylo 6 jiter 1550 sáhů a zahrada 335 sáhů. R. 1856 předal ji Jan Finkous vnuku **Josefu Finkousovi** synu po Josefu Finkousoci z Krásné Vsi č. 30., který je držel do r. 1918, kdy zemřel a připadla dceři **Alžbětě.** R. 1920 ujal ji **Václav Čečka** z Borče, manžel Alžběty Finkousové.

**Čís. 14. -**  Asi kolem r. 1760 vystavěl si chaloupku tu **Jiří Balcar**. R. 1769 ujala ji **vdova Anna Blacarová**. R. 1783 koupil ji **Jiří Honzů**. R. 1820 **Václav Flanďák.** R. 1867 **Jíra.** R. 1912 **Jan Silný.**

**Čís. 15. -**  L.P. 1625 v úterej svatodušní koupil **Jan Skřivan** dům v městysi Kováni od **Matouše Všudybyla,** tesaře, za summu 12 kop peněz hotových. Svršků při témž domě žádných se nenacházelo – má zaplaceno. L.P. 1646 dne 25.septembri s povolením koupil **Jiřík Doležal** dům ne-bo chalupu v městysi Kováni od Jana Skřivana za summu hotovou 9 kop míšenských, které ihned zcela a zouplna zaplatil. Svršky při témž domě se žádných nenacházelo. L.P. 1654 dne 4. Juni s povolením vrchnosti koupil **Michael Grof** dům neb chalupu v městysi Kováni od Jiříka Doležala za summáu 21 kop míšenských. Svrškové se nacházeji: stůl 1, police 1, koryto 1.

=109=

L.P. 1657 dne 23. Februarii s povolením vrchnosti koupil chalupu v městysi Kováni od Michaela Grofa s tím se vším příslušenstvím a s těmi povinnostmi tak, jakž sám týž Michael Grof se chalupy byl ujal, za summu 23 kop míšenských  **Václav Koženej –** jinak Urbánek. L.P. 1658 dne 26. Februarii **Jiřík Tkalec** ujímá chalupa od Václava Urbánka v městysy Kováni za summu 17 kop míšenských se vším právem tak, jak ji prodávající v užívání měl. L.P. 1660 dne 26. Aprilis soud držán a **Jiřík Vosud** tuto chalupu po Tkalcovu ujal jest. L.P. 1664 dne 13.octobris při konaném soudu gruntovním vedle do-brovolné smlouvy mezi Jiříkem Vosudem a **Krištofem Majerem** v pominulém létu 1660 se stala za summu 14 kop míšenských. L.P. 1682 ujal ten grunt **Pavel Duk,** R. 1706 **Jan Grof** jako chalupu podrobení. R. 1800 syn **Jan Grof,**  r.1840 **Krouský,** který se odstěhoval do Ruska a chalupu koupil r. 1863 **Václav Salač** ze vsi Krásné čp. 15. R. 1886 dostal ji syn **Josef Salač** a r. 1914 syn **Rudolf Salač.**

**Čís. 16. -** L.P. 1631 v pondělí po památce sv. Mikuláše koupil chalupu po nebožtíkovi **Vavřincovi Starým Jan Tkadlec**  za summu 15 kop míšenských. Chalupa byla pusta a svršků při ní žádných nebylo, ale při té chalupě 1 krává na živě jemu podstoupena býti měla. L.P. 1625 ujal se tohoto domku **Jan Werner**, nesložil tu žádných nic, umřel a zůstali sirotci po něm : Dorota, Jiřík a Líba, máti jejich Mar-kéta. L.P. 1636 dne 10. Januari **Jiří Vlček** koupil chalupu po nebožtíkovi Jiřím Wernerovi za summu 25 kop míšenských. L.P. 1650 dne 12.Februarii **Jiří Vosud** koupil chalupu s povolení vrch-

=110=

nosti v městyse Kováni od **Honzy Hokusa**, tkalce, za summu 25 kop míšenských. L.P. 1654 dne 25.Julius **Václav Urbánek** koupil s povolením vrchnosti v městysi Kováni od Jiříka Vosuda v těch příležitostech a mezích jak od starodávna ta chalupa držána byla za summu 25 kop míšenských. L.P. 1656 dne 3. Januari **Adam Ima** koupil sobě i budoucím svým s po-volením vrchnosti od Václava Urbánka chalupu v městyse Kováni, v těch příležitostech a mezích jak od starodávna držána byla, chalupu za summu 25 kop míšenských. L.P. 1674 dne 14.octobris ujal týž grunt **Jakub Fara** sobě, manželce a dítkám svým za předešlou summu 23 kop míšen. i s krávou zádušní. L.P. 1698 Jakub Fara „nemohouce pro starost a spracování věku své-ho na té chalupě býti“, žádal, aby milostivá vrchnost ji jiným hospo-dářem opatřila. Ujal ji **Jiří Nájemník.** L.P. 1715 Jíří Nájemník prostředkem smrti z tohoto bídného světa vykročil a tu chalupu vzal **Pavel Boháč.** L.P. 1752 ujal ji **Vítek,** r. 1762 **Jan Nic** r. 1769 **Jan Švestka,** r. 1777  **Václav Švestka,**  r. 1800 ujal ji **Václav Švestka,** r. 1855 zdědil jí **Marek** od strýce Švestky. R. 1860 měl ji  **Václav Benda.** R. 1880 koupil ji od Bendy **Josef Henc.** R. 1924 zdědil ji syn **Jan Henc.** Při této chalupě patří ještě jeden domek v zahradě, čp. 16a. Vystavěl jej Václav Benda, poněvadž jako včelín r. 1866. Když prodal chalupu, přestěhoval se do něho sám s dvěma dcerami. Dnes tam bydlí ještě jedna dcera z oněch dvou - **Josefa Bendová.**

=111=

**Čís. 17. -** Chalupu tuto postavil **Šťastný Boháč** asi kolem r. 1730. L.P. 1755 **Václav Boháč.** R. 1769 **Anna Boháčová vdova.** R. 1786 **František Matouš.**  R. 1840 **Václav Štamfest,** vystavěl nový dům . R. 1889 **Bedřich Štamfest** syn. R. 1903 koupil ji **Václav Bláha st.**. R. 1922  **František Škoda** za 11.000 Kč.

**Čís. 18. –** L.P.1786 seděl na něm **Matěj Švěstka.** R. 1790  **Martin Šebesta.** R. 1840 koupil je **Jan Dvořák.** R. 1872 prodal je Dvořák **Františkovi a Kateřina Trykovým.**  R. 1887 tito postoupili je dceři  **Anně Trykové.** R.1915 bylo stavení zbouráno a vystavěno nové , nynější, postavila je Anna Tryková se svou sestrou Kateřinou Tandlerovou, pro syna Anna Trykové  **Jana Tryka,** poštovního oficiála v Praze.

**Čís. 19. –** postavil r. 1735 **Václav Gregor**. R. 1769 ujal je **Jiří Gregor**, krejčí a kostelník. R. 1834 měl je **Fouček (možná Fousek)**. R. 1860 koupil je od něho **Teibl.** R.1874 koupil je od něho **Slánský,** po něm ji měla jeho vdova manželka **Anna,** která je dala synu  **Janu Slánskému.** R. 1890 zdědila ji **Marie Slánská.**

=112=

**Čís. 20. -**  Kdo a kdy mlýn v Podkováni postavil, nebylo možno zjistiti. V 15.století již stál. L.P. 1680 byl v něm mlynář  **Kliment Bílka.**  L.P. 1768 na mlejně v Podkováni usadil se **Pavel Honzů,** mlynář. L.P. 1787 týž Pavel Honzů obtížen jsa stářím předal mlejn svůj vlastní a dědičně zakoupený v Podkováni synu svému **Václavu Honzů**  v 200 kopách na míšensko. R. 1802 prodal jej Václav Honzů  **Františku Mřeně**, od něhož r. 1809 koupil ho **Jiří a Barbora Čermákovi.** R.1850 koupil jej **Jelínek,**  jenž učinil odkaz pro chudé kovářské v ob-nosu 150zl. (ovšem úroky), jež rozděluje osadní úřad v Kováni. Od něho koupil jej **Kleinert** r. 1870 a od něho někdy kolem roku 1880 **spolkový pivovar a sladovna v Podkováni.**

**Čís. 21. -** Kdy byl pivovar postaven není známo. Jisto však jest, že byl postaven r. 1626. Byl to ruční pivovar s vinopalnou. Patřil ke statku sovinskému. Do tohoto pivovaru museli rolnící dodávat ječmen, dová-žeti veškeren mateiál ku stavbě neb opravě, což bylo počítáno za ro-botu, jak o tom svědčí některé záznamy do dnes zachované. I ostatní lid musil v něm pracovati buď zadarmo neb za nepatrnou mzdu. Vinopalna stála asi v místech, kde jest hnojiště. Vrchnost sama určo-vala, kteří „šenkýři“ musejí bráti pivo z tohoto pivovaru. R. 1870 kroužek přátel, který před tím založili cukrovar (a v r. 1872 občanskou záložnu v Dolním Cetně), usnesl se na tom založiti ve svém okolí **společný pivovar a sladovnu.**  Mezi těmito pracovníky byl p. Jan Šnýdr, statkář z Krásnovsi a p. Věnceslav Honzů, statkář z Krásnovsi.

=113=

Ustanovilo se konsirvicium (družstvo), které vyjednávalo se správou velkostatku sovinského o odprodeji budovy pivovarské čp. 21 a vino-palny čp. 26., jakož i pozemků k objektům náležícím. Konsorcium kou-pilo od správy velkostatku řečené budovy za 15 tisíc zl. r.č. a prodalo ji za týž peníz zakládající společnosti. Starý pivovar –ruční- byl ihned rozbourán a v roce 1871 počal se stavěti nový se sklepy, spilou a stoky. Stavbu provedl stavitel z Mělníka Václav Pařík za 118.443 zl. 98 kr.. Nové stroje s veškerým příslušenstvím stály 51.594 z. 92 kr.Kotle do- dala firma Ringhoferovaz Prahy za 16.734 zl. s montáží i zazděním, se-stavil ji ing Kučera. Nádoby byly zakoupeny za 27.100 zl 28kr.. R. 1872 byl pivovar dostavěn a 4. Února 1872 byl vysvěcen farářem kováň-ským dp. P.V.Vojíkem. Dne 15. Dubna 1872 bylo uvařeno první pivo. Prodávalo se : stáčené: vědro (půlka) za 4,75 z., kvasnicové 4,50 zl. .

**Čís. 22. –** Ve starých spisech není nikdy udán majitel tohoto čísla. Jedině v listině z. r. 1780 zapsán jest podruh **Daniel Gregor**, panskej bednář, sedídí v tomto čísle. Od něho koupila to asi **obec** pro školu. R. 1919 zřízena byla v tomto čísle četnická stanice, vlastně byla sem pouze přeložena z Katusic, ježto tam měla málo místa. Umístěna byla přízemí ve dvou místnostech. Vrchním strážmistrem byl Josef Šebera, kerý v r. 1922 byl jmenován okresním velitelem četnické stanice v Novém Bydžově. Za něho ustanoven zde František Taraba. Pak tu byli strážmistři : Viktor Tauchman a Antonín Hoskovec. Stanice jest tříčlenná .

=114= **Čís. 23. -** Chaloupku tu postavila r. 1772  **Anna Hodovníková**. R. 1777 ujal ji syn  **Jakub Hodovník.** R. 1851  **V. Šípek.** R. 1880 **Reinberger.** Když se stavěla nynější silnice z Kováně do Podkováně r. 1898, roz-bourána chaloupka tato, poněvadž stála v nynějším záhybu nad čp. 27. Dřívější silnice cedla za „Staré hory“ přím o vedle starého pivo-varu – přes nynější sklepy – na dvůr k staré vinopalně a u čekárny vyšla ven. Nynější čp. 23. postavil r. 1909 **Josef Šlambor.**  R. 1923 koupil je syn  **Karel Šlambor.**

**Čís. 24. -**  R. 1800 měl ten domek **Daniel Gregor.**  R. 1851  **Jan Janovský.** R. 1860 **Antonín Křížek,** bednář a arcibiskupský hajný. R. 1912 **Božena Křížková.** R. 1913 od ní koupil jej **pivovar** pro své dělníky.

**Čís. 25. –** L.P. 1786 seděla na něm **Dorota Gregorová.** R. 1851 **Michalíček Kašpar,** R. 1863 koupil ji **Jiří Houžvic od Bárty,**  R. 1882 dědil dům ten syn  **Václav Houžvic,**  a r. 1907 syn  **Josef Houžvic,**  který přistavěl k němu stodolu.

**Čís. 26. -**  Toto číslo měla vinopalna, jež stávala v pivovaře na dvoře. R. 1830 bydleli v ní Zeislovi, děd nynějších Zeislů, kteří potom bydleli

=115=

v čp. 22 v Podkováni, jež bylo zbouráno. Později byla vinopalna zbořena a číslo dáno nově postavené budově proti čekárně r. 1908. Také byla vinopalna v místech , kde se nyní kanál pod okresní silnicí před Brůdkem, kde se dosud říká „ u staré vinopalny“.

**Čís. 27. -**  Tuto chaloupku postavil r. 1786  **Václav Hořák**  na obecním pozemku (gruntě). R. 1851 ujal ji **Václav Polívka,** r. 1860  **Paul Václav,** R. 1885 koupila ji **Kateřina Millová,**  R. 1890 zdědil ji po matce syn  **Josef Mill.**

**Čís. 28. –** Tento domek postavil začátkem XIII. věku **Tomáš Brychta,**  R. 1752 na něm hospodaří  **Pavel Marek,** R. 1769 jej ujímá **Pavel Brychta,** R. 1786  **Pavel Švestka,** R. 1789 **Jan Švestka,** R. 1851 **Josef Švestka** a r. 1890 syn **Josef Švěstka.**

**Čís. 29. -**  Tento domek postavil L.P. 1786  **Brychta Václav,** R. 1815 ujal jej **Josef Studecký,** R. 1851 koupil jej **Jan Kredba,** R. 1885 prodal jej  **Josefu Slánskému** z Vrátna a r. 1918 zdědil jej syn **František Slánský.**

=116=

**Čís. 30. -** L.P. 1786 sedí na něm  **Josef Šebesta,**  R. 1851  **Švestka Felix,**  R. 1876 koupil je  **Václav Henc,** R. 1876 zdědil jej **Josef Henc,**  R. 1880 koupil je od něho **Štěpán Houžvic.** R. 1923  **Kvasnička Josef,** zeť.

**Čís. 31. -**  Postavil je zámečník **Ulman V.** se svou dílnou asi r. 1825. Dílna stála v těch místech, kde jest dnešní zahrádka – zrovna před světnicí proti pivovaru. Od něho je koupil  **Ignác Tajbl** r. 1856, R. 1898 je měla **Tajblová** a od ní ji koupil r. 1900  **Václav Kuntoš.**

**Čís. 32. –** L.P. 1851 má ji  **Jan Ulmon,** R. 1878 koupil ji od něho **Jan Rousek,** R. 1904 vdova po **Rouskovi a** R. 1911 **Vojtěch Rousek**

**Čís. 33. –** Tento mlýn postavil r. 1846 **Antonín Hybner.** R.1890 koupil jej od něho **Štěpán Vidner** z Katusic a r. 1918 v květnu prodal jej **Čeňku Novotnému.** Tento majitel dal postaviti poschodí, mlýn opatřil novými moderními stroji, zřídil si vlastní elektrické světlo pomocí dynama a mlýnské kolo nahradil vodní turbínou.

=117=

**Čís. 34. -**  R. 1865 postavil ji **V. Polívka,**  od něho koupil je r. 1892  **Fr. Medonos** R. 1917 zdědil ji syn **František Medonos**, truhlář. Za majitele Polívky se „šenkovalo“ v nynější dílně.

**Čís. 35. -**  R. 1850 postavil ten domek **Jan Langr,** hajný, R. 1882 převzal jej syn **František Langr,** R. 1900 koupil jej **Martin Brtnický,** jenž jej prodal r. 1923 **pivovaru v Podkováni.**

**Čís. 36. -**  Postavil **Ludvík Zeisl**, syn Zeisla z vinopalny, r. 1876 na pozemku dvora krásnoveského. Stavení stálo 4.000 zl.

**Čís. 37. -** R. 1860 stavěl domek ten  **Josef Fryk,** R. 1880 dědil jej syn **Josef Fryk,** R. 1910 dostal jej **Josef,** syn předešlého. Od r. 1912 bydlel v něm  **Josef Bechyně**, strýc Trykův. R. 1923 koupil jej **Matouš Bechyně.**

**Čís. 38. -** R. 1897 vystavěla je **Anna Tryková** ( rozená Janovská) a **Anna Tryková** z. čp. 15. R. 1922 daly ji **Boženě Bajerové** ze Sudoměře, dceři první A.Trykové. Bajerová je pronajala Hršelovi.

**=118=**

**Čís. 39. -** Tento domek postavil r. 1883 **Josef Šípek**, od něhož jej koupila **osada** r. 1912 a pronajala jej pivovaru. R. 1924 za starostenství Fr. Medonosa z jedné místnosti učiněna osadní kancelář. V roce 1928 prodán domek **Karlu Buriánovi.**

**Čís. 40. –** R. 1895 postavena nynější budova školní.

**Čís. 41. –** Toto stavení vystavěl si **Touček** (bývalý majitel čp. 3 jako výměnek) r. 1876. R. 1882 koupil je od něho **František Šimonek**, ale nebydlel tam, poněvadž v něm měl Touček byt k užívání až do smrti. R. 1902 koupil ji **Josef Elstner,** ten ji r. 19419 vystavěl do patra a r. 1921 předal je synu **Václavu,** truhláři.

**Čís. 42. -**  Vystavěno r. 1899 na pozemku **Josefa Boháče** z Krásnovsi čp. 3..

**Čís. 43. -** Vystavěl je **Karel Kredba,** stavitel z Katusic r. 1903 pro svou matku.

**Čís. 44. -** Vilu tuto postavil  **Jan Šnýdr,**  starší na svém pozemku r. 1906. Aby mohl postavit zeď proti sesouvání se vrchního pozemku koupil od osady Kováno 542 m2 stráně. Při této vile jest ohromná zahrada, velice pěkně upravena a opatřena

=119=

jest vlastním pařeništěm. Před válkou (1914) měl tu Jan Šnýdr svého zahradníka, který měl na starosti celou zahradu. R. 1919 po smrti Jana Šnýdra zdědila vilu dcera  **Marie Šnýdrová.**

**Čís. 45. -** R. 1911 postavil je **Václav Vidner** (z. čp. 7) jako výměnek. R. 1917 zdědila to dcera  **Marie Boháčová** (z čp. 7), R. 1919 dcera této **Anna Nováková** z Katusic. V tomto roce přistěhoval se sem Josef Šebera, vrchní četn. strážmistr, když byla na Kováň přeložena četnická stanice z Katusic. R. 1922 v říjnu koupil ji **František Záruba**, oficiál na penzi.

**Čís. 46. -** R. 1910 postavil si domek ten zedník  **Jan Rousek** na obec-ním pozemku. R. 1922 přistavěl k němu jednu světnici v předu a od fary vykoupil pole, z něhož udělal zahradu.

**Čís. 47. -**  Jest to bývalá stodola se zahradou, jež patřila  **k chalupě** čp. 12, a kterou r. 1901 koupil  **Víclav Vidner,**  po něm ji dědil r. 1905  **Jan Boháč** a ten ji prodal r. 1920 **Josefu Elstnerovi**  čp. 41 za 27.000 Kč. Stodolu rozdělil na tři díly a postavil si z jednoho dílu obytné stavení, z druhého stodůlku a z třetího chlévy. Toto obydlí postavil v srpnu r. 1922.

**Čís. 48. -** čerpací stanice **skupinového vodovodu :** Krásnoves, Kováň, Spikaly a Skalsko vystavěno r. 1914. Čerpadla, budova a zařízení čerpací stanice stálo :

=120=

1.) Cesta k čerpací stanici 1.466,57 Kč 2.) Čerpací studna a pokusné čerpání 16.000,-- Kč 3.) Výstavba čerpací stanice 15.776,69 Kč 4.) Elektrická část 10.850,03 Kč 5.) Dodatečná práce zajišťovací A 45.998,24 Kč 6.) Dodatečná práce zajišťovací B 3.135,29 Kč 7.) Režijní 3.237,-- Kč 8.) Vodoměry 399,49 Kč celkem 99.863,31 Kč Stavbu provedl pražský podnikatel ing. K.Sviták a ing. J. Ševčíkem. V této budově nejprv bydlil J. Tichý dne 16.3 1924, kterého tam vzala komise skupinového vodovodu. Až do této doby byl dům prázdný.

**Spikaly**

Jako Krásná Ves a Kováň, tak i Spikaly mají svou minulost zakrytou hustou mlhou. Nemáme o nich žádných záznamů přesných, nýbrž je-nom sporé zbytky starých purkrechtních knih z panství sovinského. Spikaly snad patřily ode dávna ke Kováni ovšem pouze jistá část, ne-boť tam bylo též několik domů patřících k panství Vrutickému a Lo-bečskému. Již od r. 1402 pan Sulek z Kováně, mladší, držitel Skalska, učinil darování osmi kop platu ročního holého toliko a věčného, kte-rýž má na dědictví svém Spikalích (psáno in Wezpikalích) a Borči mis-trum a kolledií 0.0. Sandorum v Praze. V 15.století patřily do majetků rodu Vančurů ze Řehnic, jenž sídlel na zámku Krnsku od r. 1476, jim také patřila část vsi Krásné. Týž rok 1535 prodal své dědictví bratru Jiříkovi, jenž měl 8 synů, jeden z nich dostal mezi jiným i část Spikal. R. 1638 císař Ferdinand daroval statek Mšeno s Lobčí Robertu Geral-

=121=

dinovi z Kildary, podplukovníku císařských vojsk místo odměny 30.000 zl. Ježto část Spikal byla poddána Lobči, dostaly se tak nyní pod pans-tví Mšeno. Patřilo k němu čp. 5, jež nerobotovalo, ale peníz odvádělo rychtáři. R. 1624 ona část, jenž byla r. 1535 prodána panem Buria-nem Stránovským Janu Hrzáni z Harasova na Vrutici, byla současně s Krásnou Vsí a Kováni darována Petrem Fuchsem z Wzauholzů magistrátu pražského. R. 1642 zdědila celé panství Mšeno dcera Geraldinova Klára, jež provdala r. 1654 za rytíře Vodolána Věžníka z Věžník. Tak patřila část Spikal k panství Věžníků až do r. 1765. Toto je celá minulost osady Spikal. Pod nynějším číslem 17. při vykopávání základů k tomuto číslu, vyko-pány byly četné kostry, z toho se soudí, že snad v tomto koutě Spikal býval hřbitov. Na onom místě byly také nalezeny bronzové náušnice a různé věci, jež byly odevzdány muzeu pražskému. Ve Spikalích býval zvonek s letopočtem 1816, jenž byl koupen z dů-vodů obecních. Za zvoničku sloužila lípy před čp. 1.. Ve válce musel býti odebrán k vojenským účelům a jiný nebyl koupen.

**V této stati zaznamenáni jsou majitelé jednotlivých domů :**

**Čís. 1. –** L.P. 1653 dne 23. Juni s povolením vrchnosti ujal **Jakub Mar-ků**  po nebožtíku  **Václavu Marků** a manželce jeho Dorotě grunt se vším příslušenstvím v tom způsobu a trhu, jakož nebožtík Václav Ma-rek ujal za summu 325 kop míšenských. L.P. 1655 dne 3.octobtis **Václav Malej** jinak  **Strádal**, koupil s povo-lením vrchnosti sobě a manželce i budoucím svým, grunt po nebož-tíkovui Jakubovi Markovi ve vsi Spikalích za summu a v tom trhu, jak on nebožtík Marek nahoře psaný zápis měl totiž 325 kop míšenských.

=122=

Svrškové při té živnosti zůstávají tito : předně kůň jeden, půl vozu, plouh jeden, brány jedny, řetěz k zavírání jeden, vidle hnojný, kopáč jeden, kohout jeden, slepice 4. Stalo se u přítomnosti Havla Pavlů, rychtáře, Jana Kozáka, konšele. V.Pavlů, všichni tři ze Spikal a V. Brychty, rychtáře krásnoveskýho. L.P. 1658 dne 26. Frebr. **Michal Vítek** ujímá statek ve vsi Spikalích po Václavu Strádalovi za summu 230 kop míšenských. Svrškové se nachá-zí: předně na zimu oseto pšenicí 7 strychů, žita 13 strychů, klisna 1, půl vozu, plouh 1, brány 1, obilný žebřiny, hnojník, saně s žebřinkami, obilí v slámě zůstává kolem 5 strychů. Dluhové se nachází toliko kráva zádušní. L.P. 1664 dne 13. Octobris při konání soudu gruntovním vedle proša-cování od práva konšelského, jenž se takový šacunk stal dne 23.Janu-arii 1661, poněvadž týž gtunt tak koliv častých nezdařilých zlých hos-podářů měl a tudy k ztenčení přišel, za summu 590 kop míšenských tomuto **Janovi Markovi** s Dorotou a dítkami jich činí se tento zápis. L.P. 1715 ujal statek  **Jan Marek** , syn předešlého. L.P. 1731 **Jan Benda** směnil svou chalupu v Krásné vsi za tento grunt. L.P. 1777 drží statek **Dorota, vdova Bendova.** L.P. 1781 převzal jej syn **František Benda.** R. 1812 **Václav Benda.**  R. 1866 **František Benda,** R. 1881koupil jej **Novák** R. 1889 od něho **František Moc,** jenž je dal synu **Františku Mocovi** r. 1922.

**Čís. 2. –** L.P. 1626 ve středu po památce hromnic koupil živnost z rolí vornou a všelijakým příslušenstvím od **Vítka Balatky Jan Meydle**  za

=123=

summu 450 kop míšenských. Svrškové při té živnosti zanecháni byli: 1 kráva, ta přináleží k záduší katusickému, 1 vůz s potřebami a hnojní-kem, 1 plouh s železem, 3 brány mají býti želernými hřebíky nabitý. Item na zimu žetem a pšenicí jak náleží oseto bylo. L.P. 1629 v den sv. Jiří koupil živnost s rolí vornou a všelijakým příslu-šenstvím od Jana Meydle **Jiřík Pavlů** za summu 450 kop míšenských. Svrškové při té živnosti nížepsaný zanechaný: Předně na zimu pšenicí a žitem jak náleží oseto. Kráva jedna,ta přináleží k záduší katusickému Iten vůz s hnojníkem a žebřinami 1, plouh se všemi potřebami 1, brá-ny hřebíky železnými nabitý 1, vidle hnojný 2, kopáč 1, stůl 1, almara s policí 1, v kamnech hrnec měděný 1, zámky zapadací u komor 4, dí-že 1, žita míry velké 3 strychy, hrachu míry velké 1 strych, ječmene 1 strych. Ovsa 8 strychů, obrok 1 věrtel, slámy rouný 2 kopy otepy, slá-my zmatený 2 mandele, slepic z kohoutem 4. L.P. 1634 Pavlů zemřel, zůstala po něm vdova bez dětí samotna  **Do-rota.** L.P. 1636  **Martin Janda** pojal sobě za manželku Dorotu, pozůstalou vdovu a ujal ten grunt zpustlý bez závdavku za 249 kop míšenských. L.P. 1642 dne 2. Máje stala se smlouva celá a dokonalá mezi osobami těmito: předně z Martinem Jandou strany jedné a **Václavem Pavlo-vým**  strany druhé. Že jest Martin Janda od pana všemohoucího ne-mocí navštívený tak, že pro nedostatek zdraví svého spolu s manžel-kou svou toho gruntu opatřiti nemohli i prodal jest týž grunt svůj, kte-rý měl ve vsi Spikalích Václavovi Pavlových za summu 300 kop míšen. L.P. 1664 dne 13.octobris ujala grunt **Dorota vdova** Pavlova. L.P. 1668 dne 6. Novembris **Šimon Ausderwegwe**, obdankovanej mušketýr od slavného regimentu jednovskéh jakožto člověk sobě svo-bodný, sám dobrým rozmyslem a z dobré vůle, k tomuto arcibiskup-skému pražskému seminárnímu statku sovinskému se jest poddal a

=124=

pojmout sobě Dorotu pozůstalou vdovu po nebožtíku Václavu Pavlo-vi za manželku, tuto živnost aneb grunt s rolmi níže položeným ose-ním a při ní se nacházejícím nynějším a starodávným příslušenstvím (poněvadž z pozůstalých sirotků žádný ji ujíti nemohl) ujal a to vedle prošacování od práva konšelského za summu 300 kop míšenských. Při témž gruntě se nachází: obilí v slámě: pšenice 16 mandel, žita 12 mandel, ječmene 2 mandele, ovsa 12 mandelů, na zimě nic. Od do- bytka: klisna 1, valach 1, krávy 2, jalovice roční 1, sviňského 2 kusů, ovcí 7. Drůbeže: husy 2, slepice 10, kohout 1, činí 13 kusů. Od hospo-dářských věcí: v světnici : stůl 1, medenec v kamnech 1, při statku: vůz okovaný s potřebami, s lysněmi, vahami a jinými potřebami, brá-ny 1, plouh s železím 1 a při tom jné drobné hospodářské věci. Co se pak dětí dotýče, ty budou při otčímovi a máteři jich zůstávati a oni na ně šaty jebnati a kdyby se který oženil neb vdala, jim týž otčím a má-teř jich připovídající ze své dobré vůle nějaké vejdavky neb za ně po 5 kopách míšen. dáti. K tomu každému jalovici odchovati mají. Kdyby pak téhož otčíma i máteř poslouchati nechtěli a své vůle užíval, mo-hou oni jej na službu k jiným lidem dáti, a toho vejdavečního dobrodi-ní zbaven bude, nýbrž jen na svém dílu spravedlnosti přestati musí. A tak se činí témuž Šimonovi Ausderwegerovi s Dorotou, manželkou dítkami budoucími jich na tento grunt tento zápis. L.P. 1689 ujal ten grunt  **Václav Khaudler,** r. 1724 syn  **Jan Khandler.** R. 1741 **Václav Finkous,** r. 1748 přiženil se k vdově po Finkousivi  **Ma-těj Polívka.** R. 1791 ujal jej  **Jan Polívka** R. 1800 **Matěj Polívka,** R. 1826  **Jan Polívka,** R. 1865  **Václav Polívka,**  po něm zdědil jej syn  **Karel Polívka**  r. 1907.

=125=

**Čís. 3. –** stálo asi tam, kde jest dnes kal a to hned proti nynějšímu vjezdu do dvora čp. 4. Patřilo k čp. 4. R. 1800 byla majitelem **Šťastný Matouš.** Potom bylo zbořeno, jak vypráví Josef Horák, dle jiných prý vyhořelo r. 1851. Nynější čp. 3. postavila r. 1892 **Anna Doušová**  z čp. 11. Jako svůj výměnek. Poněvadž byla s mladými manželi, dala je synu **Josefu Doušovi.**

**Čís. 4. -** L.P. 1625 ve čtvrtek po památce sv. Panny Doroty **Jan Ma-touš**  z Katusic koupil živnost s chalupou (čp.3.) s rolí vornou, s loukou a všelijakým příslušenstvím od **Václava Mačury**  ve vsi Spikalích. **Ma-tějovi**  synu svému za summu 700 kop míšenských. Svrškové k té živ-nosti dole psáni zanecháni byli: klisna 1, slepice s kohoutem 10, vůl tažní 1, krávy 2, svině 1, ovec 10, řetěz 1, vůz s potřebami 1, žebřiny 1, plouh 1, prasat ročních 2, provaz 1, sekyra kladní 1, kopáč 1, stoly 2, svícen 1, motyka 1, vidle 1, medenec 1, kotel 1, brány z hřebíky 1, almara i všechny se zanechávají. Item na zimu žitem a pšenicí dobře oseto bylo, ječmene se zanechalo 1 korec, ovsa 10 korců, pšenice 3 korce, jinýho nic. L.P. 1639 držel grunt ten **Matěj Mačura.** L.P. 1664 dne 13.octobris ujal ten grunt **Matěj Matoušův,** R. 1809 **Jiří Matouš Mačura.** R. 1866 **Václav Štrobach,** R. 1878 **Josef Štrobach,**  R. 1911 **Marie Štrobachová,** manželka, téhož roku koupil ten grunt  **Václav Šágr** z Katusic za 126.000 K. R. 1918 vyhořelo domovní stavení. V r. 1923 postavil V. Šágr nové chlévy.

=126=

**Čís. 7. –** R. 1800 měl je **Šťastný Matouš,**  R. 1840 koupil je  **Josef Kindl,**  R. 1870 **Václav Siksta,**  přiženil se. R. 1908 **Antonín Srb,** přiženil se. R. 1912 koupil ji **Josef Šturma.**

**Čís. 8.** – R. 1846 **Jan Šťastný,** R. 1877 **Studecký,** vzal si za ženu vdovu po Šťastným. R. 1883 dědila ten dům **Marie Hadačová,** R. 1890 měl jej zeť Hadačové  **Flodrman,**  R. 1912 koupil jej **Karel Polívka.**

**Čís. 9. -** S poručení vrchnosti prohlédl si grunt po zběhlém **Wondrovi**  co jest v živnosti pozůstalo : koně 2 i s chomouty, držený při nich po-straňky zůstávají, vůz s fasuňkem obilný, žebřiny, řetízek při nich sta-hující lýsku, plouh, brány s velkými hřebíky i řebýky, brány, vidle, ko-páč, v kamnech medenec měděnej, prasata 2 čtvrtletní, slepice 4, ko-hout 1, nádoba 1, škopek 1, konev 1, lavice, stůl, svýcen, vozimního o-bilí nejni nic v slámě, vovsa v slámě 4 mandele, 7 snopů slámy, 5 man-del votepy sena se nachází. Vozimu je seto pšenice 5 strychů 2 věrte-le, žita vyseto jemu k ruce 5 strychů, živnost je šacována za summu 230 kop se vším příslušenstvím **Václavi Fouskovi**, propuštěnému se vší a všelijakou spravedlností na dokonalou svobodu od J.E. kardinála z harachů. Při šacunku byly osoby ty osoby: Jan Marek, rychtář Spykalský Jan Havlů, konšel Spykalský, Martin Hodovník, rychtář Krásnoveský, Adam Zoufalý, konšel Krásnoveský Václav Černý, rychtář Kováňský Matěj Maděra, konšel Kováňský

=127=

Datum ve Spykalích dne 3. Februarý leta 1616. Po něm ujal grunt **Bartoň Fousek,**  jenž zanechal siroty: Jana, Jíru, Annu, Václava a Matěje. L.P. 1638  **Jíra** , jeden z nadepsaných sirotků Fouskových ujal ten gruntu a bratří a sester svých za summu 150 kop míšenských. L.P. 1639 dne 10.Januari  **Jan Kozák** koupil živnost od Jíry Fouskovýho za summu 200 a 20 kop míšenských. Při té živnosti se zanechává: vy-seto ozimního obilí půl 10 korce hrubý mýry, pšenice a žita 2 korce velký mýry, půl 3 korce vovsa, 1 kohout a 2 slepice, 2 prasata, 1 vidle, 1 kopáč, 1 police, 1 stůl, 1 žlab, 1 koryto, 12 kop votepy slámy, závda-vek má skládati, dáli Pán Bůh po žních., 30 kop při sv. Martině, druhej termín za rok při sv. Martině 30 kop, kráva zádušní v těch 30 kopách má se sporaziti. Kruntovní peníze po 5 kopách mají se vyklásti do vy-kladení té živnosti. Stalo se smlouva u přítomnosti těch osob: Matěje Mačury, rychtáře Spikalskýho. Kdyby jeden druhýmu nedostál, jeho milosti panu poku-ty deset kop, aby propadly a do vobce sud piva. L.P. 1666 dne 4. Januari Jan Kozák vykročivši prostředkem této časné smrti dne 1. Novembris léta pominulého 1665 z tohoto světa, Dorota, poněm pozůstalá vdova, nemohouce hospodařiti, tedy na poručení milostivé vrchnosti, podle prošacování z městyse Kováně, vsi Spikal a vsi Krásné, od práva konšelského a rychtářského, dosazen jest na tuto živnost **Matěj Novák,** za hospodáře. Při té živnosti jest na tuto zimu v obrodu léta přítomného 1666 vyseto: pšenice 8 strychů, žita také 8 strychů. Více při též živnosti se zanechává: obilí v slámě: pšenice 6 mandel, žita 4 mandele, ječmene 2 mandele, ovsa 6 mandel, hrachu 1 vůz a vykve 1 vůz. Od dobytka : klisny 2, svině 1, slepice 4, kohout 1. Od nábytku: vůz okovaný, dobrý s potřebami, s fasuňkem, s hnojní-kem a s vahami 1, plouh s kolečky kovový 1, brány s železnými hřeby

=128=

1, kopáč 1, vidle hnojný 1, chomout s nádolím 1, bez nádolí 2, dohro-mady jsou 3, vidlice k prsku 1, svícen s krbu 1, stůl 1, medenec v kam-nech 1, díž k pečení chleba 1, stoklas 1, skopky 3, konve 2. Nad to všechno, co jest hřeben přibito a hlínou přimazáno, to dle obyčeje v něm se zanechává, kteroužto živnost s tím vším tuto nadepsaným příslušenstvím , k téže od starodávna příslušejícími rolmi a zahradou, on Matěj Novák za summu 220 kop míšenských ujímá. L.P. 1666 dne 17. Juli tak, jakož **Matěj Novák** dle předepsaného zápi-su na tento grunt za hospodáře dosazen byl, poněvadž jak světle patr-no se to spatřuje a vidí,že by na témž nic nesvedlo nižádné dobré hos-podářství by tu nepovedl, prvěji nežli by se boží obilí při témž gruntě sežalo, sklidilo, dále rozptýlilo a v nivec přivedlo, i také snad týž grunt (jakž jest příkladů dosti) bez hospodáře k spuštění přišel, tehdy **Jiřík Sýbert** na tento grunt za hospodáře (s jistým vědomím a nařízením milostivé vrchnosti) se dosazuje a takovej grunt ujímá za summu 220 kop míšenských. L.P. 1666 dne 12.Octobris ujímá jej **vdova Kateřina Sýbertová.** L.P. 1667 dne 10. Marty nemohouce Kat. Sýbertová, vdova, pro ne-způsobilost a nemožnost k tomu hospodařiti, aby tento grunt (skrze časté měnění hospodářino) pustý nezůstal, na poručení milostivé vrchnosti **Jan Pavlův** na něj za hospodáře se dosazuje, dle prošaco-vání od práva konšelského za summu 215 kop míšenských. Při témž gruntu jest na zimu 1667 korců obroku vyseto: pšenice 7 strychů 2 věrtele, žita 8 strychů 2 věrtele, obilí na hotově přistupujícímu hos-podáři na zrně postoupeno: pšenice 2 věrtele, žita ozimního 2 věrte-tele 1 čtvrtce, žita jerního 1 věrtel, ječmene 1 strych 2 věrtele 1 čtvrt-ce, ovsa 5 strychů 2 věrtele, hrachu 2 věrtele, čočky neb obroku 2 věr tele 1 čtvrtce, summa 13 strychů 11 věrtelí 2 čtvrtce. Potahu a dobyt-

=129=

ka témuž novému hospodáři zanecháno a postoupeno : klisny 2, svině březí 1, slepice 4, kohout 1. Od nábytku : stůl 1, nádoba neb štokfas 1 chomouty 2, fasuněk 1, plouh s kolečky i s železím 1, vidle hnojný 1, medenec v kamnech 1,škopky 2, vůz novej 1, žebřiny 1, váhy k vozu 1, svícen 1, konev 1, lisně 4, hnojník 1, brány s železnými hřebíky 1, ko-páč 1, stolice řezací s železím a kosou novou 1. Dorota, vdova pozůstalá, má potom 1 věrtel pšenice, vejminek za ten medenec k užitku. L.P. 1669 dne 29. Aprilis dosazen na týž grunt po nebožtíku Janovi mladší syn **Šťastný Pavlův** vedle prošacování od práva rychtářského a konšelského ze vsi Spikal a vsi Krásné za summu 222 kop ujímá. L.P. 1673 s povolením vrchnosti týž grunt **Ondřej Nájemník**  ujímá se vším k němu od starodávna příslušenstvím za summu dle prošacování prýmasa rychtářům ze Sovinek a rychtářino a konšelino z městys Ko-váně, vsi Krásné a Spikal za summu 225 kop míšenských. L.P. 1676 dne 25.Februari jménem a na místě milostivé vrchnosti u přítomnosti urozeného pana Johanesa de Suc, arcibiskupa saninarium provisora a statku sovinského inspektora a povolením **Jiřík, syn Bo-háče** ujal týž grunt sobě a budoucím svým po Ondřeji nájemníku za summu podle předešlého šacunku (poněvadž on nic nezlepšil, nýbrž spustil a z něho pryč beze vší příčiny od manželky a malých dítek ušel) za 225 kop míšenských. L.P. 1684 koupil jej  **Jan Mačura,** L.P. 1694  **Jan Heřman,** R. 1734 zdědil jej syn **Šťastný Heřman,** r. 1772 syn tohoto  **Jiří,**  R. 1812 syn  **Václav Heřman,** od něho r. 1850 jej koupil  **František Heřman.** Poněvadž mu shořela stodola, vystavěl r.1852 novou nynější R. 1865 dostala tento grunt jeho **dcera** věnem **provdaná za Klimenta.**  R. 1874 prodal jej Kliment **Janu Plačkovi** za 16.000 zl. i s 125 korci polí

=130=

Tento rozprodával pole po částech až mu zbylo asi 12 korců, jež koupil **Vostrý.** R. 1885 celý grunt přišel do dražby, v níž jej koupil **Vác-lav Douša.**  R. 1919 ujala jej vdov po něm  **Anna,** která jej dala r. 1923 v červnu své neteři **Marii Tůmové** provdané za Václava Jíru z čp. 5.

**Čís. 11. -**  L.P. 1587 ujal grunt tento **Pavel Honzů.** L.P. 1625 v den pa-mátný na nebe vstoupení Pána Krista **Pavel Honzů** koupil živnost tu ve vsi Spikalých od bratří a sester svých s rolí vornou, lukami, a jiným vším a všelijakým příslušenstvím za summu 550 kop míšenských. Na zimu i na jaře oseto bylo jak náleží. Svrškové při této živnosti byli tito: koně 2, krávy 4, dojného 2, vůz 1, brány 3, plouh s železami 1, sviň-ského 4, vidle hnojný 1, slepice 10, kohout 1, kopáč 1, motyka 1. Když Pavel Honzů zemřel, zůstali sirotci: Jíra, Magdalena, Matěj, Anna, Václav, Havel, máti jich Dorota, zenati vybytý. L.P. 1638 **Havel,**  jeden z nadepsaných sirotků ujal ten grunt od bratří a sester svých, podle prošacování osob ouředních za summu 450 kop míšenských. L.P. 1669 dne 21. Februarii Havel umřel, a Anna, manželka jeho 14. Februarii, totiž 14 dní před ním umřela, zůstali neženatí synové: Jan v 25 letech, Šťastný v 16 letech, Havel v 8 letech, Pavel ve 4 letech a dcera Veronika 2 letech. L.P. 1669 dne 29.Aprilis, tak jak jest Pán Bůh všemohoucí Havla Pavlového i s manželkou jeho prostředkem této ča sné smrti z tohoto světa povolati ráčil, takže zůstal grunt bez hodpo- dáře. Otec již za života říkal, že by byl rád, kdyby nejmladší syn Pavel byl hospodářem, ježto byl 4 letý, dosadila vrchnost na grunt nejstarší-ho syna Jana Honzů, a „jej s rolmi, loukou a se vším od starodávna k němu příslušenstvím vedle pro šacování od práva rychtářského a kon-

=131=

šelského ze vsi Spikal a Krásné vsi za summu 380 kop míšen. **Jan** ují-má“. Při tímž gruntu svršků se vynachází. Což vše k hospodářství pat-ří: osení na zimu r. 1668 pšenice 12 strychů a žita 8 strychů, na jaře 1669 žita jarého 2 věrtele 2 čtvrtce, ječmene 1 strych 1 věrtel, ovsa 9 strychů, hrachu 1 strych, od dobytka koňského 2 kusy, kráva 2, ovce 6, jehňata 4, svině 4, husy 2, slepic 7, od nábytku: vůz s potřebami 1, s fasuňkem, hnojní i se vším příslušenstvím vokovaný 1, plouh s pot-řebami 1, brány s železnými hřeby 1, kopáč 1, vidle hnojný 1, poddáv ky 1, řetěz k vozu 1, pila hrubá 1, pila malá 1, stolice k řezání s kosou 1, obilná kosa 1, sekera kladní 1, sekyra ruční 1, ostrý nůž 1, nebozes 1, díž pro chléb 1, police pro hrnce 1, více se tu nachází: medenec v kamnách 1, kotel prací 1, lůže 1, stůl 1, moučná truhla 1, stoupa na kroupy 1, více se tu nachází,co těm malým nezletilým syrotkům Hav-lovi, Pavlovi a Veronice rovným dílem patří, totiž od dobytka hovězího jalového 3 kusy, vepřového 1 kus, ovčího starého 18, jehňat 11, ovce bahnice 9, skopíků 9, jehnic 9, skupat 5. L.P. 1679 ujal ten grunt **Havel Honzů,** po něm r. 1716 zdědil jej syn **Šťastný Honzů,**  R.1754 **Šťastný Honzů** , syn předešlého. L.P. 1777 ujala jej vdova **Alžběta Honzů**, R. 1813 **Václav Honzů,** r. 1840 **Václav Douša,** vzal si vdovu Alžbětu Honzů za manželku. R. 1872 zdědil statek syn **Franišek Douša,** od 17.2.1891 až do roku 1906 statek byl pronajat. R. 1906 hospodařil avdova **Anna Doušová** a roku 1909 pře-vzal hospodářství syn **Josef Douša,**

**Čís. 12. –** L.P. 1771 postavil si chaloupku  **Šťastný Khandler**  na obecním. R. 1777 seděl na ní **Jan Khandler,** R. 1802 ujal ji  **Václav Myšák,**  přiženiv se k vdově Khandlerové. Stavení to stálo tam, kde

=132=

jest dnes kal. R. 1852 vyhořelo V. Myšákovi. Nynější stavení č. 12. stavěl František Šulc r. 1852, R. 1874 odjel do Ruska a domek prodal **Františku Heřmanovi** (čp.9). R. 1883 koupil jej od Heřmana **Štěpán Bajtl a** r. 1899 koupil jej **Josef Šedivka.**

**Čís. 13. –** ode dávna pastušinou – ve starých knihách „Hüterkaus.“

**Čís. 14. –** vystavěl r. 1754 **Jan Honzů,** r. 1791 ujal je **Jiří Honzů,** R. 1851 koupil je **Štepán Mareš,** r. 1898 dcera **Anna Marešová,**  R. 1901  **František Mareš, a** R**.**  1918 vdova po Marešovi – **Cibulková.**

**Čís. 15. –** postavil je r. 1735  **Václav Heřman,** r. 1815 ujal je syn  **Jan Heřman,** r. 1866 **Jan Heřman,**  syn předešlého, od něho to koupil r. 1905  **Myšák.** R. 1916 prodal je  **Františkovi Mocovi** z čp. 1., který je předal r. 1922 svému synu **Františkovi Mocovi.**

**Číč. 16. -**  postavil je r. 1735 **Ang. Gregor** za 45 zl. R. 1769 zdědil je syn  **Jiří Gregor,**  r. 1790 držel ji **Václav Matouš, R**. 1851 koupil ji **Václav Vegricht,**  kovář, který v tomto čísle provo-zoval kovárnu. R. 1866 měl ji  **Vojtěch Štěpánek,**  od něhož ji koupil r. 1878  **Josef Flodrman,** R. 1898 koupil ji **Jan Heřman,** pro svého syna **Jana** a R. 1905 koupil ji **Václav Turek**

=133=

**Čís. 17. -** L.P. 1740 postavil si chalupu **Pavel Nečada ,** po jehož smrti si jeho ženu vdovu vzal **Matěj Gregor** r. 1760. L.P. 1769 držel je  **Pavel Nečada,** r. 1795 syn  **Josef Nečada,** R. 1821 zdědil ji **Jiřík Nečada,**  po něm r. 1871 **Josef Nečada,** R. 1878 **Marie Havlasová,** dcera předešlého. R. 1902 bylo staré stavení úplně rozbouráno a postaveno nynější, k němuž r. 1922 byla přistavěna řezárna a chlévy. Při kopání základů r. 1902 byly nalezeny četně kostry pěkně srovnaný a má se za to, že v těchto místech bývalo pohřebiště, dále sekyra kamenná a velká dělová koule, obě jsou v muzeu v Mladé Boleslavi.

**Všechna čísla výše popsaná patřila k panství sovinskému.**

**K panství vrutickému patřila :**

**Čís. 6. -** L.P. cca 1725 prošacována výsadní krčma **Jiřímu Štroba-chovi,**  R. 1749 zdědil ji syn  **Jan Štrobach,** r. 1778 ujal ji **Jan Vítek,** R. 1810 koupil ji **Jizba,**  od něhož ji koupil r. 1860 **František Benda.** Ten ji prodal r. 1876 **Vaňkovi**  a r. 1883 koupil ji **Štěpán Pecháček.**  Po jeho smrti měla ji vdova, která ji prodala r. 1906 **Josefu Haspek-lovi.**

**Čís. 10. -**  L.P. 1713 koupil ji  **Pavel Štrobach,** R. 1743 zdědil je syn **Václav Štrobach,**  po něm r. 1785 **Šťastný Štro-bach,**  po něm ujali ji **Šimonkové,**  R. 1860 **Josef Pecháček.** r. 1874 **Šťastný Pecháček,** R. 1900 koupil ji **J.Koudelka,**  r. 1909 převzal ji zeť  **Josef Douša.**

=134=

**K panství lobečskému patřilo pouze č. 5.**

**Čís. 5. -** O tomto domě nenalezl jsem žádných starých záznamu. R. 1818 měl je **Josef Melnický,** R. 1858 přiženil se do něho **Josef Jíra.** R. 1885 patřila vdově **Alžbětě Jírové,**  od níž ji dostal syn **Václav Jíra** r. 1899. R. 1913 shořela stará stodola a nynější byla postavena r. 1913.

**Od čísla 18. Jsou stavení postavena v době novější.**

**Čís. 18. –** R. 1797 postavil si chaloupku **Benda.**  R. 1808 přiženil se do ní **Felix Matouš** z čp. 3. R. 1830 ujal ji **Štěpán Žák,** R. 1853 přiženil se do ní **Václav Horák,**  po něm zdědil ji r. 1873 syn  **Josef Horák.** R. 1920 zdědila ji **dcera Anna provdaná za Zajíčka.** R. 1922 postavena nová stodola.

**Čís. 19. –** vystavil r. 1891 **Josef Jizba,**  který již r. 1904 ji dal dceři **Anně Jizbové.**

**Čís. 20. -**  R. 1872 postavil si chaloupku **Josef Hanzlík.** R. 1900 ujal ji syn  **Jaroslav,**  po něm ji měla jeho matka r. 1907 prodala ji **Václavu Kulmonovi** za 2.800 K., ten ji prodal r. 1909  **Josefu Svatoňovi,** po něm r. 1917 ji převzala  **vdova Marie Svatoňová.**

=135=

**Čís. 21. –** R. 1892 bydlel v tomto čísle **Havel,**  kovář. Z kovárny jsou nyní udělány hlévy. R. 1902 měl číslo toto  **Havlíček,**  R. 1904 **Šimek,** od r. 1906 – 1908 bylo neobydleno. R. 1908 ji koupil **Khale,** R. 1912  **Karel Čeleda.**

**Čís. 22. –** postavil r. 1908 **Josef Fidler,**  po něm r. 1920 ujala domek ten manželka **Anna Fidlerová.**

**Čís. 23. -** postavila r. 1910 **Anna Honcová**  za 2.000 zl. na pozemku Josefa Douši.

**Čís. 24. -**  postavil ji majitel čp. 1 **František Moc**  jako výměnek r.1914, R. 1922 zdědil ji syn **František Moc,** R. 1925 koupil ji **Šágr,** R. 1926 ji koupil **Nihnajer.**

Tímto ukončen jest popis jednotlivých domů v celém našem katastru. Snažil jsem se všemožně aby, popisy byly správné, ačkoliv písemných dokladů bylo velmi málo, a přece snad tu a tam bude chyběti ještě nějaký majitel. To mi budiž prominuto!

V následující stati nalézáme opisy některých důležitých listin z doby od r. 1720 – 1800, dále různé listiny z doby poddanství atd. Veškeré stará listiny opisuji do této kroniky, tím slohem a pravopisem, jak jsou v originále, tedy tu a tam budou pravopisné chyby, jak už čtenář po-

=136=

znal při popise čísel. Zúmyslně jich neopravuji, abychom my poznali, jak se dříve psávalo.

**Opisy starých listin**

Abychom si učinili jakýsi pojem o stavu rolnictva v našem katastru v době, kdy celý statek sovinský přešel v majetek pražského alum-nátu, dále učinit si celkový přehled z počtu obyvatelstva v naší obci a seznati různé povinnosti rolníků k vrchnosti, opsal jsem několik starých listin a je chronologicky sestavil.

**První listina** se týká dvora sovinského : Dne 27. Novembris 1664 byl dvůr sovinský ponejprv pronajat in pleno panu Václavu Sigmundu Bártlovi. Při přijímání měli následující sedláci, kteří od vrchnosti měli pole najatá, ještě platiti: **V městyse Kování : Jan Kopecký** měl platiti 12 kop 4 groše , vrchnosti dluhuje 12 kop 4 groše Kašpar Petr měl platiti 3 kopy 21 grošů, vrchnosti dluhuje 3 kopy 21 grušů **Ve vsi Krásné** : **Jan Baloun** měl platiti 13 kop 52 grošů, vrchnosti dluhuje 13 kop 52 grošů **Jan Ruboš** měl platiti 12 kop 26 grošů, vrchnosti dluhuje 12 kop 26 grošů **Matyáš Žatecký** měl platiti 16 kop 12 grošů, vrchnosti dluhuje 16 kop 12 grošů **Adam Duk** měl platiti 10 kop 35 grošů, vrchnosti dluhuje 10 kop 35 grošů **Jiří Boháč** měl platiti 14 kopú 14 grošů, vrchnosti dluhuje 14 kop 14 grošů

=137=

**Matin Hodovník** měl platiti 11 kop 19 grošů, vrchnosti dluhuje 11 kop 19 grošů **Martin Kučera** měl platiti 16 kop 59 grošů, vrchnosti dluhuje 16 kop 59 grošů **Martin Ryska** měl platiti 2 kopy 56 grošů, vrchnosti dluhuje 2 kopy 56 grošů, **Mikuláš Ruboš** měl platiti 19 kop 12 grošů 2 denáry, vrchnosti dluhuje 19 kop 54 grošů 2 denáry **Ve vsi Spikaly: Havel Pavlův** měl platiti 11 kop 54 grošů 2 denáry, vrchnosti dluhuje 11 kop 54 grošů 2 denáry **Matyáš Mačura** měl platiti 28 kop 49 grošů, vrchnosti dal 8 kop 49 grošů, vrchnosti dluhuje 20 kop Jan Boháč měl platiti 2 kopy 30 grošů, vrchnosti dal 2 kopy 30 grošů, vrchnosti dluhuje 0 **Úhrnem :** měli platiti 169 kop 443 grošů 4 denáry tj. 176 kop 23 groše 4 denáry, vrchnosti zaplatili 10 kop 79 grošů , tj, 11 kop 19 grošů, vrchnosti dluhují 159 kop 364 groše 4 tj. 165 kop 23 groše 4 denáry

Poznámka: 1kopy měla 60 grošů, 1 groš měl 6 denárů. V této knize jsou stále jmenovány groše míšenské, tyto platily asi 17 ½ krejcarů rakouského čísla, kdežto pražské platily asi 35 krejcarů r.č.

**Druhá listina** jest z r. 1721 Roku toho i předcházejícího zažili rolnící velkého sucha a proto bezpochyby žádali, aby jim byla činže v nájmu

=138=

slevena „Dáno od centrální kanceláře nařízení, aby se popsalo, kolik mají skrze dvouletou neúrodu škody na jarním i zimním osetí a kolik jim bylo od kováňského kostela z pansklé pokladny půjčeno. Listina zní: (Je vpisována do tabulek, tabulky jsem slovně upravila).

Jména rolníků jimž bylo půjčeno **Ves Krásná : Jan Zoufalý** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 18 kop 6 grošů Mají vlast. na polích a domech 155 kop 39 grošů 2 ¼ denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 6 strychů, žita 15 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 4, voli 1, ovce 13, vepřík 3 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 15 kop, 8 strychů zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 8 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 15 kop žita z úrody 4 strychy

**Václav Kučera** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 kop 0 grošů Mají vlast. na polích a domech 63 kop 35 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strych 1 věrtel , žita 3 strychy Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 2, voli 1, ovce 8, vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení rychtář a peníze od kostela a žita z úrody 0

=139= **Pavel Zoufal** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 72 kop 48 grošů Mají vlast. na polích a domech 312 kop 59 grošů 2 denáry Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 18 strychů, žita 9 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 4, voli 4, ovce 22, vepřík 6 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 50 kop, 7 strychů zrní, hrách 2 strych 2 věrtele, oves 10 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 50 kop žita z úrody 4 strychy

**P. Fousek** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 53 kop 58 grošů Mají vlast. na polích a domech 219 kop 10 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 2 strychů 2 věrtele, žita 12 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 4, vepřík 3 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 7 kop, 1 strychů 2 věrtele zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 7 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 15 kop žita z úrody 5 strychy

**Jiří Holeček** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 9 kop Mají vlast. na polích a domech 16 kop 20 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 2 strychů,

=140=

žita 6 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 2, voli 1, Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 10 kop, 5 strychů zrní, hrách 1 strych , oves 2 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 10 kop žita z úrody 3 strychy

**Felix Boháš** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 12 kop Mají vlast. na polích a domech 95 kop 40 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 2 strychů, žita 6 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 1, vepřík 1 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 12 kop, 5 strychů zrní, hrách 1 strych , oves 3 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 12 kop žita z úrody 3 strychy

**Václav Boháč** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 32 kop 36 grošů Mají vlast. na polích a domech 21 kop 2 grošů 3 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 6 strychů, žita 9 strychů 2 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 2, voli 1, vepřík 3 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 10 strychů zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 10 strychů

=141=

Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 5 strychy

**Václav Šulc** (čp.13) M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 53 kop 45 grošů Mají vlast. na polích a domech 39 kop 19 grošů 1/2 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 6 strychů 2 věrtele, žita 9 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 2, vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 15 kop, 10 strychů zrní, hrách 1 strych , oves 8 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 15 kop žita z úrody 5 strychy

**Jiří Honzů** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 22 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 120 kop 17 groš 1 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 10 strychů, žita 12 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 3, krávy 3, voli 1, ovce 4, vepřík 5. Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 12 strychů zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 10 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 5 strychy

=142= **Tomáš Duba** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. nic Mají vlast. na polích a domech 57 kop 10 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 2 strychů, žita 1 strych 2 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 2, vepřík 1 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 0 4 strychů zrní, hrách 1 strych 1 věrtele, oves 7 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 0 žita z úrody 2 strychy

**Jan Honzů** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 10 kop Mají vlast. na polích a domech 120 kop 17 grošů 1 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 10 strychů 2 věrtele, žita 14 strychů 2 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 3, krávy 4, voli 1, ovce 10, vepřík 5 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 12 kop, 6 strychů zrní, hrách 1 strych , oves 4 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 12 kop žita z úrody 3 strychy

**Goliáš Honzů** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 15 kop 15 grošů Mají vlast. na polích a domech 188 kop 16 grošů 4 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 10 strychů 2 věrtele,

=143=

žita 14 strychů 3 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 3, krávy 3, voli 1, vepřík 5 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 30 kop, 15 strychů zrní, hrách 2 strych , oves 2 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 30 kop žita z úrody 6 strychy

**Václav Brichta** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 Mají vlast. na polích a domech 116 kop 40 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strychů, žita 3 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 2, vepřík 1 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 6 kop, 8 strychů zrní, hrách 2 věrtele, oves 1 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 6 kop žita z úrody 2strychy 2 věrtele

**P. Balcar** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 7 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 59 kop 44 grošů 1 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strych 1 věrtel , žita 11 strychů 1 věrtel Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy , vepřík 4 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 10 strychů zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 10 strychů

=144=

Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 6 strychy

V městyse Kováni : Petr Brunštein M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 Mají vlast. na polích a domech 54 kop 50 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 3 věrtele, žita 2 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 1, vepřík 3 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 10 kop, 3 strychy zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 12 kop žita z úrody 2 strychy

**Václav Hanzlík** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 1 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 13 kop 13 grošů 2 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : žita 1 strych 3 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 1, vepřík 1 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 2 kop, 2 strychů zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 2 kop žita z úrody 1 strych

**Jan Švestka** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 11 kop 45 grošů Mají vlast. na polích a domech 54 kop 50 grošů

=145=

Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strychů 1 věrtel, žita 3 strychy Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 1, krávy 1, vepřík 1 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 3 kop, 6 strychů zrní, hrách 2 věrtele, oves 2 věrtele Půjčeno: Peníze od kostela 1 kop žita z úrody 1 strychy 2 věrtele

**Pavel Tscherny** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 10 kop 12 grošů Mají vlast. na polích a domech 75 kop 4 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 7 strychů 3 věrtele, žita 9 strychů 3 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 3, voli 2, ovce 6, vepřík 4 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 8 strychů zrní, hrách 1 strych, oves 6 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 4 strychy

**Pavel Boháč** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 Mají vlast. na polích a domech 17 kop 30 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 2 věrtele, žita 1 strych 1 věrtel Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 1, voli 1, vepřík 1

=146=

Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 2 kop 30grošů 5 strychů zrní, rychtář Půjčeno: Peníze od kostela 2 kop 30 grošů žita z úrody 1 strych 2 věrtele

**Jan Groff** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 12 kop Mají vlast. na polích a domech 16 kop 20 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : žita 1 strych Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 10 kop, 6 strychů zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 10 kop žita z úrody 2 strychy 2 věrtele

**Jakub Hodovník** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 3 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 65 kop 20 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strych 1 věrtel, žita 3 strychy Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 1, voli 1, vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 10 kop, 6 strychů zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 10 kop žita z úrody 2 strychy 2 věrtele

=147= **Pavel Duka** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 Mají vlast. na polích a domech 37 kop 20 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 3 věrtele, žita 2 strychů 2 věrtele Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 2, Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 0 0 strychů zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 3 kop žita z úrody 1 strych

**Georg Gregor** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 13 kop 50 grošů Mají vlast. na polích a domech 10 kop 41 grošů 4 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 1 strych, žita 2 strychů 1 věrtel Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: krávy 1, vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 6 strychů zrní Půjčeno: Peníze od kostela 3 kop žita z úrody 2 strychy

**Šimon Holoubek** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 15 kop Mají vlast. na polích a domech 29 kop 10 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 3 strychy, žita 2 strychy 1 věrtel Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: 0

=148=

Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 6 kop, 6 strychů zrní, Půjčeno: Peníze od kostela 6 kop žita z úrody 2 strychy

**Ve Spikaly Felix Honzů** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 0 Mají vlast. na polích a domech 103 kop 24 grošů 3 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 16 strychů, žita 12 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 4, krávy 5, voli 2, ovce 22, vepřík 8 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 0 10 strychů zrní, hrách 2 strych , oves 20 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 4 strychy

**Jan Heřman** rychtář M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 24 kop 45 grošů Mají vlast. na polích a domech 102 kop 15 grošů 4 denáru Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 5 strychů, žita 7 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 2, voli 1, vepřík 3 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 10 strychů zrní, hrách 1 strych , oves 5 strychů

=149=

Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 6 strychů

**Gregor Matouš** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 53 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 172 kop 40 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 15 strychů, žita 13 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 3, krávy 4, voli 2, ovce 13, vepřík 7 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 0 kop, 15 strychů zrní, hrách 2 strych, oves 16 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 0 kop žita z úrody 6 strychů

**Václav Kandler** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 40 kop Mají vlast. na polích a domech 236 kop 8 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 10 strychů, žita 12 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 3, voli 2, vepřík 6 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 20 kop, 15 strychů zrní, hrách 2 strych, oves 15 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 6 strychů

=150= **Jan Marek** M.V. ke kostelu v kontrak. dlužni zůst. 58 kop 30 grošů Mají vlast. na polích a domech 128 kop 45 grošů Mají jednotlivě oseto na svých polích : pšenice 7 strychů 2 věrtele, žita 12 strychů Mají mimo to vlastnictví v tažném i chov. dobytku: koně 2, krávy 2, voli 3, vepřík 2 Spotřebují až do žní na pečení chleba, k setbě a ke krmení: 30 kop, 14 strychů zrní, hrách 1 strych 2 věrtele, oves 15 strychů Půjčeno: Peníze od kostela 20 kop žita z úrody 6 strychy

Nahoře jmenovaným poddaným na jich poníženou podanou prozbu, povolení se uděluje, by od záduší kovářského piet set zlatejch pod obyčejný úrok 6 per centto se vypůjčili, však na ten způsob, by pur-krabí takové peníze vyzdvihl a za ně obilí jarní koupil a každému dle hodnosti takové obilí na jináče nežli k setí vydal. Richtářové pak při takovém setí přítomni byti mají, by takové obilí skutečně do země k božskému požehnání vyseto bylo. Přitom se jim všem pod skuteč-nou pokutou kontrabantu a těžkým trestem zapovídá, aby se žádnej neopovážil je na pole nesíti, tím méně nikomu nějaké obilí na poli od-prodati. Žita na chleby sew týkající tak, jak nahoře rozdělené se na-chází, v sumě 154 strychy 2 věrtele ze špejcharu panského však na tento způsob použíti se má, aby oni ihned po žních zrní takové za oplatili, a na každý strych jeden věrtel nádavku odvedli, kterýžto návdavek v počtu kontribučním v příjmu uveden a jim poddaným k jejich vlastnímu užitku přicházeti má a bude. Datum v arcibiskupské residenci v Praze dne 5.Marty 1721

=151=

Že ke ku.arcib.semin. statku Sovinku přináležející poddaní v takovém stavu, jak zvláště nahoře sepsáni jsou, tak a na jinak se nalézají, svěd-čím svým vlastnoručním podpisem, který píši v sovinském ouředním kanceláři. Datum dne 25.2.1721 Fr.R.Koch, purkrabí

**Třetí listina** z r. 1777 podává nám seznam robotníků na celém panství, jejich daně a vyměřenou povinnost robotnickou.

(Je vpisována do tabulek, tabujky opět jsem slovně upravila).

**A) ves Krásná**  **sedláci : Jan Breka čís.domu 24.** Daňová povinnosti v r. 1773 :48 krejcarů 36 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 3 dny v týdnu.

**Jan Finkous čís. domu 10.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 37 krejcarů 48 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 2 dny v týdnu.

=152=

**Jiří Baloun čís. domu 8.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 45 krejcarů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 3 dny v týdnu.

**František Honzů čís. domu 5.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 45 krejcarů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 3 dny v týdnu.

**Jan Šnýdr čís. domu 31** Daňová povinnosti v r. 1773 : 21 krejcarů 36 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

**Matěj Groff čís. domu 21.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 27 krejcarů 54 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

=153= **Jiří Boháč čís. domu 14.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 27 krejcarů 54 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

**František Finkous čís. domu 13.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 25 krejcarů 12 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

**Jiří Balcar čís. domu 3.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 27 krejcarů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

**Chalupníci : Václav Čečka čís. domu 4.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 7 krejcarů 12 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 2 ½ dne Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

=154= **Jan Marek čís. domu 25.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 7 krejcarů 12 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 2 ½ dne Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dne v týdnu.

**Václav Balcar čís. domu 20.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 11 krejcarů 42 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dny Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dnev týdnu

**Václav Boháč čís. domu 19.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 11 krejcarů 42 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dny Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dne v týdnu.

**Jiří Fousef čís. domu 7.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 4 krejcarů 30 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 1 ½ dne Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dne v týdnu.

=155= **Stará robora domkářů:** Domkáři mají povinnost, která trvá ve žních 2 dny ruční roboty, vedle níž domácí posel, cesty do sousedství má vykonati. Ku přílepšení požívají tito ve žních denně 4 krejcary, krajíc chleba a 4x jídlo.

1.) Josef Brichta čís. 9. 8.) Felix Kučera čís. 34. 2.) Jan Boháč čís. 18. 9.) Václav Černý čís. 23. 3.) Jan Štrobach čís. 16. 10.) Jan Čečka čís. 1. 4.) Václav Šturma čís. 28. 11.) Ondřej Havel čís. 6. 5.) Jan Kučera čís. 29. 12.) Jan Ulmann čís. 22. 6.) Václav Šulc čís. 27. 13.) Matyáš Nič čís. 15. 7.) Josef Švestka čís. 26. 14.) Anna Brychtová čís. 30.

**B.) Kováň Sedlák: Jan Černý čís. domu 1.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 32 krejcarů 24 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 2 dny v týdnu

**Chalupníci: Josef Hodovník čís.domu 12.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 9 krejcarů 54 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

=156= **Václav Khindl čís. domu 7.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 9 krejcarů 54 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Jan Švestka čís. domu 2.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 9 krejcarů 54 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Pavel Švestka čís. domu 3.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 4 krejcarů 30 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 1 ½ dne Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Felix Marek čís. domu 13.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 6 krejcarů 18 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 3 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

=157= **Felix Holoubek čís. domu 11**. Daňová povinnosti v r. 1773 : 6 krejcarů 18 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 2 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Jan Bechyně čís. domu 10.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 6 krejcarů 18 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 2 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Václav Švestka čís. domu 16.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 2 krejcarů 42 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 1 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

**Václav Groff čís. domu 15**. Daňová povinnosti v r. 1773 : 1 krejcarů 48 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 0 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 1 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 0 dny v týdnu.

=158= **Spikaly sedláci: vdova Honzů čís. domu 11.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 50 krejcarů 24 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 3 dny v týdnu.

**Felix Marouš čís. domu 4.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 50 krejcarů 24 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 3 dny v týdnu.

**Matěj Polívka čís. domu 2.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 38 krejcarů 42 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 2 dny v týdnu.

**Vdova Bendová čís.domu 1.** Daňová povinnosti v r. 1773 : 36 krejcarů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní

=159=

Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 2 dny v týdnu.

Jiří Heřman čís. domu 9. Daňová povinnosti v r. 1773 : 26 krejcarů 6 grošů Má všecky týdenní roboty koňmo – spřeží 3 dny Ruční robora : Každá denně po celý rok týdně 0 dní Celoročně od sv. Jana do sv. Václava a týdně 1 ½ chleba - 1 dny v týdnu.

**Stará robota domkářů :** Tito domkáři mají povinnost ruční roboty, která ve žních trvá 2 dny týdně, vedle které domácí posel cesty do sousedství mí vykonati. Ku přilepšení požívají tito ve žních denně 4 krejcary, krajíc chleba a 4x jídlo. **V Kováni** : ve Spikalích : 1.) Jan Čečka čís. 5. 1.) Jiří Gregor čís. 16 2.) Jiří Gregor čís.19. 2.) Matěj Benda čís. 14. 3.) vdova Boháčová čís. 17. 3.) Jan Kandler čís. 12. 4.) vdova Balcarová čís. 14. 4.) Václav Heřman čís. 15. 5.) Pavel Khindl čís. 6. 5.) Václav Heřman čís. 15. 6.) Pavel Honzů čís. 20 7.) Jakub Hodovník čís. 23.

**Čtvrtá listina** jest z roku 1780 a soupis obyvatelstva: „Stav lidu usedlých též pozůstalých sirotků a vdov, jak staří se vynacházejí při statku seminárního sovinského“:

=160= **Ve vsi Krásné :**  **sedláci :** **Čís. 31. Jan Schniedr,** hospodář a rychtář stár 43 roky, žena Dorota 41 rok, děti: Kateřina 14 roků, Jan 13 roků. **Čís. 24. Jan Breka,** hospodář 50 roků, žena Dorota 63 roků, Václav Zoufalý stár 35.r, žena Alžběta 25.r, děti : Václav 4 r., Anna 1 ½ roku. **Čís.21. Matěj Groff~~,~~** hospodář 63.letý, žena Ludmila 45.let, děti: Václav 33r, Dorota 22r, Jiřík 28r., od druhé ženy Anna 14 r., Kate-řina 13. **Čís. 14. Jan Honzů,** hospodář 20 r., žena Dorota 38.r, děti Jiřík 10., Josef 9., Dorota 4., Kateřina 2, od druhé ženy Alžběta ¼ r. po Honzů. **Čís.10. Jan Finkous,** hospodář a kovář 56.r., žena Kateřina 49, děti: Jiřík 23, Dorota 20., Franz 18. **Čís.8. Jiří Štěpán,** hospodář 20. R, žena Terezie 30., děti: Alžběta 7 po nebožtíku Balounovi Čís 5. Franz Honzů, hospodář 43r, žena Marie 37r., děti: Anna 15., Franz 12., Veronika 10., Dorota 7., Alžběta 5., Jan 3., Máňa 1. **Čís. 13. Franz Finkous,** hospodář 48r, žena Barbora 31r, děti: Mařena 6, Franz 4, Jan 2, Anna 1, **Čís. 3 Jiří Balcar,** hospodář 64.r, žena Alžběta 54r, děti: Josef 29, Kateřina 24, Anna 22, Alžběta 20, Jan 14, Matěj 10. **Chalupnící : Čís. 18. Václav Čečka,** hospodář a bednář 49r, žena Magdalena 47r, děti: Jan 18, Jiřík 10, Dorota 4. **Čís 7. Jiří Fousek,** hospodář 47r, manželka Dorota 57r, děti : Jiří 20, Magdalena 18 – u faráře kovářského, Dorota 15r. **Čís. 25. Jan Marek,** hospodář 63r, manželka Anna 55r. děti: Štěpán 32, Jiřík 30, Václav 25, Franc 23,Dorota 22, Anna 14, Josef 13. **Čís. 20. Václav Balcar,** hospodář 33r, manželka Ludmila 47 r.

=161=

**Čís. 19 Václav Boháč,** - hospodář 34r, manželka Kateřina 28, děti : Anna 6, Jan 4r, Josef 3r.

**Podruzi: Čís. 18. Jan Boháč** , krejčí 51r, manželka Veronika 50r., děti Kate- řina 27, Jiřík 19, Dorota 16, Jan 12. **Čís. 28 Vávlav Šturma,** 70 r, manželka mrtva, syn Pavel, tkalcovskej tovaryš, topič. **Čís. 27. Václav Šulc,** 64 r. mlatec, manželka Anna 61r., děti: Alžběta propuštěna vrchností na Krnsko, Anna 12r, Jan 25r.,za rekruta vzatý 20.3.1778 **Čís. 26 Jiří Fousek,** starej šafář 66r., mlatec, manželka Anna 60, děti : Anna 20, Alžběra 36 r. **Čís. 9. Jan Brichta ,** tesař, 51r., manželka Kateřina 29 let, děti: Václav tesařskej tovariš 25, Franz 23, Kateřina 20, Dorota 17, Jan 13, Matěj 10 a z druhé ženy Josef 4. **Čís. 34. Šťastný Kučera**, mlatec 56 let, manželka Kateřina a děti 2 **Čís. 29. Jan Kučera,** manželka Anna a dcera Anna **Čís. 23 Václav Černý,** mlatec 46r. manželka Kateřina a 3 děti **Čís. 16. Jan Štrobach,** švec 60r, manželka Kateřina 37r, a 4 děti. **Čís. 26. Jiří Fousek,** mlatec 29, manželka Alžběta 28r, a 3 děti. **Čís.22. Jan Ulman,** poklasnej 49, manželka Anna 40 a 1 dítě **Čís. 6. Ondřej Havel,** tkadlec 48, manželka Alžběta 48, a 5 dětí. **Čís.30. Josef Šebesta,** krejčí a cimbálník na Kováni, 50r, manželka Kateřina a 3 děti. **Čís. 23. Jan Honzů,** kovářskej tovaryš 34, manželka Dorota 26 a 1 dítě. **Čís. 1. Jan Čečka,** zedník a tkadlec 46, manželka Anna 40. **Čís.15. Matěj Nič,** zedník 35, manželka Alžběta 39 a 2 děti.

=162=

**Čís. 2. Jan Marek,** šafář sovinskej 33, manželka Anna 37. Potom následují vdovy a sirotci.

**Ve městysi Kováni. Sedláci:** Čís. 1 Jan Černý, hospodář a richrář 43., manželka Kateřina 42 a 4 děti Chalupníci: **Čís. 10. Jan Bechině ,** panskej myslivec 41, manžel Anna 37 a 5 dětí. **Čís. 3. Šťastný Marek,** hospodář 54l, manželka Alžběta 51 a 6 dětí. **Čís. 11. Jiří Gregor,** hospodář 51., manželka Kateřina 39 a 1 dítě. **Čís. 7. Václav Kindl,** hospodář 47, manželka Dorota 36, a 7 dětí. **Čís. 12. Jan Hodovník**, hospodář 43, manželka Dorota 42 a 2 děti. **Čís. 3. Pavel Švestka,** hospodář 40, manželka Anna 27 a 4 děti. **Čís. 2. Jan Švestka,** hospodář 44, manželka Veronika 49 a 2 děti. **Číslo 15. Václav Groff,** hospodář,hajný 57, manželka Judita 51 a 6 dětí **Podruzi**  **Čís. 22. Daniel Gregor,** panskej bednář 52, manželka Alžběta a 2 děti **Čís. 20. Pavel Honzů,** mlynář 49, manželka Terezie 35 a 4 děti. **Matěj Hodovník,** mlatec 47, manželka Kateřina 47. **Jiří Honzů,** 33, manželka Anna 29 a 1 dítě. **Václav Horák** na panství bělský i s manželkou propuštěný, ale jeho dva synové zůstali poddaný panstv í sovinskému. **Čís. 6. Pavel Khindl,** řezník 49, manželka Kateřina 43 a 5 dětí. **Václav Brichta**,tesař 34,dal se sám na vojnu1773,manželka Kateřina33 **Čís. 19. Jiří Gregor**,krejčí a kostelník 36, manžel. Veronika 44 a 4 děti **Čís. 4 Václav Schulz,** 58, manželka Dorota 61 a 5 děti. **Čís. 8. Antonín Třešňák,** kantor na Kováni, 30, manželka Kateřina 35 a 6 dětí.

=163=

**Čís. 22. Jakub Hodovní,** mlatec 49, manželka Anna 50 a 2 děti. **Jan Saumar,** kadlec 25, manželka Anna 22 a 2 děti. **František Gregor,**  26 manželka Anna 23 a 1 dítě. **Pavel Holoubek,** sluha na Kováni 45, manželka Kateřina 45. **Čís. 5. Jiří Švestka,** švec 34, manželka Alžběta 36 a 6 dětí. Potom následují vdovy a sirotci.

**Ve vsi Spikalích** **sedláci: Čís. 11** po něbožtíku Šťastným Honzů vdova Alžběta 43 hospodyně a 3 děti. **Čís. 2.** Matěj Polívka hospodář 61, manželka Kateřina 60 a 1 dítě. **Čís. 1.** Po nebožtíku Janu Bendovi vdova Dorota 53, hospodyně a 7 dětí. **Čís. 4.** Šťastnej Matouš, hospodář a rychtář 40, manželka Kateřina 36 a 3 děti. **Čís. 9.** Jiří Heřman, hospodář 26, manželka orota 26 a 3 děti. **Podruzi: Čís. 16.** Jiří Gregor, krejčí 36, manželka Dorota 37 a 2 děti. **Čís. 2.** Jan Khandler, 48, manželka Dorota 42 a 3 děti. **Čís. 14**. Matěj Honzů 51, manželka Alžběta 46 a 4 děti.  **Čís. 15.** Václav Heřman 37, manželka Ludmila a 1 dítě. **Čís. 17.** Pavel Nečada 56, manželka Kateřina a 1 dítě. **Josef Nečada,** mlatec 26, manželka Dorota 28. Potom následují vdovy a sirotci.

**Pátá listina jest z r. 1780,** jež se týká škod, které byly způsobeny voj-skem. R. 1777 zemřel totiž král bavorský a na jeho místo měl přijíti, dle dřívější úmluvy, člen z rodu „Habsburského“. Tomu nechtěl dovo-

=164=

liti pruský král Fridrich a proto vytáhl proti Marii Terezii. Jak vojska pruská tak vojska rakouská táhla naším krajem. Rakouskému vojsku velel maršál Laudon a následující listina týká se odhadnutých škod r. 1780, neboť r. 1779 byl uzavřen mír v Těšíně 13.května. Listina byla psána celá v jazyce německém a pisatel ji napsal česky, pro lepší porozumění. Listina rozdělena jest na pět statí z nichž první týká se škod od vojska pruského, druhá od vojska rakouského na polích, třetí od vojska prus-kého na dobytku, čtvrtá od rakouského vojska na naturáliích a pátá od pruského na naturáliích. Škody byly odhadnuty a zda byly vyplaceny nemáme o tom žádných záznamů. Na jednom archu, jež jsem nalezl ve starých listinách, byl příjem nějakých peněz vyplácených zaznamenaný, ale hlavní stránka, kdy bylo asi napsáno, kým byly peníze vyplaceny, chyběl.

Listina zní. Boleslavský kraj Statek sovinky **Seznam A** oněch škod, které byly způsobeny nepřátelskými vojsky pruskými na polních plodinách: **Ve vsi Krásné. Georg Balcar** za 2 strychy žita po 2 zl. 8 zl. za 7 strychů 2 věrtelě ječmene po 3 zl. 22 zl. 30 krejcarů za 4 strychy čočky po 5 zl. 30 kr. 22 zl. za 6 strychů pšenice po 4 zl. 24 zl. úhrnem 76 zl. 30 kr.

**=165=**

**Mattes Honzů** za 5 strychů ječmene po 3 zl. 15 zl. za 2 strychy ovsa po 4,5 zl. 5zl .20 kr. úhrnem 20 zl. 20kr.

**Johann Baloun** za 37 strychů 2 věrtele ječmene po 3 zl. 112zl. 30 kr. za 3 strychy hrachu po 5 zl. 45 kr. 18 zl. 15 kr. za 8 strychů pšenice po 4 zl. 32 zl. úhrnem 162 zl. 45 kr.

**Georg Honzů** za 4 strychy žita po 4 zl. 16 zl. za 2 strychy pšenice po 5 zl. 30kr. 13 zl. 45 kr. úhrnem 29 zl. 45 kr.

**Vdova Finkousova** za 1 strych ječmene po 3zl. 3 zl. za 1 strych hrachu po 5 zl. 45 kr. 5zl. 45 kr. za 2 strychy čočkyk po 5 zl. 30 kr. 11 zl. za 6 strychů pčenice po 4 zl. 24 zl. úhrnem 43 zl. 45 kr.

**Witlib Bohatsesium vdova Boháčova** za 4 strychy žita po 4 zl. 16 zl. za 11 strychů 1 věrtel ječmene po 3 zl 33 zl. 45 kr. za 4 strychy čočky po 5 zl. 30 kr. 22 zl. za 6 strychů pšenice po 4 zl. 24 zl. úhrnem 95 zl. 45 kr.

**Mates Groff** Za 1 strych ječmene po 2 zl. 3 zl.

=166=

za 1 strych 2 věrtele pšenice po 4 zl. 6 zl. za 2 strychy ovsa po 2 zl. 45 kr. 5 zl. 30 kr. úhrnem 14 zl. 30 kr.

**Felix Brichta** za 3 strychy pšenice po 4 zl. 12 zl. úhrnem 12 zl.

**Georg Fousek** za 2 strychy 3 věrtele čočky po 5zl 30 kr. 16zl. 30 kr. za 6 strychů žita po 4 zl. 24 zl. úhrnem 40 zl. 30 kr.

**Johan Bohatsch Boháč** za 1 strych 2 věrtele ječmene po 3 zl. 4 zl. 30 kr. za 1 strych 2 věrtele čočky po 5 zl. 30 kr. 8 zl. 15 kr. za 1 strych ovsa po 2 zl. 45 kr. 2zl. 45 kr. úhrnem 15 zl. 30 kr. summa 510 zl. 20 kr.

**Ve vsi Spikal : Felix Honzů** za 3 strychy čočky po 5 zl. 60 kr. 16zl. 30kr. úhrnem 16 zl. 30kr.

**Jiří Matouš** za 3 strychy ovsa po 2 zl. 45 kr. 8zl. 15kr. úhrnem 8 zl. 15kr.

**Mattes Polívka** za 18 strychů ječmene po 3 zl. 54 zl. za 2 strychy čočky po 5 zl. 30kr. 11 zl.

=167=

za 2 strychy pšenice za 4 zl. 8 zl. úhrnem 73 zl.

**Felix Herzmann Heřman** za 2 strychy 2 věrtele žita po 4 zl. 10 zl. úhrnem 10 zl. summa 117 zl. 45 kr. summa summarum 628 zl. 5 kr.

Boleslavský kraj **List A** Statek Sovinky **Výkaz** , oněch škod, které byly způsobeny na polních plodinách c.k. vojskem. **Ve vsi Krásné Johan Baloun** - za 12 strychů žita po 4 zl. jednotlivě 48 zl.

Ve vsi Kováni **Pavel Černý** za 3 strychy pšenice po 5zl. 30kr 16zl. 30kr. za 7 strychů 2 věrtele žita po 4zl. 30zl. za 1 strych 2 věrtele ječmene po 3zl. 4zl.30kr. za 1 strych 2 věrtele hrachu po 5zl 45 kr. 8 zl. 7kr. 3 denáry úhrnem 59 zl. 7 kr. 3 den.

**Johann Nytz (Nič)** za 2 věrtele žita 2zl. úhrnem 2zl.

**Felix Vítek** za 1 strych 1 věrtel pšenice po 5zl30kr. 6zl. 52kr. 3 denáry

=168=

za 1 strych 2 věrtele hrachu 2zl. 52 kr. 3 denáry úhrnem 9zl. 45kr.

**Felix Holoubek** za 3 věrtele žita 3zl. úhrnem 3zl.

**Wenzel Hájek** za 1 strych 2 věrtele žita po 4zl 6zl. za 2 věrtele ječmene po 3 zl. 1zl. 30 kr. úhrnem 7zl. 30 kr.

Ve vsi Krásné a vsi Kováni summa 80zl. 52kr. 3 denáry

**Ve vsi Spikalích Felix Honzů** za 1 strych 3 věrtele ječmene po 3zl. 5zl. 15kr. za 2 strychy 2 věrtele ovsa po 2zl.45kr. 6zl. 52kr. 3 denáry **úhrnem 12zl. 7kr. 3 d.**

**Johan Benda** za 1 strych 2 věrtele žita po 4zl. 6zl. za 3 strychy ječmene po 2zl.45kr. 9zl. úhrnem 15zl.

**Georg Matouš** za 3 strychy 2 věrtele pšenice po 4zl. 19zl. 15kr. za 2 strychy žita po 3zl. 8zl. **úhrnem 27zl. 15kr.**

**Mates Polívka** za 1 strych 2 věrtele pšenice po 5zl.30kr 8zl. 15kr.

=169=

Za 2 strychy žita po 4zl. 8zl. úhrnem 16zl. 15kr.

**Felix Herzmann** za 3 věrtele pšenice po 5zl 30kr. 4zl. 7kr. 3 denáry za 2 strychy žita po 4zl. 8zl. za 1 strych 1 věrtel ječmene po 3zl. 3zl. 45kr. za 1 strych hrachu po 5zl. 45kr. 5zl. 45kr. za 1 strych čočky po 5zl 45kr 5zl. 45kr. za 1 strych louky po 4zl. 5zl. 30 kr. ve vsi Spikalích summna 101zl. 45kr.

Za osady summa sumárum 357zl. 15kr.

**Boleslavský kraj** **Lit. B**. Statek Sovinky

**Specifikace** o tom, co nepřátelským vojskem pruským na panském statku poddaných na dobytku bylo odejmuto:

**Ve vsi Krásné: Johann Breka** 2 koně summa 60zl.

**Ve vsi Kováni: Pavel Černý** 1 kůň summa 35zl.

**Ve vsi Spikaly : Felix Honzů** 2 koně 100zl. **Johann Benda 2 koně 97zl. George Matouš** 1 kůň 20zl. summa 8 ks koní a 312zl.

=170= **List „C“** Specifikace vněch účinků na potravinách, jež byly způsobeny c.k. vojskem. **V Kováni: Pavel Černý** za 25 ¼ lybry sýra po 4 kr. 1zl. 41 kr. za 16 kuřat po 8 kr. 2zl. 8 kr. za 2 husy po 18kr. 36kr. úhrnem 4 zl. 25kr.

**Johann Nič** za 5 kuřat po 8kr. 40 kr.

Wenzl Groff za 2 kuřata po 8zl. 16 kr.

Felix Witek za 4 husy po 18kr. 1zl. 12kr. za 9kuřat po 8kr. 1zl 12 kr. úhrnem 2zl. 24kr.

**Johann Kindl** za 3 kuřata po 8kr. 24kr. za 3 husy po 18 kr. 54 kr. 1/8 lybry sole 3zl. 3kr. úhrnem 4zl. 48kr.

=171=

**Melichar Švestka** za 2 husy po 18 kr. 36kr. za 7 kuřat po 8kr. 56 kr. úhrnem 1zl. 32kr. summa Kováň 16zl. 3 kr.

**Ve Spikalích Felix Honzů** za 6 liber másla po 12kr. 1zl. 12kr. za 3 libry šťávy po 10kr. 30kr. za 1 husu po 12kr. 12kr. za 3 kuřata po 8kr. 24kr. za 3 kohouti po 1zl. 3zl. úhrnem 5zl. 18kr.

**Johann Benda** za 3 libry másla po 12kr 36kr. za 6 žejdlíků sole 15kr. za 12 liber vepřového masa po 5 kr. 1zl. za 4 kuřata po 8kr. 32kr. úhrnem 2zl. 23kr.

**Mattes Polívka** za 3 libry másla po 12kr. 36kr. za 18 liber vepřového masa po 8kr. 1zl. 30kr. úhrnem 2zl. 6kr.

Felix Heřmann za 6 liber másla po 12kr. 1zl. 12kr.

summa Spikaly 10zl. 59kr. Summa sumárum 27zl. 2 kr.

**List D. Specifikace** onoho nářadí a účinků na potravinách, které nepřátel-ským vojskem pruským na uvedeném zboží panském poddaným odejmuto bylo:

=172= **Ve vsi Krásné vdova Boháčová** za 1 postel 4zl.

Mattes Honzů za 1 postel 8zl. na hotových penězích 8zl. 25kr. úhrnem 16zl. 25kr.

**Georg Baltzar – Balcar**  za1 postel 4 zl.

**Johan Breka** za 1 postel 7zl.

**Johann Zoufalý** za 1 postel 5zl.

**Mattes Groff** za 1 postel 3zl.

**vdova Finkusova** za 1 postel 7zl.

**Johann Baloun** za 1 vůz se vším příslušenstvím 20zl. 30kr. hotové peníze 13zl. 2 kr. úhrnem 33zl. 32kr.

**Felix Brichta** za 1 postel 3zl.

**Wenzl Boháč** za 1 postel 3zl. 30kr.

**Georg Fousek** za 1 postel 3zl.

**Johann Marek** za 1 postel 3zl.

**Georg Bechinie -Bechyně** za ½ sudu kysaného zelí 1zl. za 2/8 sudu soli 1zl. 12kr. za pár střevíců 3zl.

=173=

za 2 koše 29kr. za 2 kuřata po 8kr. 16kr. za 2 libry másla 30kr. za 1/8 sušených švestek 30kr. za 1 ½ hrubých krup 45kr. za 3 obilní pytle 45kr. úhrnem 8zl. 24kr. summa 104zl. 24kr.

**Ve vsi Kováni Pavel Černý** za půl vozu 10zl. za 1/8 libry sole 30kr. za 8 liber másla 1zl. 36kr. za 1 postel 5zl. úhrnem 17zl. 6kr.

**Johann Kindl** na hotových penězích 1zl. 39kr. za 5 liber sýra po 4kr. 20kr. za 2 ½ libry másla po 12kr. 30kr. za 1 postel 2zl. 30kr. úhrnem 4zl. 59kr.

Melichar Švestka za 1 postel 2zl.

Wenzel Hájel za 1 postel 2zl. 30kr.

Johann Nič za 1 postel 2zl. 30kr.

Felix Wítek za 1 postel 2zl. 30kr. summa 31zl. 35kr.

=174= **Ve vsi Spikalích Georg Matouš** za vůz 24zl.

**Felix Hermann** na hotových penězích 2zl. 15kr. za 6 liber másla po 12kr. 1zl. 12kr. úhrnem 3zl. 27kr. Summa 27zl. 27kr. za osady summa sumárum 163zl. 26kr.

**Šestá listina nese rok 1786** a pojednává o ustanovení nového platu robotního, rozdělení panských dvorů. Dle této listiny musila platiti za robotu celoročně : **Krásná Ves** 525 zl. 37 kr. 3 denáry **Kováň**  124zl. 15kr. 3 denáry Spikaly 275zl. 5kr. úhrnem 924zl .58 kr.

**Sedmá listina jest také z r. 1786** a jedná o tom, kterak panské pozemky dle zákupního majetku rozkouskováním dvorů byly rozděleny a kolik se podrželo pro vrchní správu. Z této listiny seznáváme kolik měla pronajato Krásná Ves, Kováň a Spikaly a kolik si ponechali páni od krásnovesského dvora. Dle této listiny měl dvůr v Krásné Vsi celkem 392 měřice polí a 2 měřice zahrady. Z toho měli **obyvatelé Krásné vsi: číslo domu 43. Wenzwl Khindl** noví osadník polí 45 strychů **zahrady 8 věrtelů číslo domu 44. Franz Honzů** noví osadník polí 45 strychů zahrady 8

=175=

**věrtelů**  **číslo** **domu 2. Johann Ulmann** noví osadník polí 45 strychů zahrady 8 věrtelů **číslo domu 41. Johann Švestka** noví osadník polí 45 strychů zahra-dy 8 věrtelů **číslo domu 31. Johann Schnieder** noví osadník polí 45 strychů za-hrady 8 věrtelů **číslo domu 1. Johann Švestka** polí 4 strychy **číslo domu 6. Andreas Hawel** polí 4 strychy **číslo domu 9. Josef Brichta** polí 4 strychy **číslo domu 15. Elisabeth Ničová** polí 4 strychy **číslo domu 16. Johann Štrubach** polí 4 strychy **číslo domu 18. Johann Boháč** polí 4 strychy **číslo domu 22. Johan Ulmann** polí 4 strychy **číslo domu 26. Johann Ulmann** polí 4 strychy **číslo domu 27. Wenzel Schulz** polí 4 strychy **číslo domu 28. Wenzel Šturma** polí 4 strychy **číslo domu 29. Johann Kučera** polí 4 strychy **číslo domu 30. Josef Brichta** polí 7 strychů **číslo domu 34. Felix Kučera** polí 4 strychy **číslo domu 35. Franz Marek** polí 4 strychy **číslo domu 36. Georg Fousek**  polí 4 strychy

=176=

**číslo domu 37. Franz Honzů** polí 4 strychy **číslo domu 38. Wenzel Černý** polí 4 strychy **číslo domu 40. Wenzel Mřížka** polí 4 strychy **číslo domu 42. Johann Švestka** polí 4 strychy Summa 308 strychů polí a 2 strychy zahrady.

**Ve Spikalích** : **číslo domu 12. Johann Kandler** polí 4 strychy **číslo domu 14. Mattes Benda** polí 4 strychy **číslo domu 15. Wenzel Heřmann** polí 4 strychy **číslo domu 16. Georg Gregor** polí 4 strychy **číslo domu 17. Pavel Nečada** polí 4 strychy Summa 20 strychů polí.

**Ve vsi Kováni** : **číslo domu 3. Josef Hanzlíček** polí 3 strychy **číslo domu 5. Jíří Švestka** polí 4 strychy **číslo domu 6. Pavel Kindl** polí 4 strychy **číslo domu 8. Schulmeistr** od officium učitel polí 4 strychy **číslo domu 10. Jan Bechyně** polí 3 strychy **číslo domu 14. Jiří Honzů** polí 4 strychy **číslo domu 15. Václav Groff** polí 4 strychy **číslo domu 16. Václav Švestka** polí 4 strychy **číslo domu 17. František Matouš** polí 4 strychy **číslo domu 18. Matěj Švestka** polí 4 strychy **číslo domu 19. Jiří Gregor** polí 4 strychy **číslo domu 20. Pavel Honzů** polí 4 strychy **číslo domu 21. Breüermeister** ad officium polí 9 strychů **číslo** **domu 23. Jakub Hodovník** polí 4 strychy **číslo domu 25. Dorota Gregorová** polí 4 strychy

=177=

**číslo domu 27. Václav Hořák** polí 4 strychy **číslo domu 28. Pavel Švestka** polí 4 strychy **číslo domu ? Braudweinhaus** polí 9 strychů **číslo domu 29. Václav Brichta**, domkář polí 4 strychy **číslo domu 30. Josef Šebesta** polí 4 strychy

Summa 88 strychů Osady Summa sumárum 416 strychů 2 věrtele Skalsko dne 4.prosince 1786 Josef Štěpnička, vrchní při robotní úpravě komisař

Dle této listiny nechyly si Sovinky 84 měřiče pro sebe od dvora krásnovesského.

**Osmá listina jest z r. 1790** a zní: Boleslavský kraj Statek Sovinky Seznam (consignation) kolik následující jednotlivci na polích při vrchnostenském dvoře krásnovesském mají skutečně od r. 1790 pronajato a kolik jsou povinno vrchnosti činže platiti.

( Tabulka roděluje pole do třech kategorií: pole dobré, pole prostřední a pole špatná. Činže za dobrého pole je : za 1 strych 2zl. 40kr. Za pole prostřední je činže za 1 strych 2zl. 10kr. a za pole špatné je činže za 1 strych 1zl. 40kr. . Dále je uvedena výše činže.) (Je vpisována do tabulek, tabujky opět jsem slovně upravila).

**V městyse Kováni** : **číslo domu 5. Jiří Švestka** - u Havlovy hrušky pole dobré 1strych 1 věrtel 1 čtv. a pole špatné 2 věrtele 3 ½ čtvrtce

=178=

obnos činže 4zl 43kr. 3 denáry - u Javůrku pole dobré 1 strych 3 věrtele 3 čtvrtce obnos činže 5zl. 10 kr. úhrnem 9z. 53kr. 3 denáry

**číslo domu 7. Václav Kindl** - na Štěpcích pole dobré 2 strychy 3 věrtele 3 ¾ čtvrtce obnos činže 7zl. 57kr. 3 denáry - u Havlovy hrušky pole dobré 2 strychy ¼ čtvrtce obnos činže 5zl. 22kr. 3 denáry úhrnem 13 zl. 20kr.

**číslo domu 6. Pavel Kindl** - u Havlovy hrušky pole špatné 1 strych 3 věrtele 1 ½ čtvrtce obnos činže 3zl. 4kr.1 ½ denáru - na Štepcích pole dobré 3 věrtele 3 ¾ čtvrtce obnos činže 2zl. 37kr. 3 denáry úhrnem 5zl. 41kr. 4 ½ denáru

**číslo domu 10. Jan Bechyně** - u Kováně pole dobré 6 str. a pole prostřední 2 strychy obnos činže 20zl. 20kr. – u starý hospody pole prostřední 1 strych 1 věrtel 1 čtvrtce obnos činže 2zl. 50kr. 3 denáry úhrnem 23zl. 10.kr. 3 denáry

**číslo domu 17. František Matouš** - u Havlovy hrušky pole dobré 1 strych 3 věrtele obnos činže 4zl. 40kr. – na Štěpcích pole dobré 2 strychy

=179=

obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 10zl.

**číslo domu 18. Matyáš Švestka** - u Havlovy hrušky pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 10zl. 40kr.

**číslo domu 19. Jiří Gregor** - u Havlovy hrušky polo prostřední 2 věrtele obnos činže 4zl. 20kr. – na Javůrku pole dobré 2strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 9zl. 40kr.

**číslo domu 20. Pavel Honzů** - u Havlovy hrušky pole prostřední 1 str. 2 věr. s pole špatné 2 věrtele obnos činže 4zl. 5kr. – na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 9zl. 25kr.

**číslo domu 23. Jakub Hodovník** - u Havlovy hrušky pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

=180=

**číslo domu 27. Václav Hořák** - na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – na Marasce pole střední 1strych 2 věrtele a pole špatné 2 věrtele obnos činže 4zl. 5kr. úhrnem 9zl. 25kr.

**číslo domu 28. Pavel Švestka** - na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – na Mardasce pole střední 1 str. 2 věrtele a pole špatné 2 věrtele obnos činže 4zl. 50kr. úhrnem 9zl. 25kr.

**číslo domu 29. Václav Brichta** - na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – na Mardasce pole střední 1 strych 2 věrtele a pole špatné 2 věrtele obnos činže 4zl. 5kr. úhrnem 9zl. 25kr.

**číslo domu 30. Josef Šebesta** -na Javůrku pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – na Mardasce pole střesní 1 strych a pole špatné 1 strych obnos činže 3zl. 50kr. úhrnem 9zl. 10kr.

**číslo domu Kováňský učitel** – u Havlovy hrušky pole dobré 2 strychy ½ čtvrtce obnod činže 5zl. 25kr. – na Štěpcích 1 strych 3 věrtele 3 ¼ čtvrtce

=181=

obnos činže 5zl. 12kr. 3denáry úhrnem 10zl. 37kr. 3denáry

**Po všecky zdejší hajný** – na Štěpcích pole dobré 2 strychy 3 věrtele ¾ čtvrtce obnos činže 7zl. 27kr. 3 denáry i summa úhrnem

**číslo domu 26. K vinopalně** - na Štěpcích pole dobré 1 strych 3 věrtele 3 ½ čtvrtce obnos činže 5zl. 15kr. – na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 5zl. 15kr. úhrnem 8zl. 35kr.

**Summa** pole dobrá 45 strychů 2 věrtele 3 ¾ čtvrtce pole prostřední 12 strychů 1 věrtel 1 čtvrtce pole špatná 9 strychů 2 věrtele 1 ¼ čtvrtce úhrnem obnos činže 164zl. 35kr. 4 ½ denáru.

**Ves Krásná Noví usedlíci číslo domu 2. Johann Ulman** - zahrada obnos činže 1zl. 12kr. 3 denáry -u Suchý pole prostřední 10 strychů a na 4řech honech pole špatné 5 strychů obnos činže 30zl. – za zahradou pole dobré 12 str.1 věr 2 čtvr obnos činže 33zl. – za špejcharem pole dobré 18str. 2 věr 2 ¾ čtv obnos činže 49zl. úhrnem 113zl. 12kr. 3 denáry

=182=

**číslo domu 43. Václav Kindel** - zahrada obnos činže 1zl. 20kr. – u Suchý pole přostřední 10 stychů a - na 4řech honech pole špatné 5 strychů obnos činže 30zl. – za špejcharem pole dobré 18strychů obnos činže 48z. úhrnem 110zl. 27kr. 3denáry

**číslo domu 44 František Honzů** - zahrada obnos činže 1zl. 20kr. – u Suchý pole prostřední 6 strychů a – na 4řech honech pole špatné 9 strychů obnos činže 28zl. – za zahradou pole dobré 11 str 1 věr 1 čtv obnos činže 32zl. 50kr. – za špejcharem pole dobré 18 str 2 čtv obnos činže 48zl. 20kr. úhrnem 100zl. 30kr.

**číslo domu 45. Jiří Finkous** - zahrada obnos činže 48kr. 4 ½ denáru – u Suchý a – na 4řech honech pole prostřed. 15 str obnos činže 25zl. – za zahradou pole dobré 12 str 1 věr 2 čtv obnos činže 33zl. – za špejcharem pole dobré 12 strychů obnos činže 32zl. – za vovčínem pole prostřední 4 strychy 3 věrtele 3 čtvrtce a pole špatné 2 strychy obnos činže 14zl. 2kr. 4 ½ denáru úhrnem 104zl. 51kr. 3 denáry

**číslo domu 46 Jan Schnider** - zahrada obnos činže 56kr. 4 ½ denáru – na Haklíku pole prostřední 4 strychy 1 věrtel 2 ½ čtvrtce a pole špatné 3 strychy obnos činže 14zl. 32kr. 4 ½ denáru - na Mardasce pole střední 1 strych 2 věrtele a pole špatné 2 strychy 1 čtvrtec obnos činže 6zl. 41kr. 1 ½ denáru - na Mardasce pole špatné 1 strych 2 věrtele obnos činže 2zl. 30kr.

=183=

– u Havlovy hrušky pole střední 3 strychy obnos činže 6zl. 30kr. – na špejcharem pole dobré 12 strychů obnos činže 32zl. – za vovčínem pole prostř. 2 str 3 čtv obnos činže 15zl. 2kr. 4 ½ de- - za zahradou pole dobré 8strychů 2 věrtele a pole prostřední 3 strychy obnos činže 29zl. 10kr. úhrnem 107zl. 23kr. 3 denáry

**Summa**  pole dobré 135 strychů 2 věrtele 3 ¾ čtvrtce pole prostřední 49 strychů ½ čtvrtce pole špatné 42 strychů 2 věrtele 1 čtvrtec úhrnem obnos činže 646zl. 25kr.

**číslo domu 1. Jan Švestka**  - za špejcharem pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. – u Havlovy hrušky pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. Úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu 6. Ondřej Havel**  - za špejcharem pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. –u Havlovy hrušky pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu 9. Josef Brichta** - u Suchá a – na 4řech honech pole prostř2 str obnos činže 4zl. 20kr. – u boudy pole špatné 2 strychy 1věrtele 1 čtvrtce obnos činže 4zl. 16kr. 1 ½ denáru úhrnem 8zl. 36kr. 1 ½ denáru

**číslo domu 15. Matěj Nič** - u boudy pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – za špejcharem pole dobré 1 strych 1 věrtel 23 čtvrtce a pole

=184=

prostřední 1 strych obnos činže 5zl. 50kr. úhrnem 9zl. 10kr.

**číslo domu 16. Jan Štrobach**  - na Mardasce pole špatná 1str 3věr 2čtv obnos činže 3zl. 7kr. 3 den - u Suchý a na 4řech honech pole dobré 2 věrtele, pole prostřední 1 strych a 2 věrtele obnos činže 4zl. 35kr. úhrnem 7zl. 42 v ěrtele 3 čtvrtce.

**Číslo domu 18. Jan Boháč** – na Marasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. –u Suchý a – na 4řech honech pole dobré 2 věrtele a pole špatné –obnos činže 4zl. 50kr. úhrnem 8zl. 10kr**.**

**číslo domu 22. Jan** **Ulman** - pod chmelnicí pole špatné 2 věr 3 čtv obnos činže 1zl. 8kr. 4 ½ den - na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. –u Suchý a - na 4řech honech pole dobré 1 strych a pole prostřední 1 strych obnos činže 4zl. 50kr. úhrnem 9zl. 18kr. 4 ½ denáru.

**číslo domu 26. Jiří Fousek**  - na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – u Suchý a – na 4řech honech pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 8zl 40kr.

**číslo domu 27. Václav Šulc -**  na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – u Suchý a - na 4 řech hench pole dobré 2 strychy

=185=

obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu 28. Jan Šturma** – na Javůrku pole dobré 1 strych a pole prostřední 1 strych obnos činže 4zl. 50kr. –na Mardasce pole dobré 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. úhrnem 8zl. 10kr.

**číslo domu 29. Josef Balcar** - na Mardosce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – u Suchý a – na 4 řech honech pole dobré 2 strychy obnos činže 5zl.20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu** **30 Josef Brichta** – za špejcharem pole dobré 2 strychy 1 čtvrtec a pole prostřední 1 strych 2 věrtele obnos činže 8zl. 45kr. – u Havlovy hrušky pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – na Javůrku pole dobré 1 str 3 věr 1 čtv obnos činže 4zl. 50kr. – na zahradou pole dobré 2strychy 2 věrtele obnos činže 23zl. 35kr. úhrnem 23zl. 35kr.

**číslo domu 37. František Honzů**  - na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – u Suchý a –na 4řech honech 2 strychy obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu 34. Felix Kučera** – na Mardasce pole špatné 1 strych obnos činže 1zl. 40kr. – u Suchý a na 4řech honech pole dobré 2 str obnos činže 5zl. 20kr.

=186=

– na Mardasce pár špatných obnos činže 1zl. úhrnem 8zl.

**číslo domu 35. František Marek** – na Mardasce pole špatné 1 strych obnos činže 1zl. 40kr. –na Mardasce pár špatných obnos činže 1zl. – na veliký zdolině pole dobré 1 strych a pole prostřední 3 věrtele 2 ¼ čtvrtce obnos činže 4zl. 35kr. 4 ½ denáru úhrnem 7zl. 15kr. 4 ½ denáru

**číslo domu 38. Václav Černý**  - na Mardasce pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – u Suchý a na 4řech honech pole dobré 2 str obnos činže 5zl. 20kr. úhrnem 8zl. 40kr.

**číslo domu 39. Jan Ulmann**  - na Mardasce pár špatných obnos činže 2zl. – na špejcharem pole dobré 2 str 1 čtv obnos činže 2zl. 30kr. úhrnem 7zl. 30kr.

**číslo domu 40. Václav Mřížka** – u Boudy pole špatné 2 strychy obnos činže 2zl. 20kr. – na špejcharem pole dobré 1 strych 2 věrtele ¾ čtvrtce - u Suchý pole prostřední 2 strychy obnos činže 5zl. 12kr. 3 denáry úhrnem 8zl. 32kr. 3denáry

**číslo domu 41. Jan Čecka**  - u Boudy pole špatné 2 strychy obnos činže 3zl. 20kr. – na špejcharem pole dobré 2 strychy 1 čtvrtec obnos činže 5zl. 30kr. – u Suchý pole špatné 3 věrtele 1 čtvrtec obnos činže 1zl. 21kr. 1 ½ denáru úhrnem 10zl. 11kr. 1 ½ denáru

=187=

**Summa**  pole dobré 33 strychů 3 věrtele 2 ¾ čtvrtce pole prostřední 10 strychů 1 věrtel 2 ¼ čtvrtce pole špatné 35 strychů 2 věrtele 3 čtvrtce úhrnem obnos činže 179zl. 38kr. 3 denáry

Ve Spikalých  **číslo domu 12. Jan Kandler** - na Štěpcích pole dobré 1 strych obnos činže 2zl. 40kr. – na Suchý a – na 4řech honech pole dobré 1 strych 3 věrtele 1 ½ čtvrtce obnos činže 4zl. 55kr. úhrnem 7zl. 35kr.

**číslo domu 14. Matěj Benda**  - na Štěpcích pole dobré 1 strych obnos činže 2zl. 40kr. – na Suchý a na 4řech honech pole dobré 2 strychy 1 ½ čtvrtce obnos činže 5zl. 35kr. úhrnem 8zl. 15kr.

**číslo domu 15. Václav Heřmann** - na Štěpcích pole dobré 1 str ¼ čtv obnos činže 2zl. 42kr. 3 denáry - u Suchý a na 4řech honech pole dobré 2 strychy 2 věrtele obnos činže 5zl. 5kr. úhrnem 7zl. 47kr. 3denáry

**číslo domu 16. Václav Matouš**  - na Štěpcích pole dobré 1 str ¼ čtv obnos činže 2zl. 42kr. 3denáry - na veliký zdolině pole dobré 1 strych 2 věrtele ½ čtvrtce obnos činže 5zl. 10kr. úhrnem 7zl. 52kr. 3denáry

=188=

**Summa**  pole dobré 13 strychů 1 věrtele 3 ½ čtvrtce pole prostřední 1 strychů 2 věrtele pole špatné ne úhrnem obnos činže 39zl. 9kr. 4 ½ denáru

**V městyse Kováni** : pole dobré 45 strychů 2 věrtele 3 ¾ čtvrtce pole prostřední 12 strychů 1 věrtel 1 črvtec pole špatné 9 strychů 2 věrtele 1 ¼ čtvrtce úhrnem obnos činže 164zl. 35kr. 4 ½ denárů

**V Krásné : Noví usedlíci** pole dobré 135 strychů 2 věrtele 3 ¾ čtvrtce pole prostřední 49 strychů 3 věrtele ½ čtvrtce pole špatné 42 strychů 2 věrtele 1 čtvrtec úhrnem obnos činže 646zl. 25kr.

**Jednotlivci v Krásné** pole dobré 33 strychů 3 věrtele 3 ¾ čtvrtce pole prostřední 10 strychů 1 věrtel 2 ¼ čtvrtce pole špatné 35 strychů 3 věrtele 3 čtvrtce úhrnem obnos činže 179zl. 38kr. 3 denáry

**Jednotlivci ve Spikalích** pole dobré 13 strychů 1 věrtele 3 1/2 čtvrtce pole prostřední 1 strychů 2 věrtel pole špatné ne úhrnem obnos činže 39zl. 9kr. 4 1/2 denáry

=189=

**Summa sumárum** pole dobré 283 strychů 3 věrtele 1 ¾ čtvrtce pole prostřední 73 strychů 3 věrtel 3 ¼ čtvrtce pole špatné 88 strychů 1 ¼ čtvrtce **úhrnem obnos činže 1029zl. 49kr.**

**Devátá listina datovaná z r. 1801**  a zní : **Rozvrh** o tom, kolik následující kontribuenti mají zaplatiti vojenské kontribuce pro rok 1800 do vrchnost. pokladny.

**číslo domu 3. Mates Balcar**  platí daně 41zl. 21 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 6zl. 2 ¼ kr.

**číslo domu 4. vdova Čečkova** platí daně 9zl. 10 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 20 ¼ kr.

**číslo domu 5. František Honzů** platí daně 55zl. 35 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 8zl. 6 ¾ kr.

**číslo domu 7. Jiří Fousek** platí daně 3zl. 32 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 37 kr.

**číslo domu 8. Jiří Štěpán** platí daně 53zl. 44 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 7zl. 50 1/2 kr.

**číslo domu 10. Jan Finkous** platí daně 48zl. 31 ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 7zl. 5 ¼ kr.

**číslo domu 13. Jiří Štolc** platí daně 36zl. 8 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 5zl. 16 ½ kr.

**číslo domu 14. Jan Honzů** platí daně 36zl. 4 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 5zl. 15 ¾ kr.

=190=

**číslo domu 19. Václav Boháč** platí daně 16zl. 52 1/4kr., vypadá platiti pro r. 1800 2zl. 27 ¾ kr.

**číslo domu 20. František Holeček** platí daně 18zl. 51 kr., vypadá platiti pro r. 1800 2zl. 45 kr.

**číslo domu 21. Jiří Grof** platí daně 37zl. 39 ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 5zl. 29 ¾ kr.

**číslo domu 34. Václav Zoufalý** platí daně 73zl. 18 kr., vypadá platiti pro r. 1800 10zl. 41 ¾ kr.

**číslo domu 25. Josef Marek** platí daně 9zl. 9 kr., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 20 kr.

**číslo domu 30. Josef Brichta** platí daně 44 kr., vypadá platiti pro r. 1800 6 ½ kr.

**číslo domu Jan Schnider** platí daně 26zl. 38 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 3zl. 53 ¼ kr. **obec číslo domu 1. Josef Čečka** platí daně 1kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic

**číslo domu 6. Václav Havel**  platí daně ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic

**číslo domu 9. Josef Brichta** platí daně 3 kr., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.

**číslo domu 15. Matěj Nič** platí daně 1 kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 16. Jan Štrobach** platí daně 1 kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

=191=

**číslo domu 18. Jan Boháč** platí daně 1 kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 22. Jan Ulmann** platí daně ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 26. Jiří Fousek** platí daně ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu** **27. Jan Schulz** platí daně 1 kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 28. Jan Šturma** platí daně 1kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 29. Jan Balcar** platí daně ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 35. František Marek** platí daně ¾ kr, vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**Summa**  daně 470zl. 15 ½ kr, platiti pro r. 1800 68zl 36 ¾ kr.

**Městys Kováň číslo domu 1. Václav Černý** platí daně 35zl. 54 ½ kr., vypadá platiti pro r. 1800 5zl. 14 ½ kr.

**číslo domu 2. Václav Švestka** platí daně 8zl. 16 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 12 ¼ kr.

**číslo domu 3. Josef Hanzlíček** platí daně 2zl. 45 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 24 kr.

=192=

**číslo domu 7. Václav Kindel** platí daně 7zl. 42 kr., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 7 ½ kr.

**číslo domu 10. Jan Bechinie** platí daně 4zl. 27 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 39 kr.

**číslo domu 11,. Jan Gregor** platí daně 7zl. 57 ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 10 kr.

**číslo domu 12. Václav Müller** platí daně 9zl., vypadá platiti pro r. 1800 1zl. 18 ¾ kr.

**číslo domu 13. Filip Schulz** platí daně 5zl. 26 ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 47 ¼ kr.

**číslo domu 15. Jan Grof** platí daně 42 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 6 kr.

**číslo domu 16. Václav Švestka** platí daně 1zl. 30 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 13 kr.  **obec číslo domu 5. Jiří Švestka** platí daně ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 6. vdova Kindlova** platí daně ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 17. František Matouš** platí daně 2 kr., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.

**číslo domu 23. Jakub Hodovník** platí daně 2 kr., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.

**číslo domu 24. Václav Gregor** platí daně 2 ¾ kr., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.

=193=

**číslo domu 27. Václav Hořák** platí daně 2 k., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.  **Summa**  daně 87zl. 1 ¾ kr., platiti pro r. 1800 12zl. 41 ¾ kr.

**Ves Spikaly: číslo domu 1. František Benda** platí daně 36zl. 21 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 5zl. 18 ¼ kr.

**číslo domu 2. Matěj Polívka** platí daně 47zl. 52 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 6zl. 59 kr.

**číslo domu 4. Felix Matouš** platí daně 63zl. 28 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 9zl. 15 ½ kr.

**číslo domu 9. Jiří Heřman** platí daně 24zl. 22 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 3zl. 33 ½ kr.

**číslo domu 11. Elžběta Honzů** platí daně 71zl. 51 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 10zl. 29 kr.

**obec číslo domu 14. Jiří Honzů** platí daně ½ kr, vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 15. Václav Matouš** platí daně 1 kr., vypadá platiti pro r. 1800 nic.

**číslo domu 16. Václav Heřmann** platí daně 3 ¼ kr., vypadá platiti pro r. 1800 ½ kr.

**číslo domu 17. Josef Nečada** platí daně 4 kr., vypadá platiti pro r. 1800 ¾ kr.

**Summa**  daně 246zl. 18 ½ kr., platiti pro r. 1800 35zl. 56 ¼ kr.

=194=

**Summa sumárum :** Ves Krásnoves daně 470zl. 15 ½ kr., platiti pro r. 1800 68zl. 36 ¾ kr. Městys Kováň daně 87zl. 1 ¾ kr., platiti pro r. 1800 12zl. 41 ¾ kr. Ves Spikaly daně 246zl. 18 ½ kr., platiti pro r. 1800 35zl. 56 ¼ kr.  **dohromady :** daně 803zl. 35 ¾ kr.,platiti pro r. 1800 117zl. 14 ¾ kr.

Úřad Sovinky dne 16.března 1801 Jiří Steitz , direktor.

Jak snad známo, v letech dřívějších byli pronásledováni všichni, kteří nebyli téhož náboženského vyznání, kterého byla vrchnost. Mnozí měli doma knihy o tehdejší reformě náboženské. Těm se lidé vyhýbali a dověděvši se to vrchnost, dali si takové lidi vyslýchati obyčejně v Sovinkách. Zaznamenávám tuto výslech takový z r. 1751. „Dne 12. února 1751 vyslýcháni byly: Alžběta Zoufalá,jinak Doleňová, Alžběta Boháčová, chalupnice, Kateřina Nečadová a Dorota Marková – podruhyně. Alžběta Zoufalá praví: „ Pocházím z Krásné vsi, u nás říkají „u Doleňů“, jsem asi 20 roků stará, zůstávám u rodičů, otes Jan Zoufalý je půlsed-lák, máteř Kateřina. O posvícení před 6 lety byla jsem u kovářů, jsou moji bratranci a tam jsem jednu knížku zapomněla, byla dobrá, jme-novala se „Rajské růže“. A tuto knihu donesla kovářova dcera na fa-ru, protože na ní Franta ševcův požaloval, že má lutriánskou knížku. Zatím místo své lutriánské nesla na faru mou lutriánskou knížku, kte-rou pak dostala zpátky. Mezitím nebožtík pátek Archa, missionář,

=195=

předce dostal tu knížku od kováře a brzy na to přestěhoval se na Ko-váň. Kovářovic to museli předvídat, že budu volaná i prosili mě, když se budou ptát, je-li ta knížka moje, abych řekla, že je. I vskutku byla jsem volaná, bála jsem se s takovou lží jíti na faru, ale rodičové přinu-tili mě, jen abych šla, máma šla se mnou. Když se pan páter Archa ptal, kde jsem tu knížku vzala, odpověděla jsem, jak mě kovářovic na-vedli. „Dostala jsem ji od tety Jandové z Niměřic.“ Neměla jsem z to-ho všeho ještě rozum, myslela jsem, že učiním dobrý skutek, když ko-vářovou z neštěstí vysvobodím. Ale ono to tak nebylo. Kovářová dce-ra si jí vydlužila od tety Jandové z  Niměřic a když byla prozrazená a panu páterovi Archovi odvedená, tu dcéra Jandová i matka upomína-ly kováře o knížku, až se pro to rozhněvali. Kovařovic myslili, aby Jan-dová skrze mě knížku nedostala, neb aby se na ní examinování (vyslý-chání) svezlo, ale ani jedno ani druhé se nestalo, neb pan páter Archa stěhoval se za krátko z Kováně dále.“ Dorota Gabrielová, sestra kováře sovinského, je svědek, že tu knížku měla od Jandové, ale ta, kterou odvedla na faru, že byla Běty Doleňo-vé. Alžběta Boháčová, Kateřina Nečadová a Dorota Marková vypovídají, jak jednou kramářové u Kováně o škapulíři neslušně mluvili. Sovinky dne 12. února 1751.

**Robota**  Za času roboty a selského poddanství před r. 1848 měli veškerou vlá-du a poručenství nad lidem jen vrchnosti, šlechta s vrchnostenskýmu úřay. Vrchnost byla pánem,ostatní lid poddanými. Tato vrchnost, to-tiž hrabata, knížata a velkostatky, přišla do krajiny nejdřívě vybrala si pro sebe ty nejlepší pozemky a vládla celým okolím. K vykonávání

=196=

prací přidržela dělnický lid venkovský. Za tuto práci dostávali buď plat, ovšem ne celý, nebo kus pozemku pro sebe. Práce tato byla poz-ději nucená pro každého a nazývala se robota. Jenom rychtáři – sta- rostové - byli osvobozeni od roboty. Později museli pracovali zdarma i sedláci kromě toho odváděti t. zv.“ desátky“ tj. desátý díl své úrody. Robota nebyla stejná: 1.) větší sedláci pracovali na polích vrchnostenských týdně 3 dni s po-tahem, orat, vozili hnůj, mandele, seno, jetel a.t.d.., co bylo potřeba s potahem, kromě toho 3 dni pěší robotu ruční konati. 2.) menší sedláci musili týdně 1 den jezdit a 3 dni konati pěší robotu ruční. 3.) větší chalupníci, kteří měli asi 50 korců pozemků, musili robo-tovati 2 dny pěší roboty. 4.) menší chalupníci, kteří měli méně polí, konali každý týden 2 dny pěší roboty. 5.) domkáři robotovali každý měsíc 1 den. 6.) ostatní - z každého čísla někdo musil choditi na hon s vrchností, neboť jenom ona měla právo zvěř stříleti. Za vykonání roboty byl obyčejně zodpověděn rychtář, kterého pravi-delně jmenovala vrchnost. V jednom zápisu ze zdější obec čteme : Jednou v neděli, když po dlouhým dešti bylo dva dny teplo, zapřahali u nás ( ve vsi Krásné) hospodářové a čeleď posílali do pole na práce, byli právě žně, přiběhl panský běhoun a poroučel: „Máte jedst na robotu hnojným vozem a děvečky si mají vzít sebou vidle.“ Jinde – u souseda – poroučel : „ Máte jít na robotu a vzít sebou žebřinový vůz. Nádvorník si má vzít podávky a holky hrábě.“ Nebyl-li někde již hospodář doma, šel běhoun k rychtářovi, řekl mu, kolik vozu a kolik lidí má ke dvoru poslati na robotu a co jest vše třeba

=197=

s sebou vzíti a šel dál. Rychtář pak musil sám vše obstarati a na robo-tu poslati. Poněvadž lidé pracovali na panském většinou zadarmo, leda že do-stali od drábů trochu huby, nadávek, klení a bití, odbývali tuto práci všelijak, mnoho času při tom prozaháleli a kdyby stále u nich nebyli poručníci, málo by udělali. Proto měla vrchnost několik poručníků: jeden dohlížel na robotu ve dvoře, druhý na poli, třetí na potahy, čtvrtý na pěší, pátý na jednom kuse dvora, šestý na druhém – oddě-lení to polním. Na večer než byla robota rozpuštěna, přišel panský písař, všeobecně zvaný pan Franc, s robotním rejstříkem a zapisoval robotu. Kdo neměl do konce roku odbytou předepsanou robotu, byl pokutován, zavřen ve vězení nebo dostal výprask na lavici, pravidelně 25. Na jednom zbytku ze staré listiny bylo napsáno: …. „robotník z Ko-váně buď rychtářem poslán do kanceláře do Sovinek, ježto v pominu-lém roce 1663 nemá robotu odbytou“. Jméno toho nešťastníka neby-lo lze přečísti, poněvadž ho klus chyběl. Jinde čteme : Václav Horák, na panství bělský i s manželkou propuš-těný ….. Aby neměla vrchnost nouzi o dělníky, nedovolovala stěhovati se rodinám pracujícím na jiné panství bez jejího svolení (vrchnosti). Chtěl-li si mladík vzíti nevěstu z jiného panství, musil si dojíti k vrch-nosti „pro cedulku neb povolení“ k ženění. Tam se ho hned ptali: „Kdo je? Odkud? Kde jsou jeho rodiče? Vykonávají-li pořádně robotu, nemají-li v robotě resty tj. neodbyté dny roboty? Odvádějí-li v čas a pořádně daně a desátky? Je-li poslušen rychtáře a direktora? Kolik je mu let? Má-li již majorát tj. právní léta 24? Má-li svůj domov neb své číslo, aby měl kde bydlet? Podruhovi nebo nájemníku, který neměl svůj vlastní nocleh, nedovoleno se oženiti. Dále, má-li jmění nějaké a jaké? Uživí-li ženu a pak i děti? Neměl-li nic než ruce k práci, nedostal

=198=

dovolení. Má-li již odbytou rekrutu? Byl-li již u asentýrku – odvodu? Nebyl-li ještě u ní (asentýrky) musil se nejprve k ní dostaviti. Má-li do-ma bratry neb sestry, ty že mohou doma dělat, na robotu chodit … a on že může jít zatím na vojnu. Kdo a odkud je nevěsta? Je-li ve vesnici vrchnosti poddané? Nejednou se stalo, že musela jíti „ubohá nevěst-a“ k pánům sloužiti jeden rok a potom teprv se mohla vdáti. Ještě více překážek bylo, byl-li jeden ze snoubenců z jiného panství, poněvadž žádná vrchnost nerada „propuštěla“ své poddané do jiného panství. Někdy musil i ženich úředníka podplatiti, jako o tom svědčí prostoná-rodní píseň z doby roboty: „A já zlostí vždycky pláču – co jsem za ni musel dát, když si vzpomenu na Káču, když jsem ji chtěl sobě dát. Neb na jiném panství byla, vrchnost mi ji dovolila. Kdo chce ženu Káču míti, musí hodně zaplatiti. „ Tak byli ti naši předkové tou „nelidskou vrchností“ utlačováni až do roku 1848, kdy 7.září byla robota úplně zrušena a sedlák stal se svo-bodným pánem.

Tímto ukončuji první díl této knihy a na konec připisuji chronologický postup starostů a rychtářů jednotlivých osad. Starosta - rychtář v Krásné Vsi byl vždy starostou – rychtářem celé obce.

**Krásná Ves** 1.) 1616 – 1624 Martin Hodovník , rychtář, z čís.popisného 36 2.) 1624 – 1656 Matěj Žatecký, rychtář, z čp. 24. 3.) 1656 – 1665 Václav Brichta, rychtář, z čp. 30. 4.) 1665 – 1721 Adam Zoufalý, rychtář, z čp. 24. 5.) 1721 – 1761 Václav Kučera, rychtář, z čp. 29. 6.) 1761 – 1813 Jan Šnýdr, rychtář, z čp. 31. 7.) 1813 – 1849 Jan Štěpán, rychtář, z čp. 21.

=199=

8.) 1849 – 1963 Václav Šnýdr, rychtář, z čp. 36. 9.) 1863 – 1866 Jan Boháč, starosta, z. čp. 3. 10.) 1866 – 1869 Václav Honzů, starosta, z čp. 5. 11.) 1869 – 1876 Josef Řízek, starosta, z čp. 21. 12.) 1876 – 1879 František Martinec, starosta, z čp. 8. 13.) 1879 – 1883 Eliáš, starosta , z čp. ? 14.) 1883 – 1886 Jan Šnýdr, starosta, z čp. 24. 15.) 1886 – 1889 František Martinec, starosta, z čp. 8. 16.) 1889 – 1895 Josef Boháč, starosta, z čp. 19. 17.) 1895 – 1898 Věnceslav Honzů, starosta, z čp. 5. 18.) 1898 – 1904 Josef Čečka, starosta, z čp. 4. 19.) 1905 – 1919 Antonín Bláha, starosta, z čp. 25. R.1914 byly nové volby katastrální a starostou zvolen pan Václav Šnýdr z čp. 31., který však pro nemoc volbu nepřijal a zvolen byl pan. Věnceslav Honzů. Poněvadž však nové zastupitelstvo pro nastalou válku (26.7.) nesložilo předepsaný slib, úřadovalo staré zastupitelstvo po celou válku až do 19.7.1919. 20.) 1919 – 1923 Jan Šnýdr, starosta, z čp. 24. 21.) 1923 - Ladislav Vidner, starosta, z čp. 3.. Bylo tudíž v Krásné Vsi 20 pánů starostů (jeden byl dvakrát volen).

**Kováň** 1.)1616 - ? Václav Černý, rychtář, z čísla popisního 1. 2.) 1654 - ? Jan Kopecký, rychtář, z čp. 7. 3.) 1669 - ? Václav Černý, rychtář, z čp. 1. 4.) 1715 – 1740 Pavel Boháč, rychtář, z čp. 16. 5.) 1771 – 1780 Jan Černý, rychtář, z čp. 1.

=200=

6.) 1780 – 1789 Jan Švestka, rychtář, z čp. 2. 7.) 1789 – 1810 Jan Gregor, rychtář, z čp. 11. 8.) 1818 – 1866 Václav Miler, rychtář, z čp. 12. 9.) 1866 – 1869 Polívka, starosta, z čp. 34. 10.) 1869 – 1877 Václav Vidner, starosta, z čp. 7. 11.) 1877 – 1880 Václav Miler, starosta, z čp. 12. 12.) 1880 – 1883 Václav Vidner, starosta, z čp. 7. 13.) 1883 – 1886 František Müller, starosta, z čp. 10. 14.) 1886 – 1889 Josef Finkous, starosta, z čp. 2 . 15.) Hloucha, sládek 1889 – 1892, starosta, z čp. 21. 16.) 1892 – 1895 Štekl sládek, starosta, z čp. 21. 17.) 1895 – 1898 Woldřich, účetní, starosta, z čp. 21. 18.) 1898 – 1901 Jan Boháč, starosta, z čp. 7. 19.) 1901 – 1910 Štěpán Houžvic, starosta, z čp. 30. 20.) 1910 – 1913 Josdef Finkous, starosta, z čp. 2. 21.) 1913 – 1915 Vladimír Job, účetní, starosta, z čp. 21. Poněvadž dne 27.7. 1914 nastoupil jako poručík činnou službu vojen-skou (ve válce) úřadoval za něho Josef Finkous, I. radní. 22.) 1915 – 18.7.1918 Josef Finkous, starosta, z čp. 2. 23.) 1918 – 19.7.1919 Ludvík Zeisl, starosta, z čp. 36. 24.)1919 – 1923 Rudolf Palač, starosta, z čp. 15. 25.) 1923 - František Medonoc, starosta, z čp. 34.

Poněvadž jsem neměl do r. 1917 žádných záznamů o posloupnosti starostů v osadě Kováni, sepsal jsem tento seznam dle výpovědi osob, které se na starosty v Kováni pamatují. Protokol o schůzích jest zachován pouze nový od r. 1907, starší nemá osadní úřad.

=201= **Spikaly** 1.) 1616 – 1655 Jan Marek, rychtář, z čísla popisného 1. 2.) 1655 – 1669 Havel Pavlů, rychtář, z čp. 11. 3.) 1669 – 1701 Jan Marek, rychtář, z čp. 1. 4.) 1701 – 1734 Jan Heřman, rychtář, z čp. 9. 5.) 1762 – 1809 Šťastný Matouš, rychtář, z čp. 4. 6.) 1876 – 1879 Josef Vaněk, starosta, z čp. 6. 7.) 1879 – 1882 Josef Štrobach, starosta, z čp. 4. 8.) 1882 – 1886 František Novák, starosta, z čp. 1 . 9.) 1886 – 1889 František Douša, starosta, z čp. 11. 10.) 1889 – 1894 Josef Štrobach, starosta, z čp. 4. 11.) 1894 – 1898 Jan Heřman, starosta, z čp. 16. 12.) 1898 – 1901 Václav Polívka, starosta, z čp. 2. 13.) 1901 – 1905 František Moc, starosta, z čp. 1. 14.) 1905 – 1911 Josef Koudelka, starosta, z čp. 10. 15.) 1911 – 1919 František Moc, starosta, z čp. 1. 16.) 1919 – 1923 Václav Jíra, starosta, z čp. 5 17.) 1923 Václav Šágr, z čp. 4.

Jako na Kováni tak i ve Spikalích jest pouze jeden protokol o schůzích od 19.12.1895. Proto nejsou v seznamu všicni páni starostové zane-seni.

**Události po roku 1848** Rokem 1848. Nastal obyvatelů naší obce klidnější život. Byli zbaveni té kruté roboty a mohli se věnovati úplně svímu hospodářství a ne-museli je obdělávati za tmy nebo při měsíčku, jak bývalo často za do-by roboty. Od vrchnosti nebyli více utlačováni a stali se svobodnými.

=202=

Ovšem ještě bolelo naše předky, že vláda rakouská přála více Něm-cům než Čechům, ačkoliv tito byli ve své vlasti české, kdežto Němci se do ní přistěhovali. Již od roku 1526, kdy zvolen byl králem českým Ferdinand z roku Habsburského, utiskován byl národ český a práva je-ho byla mu brána. Domáhal-li se těchto práv, byl často za to krutě trestán a mnohý obhájce jich zaplatil svým životem. Od r. 1780 byla němčina prohlášena za jazyk spisovný a česky nesmě-lo se téměř ani mluviti. Veškeré úřední spisy byly psány pouze ně-mecky,ať tomu lid rozuměl nebo ne. Proti tomu ohražovaly se velmi často samosprávně úřady, leč nadarmo. Když dne 8. dubna 1848 císař a král český Ferdinand V. prohlásil, že jazyk český bude rovnoprávným jazyku neměckému a slíbil dáti Če-chům práva jejich, očekávali Češi a radostí, kdy se toto splní. Leč če-kali nadarmo. Dne 2.prosince 1848 nastoupil na trůn rakouský Fran-tišek Josef I. a na Čechy si ani nevzpomněl a o jejich právech starých nechtěl ani slyšeti a za krále českého se nedal korunovat. Tu čeští poslanci, počtem 81, nedostavili se do sněmu dne 22.srpna 1868 konaného a zaslali tam pouze t.zv. deklaraci, tj. vysvětlení, v němž žádali o vrácení starých práv českých a o rovnoprávnost jazy-ka českého. S nimi souhlasil celý český národ a obce zasílaly jim tele-gramy na důkaz souhlasu. I naše tři osady zaslaly podobný telegram dne 30.srpna 1868. Hned na to v říjnu 1868 dostali představení našich osad předvolání od c.k. okresního soudu v Bělé na dni 31.října, 3 a 4 listopadu 1868 za příčinou vyšetření a zaslaných telegramech. R. 1908 zaslala naše obec přípis okresnímu výboru v Bělé, že od t.r. bude vraceti každé podání, jež jí bude zasláno v německém jazyku a každý dopis německy psaný ať jej zaslal nějaký úřad státní nebo auto-nomní – samosprávný – nebo soukromník.

=203=

Tímto opatřením bylo poněkud omezeno docházení německých dopi-sů, neboť musili Němci psáti český dopis, když potřebovali něco od našich osad. Když r. 1866 válčil císař rakouský František Josef I. s králem pruským, tábořilo v naší obci nejprve vojsko rakouské a to uherský pluk, jenž měl jméno „Julai“, které se v této krajině postavilo proti vojsku prus-kému a potom vojsko pruské, jež vojsko rakouské z naší obce vypudi-lo a táhlo ke Svijanům – Podolí. Vojsko rakouské, jež tábořilo u nás, začastnilo se bitvy u Jičína a tam bylo úplně poraženo. Pruské vojsko na zpáteční cestě táhlo přes naši obec na Mělník a do Prahy. Když táhli prušáci poprvé naší obcí, nalezli ji skoro bez lidí, poněvadž, se jich lidé báli. Lidé odvazovali dobytek a prchali s ním do skal, do le-sů a Řivna. Ale druhý den se vraceli, neboť slyšeli, že Prušáci jsou hodní. Pan Jan Šnýdr z čp. 24. vypravuje, co slýchával od své babičky : „ Ve válce roku 1866 byl ubytován v našem statku pruský hejtman. Byl velice hodný, ale přísný. Jednou vlezl nám na loubí voják a vzal nám seno, které chtěl dáti svému koni. Hejtman ho zahlédl a ptal ho, kdo mu to dovolil. Zvěděv, že nikdo, kázal mu dáti seno zpět s poz-námkou, že není slušné ani nepřítele, aby kradl a vojína dal potrestat“

**Hasičství**  V dřívějších dobách staralo se o pomoc při požárech samo panství so-vinské. V roce 1854 musilo míti představenstvo v obci Krásné Vsi ne-dorozumění s panstvím o vydržování „ohnivým nářadí a přípřeže k stříkačce“, neboť našel jsem následující dopis. Čís. 4845.

=204= „Na zakročení představenstva ze dne 22.března t.r. proti vyjádření hospodářského ředitelství v Sovinkách ze dne 6.března t.r. čís. 59. Týkaje se vydržování ohnivých nářadí a přípřeže k stříkačce se před-stavenstvu následovní poukázání k dalšímu zachování uděluje: U vydržování nářadí k hašení ohně v dobrém stavu májí ony obce, pro které takové pozůstávající podniknuty byly, přidrženy býti, k tomu se může přechůdně obecní jmění použíti a kdyby postačitelné nebylo, má výloha téhož vydržování v cestě rozvrhu dle direktních t.j. přímých daní na občany, mezi které nyní též pozemnosti bývalé vrchnosti týkající obce připatřejí k zapravení navrhnutá býti. Přípřeže k dová-žení stříkačky k ohni dodáváné neb obstarávané byly. Kdyby však buď skrze vzdálenost připatřících obce, neb skrze nedůstatek potahů, pří-přeže pronajaté býti mají a outraty, jež v roce povstanou, též v cestě rozvrhu dle direktních daní na občany spolu sebou ba pozemností bý-valé vrchnosti týkající obce k zapravení navrhnuté býti mají.“ C.K. podkrajský úřad v Mladé Boleslavi dne 20.dubnu 1854. C.k. pokrajský hejtman Klusáček

Stříkačku dodala pro obec Krásnoves vrchnost panství sovinského r. 1847 a nejspíše ji také uschovávala ve dvoře v Krásné Vsi č. 2. Asi r. 1856 postavila obec sama kůlnu pro stroj a ředitelství panství v So-vinkách žádalo r. 1856 okresní úřad v Bělé, aby bylo osvobozeno od-platu na stavení této kůlny. O té věci zaslal c.k. okresní úřad v Bělé následující spis: Čís. 3383 Na představenstvo v Krásnovsi. Aby se o žádosti hospodářského úřadu v Sovinkách, týkaje se osvobo-zení od příplatku za pořízení kůlny pro krásnoveskou stříkačku, roz-hodnouti mohlo, poukazuje se představenstvu výnos bývalého c.k. podkrajského úřadu Mladoboleslavského, kterým výlohy na pořízení

=205=

této kůlny potvrzené byly, do 8 dnů v prvopisu sem předložiti a spolu sem oznámiti, zdaliž ta stavba v cestě veřejné dražby neb soukromné pravedena byla. Od c.k. okresního úřadu v Bělé dne 29.srpna 1856

V dřívějších dobách nebylo v naší obci hasičů, v případě ohně hasili sousedé sami. Jest přirozené, že neuměli tak zacházeti se strojem a že často ke stroji nechtěl nikdo jíti. Proto vydán byl dne 26. srpna 1885 zákon, jímž nařízeno sestaviti v každé obci nákladem obce hasičský sbor - § 35. Hned na to ve schůzi katastrálního zastupitelstva dne 29. listopadu 1885 usneseno zříditi hasičský sbor a hned v lednu 1886 při-kročeno k uskutečnění. Poněvadž naše obec skládá se za tří osad, musil si obstarati pro kaž-dou osadu jeden stroj a starý stroj v Krásné Vsi doplněn hadicemi. Rozpočet pro potřeby hasičské byl : Stříkačka čtyřkolová 900zl. stříkačka dvoukolová 450zl. Hadice pro stříkačku čtyrkolovou 200m po 1zl. 200zl. Hadice pro stříkačku dvoukolobou 100m 100zl. Hadice pro stříkačku stávající 20 m 20zl. úhrnem 1.670zl.

Výstroj pro mužstvo : Oblek a výstroj pro 6 lezců po 15zl. 90zl. Oblek a výstroj pro 12 stříkačů po 11zl. 132zl. Přilby pro velitele a jeho zástupce 10zl. Pilky pro velitele a jejich zástupce 14zl. Pro každého lezce svítilna 10zl. 80kr. Velká signálka 6zl.

=206=

4 malé signálky po 2,50zl. 10zl. 10kusů plácaček po 1,5zl. 12zl. Pochodeň na cestu 4zl. 4 jasanové žebříky po 8zl. 32zl. Cvičírna 50zl. úhrnem 370zl. 80kr.

Stroje s hadicemi a výzbroj dohromady 2.040zl. 80kr. a bylo povoleno 2100zl. r.č., poněvadž musí býti pamatováno na nepředvídané vydání. **Umístění mužstva : v Krásné Vsi:** velitel a jeho zástupce 2 muži lezci 4 muži stříkačníci 6 mužů 12mužů **V Kováni** lezec 1 muž stříkačníci 3 muži 4 muži **ve Spikalých** lezec 1 muž stříkačníci 3 muži 4 muži úhrnem 20 mužů

Katastrální zastupitelstvo zřídilo tedy hasičský sbor sestávající z 20 členů, jež umístilo dle předcházejícího rozvrhu, a určilo jeho účel: „V místních obcích Krásnovi, Kováni a Spikalích, jakož i v nejbližších obcích v pádu požáru neúnavnou obětavostí, nezištně a dokonalou znalostí v náležejících k tomu pracích hájiti a chrániti život a veškeren majetek člověka.“ Veškerý náklad na zřízení a vydržování hasičského sboru nese

=207=

katastální obec. Členy sboru jmenuje katastrální zastupitelstvo a rozděluje je na odbor a) lezců, b) stříkačníků, c) ochránců majetku.

Stroje byly rozděleny takto : do Krásné Vsi koupen nový čtyřkolový, do Kováně dvoukolový a do Spikal měl přijít starý stroj. Na žádost Spikal dne 17.1.1886 koupen jim nový dvoukolový stroj a starý byl dán do Podkováně. Za to se musily Spikaly poříditi stříkačnici pro uschování nového stroje. R. 1897 byl opraven starý stroj z r. 1847. Do něho se musela voda nej-dříve nalévati, neboť nebyl zřízen na ssací rouru, a potom teprve se mohlo stříkati. Proto r. 1897 upravil jej pan Fr. Grus, mistr kolářský a pan Josef Tichý, mistr kovářský, aby si sám vodu ssál. Současně upra-veny byly stroje dvoukolové na čtyřkolové. Starý stroj byl později z Podkováně vzat a jest ve stříkačnici v Krásné Vsi. R. 1923 pomýšleli občané Kováně a Spikal na zřízení samostatných sborů hasičských v jednotlivých osadách. Na jejich žádost bylo katast-rálním zastupitelstvem povoleno v r. 1924 zřízení samostatných sbo-ru hasičských ve všech třech osadách. Sbory nové zřízené volí si vý-bor, z něho potom starostu, jednatele a pokladníka. Zodpovědnost za řádné a správné vedení sboru nese starosta jeho, za nářadí a výzbroj – jeho velitel. Obec nemá nyní žádné zodpovědnosti za sbor, ale jest povinna přispívati nově zřízeným sborům ročním příspěvkem.

Prvním velitelem hasičského sboru v Krásné Vsi byl roku 1886 pan Jan Šnýdr, starší a byl jím až do roku 1895. Po něm byli zvoleni : 1895 – 1898 p. Věnceslav Honzů 1898 – 1901 p. Josef Boháč čp. 3. 1901 – 1902 p. Věnceslav Honzů

=208=

1902 – 1905 p. Antonín Bláha 1905 – 1922 p. Fr. Grus 1922 - p. Václav Jiřínský

Nově zřízený sbor hasičský v Krásné Vsi má: velitelem : p. Václava Jiřinského, čp. 22 starostu : p. Jana Šnýdra, čp. 24. jednatelem a pokladníkem: p. Ladislav Honzů, ml. čp. 5.

Členové sboru jsou : a) zakládající, kteří složí 50Kč b) přispívající, kteří složí 50Kč ročně dobrovolný příspěvek c) činní

Při sboru jsou zavedena : 1.) tzv. jinošská družina, jsou to jinoši od r. 13 – 17, kteří dokonavše 17. rok věku svého stanou se činnými členy 2.) služba samaritánská, která sestává z žen dobrovolně přihlášených. Tento odbor má za úkol pečovati v případě ohně o raněné než se dostaví lékař.

Nově zřízený sbor hasičský na Kováni má: velitelem : p. Václava Elstnera, čp. 41 jednatelem : Václav Langr pokladníkem : Rudosf Vyhlas starosta neuveden. Ve sboru jest 18 členů činných a 22 přispívajících.

Nově zřízený sbor ve Spikalích má : velitelem : p. Karla Polívku starostou : p. Václava Jíru, čp. 5.

=209=

Jednatel a pokladník neuveden. Sbor má 16 členů činných a 5 přispívajících.

**Požáry**

-V neděli dne 28. března 1841 v 7 hodin večer vypukl oheň ve stodole Pavlíčkově čp. 3. A „ v okamžiku chytily i sousední kravíny, stodola a vovčín patřící velkostatku“. Vše shořelo úplně. Následkem tohoto požáru dala vrchnost sovinská do Krásné Vsi stříkačku. -V dubnu r. 1883 vyhořelo čp. 10. -Dne 6. dubna 1898 z neznámé příčiny vypukl oheň ve stodole čp. 21, kterou úplně zničil, jakož i sousední chalupu čp. 20. I se stodolou vše shořelo do základů. -R. 1902 vyhořela chalupa čp. 29. -R. 1906 chlévy v čp. 13. -R. 1908 cihelna Šnýdrova vše v Krásné Vsi.

-R. 1915 dne 2.července shořela nová střecha (eternit) na čp. 22 v Kováni a to právě v poledne. Při hašení bylo ponejprv užito vody z vodojemu.

-Na podzim r. 1919 vyhořelo čp. 4. Ve Spikalích.

-Dne 10.prosince 1917 udusilo se 5 dětí dělnice M. Hýkové v Krásné Vsi, čp. 8. jejíž muž byl na vojně. Matka je doma zamkla a šla do prá-ce. Ony přikládaly, vypadl oharek a postel chytla. Nejstaršímu bylo 6 let, nemladší 1 ½ r.

=210= **Komunikace**  Obec krásná Ves je vzdálená od sousedního města Bělá přes 2 hodiny cesty a od Mladé Boleslavě také 2 hodiny. Silnice v dřívějších dobách téměř nebyly nýbrž jenom vozové cesty, takže lidé, kteří jeli povozem do města, obyčejně kupovali různé věci vždy více sousedům. Proto prozíraví muži naší obce v čele s panem Janem Šnýdrem, starostou, a panem Věnceslavem Honzů z Krásné vsi připojili se k sousedním ob-cím a již roku 1884 sbírali členy ku stavbě dráhy za Sudoměře do Cho-tětova, čímž by naše obec byla spojena s Mladou Boleslaví a Prahou. Snaha postaviti onu dráhu železniční byla silně podporována a sama obec naše upsala 500 zl. a r. 1899 byla již otevřena zmíněná dráha. Záhy poznali občané cenu dráhy, neboť nemuseli pro vše jezditi povozy a doprava dála se mnohem rychleji. Podobným způsobem přikročeno ku stavbě dráhy ze Mšena do Dolní-ho Cetna, k mníž přispěla osada Krásná Ves r. 1894 obnosem 10.000zl., Kováň 9.000zl. a Spikaly 5.600zl. zakoupením kmenových akcií. A konečně r. 1905 dne 26.listopadu byla otevřena dráha ze Su-doměře do Sobotky. Tím nabyl náš kraj přímého železničního spojení jak s Prahou, tak s Ml. Boleslaví. Nyní ještě zbývalo zříditi silnice, poněvadž dosavadní vozové cesty byly ve stavu velmi špatném a oprava jich stála každoročně mnoho peněz a dobytek, hlavně hovězí jimi hrozně trpěl. Když byl zvolen p. Věnceslav Honzů z Krásné Vsi čp. 5. r. 1894 okres-ním starostou (okresu bělského) bylo jeho první snahou postaviti v okrese řádné silnice a již r. 1897 přikročeno stavbě silnice z Kováně do Podkováně a do Krásné Vsi. Dříve jezdily povozy z Kováně dolů „Starou horou“, jízda nahoru však byla velmi obtížná,a často musili si vozkové pomáhati, zejména s větším nákladem a nebo zimního času. Silnice, vlastně cesta, byla úzká a často při vyhýbání jeden vozka druhému, stalo se neštěstí.

=211=

V letech minulých - před 120lety - byly vydány silniční předpisy, jichž musili vozkové dodržovati a překročení jich, bylo trestáno. O tomto svědčí nám spis od bývalého c.k. českého zemského geber-nice (gubernium byl nejvyšší úřad zemský od r. 1763 – 1849 v Če-chách, pozdější místodržitelství) zaslaný r. 1824 panství sovinskému, které se musilo postarati, aby silnice byla držána v pořádku. List zní: **Nařízení** cís. král. českého zemského gubernia. An po nějaký čas na sylnicích zvlášť v Potkováni se vozý vozy široce naloženými, jízda volmi často se zadržuje a sice nejvíce proto, že for-mani přečasto buď do koní vyhýbati se odporují, buď přidrží je na stranu, kam jim se líbí, vyhýbati se nechtějí, pročež cís.král dvorský kancléř uznal k odstranění takových meškání poravidel ustanoviti, že vozy od polední strany to jest v levo na sylnicy sobě vyhýbati se majý. Na opomenutí tohoto předpisu ukládají se za každičké přestoupení „dvě zlatky“ pokuty, což na vysoký dekret dvorského kanceláře od 10. Června b.r. (bežného roku) k přísnému zachovávání formanům, kočím a cestovníkům vesměs s tím doložením vůbec se oznamuje, že ostatní trvající předpisy sylnické policie, dle kterých každý forman v neštěstí neb nešťastné příhody podporovati musí, nezměnitelné ve své moci zůstávají. V Praze dne 14.srpna 1824 Kolovrat

Když r. 1897 počaly se konati přípravy k stavbě silnice, majitel čís. 10 v Kováni Fr. Müller byl žádán katastrálním zastupitelstvem, aby poze-mek, přes nějž má jíti silnice buď prodal okresnímu výboru a neb, že mu bude vyměněn. Ale Fr. Müller nepovolil jedno ani druhé.

=212= Okresní výbor požádal bývalé místodržitelství, aby jmenovaný poze-mek samo vyvlastnilo mocí zákonou, což se stalo dne 29.listopadu 1897 čís. 122.965. proti tomu podal majitel pozemku odvolání k c.k. ministerstvu vnitru, které však jeho námitky zamítlo a vyvlastnění po-zemku schválilo. Tak započato hned z jara r. 1898 se stavbou silnice, jež v nynější době plní zcela svůj účel. Poněvadž silnice z Podkováně do Dolního Cetna v době cukerní kam-paně velice trpěla, potřebovala nutné opravy proto v roce 1923 v srp-nu dala ji okresní správní komise z Bělé válcovati. Parní válec byl za-půjčen okresní správní komisí z Mladé Boleslavě. Za 14 dní byla silnice zdelí 2 km zválcována a vyžadovalo to nákladu 100.000Kč.

O poštovním spojení viz na stráce 18.

Jiř v roce 1911 jednalo katastrální zastupitelstvo o zřízení státního telefonu a již byly také vyžádány blížší informace. Ale r. 1914 vypukla válka a od zřízení telefonu se musilo upustiti, jednak pro nedostatek lidí pracujících, jednak pro velikou drahotu. Zda k tomu dojde v nej-bližší době není možno říci. V naší obci má telefon na Kováni p. Jan Šnýdr v čís. 44., odkud má spojení se svým statkem v Krásné vsi čp. 24. a se spolkovým pivova-rem a sladovnou v Podkováíni, kde byl zřízen telefon r. ?. (neudáno) Oba jsou soukromé.

**Elektřina**  Když r. 1900 byla již poněkud rozšířena elektrická síť z Dražic, těšili se naši občané, že v nejkratší době bude moci býti elektřina zavedena i do naší obce. Na Kovanec a do Pětikozel byla zavedena již koncem roku 1912. Začátkem roku 1913 vyjednávala naše obec s Dražicemi za jakých podmínek by zavedli elektrický proud do naší obce. Poprvé

=213=

se s nimi vyjednávalo asi r. 1901. Ale tenkráte nechtěla elektrárna zavésti elektřinu do naší obce, poněvadž neměla ještě síť elektrickou tak rozšířenou a kdyby sem elektřinu zavedla, tu by se tou vzdáleností mnoho elektřiny rozprchalo. Té doby prodával se mlýn, ležící při Jizeře pod Vincem. Zastupitelstva obce Vince, Rokytovce, Pětikozel, Krásné Vsi, Kováně, Spikal a jiných usnesla se mlýn koupiti a postaviti tu pro blízské okolí elektrárnu. Zá-jem o to byl veliký a bylo již upsáno několik podílů. Když však majitel mlýna viděl, jaká jest snaha koupiti mlýn, žádal za něj o 30.000Kč více než původně. Od koupě následkem toho upuštěno a ve žních r. 1913 podepsány podmínky elektrárny z Dražic na zavedení elektrického proudu do naší obce. Jednotlivé osady upsaly podíly a za to elektrár-na postavila celou síť – tedy jak do obce tak i v obci – a to na 5m dél-ky po pozemku, chtěl-li si dáti zavésti proud do stodoly v poli, jež byla od hranic, kde skončila síť v obci, 10 m vlastních pozemků, tu na 5 m zacedla mu siť sama elektrárna, ostatní platil sám majitel pozemku. Krásná Ves upsala podílů za 10.000Kč, Kováň za 10.500Kč a Spikaly za 5.000Kč. Na podzim r. 1913 začala se stavěti síť elektrická z Podkováně na Ko-váň a do Krásné Vsi a v listopadu téhož roku již v mnohých staveních svítili elektřinou. Za proud se platilo až do r. 1915 : za světlo t.z. za jednu svíčku – ročně 60 haléřů, při motorech 30haléřů. Později následkem válečných poměrů byl proud dražší, tak že v r. 1916 se platilo za světlo za kilo-wattovou hodinu (kWh) 60haléřů, ale kde měli paušál bylo světlo dražší, v r. 1918 70haléřů, r. 1919 již 1Kč, r. 1922 se platilo 6Kč, v roce 1923 již jenom 4,18Kč, ale z elektroměru ročně 36Kč. Rolníci koupili si elektrické motory, a dnes již skoro v každém hospo-dářství se řeže a mlátí použitím elektrického proudu, čímž se jednak

=214=

ušetří pracovní síly, jednak času, což mělo veliký význam v době války, kdy všechno mužstvo bylo skoro na vojně a doma zůstali jenom starci ženy a děti. V době války poznali občané nejlépe, jak velice jim po-sloužilo zavedení elektřiny do naší obce. Často se totiž stalo, že nebyl k dostání petrolej ani svíčky a ve staveních, v nichž si nedali zaříditi elektřinu, nemohli téměř celou zimu svítit.

**Vodovod**  Celý okres bělský podtrádá vody jak pitné tak i zužitkové. V našen katastru není žádné study a dříve musili choditi pro vodu až na důl. Proto bylo největší starostí našich občanůpostarati se o pitnou vodu. V Krásné Vsi postavili si r. 1874 studnu, ale lidí z ní brali velmi málo vody, poněvadž nebyla dobrá, a raději chodili až k prameni do Podko-váně. V Kováni a ve Spikalích stavěti studnu nemohli, poněvadž kolmá výška Kováně jest 74m, Spikal o něco víc od pramene. V tomto oboru největších zásluh získal pan Věnceslav Honzů, statkář v Krásné Vsi a okresní starosta (+4.2.1922). Tento muž nespouštěl řešení této otázky z mysli již od svého starostenství v r. 1895 a musil zakusiti mnoho příkoří než svůj záměr, pro blaho všech občanů katas-ru tak důležitý a prospěšný, přivedl k uskutečnění. On však nelekal se ničeho, neboť věděl, co podniká a že mu dubou, třebas ne hned, ale jistě v krátké době všichni vděčni a ocení jeho námahu. V tom se také nezklamal a odměnou bylo mu, když ve válce slýchával vyprávěti, jaké jest to pohodlí s tím vodovodem a elektřinou. Vidím jeho milý obli-čej při oněch slovech, z něhož mohl každý vyčíst radost, ale také větu: „A přece mnozí mi v tom překáželi“. V osadních schůzích bylo stále jednáno o zřízení vodovodu, ale pro veliký náklad na něj, vždy od stavby upuštěno. Konečně r. 1907

=215=

usnesla Kováň s Krásnou Vsí postaviti si společný vodovod. Pozvaly si kulturního inženýra pana Myslivečka, který jim radil, aby použily vod-ní síly potoka z pramenů Spikalských vznikajícího a nebo vodní síly mlýna v Podkováni. V tomto případě by stačila vodní síla pro obě osa-dy, v onom pouze pro Kováň s pivovarem. Obě osady podaly společnému pivovaru v Podkováni písemnou žá-dost o pronajmutí neb prodání mlýna v Podkováni za účelem zřízení vodovodu. Správní rada pivovaru svolila k pronajmutí mlýna s podmínkou, že bude pivovar vyjmut z konkurence a nebude nijakým způsobem při.-spívat na zřízení vodovodu. Pivovar nechtěl za žádných okolností při-pustiti stavbu vodovodu a proto usnesla se osada Kováň stavěti sama vodovod s benzinovým pohonem a dala do rozpočtu 3367,76K na zřízení vodovodu. Když pak pivovar podal proti tomu rekurs, ohradilo se osadní zastupi-telstvo v Kováni a starosta jeho odůvodnil zřízení vodovodu takto: „ Zřízení vodovodu děje se z důvodů všeobecné potřebných, neboť ob-čanstvo osady Kováně musí si zaopatřovati pitnou vodu po celý rok z pramene na „dole“, jehož kolmá výška obnáší 74m a vzdálenost 1km cesty a cesta na důl přesahuje pro pěší místy až 13% stoupání a vodu nejvíce potřebují školmní dítky, jejichž zdraví nošením velkých tíží velmi trpí. Voda užitková zaopatřovati se musí mimo dobu trvalých dešťů po celý rok a je to spojeno s velkými obtížemi, zejména v létě a v zimě při ná-ledí. V případě ohně musí se voda hnáti až z pramene a tím jest občanstvo vydáno velikému nebezpečí, že shoří všecky budovy, než se stroje při-praví ke stříkání.“ Štěpán Houžvic, osadní starosta

=216= Tento přípis byl zaslán okresnímu výboru v Bělé a hned se dal zhoto-vit rozpočet inž. P. Myslivečkovi. Ke Kováni přidala se Krásná Ves a v r. 1909 i Spikaly a obec Skalsko a počala se řešiti otázka skupinového vodovodu ve schůzi dne 29.pro-since 1909, k níž se dostavili: ze Skalska : Jan Pecháček, Mudr Stock ze Spikal : Josef Štrobach, Josef Haspekl z Kováně : Štěpán Houžvic, Josef Salaž z Krásné Vsi : Věncestav Honzů, Antonín Bláha. Hned se vypsala soutěž na stavbu studny na pozemku osady Kováň, jež tato prodá pro čerpací stanici 13 z 1,50 K. O stavbu studny se ucházel pan Hercík, stavitel z Mladé Boleslavi, pan Beneš a Karel Kredba, stavitel a architekt v Katusicích, jenž slevil 25% z rozpočtu navrženého panem inž. Myslivečkem a jemuž také stavba byla zadána a postavena r. 1910. Náklad na stavbu a udržování společného vodovodu pro osady Krás-nou Ves, Kováň a Spikaly a společné čerpací stanice s obcí Skalskem ponesou súčastněné osady a obec Skalsko dle poměrů daní. Hnací potrubí z čerpací stanice do vodojemu u Kováně zaplatí osady Krásná ves, Kováň a Spikaly, do obce Skalska obec tato, od vodojemu u Kováně do Spikal osada Spikaly, do Kováně k čp. 34. na Kováni osa-da Kováň a Krásná Ves, odtud pak po osadách na 1 m před každé číslo domu – stavení každá osada sama. Rovněž takto bude hrazen náklad na udržování zařízení vodovodu. Původně mělo se čerpání vody díti motory benzinovými. Poněvadž však elektrárna v Dražicích se nabídla, že by zavedla elektrický proud do obcí: Krásnovsi, Kováně, Spikal, Katusic, Skalska a Kovance, upíší-li zmínění obce závodních podílů za 72.000 K, usneseno ve všech osa-dách upsati podíly a zároveň Správní komise vodárenská se usnesla u-pustiti od benzinových motorů a čerpati vodu elektrickými pumpami.

=217=

V březnu r. 1914 počal se stavěti vodovod. Stavba zadána byla fč. Václav Sviták, Praha – Karlín. Provedl ji inženýr pan J. Ševčík za dozoru inž. zemského výboru pana Edwarda Procházky. Stavba pokračovala velmi rychle a měla býti horova koncem září 1914. Vypuknutím války 26.července 1914 odešlo téměř všechno dělnictvo na vojnu i sám pan inž. Ševčík a tím protáhlo se dokončení stavby do r. 1915. Voda však začala se čerpati 7.října 1914, ale kolaudační řízení bylo te-prve r. 1924, jak poznamenáno níže. Dříve než přikročeno ku stavbě studny, poslána byla voda z onoho pramene do Prahy k přezkoušení a uznáne byla za velmi dobrou pit-nou vodu. Když v roce 1913 usnesly osady na stavbě vodovodu, učiněna zkouš-ka, jak mnoho vody ubude, bude-li se čerpati 3 dny a 3 noci dvěma silnými parními stroji, tu shledáno, první den klesla voda o 7 m a níže ne, ač bylo čerpáno dnem i nocí. Tedy seznáno, že pramen jest dosti silný a že stačí nejen pro spotřebu osad, ale že i v budoucnosti možno vodovos rozšířiti na okolní obce. Již roku 1924 žádaly obec Katusice, Su-doměř s Valovicemi a Plužná o přijetí ke skupinovému vodovodu našemu, v čemž jim bylo vyhověno a snad v roce 1925 počnou se stavbou. Vodojemy jsou železobetonové a mají obsah : Kováňský na 1,400 hl vody Spikalský na 400 hl vody Skalský na 900 hl vody

Již se čerpá bez mála 10 roků a ještě nebyla žádná osada bez vody. V r. 1923 byla čerpací stanice na straně k potoku betonovou zdí 2 ½ m hlubokou v zemi podepřena, aby voda nemohla škoditi základům a celá budova byla stažena kleštinami. Kolaudace provedena dne 7.prosince 1923 a stavba schválena.

=218= Cena celého nákladu na zřízení vodovodu: 1.) Úprava cesty ke strojovně 1.4600,57 K  2.) Výstavba studny a pokusné čerpání 19.668,74 K  3.) Centrifugální čerpadla 7.813,32 K  4.) Potrubí, vodojemy, čerpací stanice 102.935,21 K  5.) Režijní vydáni 6.474,90 K  7.) Výlohy kolaudační 2.000,00 K  8.) Hromosvody a vodojemy 3.637,80 K  úhrada 154.826,57 K.

Voda se čerpá centrifugálními čerpadly dodanými firmou Wagner – Waldek z Prahy. Subvence: Bývalé c.k. min. orby 10% - 18.850 K  min. vnitra 10% 18.800 K  Také zemský výbor potporu přislíbil. Na podzim r. 1925 provedeny na vodárně nutné opravy a některé změny nákladem připojených obcí, jež utvořily novou skupinu, tzv. „bezvelskou“. Společný vodojem umístěn na vrchu Bezveli u Katusic.

Prvním vodákem skupinového vodovodu byl pan Rudolf Salač, rolník v Kováni čp. 15., který čerpal vodu od 6.10.1914 do r. 1915. Když byl povolán na vojnu, čerpal pan Václav Vigner z Krásné Vsi čp. 28 až do června 1919, až onemocněl a v červenci téhož roku zemřel. Od té doby čerpá pan Jan Silný, domkář v Kováni čp. 14. Tento byl elektrickým prodem usmrcen dne 28. října 1924 následkem poruchy elektrického vedení. Po něm čerpal vodu opět pan Rudolf Salač do srpna 1926. Tento den nastoupil nový vodák pan František Fiedler.

=219=

R. 1903 měla být postavena pro zdejší kraj mlékárna družstevní, a to v Podkováni na zahradě pana Zeisla. Mlékárna měla nakupovati mléko z celého zdejšího kraje a zaměstnati větší počet lidí. Ale pro její zřízení bylo málo nadšení, až konečně od stavby úplně upuštěno. Dnes dodává se z našeho kraje mléko do mlékárny v Mladé Boleslavi.

Jak bylo zpředu poznamenáno patří naše obec k okresnímu městu Bělé pod Bezdězem. Město totiž jest vzdáleno od ní 2 ½ hodiny cesty, po silnici však 3 hodiny. Cesta vede přes tři hluboké doly a od Březin-ky jest dosti neschůdná. Občané naší obce, majíce vlakové spojení, jezdí naklupovati i prodá-vati vše do Mladé Boleslavě a do Bělé přijdou téměř jenom tentokrát-te, jsou-li tam povoláni okresmním soudem nebo berním úřadem a to ještě, je-li to v zimě a jest mnoho sněhu, musejí jeti vlakem do Mladé Boleslavě a odtud přes Bakov do Bělé, čímž potřebují na to celý den, nehledě na výlohy s tím spojené. Uváživše všecky tito okolnosti usnesly se některé obce žádati o přidě-lení k Mladé Boleslavi. I naše obec usnesla dne 1. března r. 1980 po-dati žádost k vrchnímu zemskému soudu, aby byla přidělena k Mladé Boleslavi z důvodů, že s tímto městem jest ve stálém obchodním i kulturním styku a že jest blíž naž okresní město Bělá. Žádost však byla zamítnuta. Že naše obec kráčela s dechem času, svědčí založení „Hospodářské besedy“ v Krásné Vsi, jež skutečně naši obec vzdělávala v době, kdy v druhých obcích o vzdělání občanů bylo velmi málo pečováno. Nebudu vypisovati činnost beseda podrobně, nýbrž vlepuji do této knihy referát můj, jejž jsme zveřejnili v „Rodném kraji“ na památku 40.-letého trvání besedy ( Rodný kraj čís. 12., ročník XV. dne 24.3.1922). - přepisuji

=220= **Čtyřicet let práce** Dne 6.ledna odbývala „Hospodářská beseda“ v Krásnovsi 41. výročí valnou hromadu, při níž vzpomněla tichým způsobem svého 40letého trvání. Předseda pan Ladislav Honzů stručnými, ale tklivými slovy vzpomněl všech, kteří spolek tento založili a v něm pracovali, načeš zahájil tuto památnou schůzi. Po vyčerpání obvyklostí přikročeno k sdělení zprávy o 40leté činnosti Besedy a pan předseda sdělil, že o vypracování této uzprávy požádáni byli pan Věnceslav Honzů a jedna-tel František Vodrada. V úvodu této zprávy naznačil pan Věnceslav Honzů vývin hospodářského spolčování vůbec, zvláště zmínil se o pů-sobnosti c.k. vlastenecko-hospodářské společnosti, jejíž činnost měla veliký vliv na pokrok hospodářství a na počátku hospodářského prů-myslu a které v letech 70tých se dávala velmi často do rozporu s teh-dejší vládou, až konečně roku 1872 byla rozpuštěna. Potom promluvil pan Věnceslav Honzů o činnosti krajské jednoty hospodářské pro ok-res mladoboleslavský, jakož i o jejich okresních odborech , zejména bělském v jichž schůzích podával referáty do tehdejších časopisů hospodářských a místních starých literát, tendy mladá malorolník J. E. Konopas ze Sudoměře, jehož činnost v našem okolí nebyla dosud náležitě oceněna. Vzpomenuv dále blahodárné činnosti hospodářského spolku pro ok-res bělský, založeného roku 1877, přešel k stručnému popisu vzniku naší „Hospodářské besedy“. Na to přednesena jednatelem podobná zpráva o celé činnosti Besedy od jejího založení až do roku 1920. Z této obšírné a velice pečlivě vypracované zprávy, k jejímuž sestavení bylo třeba pročíst všechny zápisy o valných hromadách a výborových schůzích za celých 40 roků. vyjímáme následující: První valná hromada konaná 16.května 1881 , zahájena byla přednáš-kou pana Věncelsava Honzů o důležitosti hospodářských spolků.

=221=

Prvními činovníky byli : předsedou pan František Martinec, místostarostou pan Jan Šnýdr a jednatelem panem Věnceslavem Honzů.

Ve schůzích bylo pojednáno: 1.) O pěstování rostlin hospodářských, průmyslových a pícních v 21.přednáškách. Konány praktické zkoušky jednak s různými druhy semen a různým způsobem přípravy půdy , jednak z umělými hnojivy. 2.) O pěstování hospodářského zvířectva v 17 přednáškách a přihlí-ženo hlavně k pěstování druhů domácích. 3.) O škůdcích a přátelích hospodářství o 5 přednáškách. 4.) O zahradnictví a ovocnářství ve 3 schůzích. 5.) O různých oborech hospodářských ve 25 schůzích a většinou konány zkoušky ku příkladu : provedeno praktické měření pozemků, jich meliorace a zcelování atd. 6.) O lidových otázkách v 15 schůzích a docíleno, že zdejší kraj dbal povinné práce národní: působeno k zřízení vodovodu a elektrisace v naší obci. 7.) O pracích pro obec v 8 schůzích a dospělo se k tomu, že obec po-stavila pozovou váhu centrální a zajistila čistou pitnou vodu, což v našem kraji není tak snadné. 8.) O samosprávě a zákonodárství ve 12 schůzích. 9.) O historii školství a životopisech vynikajících mužů v 15 přednáš-kách. Hlavní zřetel obrácen byl na školství. Působením přátel školy docíleno, že škola na Kováni opatřena jest velkým množstvím učeb-ných pomůcek, jakým se může honosit málokterá škola venkovská: při škole je korec zahrady, jež před válkou byla prohlášena okresní školní radou v Mnichově Hradišti za „vzornou zahradu“.

=222=

Beseda hned při svém vzniku založila si svou vlastní knihovnu, jež vzrostla dnes na 900 čísel vázaných (o 1300 svazcích) a na 100 čísel dosud nevázaných. Roku 1902 byla besední knihovna prohlášena veřejnou pro obec Krás-noves a tak od toho roku plní účel, pro nějž teprve nyní musejí se v každé obci knihovny zakládati. R. 1908 zřízena veřejná čítárna. Od roku 1902 bylo 17.099 výpůjček. I hudbě a zpěvu něnována náležitá pozornost a pořádáno celkem 60 koncertů, divadel a slavností. Beseda odbírala pro členy 28 časopisů. Ze svých výtěžků darovala Beseda různým účrlům 2991,010K, z čehož připadá ma Ú.M.Š 1189,64 K, sama přispěla 615 K darem. Při svém vzniku měla beseda 24 členy a na konci r. 1920 měla jich 51. Příjem za 40 let 17.134,65 K, vydání 14.207,330K, zisk 2.927,32 K, jehož bylo upotřebeno na knihovnu. Za dobu 40let se vystřídalo : 5 předsedů, 7 místopředsedů, 4 knihov-níci a 26 členů výboru. Z uvedené zprávy, ovšem velmi stručné, musí každý uznati, že Bese-da vykonala pro vzdělání, zušlechtění a okrasu našich osad vše, co v přítomných poměrech bylo jí možno. Beseda byla již před 40 lety lidovou školou, které dnes jsou státem zaváděny. Jest žádoucnou, aby nynější mladá generace povzbuzena činností Besedy v létech mi-nulých, chopila se drobné práce vzdělávací v naší obci, neboť ve vz-děláním našem leží lepší budoucnost nejen obce, ale i našeho národa a naší milované vlasti. Přejeme si, aby naše „Hospodářská Beseda“ i nadále plnila své poslání a přidržela se hesla : „ V práci a vědění je naše spasení.“

=223= **Události od roku 1914**  Naše obec jest součástí republiky československé, k níž patří země: Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, bývalé to země říše rakousko-uherské. V této říši byly jmenované země na prvém místě, šlo-li o pla-cení a na posledním místě, šlo-li o jejich jazyk a jejich práva. Ročně musili platiti miliony korun ny výlohy v ostatníci zemích, jež musili vydržovat i potravinami. Zkrátka země české byly „srdcem a perlou“ říše rakousko-uherské. Za to se jim ona říše odměňovala pronásledo-váním jazyka českého i celého národa českého, zavíráním českých škol a nejpřednějších muží českých. Nejhůře se vedlo zemím českým od r. 1914 do 28.10.1918, jak bude dále poznamenáno. A proč musili ony země tolik zkoušeti od vlády rakouské? Jedině pro-to, že ucházely se o svá práva a o své žití. Málo jest národů v Evropě, které se mohou národu našemu vyrovnat nejen vzdělaností, ale i he-roickými dějinami. Jedinou snahou vlády rakouské a s ní spojení německé bylo zničiti ná-rod český a veškeré obyvatelstvo české poněmčiti. Poněvadž však ná-rod český toto vše věděl, plnil veškerá nařízení rakouská na oko jako nejvěrnější národ, ale při tom všem měl na mysli jenom blado svého obyvatelstva a potají připravoval odboj proti Rakousku. Dne 28. června 1914 zastřelen byl následník trůnu rakouského Ferdi-nand de Este v Sarajevě. Atentát spáchal Srb se svými společníky, jenž dobře mířenými ranami zastřelil následníka i jeho manželku Žofii. Útočník i jeho společníci byli zatčeni a zjištěni v nich Srbové. Vláda rakouská zavedla přísné vyšetřování o atentátu a jak sdělily ča-sopisy v červenci 1914 měl prý býti sosnován atentát na následníka vojenskými osobami z království srbského z Bělehradu a i sám korunní princ srbský Jiří měl prý na rakouské půdě spiklence zásobovat zbra-němi i penězi.

=224= Konečně vláda rakouská podala Srbsku ultimatum tj. poslední rozhod-né slovo, jež mělo býti zodpověděno do 25. července 1914 do 6 ho-din večerních. Podmínky byly velmi kruté. Srbsko,které prodělalo v roce 1912 válku s Tureckem, všemožně se snažilo vyhnouti se nové válce. Proto přistoupilo na všecky body ultimata kromě jednoho, dle něhož chtěla vláda rakouská sama vyšetřovati atentát i v království srbském. Tento dob nemohlo Srbsko přijmout, poněvadž by snížilo svou autoritu. Kdyby bylo Rakousko nechtělo vyvolat válku, jak pořád hlásalo, bylo by přijalo podmínky Srbska a tím by ušetřilo svět katastrofy. Ale, že mělo na mysli zničiti Slovany v čemž je Německo stále podporovalo, neuvážilo, že Srbsko učinilo mnoho přijatím ultimata. Poněvadž Ně-mecko stále naléhalo na Rakousko již před léty (1908,1912) k válce proti Slovanům, přerušilo Rakousko dne 25.července 1914 šestou ho-dinou večerní diplomatické stiky a nařídila hned téhož o deváté hodi-ně večerní částečnou mobilizaci, tj. rychlé uvedení branných sborů vojenských do válečného stavu, proti Srbsku. Povoláno bylo celkem 8 armádních sborů. Z Čech byly povolány 2 armádní sbory : Pražský (VIII.) a litoměřický (IX.), k němuž patřilo téměř všechno mužstvo naší obce. Zpráva o mobilizaci donesla se k nám hned v sobotu 25. července ro-ku 1914 večer, ale vyhláška byla vyvěšena v neděli dne 26.července v 4. hodině odpoledne. Již v neděli ráno začal v obci ruch. Mužové připravovali se k odchodu na vojnu, ženy sháněly mužům potraviny. Nastal hrozný pláč a nářek žen a dětí, poněvadž musil každý vojín do 24 hodin býti u svého plu-ku. Tato neděle zůstane jistě každému v živé paměti. Právě začaly žně. Muži zvěděvše o mobilizaci pracovali celou neděli na polích, aby aspoň část sklizně pomohli svým ženám skliditi. Mnozí říkali : „ Za šest neděl jsme tu zpátky“. Počítali s tím, že při

=225=

dnešních moderních zbraních není možno vésti dlouho válku. Ale již po třech nedělích svého pobytu na „frontě“ mluvili jinak. V pondělí dne 27.července 1914 bylo na nádraží v Katusicích plno vo-jáků. Z naší obce ten den odešlo na vojnu 40 mužů, mezi nimi byl i pi-satel. Každý vojín musil jíti neboť po vyhlášení mobilisace chodili po vsích četníci, zda všichni jsou z domova. My – Češi – šli jsme, ale v na-šem nitru vznikala ještě větší nenávist k Rakousku, poněvadž jsme ne-šli do boje za našim cílem, nábrž z rozkazu dvouhlavého orla – potřít své bratry Srby. Dne 28.července byla vypovězena Srbsku válka a v celé říši Rakousko-uherské prohlášen byl stav obležení. Politické správy v jednotlivých zemích říšských byly podřízeny moci vojenské. Dopisy se nesměly za-lepovati, aby je mohly úřady přečísti, zda se v nich nepíše nic proti státu. Vyhláška, kterou čísař a král rakousko-uherský František Josef I. pro-hlašuje válku Srbsku, nesla nadpis : „ Mým národům“. Mezi jinými stálo v ní: „ V této vážné chvíli jsem Si pevně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a Své zodpovědnosti před Všemohoucím.“ Zamys-líme-li se nad touto větou, tane nám na mysli ta hrozná lež círařova, neboť „válka vnucena“, jak se praví v onom manifestu, nebyla, nýbrž zúmyslně vyvolána na vyhubení Slovanů. Sám jsem v roce 1915 rozmlouval s jedním četnickým strážmistrem, dobrým to Čechem, který mě vypravoval, že již má každá stanice seznam osob, jež po „vítězné této válce“ budou zatčeny. Poněvadž Rakousko mělo za spojence Německo, jehož heslo bylo : „Deütschland über alles – Německo nade vše“, vyhlásilo toto dne 1. srpna 1914 válku Rusku a tím vznikl světový požár – světová válka. Hned na to 3.srpna prohlásilo Rakousko svou všeobecnou mobilizaci vojska v celé říši a počalo se vážně mluviti o dlouho trvající válce.

=226=

Poněvadž válku tuto nazýváme světovou, poznamenal jsem milým čtenářům, které země se války zúčastnily proti Rakousku a spojenci jeho Německu. 1.) 28.7.1914 vypovědělo Rakousko válku Srbsku 2.) 1.8.1914 vypovědělo Německo válku Rusku 3.) 2.8.1914 vypovědělo Německo válku Francii 4.) 3.8.1914 vypovědělo Německo válku Belgii, poněvadž nechtěl dobrovolně pustiti Německo přes svou zemi do Francie. 5.) 4.8.1914 vypověděla Anglie válku Německu 6.) 5.8.1914 vypovědělo Srbsko válku Německu 7.) 6.8.1947 vypovědělo Rakousko válku Rusku 8.) 7.8.1914 vypověděla Černá Hora válku Rakousku 9.) 12.8.1914 vypověděla Černá Hora válku Německu 10.) 13.8. vypověděla Francie válku Rakousku 11.) 13.8.1914 vypověděla Anglie válku Rakousku 12.) 23.8.1914 vypovědělo Japonsko válku Německu 13.) 25.8.1914 vypovědělo Japonsko válku Rakousku 14.) 27.8.1914 vypovědělo Rakousko válku Belgii 15.) 3.11.1914 vypovědělo Rusko válku Turecku 16.) 5.11.1914 vypověděla Anglie válku Turecku 17.) 6.11.1914 vypověděla Francie válku Turecku 18.) 7.11.1914 vypověděla Belgie válku Turecku 19.) 23.11.1914 vypovědělo Portugalsko válku Německu 20.) 23.11.1914 vypovědělo Turecko válku Dohodě 21.) 2.12.1914 vypovědělo Srbsko válku Turecku 22.) 21.5.1915 vypověděla Itálie válku Turecku 23.)23.5.1915 vypověděla Itálie válku Rakousku 24.) 24.5.1915 vypovědělo San Marino (malá republika ve střední Itálii) válku Rakousku

=227=

25.) 14.10.1915 vtrhlo Bulharsko do Srbska bez vypovězení války 26.) 15.10.1915 vypověděla Anglie válku Bulharsku 27.) 15.10.1915 vypověděla Itálie válku Bulharsku 28.) 19.10.1915 vypověděla Francie válku Bulharsku 29.) 19.11. vypovědělo Rusko válku Bulharsku 30.) 27.8.1916 vypovědělo Rumunsko válku Rakousku 31.) 28.8.1916 vypověděla Itálie válku Německu 32.) 29.8.1916 vypovědělo Turecko válku Rusku 33.) 14.9.1916 vypovědělo Německo válku Rumunsku 34.) 6.4.1917 vypověděly Spojené státy Americké válku Německu 35.) 7.4.1917 vypověděla Kuba (největší ostrov z Velkých Antil) válku Německu 36.) 21.4.1917 vypověděla Panama (stát spojných obcí Colum-bijských) 37.) 2.7.1917 vypovědělo Řecko válku Bulharsku a Německu 38.) 21.7.1917 vyhlásila Siam ( království v zadní Indii) válku Ra-kousku 39.) 4.8. 1917 vyhlásila Liberie (republika černochů v Africe, v Horní Quinei) válku Rakousku a Německu 40).10.8.1917 vyhlásila Čína válku Rakousku a Německu. 41.) 25.10.1917 vyhlásila Brazilie válku Německu. Z tohoto seznamu zemí a států, které do světové války zasáhly, poz-náváme, že proti Rakousku a Německu – centrálním mocnostem- stál skutečně celý svět, a tedy že císařům nebyla válka vnucena, nýbrž oba, jak František Josef I byl císařem „z Boží milosti“, ale podle zásad božích nepanoval a v manifestu vydaném 28.července 1914 nebál se napsati : „ -…. Mou snahou bylo zachovati mír, ale Prozřetelnost Boží rozhodla jinak.“ Zajisté se neměl na Boha odvolávati tak „zbožný čí-sař a král“, když nejen celý svět, ale i ta „Prozřetelnost“ nemohla mu

=228=

jeho rozhodnutí schváliti, kde pro jednoho člověka zahynuly miliony mužů a zničeno tolik zemí. Právě v době vyhlášení mobilizace nastali v našem kraji obilní žně a většina mužů hospodářů – byla povolána k vojsku. Všude se jevil ci-telný nedostatek pracovních sil a polní práce vázly. Nastal úpadek živností a hospodářská stísněnost obyvatelstva. Mnoho továren a průmyslových podniků musili zastaviti výrobu, po-něvadž nebylo dělníků, a kteří dosud nebyli na vojnu povoláni, byli bez práce. Ale všeobecnou mobilizací povoláni byli všichni mužové a doma zůstaly ženy a děti, které musily samy celou sklizeň v roce 1914 pokositi a skliditi. Ovšem nebyla to malá práce, neboť v mnohých hospodářstvích se ne-dostávalo ani potahů, zejména na venkově, poněvadž hospodáři mu-sili odevzdati k válečným účelům koně i vozy. Železniční doprava osob i zboží začátkem války velice vázla, poněvadž se musilo voziti jenom vojsko a střelivo na srbskou bitevní čáru či jak se říkalo na „frontu“. Od 28.července 1914 až do 1.září, tedy celý mě-síc byla zastavena doprava cicilních osob a zboží. Abychom si mohli učiniti celkový dojem o strastech a svízelích za vál-ky, popisuji následující stati každou zvlášť a to od vypuknutí války až do převratu tj. do 28.října 1918. Hlavní starostí každé válčící země jest míti dostatečný počet mužstva, jež musí posílati proti nepříteli. Proto zmíním se na prvním místě od „odvodech a domobranecké třídění mužstva.“ Při vyhlášení mobilizace rozechvěn byl celý národ český, poněvadž vláda rakouská neptala se jak národa českého tak i ostatních jsoucích v rámci říše rakousko-uherské, jak tito národové soudí o hrozící válce a zda si ji přejí a budou-li na ni platiti. Proč? Z obavy, že by národové

=229=

slovanští k válce nepřipustili, na kterou si Němci“ již dlouhá léta při-pravovali. Čeští vojínové rozjímali, mají-li nastoupiti k vojsku, nebo zústati doma. Ale po dobrém uvážení, že by v případě druhém byli tam dovedeni četníky neb vojskem nám nepřejícím, - německým a maďarským -, s odporem a nenávistím musili narukovati. Ovšem nebili se tak, jak na vojíny se patří, neboť stále měli na mysli, že vraždí své bratry Slovany a také stříleli pouze na svou obranu. Všu-de posíláni Slovani vpřed do boje, aby jich co možná nejvíce padlo, a sebemenčí podežření zaplatili svým životem , neboť Rakušáci Čechy nesoudili, nýbrž hned popravili.

**Domobranecké třídění mužstva**  První povolání mužů vojínů do zbraně bylo dne 26.července 1914 a povoláno bylo z naší obce **18 mužů** ve stáří 24. až 37.roků čili tak zvaná „první výzva“. Druhé povolání bylo dne 3.srpna 1914 všeobecnou mobilizací v celé říši opět první výzvy. Povoláni **3 muži** z naší obce. Třetí povolání bylo vyhláškou dne 20.srpna 1914, kterouž se svolávalo mužstvo „tzv. druhá výzva“ od 37. až 42. roků. Z naší obce povoláno **16 mužů**. Poněvadž do 25.srpna 114 válčilo Rakousko již se 7 zeměmi, potřebo-valo stále mnoho vojska. Srbsko, poměrně nepatrná země proti říši rakousko-uherské, způsobovalo Rakousku nesmírných ztrát, na něž Rakousko nebylo připraveno. Protože musilo posílati Rakousko vojsko též na ruskou „frontu“ a jíž mělo málo vojska, vydalo c.k. ministerstvo války vyhlášku, že od 1. do 15.října 1914 musejí se dostaviti k odvo-du „nováčci“ narození r. 1892 – 1894. Z naší obce šlo do Mnichova Hradiště k odvodu dne 1.října 8 mužů a odvedeni byli **3 muži**.

=230= Sotva se skončily tyto odvody, již zase připravovány nové, neboť Ra-kousko na všech stranách mělo veliké ztráty, ač nám „generální štáb“ sděloval stálé vítězství a poměrně málo ztrát. Dne 21.listopadu 1914 konaly se odvody v Mnichově Hradišti mužů, kteří měli jíti k pravidelnému odvodu na jaře 1915 totiž ročníky 1891 – 1894 a potom ročníky 1887 – 1890 i těch mužů, kteří byli do 31.čer-vence 1914 propuštěni z jakýchkoliv důvodů. Z 9 **odvedeni 2.** Ale mužstva bylo stále málo a nepřátel Rakousku přibývalo. Poněvadž očekávalo se rozhodnutí Itálie, která se naklonila k Dohodě, vypsáno nové třídění domobranců narozených v letech 1878 až 1881, 1891, 1895 a 1896 pro naši obec na den 22.února 1915 a odvedeno téměř 90%. Dostavilo se za naši obec 20 mužů a **10 odvedeno**. Ročník 1896 šel teprve 14.března a odvedeno ze 7 mužů **5** a hned 16.dubna 1915 nastoupili do vojska. Vláda rakouská nesvolávala říšskou radu, kde by se měly projednati důležité věci za války, poněvadž se obávala vzpoury. Proto vydal císař nařízeni §14 a to se musilo plniti. Dle tohoto císařského nařízení ze dne 16.března 1915 povoláni k domobranecké přehlídce domobranci narození v letech 1873 – 1877, z naší obce dne 21.dubna 1915 poslá-no 10 mužů, z nichž urnáno schopnými k vojenské službě **5.** Ministerským nařízením ze dne 3.května 1915 vyhlášená byla nová přehlídka domobranců první výzvy narozených v letech 1878 až 1890, potom 1892 – 1894, kteří dříve byli u přehlídky v době od 1.října 1914 do 31.prosince 1914, ale byli uznáni neschopnými k vojenské službě. Obec Krásnoves dostavila se 30.května 1915 a bylo ze 26 mužů **14 uznáno** zbraně schopných.K tomuto třídění pořízen byl obecním úřadem soupis všech domobranců. Rakousko nedbalo ničeho a stále mužstvo povolávalo i 18ti leté ( nar. 1897) na 23.června 1915 svolávají **vyhláškou H** a odvedeno z naší obce ze 6 mužů **3.**

=231= Až do roku 1915 trvala vojenská povinnost od 20. – 42. roků věku mužstva. Mimořádné těžké poměry válečné dlouhotrvající válkou zipůsobily nesmírné ztráty ve vojsku, pročeš císařským nařízením ze dne 3.května 1915 rozšířena byla domobranecká povinnost od 18. do 50 let, takže první výzva byla do 42 let, a druhá do 50.roků. Třídění těchto mužů, narozených r. 1865 – 1872, konáno pro naši obec v Mnichově Hradišti dne 3.srpna 1915 a z 22 uznáno zbraně schopných **15.** Starostové a radní od třídění byli osvobozeni. Koneč-ně císařským nařízením vyhlášeno, že možno povolati i muže od 50 – 55 let starých. Smělo se jich použíti jen uvnitř země, nebo za odvo-dem armády v poli pouze 6 týdnů nepřetržitě a po 1 neb 2 měsíční dovolené k oné službě opětně přidržeti. **Vyhláškou M** svoláni k domobraneckému třídění muži narození v le-tech 1873 – 1877, potom 1891, 1895 a 1896 na 6.listopadu 1915 a z 10 uznáno zbraně schopných **5.** Domobranecké třídění mužů narozených vr. 1898 svoláno **vyhláškou N**. na 1.května 1916. Z 8 odvedeni **4.** Hned po třídění 18tiletých nařízená všeobecná přehlídka mužstva na-rozeného v letech 1865 – 1897 (**vyhláškou O**). K přehlídce musili se dostaviti bez výjimky všichni, zbraně neschopní dne 31.května 1916. Z Krásné Vsi, Kováně a Spikal dostavilo 53 mužů a 23 uznáno zbraně schopných. Výnosem c.k. ministerstva ze dne 10.ledna 1916 zrušeno osvobození starostů a radních a musili se dostavili k dodatečné přehlídce. Z naší obce šel k této přehlídce starosta obce pan Antonín Bláha a radní pan Karel Polívka a to dne 26.ledna 1916 do Turnova. Oba byli uznáni zbraně schopní, starostové na podanou žádost byli i dále osvobození od konání vojenské služby, radní však musili hned nastoupiti.

=232=

**Vyhláškou P** mají se stavěti k domobranskému třídění domobranci narození v letech 1892 – 1898 na den 25.ledna 1917. Ze 12 uznáno **7**  zbraně schopných. **Vyhláškou R** povoláni k přehlídce muži narození r. 1899 na 3 února 1917. Ze 7 mužů **3** schopní. Hned po tomto třídění svoláni . **vyhláškou P/R**  k přehlídce všichni muži narození v letech 1872 – 1891 na 3.března 1917. Z 15 mužů uznáno **8**  zbraně schopných. **Vyhláškou S** povoláni k přehlídce muži narození v letech 1871 – 1897 na 5.kvetna 1917. Z 10 mužů uznáno **5**  zbraně schopných. **Vyhláškou T** povoláni k přehlídce muži narození v letech 1866 – 1898 na 16.května 1917. Z 15 mužů **5** uznaných zbraně schopných. **Vyhláškou S/T**  povolání k třídění muži narození 1866 – 1890 na 31.května 1917. Z 10 uznáni **3**  schopní.  **Vyhláškou U** povoláni muži narození 1897. Z 5 mužu uznáno **2** zbraně schopných dne 28.řijna 1917. **Vyhláškou Ü**  povoláni na 14.ledna 1918 muži narození r. 1900. Z 11 uznáno **9. yhláškou W** svoláni k třídění na den 23.dubna 1918 muži narození r. 1894 – 1899. Ze 6 mužů uznáni **2.** Vedle těchto přehlídek prováděly se od roce 1917 „osobní kontroly mu-žů“ v městech i na venkově, aby se zjistilo, zda-li každý muž byl u domobranecké přehlídky. Prováděli ji četníci a vojsko. Z uvedených vyhlášek poznáváme, že vláda rakouská stále mužstvo přebírala až konečně v červnu 1918 zbyli už doma skutečně slabí muži a snad nepřijíti převrat, misili i tito jíti na vojnu. Z katastrální obce Krásná Ves dostavilo se k přehlídce od roku 1914 do června 1918 celkem 281 mužů a z nich uznáno schopnými k vojen-ské službě 139 mužů, z nichž někteří byli dvakrát anebo 3kráte uznáni schopnými a zase propuštěni. Odvody konaly se pravidelně v Mni-

=233=

chově Hradišti nebo v Turnově a mužové, kteří byli uznáni zbraně schopnými, nastoupili službu vojenskou nejdéle do ¼ roku.

Z této tabulky poznáváme kolik mužů z každé osady bylo odvedeno, kolik osvobozeno a kolik mrtvých a.t.d. : **Osada Krásná Ves** 1.počet osob o přehlídek - 144 2.počet odvedených - 65 3.počet osvobozených - 6 4.počet narokuvaných - 59 5.počet mrtvých - 9 6. počet narukovaných v červnu a srpnu 1914 - 18 7.Součet 3,4,6, počet vojínů - 83

**Osada Kováň** 1.počet osob o přehlídek - 89 2.počet odvedených - 49 3.počet osvobozených - 0 4.počet narokuvaných - 49 5.počet mrtvých - 7 6. počet narukovaných v červnu a srpnu 1914 - 11 7.Součet 3,4,6, počet vojínů - 60

**Osada Spikaly**  1.počet osob o přehlídek - 48 2.počet odvedených - 25 3.počet osvobozených - 4 4.počet narokuvaných - 21 5.počet mrtvých - 3 6. počet narukovaných v červnu a srpnu 1914 - 8 7.Součet 3,4,6, počet vojínů - 33

=234= **Součet**  1.počet osob o přehlídek - 281 2.počet odvedených - 139 3.počet osvobozených - 10 4.počet narokuvaných - 129 5.počet mrtvých - 19 6. počet narukovaných v červnu a srpnu 1914 - 37 7.Součet 3,4,6, počet vojínů - 176

**Jména mrtvých :** **Dvořák Josef**, dělník v Krásné Vsi čp. 24. **Holec Václav**, syn šafáře v Krásné Vsi čp. 24. **Hyka Josef**, dělník v Krásné Vsi čp. 8. **Hanzlík František** z Krásné Vsi **Knébl Karel**, dělník z Krásné Vsi čp. 24. **Švestka Václav**, dělník z Krásné Vsi, **Turek František**, dělník v Krásné Vsi, **Vocásek Karel,** syn domkáře v Krásné Vsi čp. 26. **Bláha František,** syn domkáře v Kováni čp. 17. **Bechyně Josef,** truhlář v Kováni čp.37 **Langr Václav Müller Josef,**  domkář v Kováni čp. 10. **Raichl Rudolf,**  dělník v Kováni čp. 1.  **Silný Antonín,**  syn domkáře v Kováni čp. 14.  **Vidner Václav,**  syn skladníka v pivovaře v Podkováni čp. 26. **Fidler Štěpán,**  syn domkáře ve Spikalích čp. 22 . **Frcek Václav,** dělník ve Spikalích **Mareš František,**  cestář ve Spikalích čp. 14. **Jizba Václav ,** zahradník

=235=

Všem těmto mrtvým našim hrdinům, jimž Osud nepřál dočkati se naší svobody, kterou vykoupili svou krví , zachováme vděčnou pa-mátku a oběť jejich bude se skvěti jako démant na oltáři vykoupe-ného národa českého, jenž tak vroucně milovali. **Čest buď jejich památce !**

**Rekvisice a soupisy** **A. Obilí**  Vypuknutím války nastala státu velká starost o potraviny pro vojsko a pro zajatce, neboť z ciziny do Rakouska nemohly se dovážeti žádné potraviny. Po počátek byly vojenské úřady zásobeny a také se ničím nešetřilo. Ale zásob rychle ubývalo a jiných nových nepřibývalo. Proto nařídila vláda, aby obchodníci, rolníci a mlynáři oznamovali na C.K. okresní hejtmanství soupis hotového obilí a mouky pro vojsko a to každého 1.v měsíci. Tak se stalo 1.září, října a listopadu. Ale c.k. místodržitelství v Praze nařídilo dne 21.listopadu 1914 přes-ný, povinný soupis všech zásob, jež se nalézají 1.prosince 1914 u rol-níků, obchodníků, kupců a mlynářů. Soupis se týkal i sebe menšího množství zásob (pšenice, žita, ječmene, ovsa, kukuřice, bramborů a mouky) a jím se mělo zjistiti, zda zásoby jsoucí v zemi stačí k výživě obyvatelstva, zajatců a vystěhovalců, jimiž se hlavně naše vlast přímo zaplavovala. Soupis provedl v každé obci obecní starosta začátkem měsíce prosince 1914. U nás je provedl starosta pan Antonín Bláha, ale výsledek jeho poslal c.k. okresnímu hejtmanství, takže nám není znám. Když byly soupisy z celé říše přezkoumány, poznali „páni u zeleného stolu“, že zásoby nacházející se v říši nejsou takové, jak se očekávalo.

=236=

Proto nařízen nový soupis zásob, jejž prováděli učitelé dne 1. a 3. února 1915. V naší obci provedl soupis řídící učitel pan Jan Kaska a zjistil : 27.043 kg pšenice, 43.135 kg žita, 73.356 kg ječmene, 50.898 kg ovsa, 65 kg kukuřice, 6.386 kd mouky pšeničné, 5.741 kg moluky žitné, 777 kg mouky ječné, 6 kg krupice, 77 kg krup. Z toho množství zakoupila obec pro případ potřeby : 3.600 kg žita, 1.600 kg pšenice a za celou válku odebralo Rakousko naší obci celkem 4.369 q obilí. (viz dodávky). Ale ani tento soupis neuspokojil a hned 24.února 1915 bylo vydáno císařské nařízení, jímž zakázalo zpracovati nebo prodati zásoby obilí jsoucí v obci dne 25.února 1915 ať se nacházejí kdekoliv, jakož i mlýn-ské výrobky (mouka, krupice, krupky) a nevymlácené obilí se musilo vymlátiti do 31.března 1915. Hned na to konal se soupis obilí a mlýn-ských výrobků dne 1. až 3. března 1915 podle stavu ze dne 28.února 1915. Každý držitel obilí a mlýnských výrobků byl povinnem udati každé množství obilí a mouky. Zásoby do 20kg soupisu nepodléhaly. Na osobu počítáno měsíčně 7,2kg mouky nebo 9kg obilí, čili denně 240g mouky. K setí na vlastních pozemcích nebo prodati jinému k setí smělo se pouze na zvláštní poukaz, z něhož poznali jméno kupujícího, druh a množství osiva a den dodávky. Chovatelé koní se zásob, jež měli, směli skrmiti pro každého koně 3kg ovsa denně. Přebytečné obilí a mouku byl nucen majitel přenechati k prodeji úřadům k tomu stanoveným za určenou cenu. Kdo by ne-chtěl zásoby prodati, vyvlastnily se mu nuceně a dostal za ně o 10% obnosu méně než obnášela stanovená cena. Dráhy nesměly přijímati po 24.únoru v dopravě žádných zásilek mouky neb obilí. V naší obci vykonal soupis tento řídící učitel pan Jan Kaska, s obecním

=237=

starostou panem Antonínem Bláhou, a zjistili: 25.794kg pšenice, 40.237kg žita, 72.013kg ječmene, 49.789ky ovsa, 57kg kukuřice, 6.073ky mouky pšeničné, 4.314kg mouky žitné, 6.000ky mouky ječné, 3kg krupice a 69kg krup. K soupisu tomuto byly dorušeny všem rodinám „ohlašovací listy pro zásoby obilí a mlýnských výrobků ze dne 28.února 1915“, jež měli přednostové rodin vyplniti. Veškeré obilí a později potraviny, vůbec směl nakupovati jenom „vá-lečný obilní ústav“ zřízený ministerským nařízením dne 27.února 1915. Úřady zjistily, že při soupisu obilí a mlýnských výrobků ze dne 28.února 1915 nebyly zásoby správně udány a proto nařídily dne 25.května 1915 soupis nový, který se vztahoval na veškeré zásoby o-bilí, mouky a mlýnských výrobků, jež každý dne 25.května „má v dr-žení“ a musily se udati i sebe menší zásoby. Soupisy vykonávali učite-lé. U nás opět řídící učitel pan Jan Kaska a zjistil : 10.202kg pšenice, 19.835kg žita, 13.192kg ječmene, 2.585kg ovsa, 4.589kg mouky pše-ničné, 7.222kg mouky žitné, 546kg mouky ječné, 19kg krup. Přebytku obilí i mouky se musily odváděti. Poněvadž naše obec do-dala žádané množství, nebylo z tohoto soupisu zjištěných přebytků bráno. Soupis ovsa byl již konán 25.dubna 1915 ponecháno pro koně na den 3kg ovsa do 1.září 1915. Druhý soupis byl dne 11.května 1915 a veškeren oves v zemi české se nacházející byl zabaven ve prospěch státu a majitel koní směl si nechat od 18.května do 1.září 1915 pro jednoho koně denně 1kg ovsa, ostatní se musil odevzdati. „Poněvadž t.r. bylo v obci 45 koní, nemohla obec dodati oves, naopak sama by ještě potřebovala“, tak napsáno panem starostou v přípise okresnímu hejtmanství, ačkoliv měl každý majitel koní ovsa dost pro své koně.

=238= Začátkem měsíce května 1915 nařízeno ministerstvem vnitra sepsati všechno polní osivo, aby byl získán přehled, jak mnoho obilí a kterého druhu, potom řepky, brambor, hrachu a jetele jest zaseto, aby se sděloval výpočet očekávání příští sklizně, jest má obyvatelstvoříše i armádu chlebem a potravinami zaopatřiti. Každý hospodář a držitel pozemků musil přesně udati, jak velká plocha a kterou plodinou jest zasta. Každá sebemenší plocha se musila udati. Soupis tento provedl dne 15.května 1915 sám obecní úřad. U nás pan Antonín Bláha. Nařízením c.k. ministerstva vnitra ze dne 13.července 1915 zabavena veškerá sklizeň t.r. ve prospěch státu. Rolníci nesměli obilí nikomu ji-nému prodati než válečnému obilnému ústavu, který byl zřízen 27.ú-nora 1915. Rolník směl si ponechati se všeho obilí pro vlastní domác-nost a veškeré příslušníky a dělníky, jimž za mzdu příslušela strava a mlýnské výrobky denně 400g na osobu a obilí potřebné k osivu-vými-nečně do 1.září 1915 pro osoby pracující bylo povoleno na osobu denně 500g obilí. Ovsa pro jednoho koně na den 1kg, ječmene pouze 1/4z celého množství sklizeného, po odrážce potřeby k setí. Zadní obilí ponecháno rolníkům, ale smělo činiti pouze 5% množství vymlá-ceného. Otruby, jež byly získány z vlastního obilí pro rolníka semleté-ho, směl si ponechati všechny. Mimo to polovinu otrub získaných z obilí rolníkem dodaného mohl dostati. K setí směl si každý rolník ponechati na 1 korec: pšenice: při ručním setí 86kg při strojním setí 116kg žita: : při ručním setí 87kg při strojním setí 117kg ječmene: : při ručním setí 88kg při strojním setí 118kg ovsa: : při ručním setí 116kg při strojním setí 240kg

Aby se zjistily zásoby obilí a mlýnských výrobků proveden v řijnu soupis ze dne 15.řijna 1915. Nevyplácené obilí odhadovalo se u nás takto: t 1ha půdy : pšenice 1131kg, žita 1030 kg. Pšenice jarní 640 kg,

=239=

ječmene 916kg, ovsa 468kg. Soupis provedl u nás opět řídící učitel pan Jan Kaska s četnickou asistencí. Bylo sepsáno : 90.199kg pšenice, 78.745kg žita, 57.317kg ječmene, 18.056kg ovsa, 981kg mouky pšeničné, 1.966 mouky žitné, 45kg mouky ječné, 40kg hrachu. Poněvadž nebylo všecko obilí vymláceno jest odhad přibližný. Poněvadž stále přibývalo zajatců a vystěhovalců, ubývalo zásob a i ve vojsku pociťován hlad. Proto nařídilo ministerstvo nový soupis zásob obilí a mlýnských výrobků na den 15.prosince 1915. Prováděli jej uči-telé za asistence (pomoci) četnictva a starostů. U nás sepisoval řídící učitel pan Jan Kaska, četník ze Skalska a starostu zastupoval I. radní Karel Polívka za Spikal, který pracoval jako znalec a odhadce zásob jmenovaný funkcionářem Janem Kaskou, který byl pověřen okresním hejtmanstvím soupisem zásob. Zjistilo se: 94.361kg pšenice, 73.016 kg žita, 114.801kg ječmene, 19.325kg ovsa, 2.013kg mouky pšeničné, 1.326kg mouky žitné a 55kg ječné. V prvním roce války poznáváme, že již se zásob nedostávalo a proto ty časté soupisy. Přirozeno jest, že rolník, který se po celý rok dře na poli, a dělník,jenž si za drahý peníz mouku koupil pod rukou, nemohli udati zásoby přesně neboť pamatovali na sebe i na sousedy. Proto musili obilí neb mouku uschovati. Když přišla k přehlídce úředníci z hejtmanství a našli uschované zásoby, obyčejně je musil majitel odevzdati. Nastal rok 1916. Každý očekával mír, leč naň nebylo ani pomyšlení, neboť nepřátel jak Rakousku tak i Německu přibývalo. Již v lednu t.r. obávali se rolníci rekvisic, neboť psalo se v časopisech, že budou opět soupisy a rekvisice a to přesnější než v troce 1915. Vskutku nařízen soupis zásob obilí a mlýnských výrobků na 1.,2.,3. Února 1916 a to i

=240=

se sebe menšího množství. Opět ji provedli učitelé, ale tentokráte bez účasti četnictva.V naší obci jej vykonával řídící učitel Jan Kaska, se sta-rostou obce a I. radní, stejně jak předešlý soupis. Zjistili : 81.472kg pšenice, 84.322 kg žita, 86.403kg ječmene, 18.845kg ovsa, 1.402kg mouky pšeničné, 2.223kg mouky žitné a 240kg ječné. Účelem soupi-su bylo vypočíst zda vystačíme zásobama do žní, jichž se vláda ne-mohla dočkati, a kdyby byla mohla by i té zemi poroučela, aby úrobu nechala rychleji zráti. Leč v tomto byla bezmocná a musila trpělivě čekati. Aby se zjistilo, jak velké plochy pozemků a čím jsou osety, nařídilo c.k. místodržitelství v Čechách ze dne 17.dubna 1916 soupis o způ-sobu obdělávání pozemků oseva neb osázené půdy. Soupis byl dne 22. května. Na úřední vyzvání obecního výboru musil každý zemědě-lec i sebe menší nájemce, oznámiti jak velké plochy dle výměry a kte-rým obilím zasety neb osázeny jsou jednotlivými plodinami. Dle toho-to soupisu vyměřovaly se dodávky a nehledělo se na jakost půdy. Jako v roce 1915 ta i v roce 1916 byla zabavena sklizeň zejména: pše-nice, žito, ječmen, oves, pohanka, proso, kukuřice a různé směsi těch-to. Obilí to nesmělo se skrmiti nebo prodati jinému než válečnému obilnému ústavu. Pro výživu směli si rolníci ponechati pro osobu ve žních pracující denně 500g obilí, pro ostatní členy rodiny pouze 360g obilí. K setí na 1ha dle dobrozdání pana Jana Šnýdra, staršího, statká-ře v Krásné Vsi čp. 24. : pšenice: při ručním setí 270kg při strojním setí 210kg žita: : při ručním setí 230kg při strojním setí 200kg ječmene: : při ručním setí 270kg při strojním setí 205kg ovsa: : při ručním setí 250kg při strojním setí 190kg Úroda však tento rok nabyla tak skvělá, jak se očekávalo, sýpka byla skromná, což vzbuzovalo obavu, aby nenastal hlad, který již v mno-

=241=

hých chudších krajích se ukazoval. Proto povolila vláda, že v každém soudním okrese stanoven byl hospodář, odborník, jenž odhadl, jak velké množství obilí se urodilo. V našem okrese byl jím starosta pan Jan Šnýdr, starší, oborník na slovo vzatý. Dle jeho odhadu se sklidilo v r. 1916: po 1ha: pšenice zimní 11q, pšenice jarní 12q, žita 11q, ječmene 13q, ovsa 11q, bramborů 45q pa 1 korci: : pšenice zimní 3q, pšenice jarní 3,5q, žita 3q, ječmene 3,7q, ovsa 3q, bramborů 13q Od této sklizně nebylo již tolik soupisů, poněvadž množství obilí, jež se urodilo, bylo známo, za to však byl předepsán tzv. „kontingent“ tj. doplnění zásob obilí pro vojsko, a nebyl-li dodán, přicházelo vojsko a úředníkem rekvirovati. Do kontingentu nebyl započítán velkostatek pana Jana Šnýdra, kterému předpisovali kontingent zvláštní. Obecní kontingent na r. 1916 byl: : pšenice 394q, žita 300q, ječmene 500q, ovsa 400q = 1.594q Kontingent p. Jana Šnýdra: : pšenice 150q, žita 100q, ječmene 200q, ovsa 100q = 550q Do blížícího se roku 1917 hleděl každý s velikou obavou, poněvadž neúroda v roce 1916 podporovala v mnohých krajích hlad a přísné rekvisice odbývaly se dosti často, a braly takřka poslední sousta. I v naší obci byly od žní 1916 do konce roku 1916 třikráte rekvisice a nač přišly, sebraly. Dík našim pánům rolníkům, kteří dobře uschovali obilí před slídivou komisí úředníků, a tím zachránili zdejší obec od hladu. Hned v březnu r. 1917 proveden soupis osiva a sklizeň byla opět za-bavena. Ale úroda byla ještě horší než roku loňského následkem vel-kého sucha. Žita a pšenice nebyla téměř žádná, neboť skoro uschla. Ještě před zněmi. Z některého pole se dostalo sotva na osev.

=242=

Při rekvisicích bylo sebráno všechno obilí a mnohý rolník byl by sil ví-ce a hustěji, jak se musí na slabší půdu. Ale nemohl, poněvadž nebyl brán zřetel na polohu pozemku při ponechávání osiva. Krmení bylo také málo, takže dobytku nebylo co dáti žrát. Následek toho byl, že bylo málo mléka a másla, za to hodně práce a bídy. Poněvadž byl velký nedostatek potravin jak ve vnitrozemí tak i v poli pro vojsko, nařízeny byly v březnu 1917 přísné rekvisice a to vojen-ské. V naší obci prováděl tuto rekvisici místodržitelský koncipista c.k. okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti pan J. Zelenka s 5 vojíny a to národnosti německé. Komise tato zrekvírovala 15q obilí a 1q mou-ky, a počínala si velmi slušně a násilně nic nebrala, neboť uznala, co již naše obec dodala, že jest dost. Dne 31.srpna 1917 obdržel obecní úřad v Krásné Vsi předepsaný kon-tingent na rok 1917/18, dle něhož se mělo dodati do : 15.8.1917 pšenice 50q, žita 50q, ječmene 20q, 31.8.1917 pšenice 100q, žita 70q, ječmene 20q, 15.9.1917 pšenice 100q, žita 70q, ječmene 20q, 30.9.1917 pšenice 100q, žita 70q, ječmene 20q, 15.10.1917 pšenice 50q, žita 40q, ječmene 20q, úhrnem pšenice 400q, žita 300q, ječmene 100q. V červnu 1917 sestavena byla komise, která musila projíti všecky po-zemky naší obce s katastrální mapou v ruce a o každé parcele dle sku-tečného stavu osobně zjištěného stanoviti, kterému druhu kultury ná-leží a kterou plodinou je oseta neb osázena. Předsedou této komise a současně vyšetřujícím komisařem byl řídící učitel z Katusic pan Josef Lukavec, členové: páni Antonín Bláha, Ladislav Štrobach, Josef Heleb-rant, Jan Šnýdr,ml. Karel Polívka Václav Goldbach. Na základě sesta-veného soupisu tohoto předepsán hořejší kontingent a teprve po

=243=

15.říjnu byl stanoven definitivní, jenž byl takovýto: pšenice 700q, žita 700q, ječmene 450q a ovsa 450q. Poněvadž nebylo možné toto množství obilí dodati, přišla v listopadu 1917 komise, sestávající z předsedy pana J. Zelenky a vojínů, tento-kráte Čechů, rekvirovati obilí v naší obci a vykoupeno: 13.875kg pšenice 11.350kq žita, 27.500kg ječmene na úhradu obec-ního kontingentu a 2.000 kg pšenice, 12.000kg ječmene od pana Jana Šnýdra, ml. na jeho kontingent. O mužstvo (vojíny) při této rekvisici musil se postarati obecní úřad přiloženého předpisu . (opisuji) **Předpisy** ve příčině ubytování a stravování vojenské asistence komandované k nákupu obilí. Příloha A k míst.oběžníku č. 311.432. 1.**Ubytování:** Ubytování opatří dotyčná obec, přechodné ubytování jednotlivě. 2**. Platy**: Gážistům, kterých se použije mimo jejich garnisony, přísluší vedle přídavku za pohotovost přídavek asistenční s 50% přirážkou (výnos odd.11. j.č. 20.250 z 1917) Mužstvu přídavek v obnosu 10 h denně. Pro mužstvo přísluší přirážka k hospodářskému paušálu dle § 94., K-4, 1.díl. 3. **Stravování:** Na stravě jsou povinny obce poskytnout mužstvu : a) snídaní: 50 cl bílé neb černé kávy neb čaje nebo zapražené polévky (bez chleba), za náhrady po 25 haléřích, b) k obědu: 50 cl zapražené polévky a 100 g (hrubé váhy) masa a 50 cl zeleniny (bez chleba) za náhradu po 96 haléřích, c) k večeři: 80 g (hrubé váhy) masa a 50 cl zeleniny (bez chleba), za náhradu po 71 haléřích.

=244= Ad a)-c): Za celodenní stravu má se tudíž nahraditi obcím 192 haléře, zbytek pak příspěvek na stravu (3 K) v obnosu 108 haléřů má se vy-platiti velitelem mužstva (také pracovnímu mužstvu) hotově každý den na ruku. O bezmasích dnech, pak ve dnech, kdy obce vyminečně nemohou poskytnouti maso, musí mužstvo **na místo masa v poledne a večer** obdržeti vždy : 50 cl zeleniny **vedle** 50 g jaternic neb slaniny, nebo másla, nebo sýra, nebo mléka, nebo 2 vejce. d) 420 g chleba, za krerý se má nahraditi obcím 21,6 haléřů. Zbytek náhrady za chléb v obnosu 144 h musí se však muži denně vyplatiti. Obnosy, které přísluší obcím za ubytování a stravování mužstva, vyplatí hotově velitel vojenských asistencí, dislokovaných v sídle politických okresních úřadů. Mužstvo nechť obdrží nynějším poměrům odpovídající dobrou stravu. Jest zakázáno , by jednotliví výrobci soukromě hostili vojíny. Ale potravin se stále nedostávalo a proto nařízen dne 20.prosince 1917 soupis zásob obilí. V naší obci se zjistilo: pšenice 14.546kg, žita 15.651kg, ječmene 63.450kg , ovsa 1.500kg. Zásob stále ubývalo a na mír nebylo ani pomyšlení, za to přibývalo nemocí za špatné výživy a z hladu. Již i v naší obci vážně se hovořilo o tom, že nebudou v ní žádné zásoby, neboť z roce 1916 nezbylo žád-ných a v roce 1917 bylo málo obilí. V nastalém roce 1918 hrozil všude hlad a rekvisice stíhala jedna druhou. I r. 1918 byl učiněn soupis osiva, jejž provedl řídící učitel z Katusic pan Josef Lukavec. Veškerá úroda opět zabavena ve prospěch státu. Rol-ník směl si ponechati měsíčné na osobu 9kg obilí nebo 366 g mouky denně, k setí : pšenice: při ručním setí 240kg při strojním setí 220kg žita: : při ručním setí 220kg při strojním setí 210kg ječmene: : při ručním setí 240kg při strojním setí 220kg

=245=

ovsa: : při ručním setí 250kg při strojním setí 230kg ostatní obilí musil odevzdati válečnému obilnímu ústavu.

Kontingent na r. 1918/19 pro naši obec byl: 30.9.1918 pšenice 300q, žita 150q, ječmene 600q, ovsa 30q 1.11.1918 pšenice 100q, žita 100q, ječmene 300q, ovsa 40q 1.12.1918 pšenice 200q, žita 100q, ječmene 300q, ovsa 30q úhrnem pšenice 600q, žita 500q, ječmene 1.200q , ovsa 100q

V květnu 1918 jmenován byl učitel zdejší školy František Vodrada, který právě byl poslán z fronty po 18.měsících na čtvrtletní dovole-nou, jednatelem obilní sběrny, které byly právě zríženy. Musil založiti pro každou osobu, která obhospodařovala sebe menší plochu pozem-ku tzv. „sklizňový list“, z něhož bylo patrno, kolik ona osoba měla do-dati a kolik dodala, stav dobytka a uvolněné množství obilí k mletí a šrotování. „Sklizňový list“ musil býti založen i pro osobu, jež nepodlé-hala dodávce. Ode žní r. 1918 vykupoval obilí v naší obci úředník c.k. berního úřadu z Mnichova Hradiště pan Ludvík a vykoupené obilí se dováželo do Ka-tusic panu Františku Halasovi, komissionáři. Tímto kontingentem ukončilo Rakousko-uhersko svůj způsob vyhla-dověti země koruny české, neboť **28.řijnem 1918 přestalo existovali.**

Za celou dobu trvání války bylo v naší obci provedeno 21 soupisů obilí a mlýnských výrobků, vedle toho rekviroval výše jmenovaný úředník v naší obci každý týden jeden den a to od 15.července 1918 do 28. října 1918.

=246= **B: Dobytka** Jako byly soupisy obilí, tak byly i dobytka, aby měla vláda stálý přehled o jeho stavu. První soupis byl 9.května r. 1915, dle něhož byla v našem katastru : hovězího dobytka : býků 45 krav 197 jalovic 87 volů 94 vepřového dobytka : pod 3.měsíce 119 nad 3 měsíce 59 koz 77 ovce 23 úhrnem 701 Hned na to dne 9.září 1915 byl nový soupis hovězího dobytka a doj-nic, jehož výsledek jsem nemohl zjistit. Dne 15.prosince 1915 byl nařízen opět soupis hovězího a vepřového dobytka v našem katastru, poněvadž rolníci nabízeli dost svobodně ke koupi pro vojsko, soupis se nekonal. V roce 1916 byl už počet tohoto dobytka v celé říši menší, nastal ne-dostatek masa i dobytka k tahu. Vláda nařídila kruté rekvisice dobyt-ka a omezila prodej masa. V květnu t.r. byly dva soupisy 10. a 31.května 1916. dle posledního bylo v katastru: hovězího dobytka : býků 30 krav 190 jalovic 75 volů 70 vepřového dobytka : pod 3.měsíce 80 nad 3 měsíce 50 koz 60 ovce 23 úhrnem 578

=247= Dne 10.září konal se zase soupis a zjistilo se: hovězího dobytka : mladý dobytek pod 1 rok 111 býků 25 jalovic 65 z toho 2 ½ r. 18 krávy 184 voli 1-2roční 21 2-3roční 21 přes 3 roky 67 vepřového dobytka : pod 3.měsíce 54 nad 3 měsíce 115 koz 38 ovce 21

Dne 28.prosince 1916 konal se soupis bůvolů, jichž se mělo užiti k tahu saní. U nás žádných bůvolů nebylo.

V roce 1917 konáno bylo 5 soupisů hovězího a vepřového dobytka: 20.března, 31.května, 18.června, 9.srpna a 31.října.

V roce 1918 konány byly soupisy: 25.března, 30.dubna a 25.srpna.

Soupis ovec konán dne 13.září 1917 a 10.března 1918, aby mohla vláda vypočítati množství vlny, jež potom musil každý majitel ovec dodati.

Soupis byl proveden zvlášť i pro tažné koně, jichž bylo třeba k dová-žení potřeb do bitevní čáry a byl v každém roce. V naší obci bylo napočítáno v roce 1915 celkem 46 koní, v roce 1916 napočítáno 35 koní a v roce 1917 napočítáno 40 koní. A to vždy v měsíci lednu.

Dochovalý ručně psaný soupis koní v lednu 1917: (opisuji) Obec: Krásnovec Soudní okres: Bělá

=248=

Politický okres: Mnichovo Hradiště Korunní země : Čechy

**Soupis koní** dle stavu ze dne 10.ledna 1917 Josef Bišof Krásnoves čp. 1 2 klisny Josef Boháč Krásnoves čp. 3. 4 klisny Věnceslav Honzů Krásnoves čp.5. 4 klisny Jan Martinec Krásnoves čp. 8. 2 klisny Václav Šnýdr Krásnoves čp. 24. 4 klisny Pavel Boháč Krásnoves čp. 19. 2 klisny Jan Šnýdr Krásnoves čp. 24. připuštěné 5 5 klisen Václav Medl Krásnoves čp. 28. 2 klisny Snol Pivovar Podkováň čp. 21 4 klisny Karel Polívka Spikaly čp. 2. 2 klisny J.M.Douša Spikaly čp. 11 2 klisny Václav Jíra Spikaly čp. 5. 1 hříbě 1klisna součet 1 hříbě 5 připuštěných 34 klisen celkem 40 koní

**C: psů** Ani na psy nezapomněla vláda rakousko-uherská, neboť jich užívala k tahu saní, hlavně v Rusku, a pomocí jich hledáni byli mrtví a ranění v hustých lesích. Proto nařízen v květnu 1915 soupis psů. V naší obci bylo 25 psů. V roce 1916 17.března byl nový soupis psů a napočítáno u nás 30 kusů. Hned na to 6.května téhož roku opět soupis psů a to hlavně tažných a napočítáno jich 20.

=249= **D: bramborů** V roce 1915 vydalo c.k. místodržitelství v Praze prohlášení k českému obyvatelstvu, že brambory poskytují vhodnou a levnou náhradu za mnohé potraviny a možno jich různě užíti. Má se s nimi šetrně zachá-zeti a vařiti je ve slupce a potom teprve loupati. Ale již v měsíci lednu r. 1916 nebylo skoro žádných bramborů. Proto nařídila vláda, že od 15.března 1916 do 30.září t.r. smí jedna osoba dostati denně 1 ½ kg bramborů, ostatní musili pěstitelé odevzdati. Týmž výnosem stanoven soupis bramborů dne 14.,15. a 16.března 1916, který provedla komise : Jan Kaska, jako předseda, Antonín Blá-ha a Karel Polívka. Na osobu denně 1 1/2kg, na 1 kus vepřového do-bytka k chovu celkem 3q a k sázení na 1 ha 25q směl si pěstitel pone-chati. Dle provedeného soupisu bylo v našem katastru bramborů : k jídlu 149q, k sázení 313q a ke krmení 64q, celkem tedy 523q . Bramborů však bylo potřeba : k jídlu 1236,64q, k sázení 792q, ke krmení 120q, celkem 2158,64q, nemohla tudíž naše obec žádných bramborů odevzdati. Poněvadž provedený soupis sklamal úřady, nařízeno c.k. místodržitel-stvím v Praze dne 31.března 1916 č. 83.221, že dávka bramborů na o-sobu denně do konce června 1916 činí pouze 3/4kg. Obecní úřady musili přepočítati znovu ponechané množství bramborů a vzniklé přebytky se odevzdaly. U nás bylo potom ponechané množství 1284,23q. Ve dnech 10. a 11.listopadu 1916 konal se nový soupis bramborů řídícím učitelem panem Janem Kaskou a v obci se nalézalo bramborů: k jídlu 449,52q, k sázení 544,47q a ke krmení 61,21q, celkem tedy 1055,20q, počet osob 725. Dne 8.března 1917 přišel rekvirovati brambory úředník z okresního hejtmanství s pomocí vojenskou a ponechali pro 1 ha k sázení 29q,

=250=

na osobu denně 700g do 30.července t.r. a pro krmení jen prsnic a kanců 2q. Veškeré brambory smělo obyvatelstvo nakupovati pouze prostřed-nictvím válečného obilního ústavu v Praze, jemuž se všechny bram-bory odváděly. Konečně 10.prosince 1917 nařízeno, že každá osoba dostane do kon-ce července 1918 60kg bramborů pro svou potřebu a nařízeno se-psati veškré zásoby bramborů. Z jara 1918 nastal nedostatek bramborů. Lidé chodili, prosili a dávali vysokou cenu za q bramborů, nemohli však koupiti, poněvadž suchem roku 1917 málo se jich urodilo. Dne 13.dubna 1918 zrekvírováno v Krásné Vsi a Spikalích 1.362q bramborů a měly býti odvezeny do jiného okresu. Ale rázným zakro-čením starosty pana Antonína Bláhy svolilo okresní hejtmanství, že zůstaly v naší obci pro místní aprovizaci. V říjnu 1918 měla obec dodati brambory, ale následkem převratu zůstaly pro nový náš stát.

**E. různé soupisy**  1.) **Sláma a seno:** Hned vyhlášením války jevila se potřeba, aby bylo vojsko zaopatřeno slamou, aby nemusilo spáti na holé zemi. S počátku bylo slámy dost, ale později se nedostávala. Každoročně konán několikráte soupis slá-my a nařízeno, mnoho-li musí obec dodati. Ale slámy byl pořád ne-dostatek, poněvadž přibývalo vojska, zajatců i válečných uprchlíků, pro jejich nově zřízené tábory se potřebovalo mnoho slámy. V někte-rých hospodářstvích vůbec sláma chyběla, takže neměli hospodáři dobytek čím podestlati, poněvadž rekvisice stíhala rekvisici a slámu

=251=

zabavila. Podobné bylo i se senem. Konečně roku 1917 byla veškěrá úroda slámy a sena zabavena ve pro-spěch státu a rolníku ponecháno denně na 1 velký kus dobytka 5 kg slámy a 10 kg sena, na malý kus i pro kozy 2 kg slámy a 3 kg sena. Nebylo tedy divu, že nebylo dobytka a že úroda nebývala taková jako v době míru, poněvadž scházel polím chlévský hnůj, ano i umělá hno-jiva.

**2.) cukr** Již v roce 1915 viděla vláda rakouská, že musí omeziti spotřebu cukru, jehož výroba ve válce musila ustoupiti před pěstováním obilnin. Dne 9.července 1915 vydalo ministerstvo pro výživu obyvatelstva nařízení, že veškeré zásoby cukru v zemi, jež koncem měsíce června byly přes-ně sepsány, odevzdávají se k disposici cukerní ústředně, jejíž členové byli jmenováni ministerstvem z kruhů průmyslu cukrovarnického a ra-finérií. Ústředna měla pečovati o přiměřené přidělení surového cukru rafinériím a o krytí spotřeby cukru ve vnitrozemí a u vojenské správy. Poněvadž vláda hodlala spotřebu cukru dáti pod státní dozor, nařídila soupis cukru u obchodníků dne 28.února 1916 a seznáno, že zásoby nejsou veliké. Proto od 1.dubna 1916 přestal volný obchod cukrem a cukr vydáván pouze na lístek zvaná „cukřenku“, která platila na měsíc a dostalo se na ni pro jednu osobu 1 kg cukru. Lístky vydávala aprovi-zační komise. Již 26.května 1916 byla dávka cukru na lístek zmenšena na 1/2kg měsíčně a zůstala až do převratu.

**3.) káva** jež dováží se k nám z ciziny, nedostávala se již začátkem roku 1916, byla sepsána dne 20.března a to zelená i pražená. Soupis týkal se pouze velkoobchodníků kávou. V červnu 1916 byly zásoby zrnkové

=252=

kávy vyčerpány, neboť přívoz kávy nebyl žádný. Nařízením ministr-stva vnitra zřízena byla ve Bídni pro celou říši „kávová ústředna“, jež skupovala určití množství kávy u velkoobchodníků v Praze, ve Vídni a v Terstu a rozdělila je mezi drobné obchodníky. Od 8.července 1916 směla se káva zrnková prodávati jen na lístky „kávenky“ zvané a to 1/8 kg pro osobu na měsíc. Poněvadž byl takový nedostatek zrnkové kávy lidé si pražili žito, ječmen i pšenici sami doma v pekáčích.

**4.) sůl** rovněž se v naší obci nedostávala, o ni byla nouze v roce 1915, když Rusové dobyli Haliče, kde byli solné doly. Každý sháněl sůl kde jenom mohl neboť bez ní není možno býti. Nařízením místodržitelským se dne 15.června 1916 zavedeny „solenky“, jež platily vždy na 10 měsí-ců. Každá solenka obsahovala 10 útržků. Každý útržek byl na jeden měsíc a dostalo se naň 70 dkg sole pro samozásobitele a 50 dkg pro ostatní obyvatele.

**5.) cukrovka**  musila se síti za války v menší míře než v míru, poněvadž ministerstvo orby a financí nařídilo v lednu 1915, aby se cukrovky selo méně a za to více obilnin, a měl-li již hospodář uzavřenou smlouvu s cukrova-rem, že bude síti určité množství cukrovky, byly úřední mocí závazky tyto zrušeny.

**6.) kovy a měděné dráty**  K výrobě zbraní a střeliva jest zapotřebí mnoho kovů, jichž továrny již od ledna r. 1915 měly nedostatek. Proto konal se dne 23.února 1915 soupis všech mosazných a měděných předmětu. U nás byly zapsány tři měděné kotle. Po tomto soupisu nařízením 8.května t.r. všech zvonů a předmětů

=253=

mosazných, měděných a cínových ve všech kostelích a farách. Musil se udati způsob upotřebení mědi, výměra v m2 a váha. Spoupis pro-vedl vždy sám duchovní správce na své faře i v kostele. U nás sepsány dva velké zvony, tři malé (osadní), dva bubny(kotle). Kovové předměty z mědi, mosazi, cínu a bronzu byly sbírány pro vá-lečné účely. S počátku bylo odevzdávání těchto předmětů dobrovolné výměnou za železné nebo porcelánové nebo hotově placeno. R. 1915 dne 23.září sepsány předměty a nářadí z mědi, niklu, bronzu, mosazu a tombaku. Dne 9.března 1916 nařídilo ministerstvo soupis měděného drátu hromosvodů, jejž provedli četníci. Dráty byly bezplatně nahrazeny železnými pozinkovanými. Roku 1916 dne 12.června konal se soupis věcí cínových nebo ze smě-si, v nichž byl cín. V kostele na Kováni sepsáno 50 písťal z varhan a několik metrů pivných trubek cínových paní Eliášové čp. 30. Ještě dne 12.listopadu 1916 konal se soupis měděných střech, okapů, hromosvodů, ozdob z mědi, jakož i měděný materiál hromosvodů. V naší obci bylo zapsáno 15 (drátů) hromosvodů, ale nebyl vzat žádný.

**7.) soupis klik** mosazných proveden obecním úřadem z nařízení ministerstva země-brany a sepsáno asi 200 kusů dne 12.března 1918.

**8.) soupis vlny** byl dne 25.února 1917 a zjištěno 30 kg, druhý soupis v červnu 1918 a zjištěno 50kg.

=254=

**9.) soupis sušeného ovoce** byl dne 25.února 1917, kdy zabavena veškerá úroda hrušek, jablek a švestek pro ovosný syndikát (zástupce) v Ústí nad Labem a bude slou-žit k účelům aprovizačním. 8.února 1918 proveden soupis sušeného ovoce hlavně u obchodníků.

**10.) Soupis látky vlněné a polovlněné**  sepsány byly 15. dubna 1916. K soupisu patřily i oděvy a veškeré zbo-ží zhotovené ze jmenovaných látek. Od vánoc roce 1917 bylo zboží v obchodech se zbožím oděvním a lát-kami, dáno pod uzávěr. Sukna na šatym kanafas, plátno všeho druhu, atd. kusy obsahující 50m byly zabaveny a nesmělo se z nich prodávati a byly úředně známkovány. Kusy menší než 50 m nebo zbytky nebyly zabaveny mohly se prodati. Prodávati se smělo jen na lístky.

**11.) obuv** se směla prodávati od 16.prosince 1917 jenom na lístky, zvané „bo-tenky“. U nás na venkově nebyly zavedeny, ale nosily boty s dřevě-nými podrážkami.

**12.) tabák** Tabák byl již v roce 1917 vzácným a mnozí kouřili různé listí. Ovšem tabák byl již v továrnách míchám s lístím bukovým a když jej jistě ku-řáci smíchali s růzým listím, nebylo někdy možno ano vydržeti mezi kuřáky. Od 1.ledna 1918 zavedeny „tabačenky“, jež se vydaly pouze mužům . kuřákům – na přísežné potvrzení, že jsou kuřáky. Týdenní dávka čini-la 20 cigaret nebo přiměřený počet doutníků. V Krásné Vsi dostálo tabačenky 96, v Kováni 42, v Podkováni 36, ve Spikalích 48 kuřáků.

=255=

**13.) uhlí a paliva** Uhlí a paliva nedostávalo se hned v září r. 1915 a to následkem války na moři, kde velké množství uhlí potřebovaly válečné lodi a ponorky. Vedle toho jezdily vlaky téměř každou minutu, takže i vozů se nedos-távalo. Následkem toho zůstaly kraj, jsoucí dále od dále od uhelných dolů, bez uhlí. Mezi mě patřila i naše obec. V zimě roku 1916 byli lido skoro bez uhlí a nebylo je možno jinak dostati než za potraviny. Lidé trpěli hrozně zimou, zejména roce 1917, kdy přišly již začátkem pro-since velmi kruté mrazy a trvaly do poloviny března 1918. Místodrži-telským nařízením zavedeny od 4.listopadu 1917 lístky na uhlí, „u-hlenky“ a uhlí se jinak nevydávalo než na tento lístek. Uhlenka žněla na ? q uhlí.

**14.) papír**  O papír byla rovněž ve válce nouze, poněvadž se nedostávalo látek k jeho výrobě. Proto hned roce 1915 přísně nařízeno šetřiti papírem co možno nejvíce. Starý papír se sbíral a posílal do továren k zpraco-ání. I školám nařízeno šetřiti papírem a děti i v naší škole musily psáti a kresliti na desky sešitů.

**15.) maso**  Maso nesmělo se požívati od 19.května 1915 ve středu a v pátek, to byly tzv. bezmasé dny, v nichž se nesmělo ani maso ani pokrmy z ně-ho připravené jísti. Ryby, zvěřina, kozy a ovce se jíst směly. Od 13.listopadu 1916 byly tři bezmasé dny : pondělí, středa, pátek, i když na tyto dny přišel svátek. Od 15.září 1916 platily „masenky“.

**16.) Tuky** Ve druhé polovici r. 1916 byla již velká nouze o tuky, hlavně o sádlo, poněvadž na venkově chovali si hospodáři málo vepřů na prodej, ne-majíce je čím krmiti. Obyčejně zabili vepře, aby mělo sádlo pro svou

=256=

rodinu a čeleď na celý rok. Jak bylo napřed poznamenáno, byl v září 1916 soupis vepřového dobytka a vepři oznámkováni, aby pěstitelé jich je nemohli samovolně zabíti. Každá pořážka se musila hlásiti na obecním úřadě. Z celé váhy zvířete bylo vypočteno množství masa a sádla, které si smí pěstitel nechati a ostatní maso i sádlo musil odevz-dati aprovizační komisi k zásobení obyvatelstva v městech. Zároveň také byly zakázány „vepřové hody“. I másla bylo nedostatek, poněvadž stálým dodávkám hovězího dobyt-ka, menšil se jeho stav. Tím nebylo mléko a přirozeně i másla. Na o-becní úřad stále docházeli pžípisy, jimiž se obyvatelstvo napomínalo , aby šetřilo tuky. Vypadalo to spíše jajko ironie: šetři tím, co není. Vždyť v mnohých krajinách neviděli máslo od roku 1916. Chléb, kde jej měli, mazali dětem obyčejně povidla. Konečně od 15. září 1916 zavedeny „tučenky“, bez nichž nikdo tuk nedostal.

**17.) Mléko** Mléko se nedostávalo ke konci roku 1916. Proto nařídilo c.k. místodr-žitelství dne 15. února 1917, aby se zřídila v každém politickém okre-se „okresní mléčná zásobní úřadovna, kterou řídíc.k. okresní hejtman. Tato úřadovna zřídí si mléčné sběrny a určí, do které sběrny je každá obec povinna množství mléka připadající na ni a stanovené okresním politickým úřadem. Každý hospodář mající dojnici, kterého určí sta-rosta obce, musí dodávati z každé dojnice ½ l mléka denně. Sběrna byla v Bělé, kam se z naší obce dodávalo každodenně mléka. I mýdla byl nedostatek a od r. 1917 zavedeny „mydlenky“ a knihy o mýdle.

**18.) Pivo** Poněvadž hned r. 1915 byl zabaven veškeren ječmen ve prospěch

=257=

státu, nemohly pivovary vařiti dosti piva a tím poklesla i jeho spotře-ba. Ministerstvem finančí nařízeno roku 1916 dne 2.září, že pivovary mohou vařiti pivo jenom 35% míry v letech 1911 a 1912. Náš pivovar, který má svou sladovnu, musil posílati slad jiným pivovarům a sám dostával od jiných pivovarů. Sám pro sebe sladovati nesměl. V hostin- cích se smělo prodávati pivo ve všední dny pouze od 7. hodin večer do 10. hodin večer a v neděli od 4.hodin odpoledne do 10.hodin ve-čer. Jindy nic. Jedné osobě smělo se nalíti v době vytčené nejvíce ½ litru. Ministerským nařízením dne 16.února 1915 zakázáno pivovarům pou-žívati ječmene ku sladování. Zásoba, které pivovary měly, musily pře-nechati ku mletí mouky. Tím utrpěla velice jakost piva. Místo ječmene používáno k výrobě pi-va cukrovky a posléze i pýřavky. Pivo takovéto nebylo nic lahodné. Pivo z našeho pivovaru bylo dost dobré, poněvadž akcionáři pod ru-kou mu ječmen přenechali a tím se stalo toto pivo lahodnější a hleda-ným nápojem v širokém okolí.

**19.) Umělá hnojiva**  Ani na umělá hnojiva vláda rakouská nezapomněla a výnosem c.k. ministerstva obchodu a orby ze dne 3.března 1915 zabavila pro vo-jenské účely veškeré zásoby dusíkatých látek, obsahujících síru. Rol-níci, kteří mělu zakoupený siram rounatý jako hnojivo pro setbu, smě-li si z onoho množství ponechati k potřebě jenom jednu třetinu a 2/3 musili odvésti. Tím vzala se jim poslední skrovná zásoba umělých hnojiv, a ježto i slamnatého hnoje bylo málo, nehnojila se pole tak, jak se měla hnoji-ti, ale úrodu žádala vláda vždy pěknou, a nemohl-li rolník dodati tolik, kolik na něm žádáno, hrozila mu kruta rakouská tím nejhorším a

=258= zapomněla, že mu odňala téměř všechny prostředky k dosažení pěk-né sklizně. Z vypsaných zde rekvisic a soupisů jest patrno, že nabylo lehko hospo-dařiti za války a že každý měl co dělati, aby sám netrpěl hlad. Přiznej-me si upřímně, že pěstitelům a těm, již si mohli koupiti, třeba draho, bylo přece jakž takž dobře. Ale hůře bylo těm, kteří nemohli kupovati a byli odkázáni pouze na to, co jim dala aprovizace a víme dobře, že toho mnoho nebylo a že nebylo lehko to „málo“ aspoň dostati.

**Sbírky**  Po celou dobu trvání války byly nařízené konati různé sbírky mezi obyvatelstvem. První peněžitá sbírka byla nařízena dne 6.září 1914 pro červený kříž. Vynesla 339,70 K, jež byly zaslány do Prahy. Hned na to 1.listopadu t.r. konána druhá sbírka, která vynesla pouze 12,36 K, protože bylo již vše dražší. Zásoby kávy i čaje nebyly veliké. Z ciziny se k nám nedovážely, tak jich rapidně ubývalo. Vláda nařídila sbírati listí jahodové a ostružinové, ja-ko náhradu kávy a čaje. Hlavně musely sbírati školní děti, jež za dozo-ru je sbíraly a i sušily. Děti naší školy také nasbíraly velké množství lis-tí, ale nebylo nikam zasláno a práce dětí byla marná. Již v 14.roce nedostávalo se prádla a obvazů pro raněné vojíny, jichž stále víc a více přibývalo. V obcích byly konány sbírky prádla. V naší obci se sebralo velké množství sepraného čistého prádla a byl toho velký uzel. V roce 1915 byl „dvouhlavý orel rakouský“ úplně v kleštích obklopen jsa nepřáteli. Nebylo vaty.Tu nařízeno školám, aby učinily sbírku se-praného plátna a z něho dělaly cupaninu, jež nahradila vatu. V naší škole uděláno přes 3kg této cupaniny. Téhož roku v říjnu byla naříze-na sbírka vlny a kaučuku.

=259=

Zemská školní rada nařídila školám, aby dne 28.dubna 1915 sbíraly dům od domu kovy. Byla to tzv.“vlastenecká sbírka“, pro nás ovšem „nevlastenecká“. Děti naší školy sebraly 29,5 kg čistého kovu, z toho bylo 20 kg mosazi, 3kg olova, 2kg zinku, 2 kg mědi a ½ kg cínu. Byly konány dobrovolné výměny nářadí kuchyňského z mědi, mosazi, cínu a bronzu za železné nebo porculánové. V naší obci vyměněno 5 mosazných hmoždířů, 1 mosazná palička. V roce 1915 nedostávalo se zimního prádla pro vojíny a proto naříze-no školám, aby dívky pletly z vlny kamaše, rukavice, nátepníčky a ná-kolenice, ale peněz na to nedostaly! O ně měla postarati se sama ško-la. Místní školní rada v Kováni koupila 50K vlny a z ní upleteno: 11 pá-rů ponožek, 3 páry kamaší, 10 párů nátepníčků a 1 pár nákolenic. Sbírka prádla konané v naší obci ještě 20.října 1917 a sebráno 5 ½ kg.

Dále se sbíraly kopřivy, z nichž se tkaly látky na šaty vojínům, kosti, kaštany pro mletí na mouku a k výrobě olejů a posléze 1.července 1918 nařízeno sbírati zužitkovati v roce z planých stromů a odpadky ovoce.

**Dodávky**  „Jenom země české zachránily Rakousko před hladovou katastrofou“, takto se vyjádřil bývalý ministr výživy Höfer v panské sněmovně v říj-nu r. 1917. A že mluvil pravdu, o tom svědčí následující seznam dodá-vek naší obce, malé to částky českých zemí. V alpských zemích byl skoro život za války jako před válkou, nikde téměř hladu, neboť cílem všeho jednání rakouského bylo nás vyhladověti a zničiti, jak o tom svědčí výrok armádního velitele arciknížete Bedřicha krvavého marký-za Gera, který usiloval u císaře hned v listopadu 1914 o vyhlášení cí-sařského nyřízení, jímž by politická správa v zemích českých – v Če-chách, na Moravě a ve Slezsku přenesla na něho, poněvadž obyva-

=260=

telstvo těchto zemí jeví nedostatečnou loyalitu, nevlastenectví a že v nich vzmáhají rusofilské proudy. Doznáváme, že se nemílil krvavý markýz a že byl velmi dobře infor-mován, leč jeho pasti nebylo povoleno nás do ní lapiti, nýbrž lapil sám sebe. Hned ve 14.roce musili rolníci odváděti obilí, koně a dobytek. Rozdělil jsem dodávky tak, že bude jasno, co vše se dodávalo. V první řadě by-lo obilí. Až do roku 1916 dodávalo se obilí tak, že c. k. okresní hejt-manství nařídilo svým obcím, mnoho-li mají dodati, dle toho, kdy voj-sko potřebovalo. V roce 1917 byl už předepsán kontingent na podzim a to celý rok. Tak to bylo v roce 1918. Někdy se nemohl ani dodati kontingent a tu příšly vojenské rekvisice.

Od 28.7.1914 – 28.10.1918 dodala naše obec obilí : v roce 1914 pšenice 70 q žita 133 q ječmene 50q ovsa 15 q celkem 268 q

v roce 1915 pšenice 160 q žita 180 q ječmene 194 q ovsa 30 q celkem 564 q

v roce 1916 pšenice 330 q žita 461 q ječmene 401 q ovsa 85 q celkem 1.277 q

v roce 1917 pšenice 450 q žita 400 q

=261=

ječmene 460 q ovsa 50 q celkem 1.360 q

v roce 1918 pšenice 300 q žita 100 q ječmene 500 q ovsa -- q celkem 900 q

celkem pšenice 1.310 q žita 1.274 q ječmene 1.605 q ovsa 180 q **celkem 4.369 q**

Tedy Rakousku musila odevzdati naše obec velkem 4.369 q obilí a k tomu přijde přičíst obilí dodané panem Janem Šnýdrem, mladším z Krásné Vsi čp. 24 a to 676 q. v roce 1916 pšenice 150 q žita 100 q ječmene -- q ovsa 20 q celkem 270 q

v roce 1917 pšenice 106 q žita 60 q ječmene 190q ovsa -- q celkem 356 q

v roce 1918 pšenice 30 q žita 20 q ječmene - q ovsa - q celkem 50 q

celkem pšenice 286 q žita 180 q

=262

ječmene 190 q ovsa 20 q **celkem 676 q** a od obce 4.369 q **celkem 5.045 q**

Dobytka dodávala obec měsíčně od r. 1915 vždy mnoho kusů. Vláda nařídila, že telata a staré krávy se nesmějí rekvirovati. Tím se stalo, že potom byly v chlévech jenom staré krávy, následkem toho byla nouze o mléko. Dobytka bylo obcí dodáno: v roce 1914 13 koní v roce 1915 5 koní 40 hovězí dobytek celkem 45 kusů v roce 1916 3 koně 80 hovězího dobytka 2 vepřový dobytek celkem 85 kusů v roce 1917 1 kůň 120 hovězího dobytka 2 vepřový dobytek celkem 123 kusů v roce 1918 2 koně 130 hovězího dobytka 1 vepř.dobytek celkem 133 kusů **celkem 399 kusů**.

Bramborů dodáno v r. 1916 45q v r. 1917 700 q **celkem 745 q**

Slámy a sena dodáno do 28.řijna 1918 sláma **1.559 q a sena 1.578 q**

=263=

Vlnu musil dodati pan Jan Šnýdr a pan Věnceslav Honzů do 18.pro-since 1917 dohromady **20 kg** a do 16.září 1918 .

Másla nařízeno obci dodávati denně 2,58kg počínaje dnem 11.září 1918, přicházela pro ně hokynářka z Bělé.

Mléko nařízeno odváděti denně 9 l od 15.července 1918. Již v roce 1917 po-ciťoval se nedostatek mléka, následkem stálých rekvisic hovězího dobytka.

Kovové předměty jež byly sepsány, musili se odevzdati. Paní Eliášové z Krásné Vsi byl vzat měděný kotel, narážeč piva, nasa-zovací jehla z mosazi a několik cínových rour pivních, ale nic za to ne-dostala.

**Jak jsme žili za války** Hned první den po vypuknutí války nastal veliký shon po potravinách, hlavně po mouce, neboť se vědělo, že vše dostane nejdřív vojsko a potom teprv obyvatelstvo. Každý si hleděl zaopatřiti aspoň trochu mouky, aby netrpěl hlad, a proto kupoval mouku i za drahé peníze. Aby se hodně moukou šetřilo bývalé c.k. místodržitelství v Praze, že od 10.února 1915 nesmí se v celém klrálovství českém péci jiné peči-vo, než dvojdílná žemle, z mouky smíšené, ve váze 35 gramů a kus po 4 haléřích. Hned na to v březnu nařízeno pekařům, aby pro úspory mouky vysypávaly ošátky otrubami a ne moukou. Ale nedostatek mouky stával se stále větší a větší, až konečně úřady vydaly předpisy o míchání mouky na chléb s moukou ječnou, kukuřičnou a bramboro-

=264=

vou. V domácnostech se má používati míšené mouky pšeničné a žit-né. Požívání červstvého chleba zakázáno, místo chleba měli se jísti pokr-my z ječné a ovesné mouky, dále z prosa, kukuřice a krup ječných. Konečně od 19.dubna 1915 zavedeny byly v městech lístky na chleba a mouku tzv. chlebenky. Od tohoto dne směli obchodníci vydati mou-ku, chléb neb žemle jen tomu, kdo předložil chlebový lístek, na něj se dostalo 1400 gramů mouky nebo 1960 gramů chleba pro osobu na týden. Lístky vydaly aprovizační komise, jež byly zřízeny. Konečně od 10.srpna 1915 byly zavedeny chlebenky i na venkově a vydávala je obecní aprovizační komise k tomu zřízena. V naší obci se-stávala : z předsedy pana Antonína Bláhy, místopředsedy pana Ema-nuele Křepelky a ze členů pánů Jana Šnýdra, staršího, Věnceslava Honzů, Aloise Ditricha, Čeňka Hofty, Františka Gruse, Jana Kasky, Flo-riána Kuntoše, Karla Polívky, Václava Vignera, Václava Kulmona a Lud. Zeisla. Z nich vydávali chlebenky: v Krásné Vsi: Emanuel Křepelka poz-ději Václav Kulmon, na Kováni Jan Kaska, ve Spikalých Karel Polívka. Chlebové lístky byly dvojí : plné znějící na 1400 g mouky nebo 1960 g chleba, změnšené znějící na 1050 g mouky nebo 1470 g chleba. Plný lístek obsahoval 56 útržků zmenšený 42. Každý ústřižek znamenal 25 g mouky nebo 35 g chleba nebo jednu žemli. Místo mouky si mohl koupiti majitel líástku i jiné mlýnské výrobky ku př. krupici, kroupy, krupky ovšem ve stejném množství. To byly tzv. týdenní lístky. Denní lístek platil na den a zněl na 210 g chleba a obsahoval 6 útržků, z nichž každý zněl na 35 g chleba neb žemli. Tedy dostala osoba denně 6 housek. Chlebový lístek dostal ten, kdo neměl více než 7 kg mouky, když tuto zásobu vyčerpal. Mohl se přihlásit o chlebenky. Polní hospodáři a je-

=265=

jich příslušníci, dělníci a služebníci u hospodáře, dostali denně 400g obilí nebo 320g mlýnských výrobků pro osobu, poněvadž těžce pracu-jí a náleží jim strava jako mzdy in natura. Tyto osoby nedostávaly chlebenky. Hospodář, u něhož byly zaměstnány, musil jim dáti sám semlít obilí než připadlo na něj i jeho příslušníky, vydávali se t.zv. mle-cí výkazy, na nichž bylo napsáno jméno majitelovo, druh a množství obilí a mlýn. Kdo si nevybral mouku ten týden, na nějž byla vydána chlebenka, příští týden ztrácel na ni nárok, poněvadž zase byly nové chlebenky barvy jiné. Podobně bylo i s mlecími výkazy, již platil na 1 měsíc. Aprovisační chléb pečen byl v pekárně pana Václava Lankaše na Skal-sku. Váha jeho byla 1.40kg a musil býti tak pečen, aby se dal snadno dělit na ½, ¼, 1/8 po 75, 35, 17 ½ dkg, neboť na toho množství zněla chlebenka. Velmi často se stalo, pekaři nedostali žádnou mouku od válečného obilího úřadu a lid byl bez chleba. Poněvadž v době zave-dení chlebenek nemohlo obyvatelstvo dostati různé druhy vařiva a mlýnských výrobků jako jáhly, krupici, kroupy a mlynáři nemohli je vy-ráběti, neboť musili mlíti obilí pro vojsko, dávali si mnozí i v naší obci vyráběti z ječmene kroupy atd. panu Jaroslavu Legnerovi na Skalsku čp. 21, jenž měl i přístroj k dělání krup. Ale četnická stanice na Skal-sku v zápětí výrobu zastavila a udala soudu do Bělé. Soud však uznal, že kroupy byly vyráběny z ječmene, který si mohl každý pěstitel ne-chati, a povolil panu Legnerovi i další výrobu vařiva. Poněvadž bylo málo mouky žitné, nařídilo místodržitelství v Praze, aby se pekl chléb z mouky pšeničné chlebové a bramborové a to buď bramborové válcové, bubnové nebo bramborové kaše. Mouky této smělo se míchati jen 10% onoho množství obilní, které se mělo zpra-covati. Bramborové kaše nařízeno přidávati jenom 20% celého množ-ství. Váha bochníku byla 1,26 kg v ceně 60 halířů, pro překupníka 56

=266=

halířů a to od 31.prosince 1915. Ale mnozí pekaři přidávali do mouky chlebové i rozemleté piliny, jež byli zdraví škodlivy. V roce 1917 byl v mnohých krajinách pečen chléb i z kukuřice. Lidé musili takový chléb jísti, poněvadž měli hlad a jiného nic neměli. Kdo sehnal někde mouku, pekl si chléb doma ve způsobě bochníků v pecích nebo v domácích troubách na pekáčích. V naší obci nebyla taková nouze jako jinde, poněvadž naši hospodáři přenechali svým spoluobčanům obilí a to za cenu pouze maximální, kdežto v jiných obcích platili až 1400K za metrický cent žita nebo pšenice. Mlynáři směli mlíti jenom po předložení mlecího výkazu a to jenom ono množství, jež bylo napsáno na výkaze a víc nic. Tyto výkazy vy-dával nejprve řídící učitel pan Jan Kaska, potom starosta pan Antonín Bláha a konečně od 1.5.1918 pan František Vodrada, učitel. V roce 1917 se vymínilo: žito na 85% jednotné mouky, 12% otrub, 8% rozprask, pšenice ba 60% mouky, ječmene na 80% mouky. V roce 1918 nařízeno místodržitelstvím v Praze, že si nesmí nikdo mlí-ti doma vlastním mlýmem. Polní plodiny samozásobitelů v obci bydlí-cích, jež jsou kryté mlecími neb šrotovacími výkazy, převezme obecní obilní sběrna, zváží je a zařídí jich dopravu do úředně stanoveného mlýna. Sběrna musí se postaroti i dovoz hotových výrobků ze mlýna a rozděliti je dle dodaného množství obilí, jež se musí voziti do mlýna i ze mlýna hromadně ve lhůtách úředně stanovených. Kdo má ječmen smí dáti semlíti jenom 3/5 spotřeby pšenice a žita, a 2/5 musí dosaditi ječmenem. Za semletí 1q platilo se mlynáři 5,2K, na šrotování 2K. Procento rozprašku nesmí převyšovati při semílání pšenice a žita 3%, ječmene 3 ½%, při štiorování 2%, mletí za měřičné zakázáno. Pšenice, žito a ječmen se musí mlíti na 80%, ječmen při výrobě krup nejméně na 80%.

=267=

Roce 1918 rokem nejhorším. Se všech stran ozýval se hlad a nouze o veškeré potřeby lidské. I v naší obci již se pociťovala nouze. Nebylo skoro co jísti, co nositi na sobě a čím topiti. Kdo měl obilí, dostal vše, jiný nic. Lidi chodili utrápení, chléb mnozí téměř neznali. Dostávali lístky na mouku, ale mouky nebylo, dostali solenky, nebylo soli, do-stali lístky na brambory, nebylo bramborů, zkrátka rakouský orel nás krmil lístky, maje pevnou důvěru ve vítězství. Lidé musili státi ve „frontách“ od rána až do večera, aby dostali chléb a mouku, maso atd. I nas venově bylo zle, zejména v chudých krajích. Zásoby mouky se schovávaly před rekvisicemi někde tak, že se vůbec zkazily a musily se vyhoditi do hnoje, podobně bylo i s obilím. Každá obec se musila starati o válečné vystěhovalce, kteří byli posílá-ni hlavně do Čech. K nám přišli první vystěhovalci z Řešova z Polska v počtu 15 osob. Byli to poštovní úředníci, velice řádní, kteří musili utéci ze svého bydliště v noci, takže nezachránili nic ze svého majet-ku. Byli u nás až do 18.dubna 1915, kdy sem přišli židé z Krakova. To byl ohromný rozdíl proti prvním uprchlíkům. Židě byli špinaví, zavšive-ní a neradi pracovali. Původně byli v Uhrách, tam však kradli a prová-děli různé čachry, jimiž tamní obyvatelstvo zkracovali. Proto byli od-tamtud nuceně vystěhováni a do Čech posláni, kde jich bylo 70.000. Židé usedlí ve vesnicích v našem okolí je podporovali značnými dary, chlebem moukou i penězi. K našemu obyvatelstvu, mezi nimž stále ži-li, takovou ochoti neosvědčili. Proti ostatním uprchlíkům měli tito ži-dé všeude přednost a lepší se s nimi zacházelo. Prvním válečným uprchlíkům se u nás líbilo a také hleděli prací si vy-dělati živobytí. Když sem přišli židé, musili jim udělati místo a sami měli jíti dotábora do Chocně. Proč tam neposlali židy, jichž by se byl každý rád zbavil? Řesovští uprchlíci neradi odtud šlia vyprávěli nám, ža jak doma v míru, tak i nyní ve válce jsou všude odstrkováni, kdežto

=268=

ti líní židé, že mají všude mnohem lépe. Ač i zdejší obecní úřad žádal hejtmanství v Mnichově Hradišti, aby byli židé posláni do tábora do Chocně místo rodin z Řešova, nemohlo to hejtmanství povoliti, poně-vadž to nařídilo c.k. místodržitelství. Jedna rodina zůstala v hostici u pana Eliáše, ostatní šli do Chocně. Pracovati židé nechtěli, nýbrž jenom „kšeftovat“, v tom se vyznali vel-mi dobře. Hned první den, když sem přišli, sháněli brambory a platili za 1 kg 8 haléřů. Jen se obrátili v krámu a už je prodali 1 kf za 12 halé-řů. To jim vláda povolila, ale běda Čechu, ktarý by byl podobně jed-nal, hned byl potrestán peněžitě neb i vězením. O neslýchané drzosti a lenosti svědčí tento příklad: C.k. hejtmanství v Mnichově Hradišti zaslalo zdejšímu obecnímu úřadu pokrývky pro židy. Starosta pan Antonín Bláha vzkázal jim, aby si pro ně přišli. Mís-to toho však napsali židé na hejtmanství  Mnichově Hradišti, že se tu mají zle a nemají se čím přikrýt. Hned druhý den přijel z Mnichova Hradiště tamní žid Poláček na obecní úřad, proč pan starosta jim –židům – nedal ony pokrývky a proč se mají zle? Pan starosta sdělil, že před 14 dny, jim vzkázal, aby si přišli pro pokrývky, a oni že nepřišli. Že se mají zle, to není pravda, poněvadž, co dostanou, to hned proda-jí. Jiní vystěhovalci pracují a oni se jen válí. Pan Poláček ani nepromlu-vil a nařídil židům, aby si pro pokrývky došli. V březnu r. 1916 byli u nás ubytováni uprchlíci z Istrie Italiáni počtem 12 osob. Ti byli již pracovitější než židé a pomáhali na polích. Jeden z nich 70ti letý cestou se roztonal a zde umřel. Je pochován na hřbito-vě na Kováni. Ze židů odešli v r. 1918 ti, kteří bydleli v Haliči. Po nich odešli 16.břez-na 1918 Italiáni a naposled v říjnu před převratem odešla rodina Hil-senrathova z Kolomye z Bukoviny, také židi. Židé dobře věděli, že nás Čechy nemá Rakousko rádo a také se vyjádřila jedna žena z rodiny

=269=

Hilsenrathovy : „My máme cestu do Vídně vystlanou růžemi a Vy Če-ši trním.“ Nechť si jdou nyní do Vídně! Hned na začátku roku 1915 nařídila vláda rakouská, že nesmí býti ška-tulky na sirky baleny papírem slovanských barev. Školám nařízeno, že se nesmí užívati ani té nejmenší věci, která má na sobě barvy české neb slovanské. Školní knihy zakázány a vydány nové, opěvující jenom Rakousko. Ze žákovských knihoven školních byly vyloučeny knihy mnohých našich spisovatelů jako : Čecha, Havlíčka, Karolíny Světlé, dále Sienkiewice, obrázky ze Slovenska i z Dalmatského jihu a t.d. Zpěvník Sládkův a mnohé národní písně české byly zakázány zpívati. Obecním úřadům nařízeno koupiti prapor barvy černožluté a vyvěsiti jej při oslavách a vítězstvích Rakouska. Hle, i oné barvy se ten orel bál. Však ne nadarmo! Na nic vláda rakouská nezapomněla, ba i nařídila v prosince 1917 poříditi soupis žen a dívek od 18 do 55 let. Při každé se musilo udati zaměstnání a je-li jí při „dnešním zaměstnání nevy-hnutelně potřeba“. U nás se soupis nedělal.

**Ceny**  Cena všech životních potřeb začátkem války valně stoupla. Poněvadž však většina mužů byla na vojně a práce v továrnách se zastavovala, nastal nedostatek peněz. Proto vláda prohlásila dne 31.července 1914 „moratorium – příročí“ tj. povolena lhůta ku placení dluhů. Hned na to v prosinci 1914 byly vydány nejvyšší maximální ceny obilí a mouky, ovšem můžeme říci, že velmi málo bylo takových lidí, kteří by byli prodávali za tyto ceny.

Ceny ty byly : A.) obilí : za 1q pšenice 42 K za 1q žita 34 K

=270=

za 1 q ječmene 28,84 K za 1 q ovsa 23,5 K

 B.) mouka 1q pšeničné jemné 70,35 K  1q pšeničné na vaření 66,15 K  1q pšeničné chlebové 49,30 K 1q pšeničné jednotné 51,25 K  1q žitné jednotné 46,00 K  1q ječně jednotné 45,45 K  1q kukuřičné jednotné 38,00 K  Ceny tyto platné do 10.prosince 1914.

Již začátkem ledna 1915 platilo se u nás : za 1kg másla 4,8K, 1litr petroleje 60 haléřů, sůl nebyla, mléko 1 litr 18haléřů, vejce po 14 haléřích, mouka pšeničná 1 kg 74 haléřů. Poněvadž byl nedostatek vepřů, vyráběli řeznící uzeniny v omezeném počtu. Párky a vuřty se přestaly dělati. Pivo zdraženo na 1 hl o 3 K, tak že stál 1 litr piva 36 háléřů. Poněvadž se již tu a tam vyskytl hlad, vydalo c.k. ministerstvo vnitra „Pamětní spis“. Chtěl jím poučiti obyvatele říše, jak šetřiti potravinami, samo však nešetřilo. V měsíci květnu 1915 zvyšovala se ustavičně cena potravních výrobků a mnozí obchodníci -spekulanti- pro velkou poptávku cenu výrobků ještě stále zvyšovali. Za 1 kg masa hovězího se platilo 3,8 – 4 K, za 1kg pšeničné mouky 84 haléřů, ječné 70 haléřů, za párek malých podsvinčat 80 K. Vyhláškou c.k. okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti ze dne 31.srpna 1915 stanoveny pro celý okres ceny pro venkov: 1 kg másla 4 K, vejce 10 haléřů, tvaroh 1 kg 30 haléřů, mléko 20 haléřů, ob-chodnící směli požadovati za tyto předměty o 8% více než cena ná-kupní. Ale hospodyně nechtěly prodávati za tyto ceny a proto nastal

=271=

velký nedostatek těchto předmětů, hlavně v městech. Obyvatelé měst chodili na venkov nakupovati a platiti, co si kdo řekl, jen když ony předměty dostali. Poněvadž se počínala zmáhati lichva, nařídila vláda, že bude přísně potrestán, kdo bude prodávati dráže než za sumu stanovenou. Ale vzdor tomu se ceny nedodržovaly a stále stoupaly. V roce 1918 stálo obilí: pšenice a žito 60 K, ječmen 55 K, brambory 1q 20K. Maso : hovězí I. jakosti 7 K, hovězí II. jakosti 6,5 K, telecí 5,5 K, vepřové 8 K, vepřové uzené 9,4 K, jaternice 4,8 K, delita 3 K, uzenice 1 kg 6,8 K, salám 8,4 K, tlačenka 606 K, sádlo 9,6 K, sádlo syrové 8,6 K. Mléko 38 h, máslo 10,8 K, tvaroh 2 K, chléb 1,26kg 56 haléřů, mouka pšeničná 88 haléřů, mouka žitná 50 haléřů, kroupy osení 58 haléřů, rýže ovesná 88 haléřů, ječná káva 1,20 K, cukr 18 haléřů cikorek 2 K, jablka 1,5 K, 3 švestky 1,29 K, švestky sušené 1,56 K, hrušky 1,32 K, povidla 1,72 K, brambory do 15.12. 33 h, brambory potom 23 h, husa na krmení 15 Km kachna kus 7 K, kuře 4 K, zajíc 5,6 K, koroptev 1,7 – 2,2 K, med umělý 10 K, med přírodní 15 K, petrolej 76 haléřů. Za stanovenou cenu nemohl nikdo nic koupiti, a chtěl-li musil platiti dvakrát i třikrát více. Máslo dostoupilo ceny v srpnu až 70 K a obilí až 1.000 K a mnozí tímto nepoctivým způsobem nabyli ohromného jmě-ní. V naší obci prodávalo se ponejvíce za cenu stanovenou a každý rol-ník přenechal druhému podle svých zásob. V červenci roce 1918 prolétla novinami zpráva o jakémsi českém voj-sku za hranicemi, jež se postavilo po bok nepřátel Rakouska. Četli jsme to všichni a také v naší obci vyprávěli mnozí vojáci, jsoucí na do-volené, o popravách Čechů na italské frontě. Konečně četli jsme, že Dohoda tj. nepřátelé Rakouska, uznala vládu československou v Paříži

=272=

za válčící moc proti Rakousku. Proto vláda rakouská pilně sledovala počínání Čechů a sebe menší provinění trestala smrtí. Vojsko v Čechách byla zaměněno vojskem Maďarským a Německým. Zajatci, kteří byli posílámni k rolníkům na práci, ( v naší obci bylo to 10 Srbů) byli povoláni do táborů. Místodržitelství v Praze nařídilo, aby od července do října 1918 bylo bezpodmínečně dodáno množství obilí, na jednotlivé obce rozvrže-no. Snad již vědělo o blížící se katastrofě a chtělo snad zajistiti pot-raviny pro Vídeň. Proto takový spěch na dodávky. Ale naši páni rol-níci se neukvapovali. K tomu ještě v polovině září 1918 rozšířila se po celých Čechách zá-keřná nemoc zvaná „španělskou chřipkou“, kterou onemocnělo v na-ší obci až na několik osob téměř všechno obyvatelstvo, z něhož jich 7 zemřelo. Ve školách se nevyučovalo od začátku října až do 5.listopadu.

Konečně přišel 28.říjen 1918. V polích plno práce se sklizní cukrovky a setím. K večeru se potichu tu a tam něco mluvilo, ale každý se bál promluviti. Pisatel těchto řádků vyšel si po 4 hodině odpolední na procházku poprvé po 6 nedělním ležení, k němuž ho připoutala také španělská chřipka. V Podkováni potká „rytíře“ Bechyně, který mu šeptá: „Pane učitel, Rakousko kapitulovalo. Pan ředitel Klíma to telefonoval z Prahy do pivovaru.“ Nechtěl to pisatel věřiti a za chvíli již toho byla plná obec a z Dolního Cetna přišel jakýsi cestující a ten pravil, že je to pravda, že Rakousko-uhersko podalo presidentu Spojených státu amerických panu Wilsno-vi žádost o mír s podmínkami, které sám pan president navrhl, a sou-hlasí zejména s ním o Čechoslováků a Jihoslovanů.

=273=

Vskutku byla to vše pravda, v úterý 29.října 1918 poslán byl obecní-mu úřadu v Krásné Vsi telegram z Prahy. Opisuji tento telegram do této knihy. Jest to první úřední telegram v české řeči.

*Všem okresním výborům a oběcním úřadům. Praha čís. 3642, podán dne 28.10.1918 Přijal z Prahy čís. 1106 dne 29.10.1918*

*Zákon vydaný národním výborem dne 28.říéjna 1918. Samostatný stát Československý vstoupil v život. Zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stanom novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu. Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje : Článek I. Státní formu československého státu určí národní shromáž-dění ve srozumění s československou národní radou v Paříži jako or-gánové jednomyslné vůli národa. Než se tak stane. Vykonává státní svrchovanost národní výbor. Článek II. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstá-vají prozatím v platnosti. Článek III. Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy, státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny „Národnímu výboru“ a prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení. Článek IV. Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem. Článek V. Předsednictvu „Národního výboru“ se ukládá, aby tento zákon provedlo. Dáno v Praze dne 28.října 1918 Antonín Švehla v.r. Dr. Alois Rašín v.r. Jiří Stříbrný v.r. Dr. František Soukup v.r. Dr. Vávro Šrobar v.r.*

=274=

Tímto dnem skočila svou moc nad Čechoslováky vláda dvouhlavého orla černožlutého a po 300 letech přešla opět do rukou vlastních.

**Československý stát**

Jakmile dostal zdejší obecní úřad onen telegram, oznámil jej hned po celé obci. V okamžiku vlály takřka se všech domů prapory v národ-ních barvách a vlály plných osm dní. Lidé toho dne nepracovali a mnozí súčastnili se slavnosti v Mladé Boleslavi. V naší obci sešli se občané 29.října v hostinci na Kováni, kde rokovali o převratu. Zejména důstojný pan děkan Josef Kuška, vyprávěl, jak to bylo dne 28. října v Praze, neboť tam právě byl. Při té oslavě vybráno 38 K pro Ústřední Matici Školskou. Dnem 28.října 1918 přestal válečný stav, ale mír byl podepsán teprve 10.listopadu 1919 panem presidentem republiky. Ovšem poměry ne-byly příznivé muselo se stále čeliti tomu, aby nenastal hlad. Hospodáři musili dodávati obilí a hovězí dobytek, ale dávali to vše ochotně, pokud ovšem mohli, poněvadž to zůstalo vše v našem státě a nic se neodváželo. Až do roce 1921 trvalo vázané hospodářství tj. na lístky, ale aspoň se něco dostalo na lístky. Za účelem kontroly hospodaření životními potřebami zřízena 22.úno-ra 1919 „Hospodářská rada“. Předsedkou byl pan Karel Polívka, jed-natelem pan Václav Kulmon, členové páni Václav Šnýdr, Josef Houžvic a paní Marie Vodradová. Hospodářská rada starala se o dovoz sádla, masa a různých potravin z ciziny, neboť v naší zemi byl jich nedosta-tek. Na podzim roku 1919 zřízena byla nová aprovizační komise, jejíž předsedou byl pisatel (František Vodrada), jednatelem pan František

=275=

Vitmajer a členy páni Alois Smítko a Vojtěch Rousek. Aprovisační ko-mise, kterou vydatně podporoval starosta pan Jan Šnýdr, mladší starala se velmi pečlivě o mouku pro občany. Ovšem musila velmi často obilí dáti semlíti, ač jí to nebylo povoleno, ale naši páni rolníci odváděli obilí a sem by nic nepřišlo. Rovněž i cukru dostali občané, kolik jim patřilo. Ba roku 1920 v červnu dostal každý občan o 1 kg více, poně-vadž aprovizační komisi zbyl. Počínaje rokem 1922 uvolňovalo se pomalu vázané hospodářství a mohl si každý občan nakupovati sám. Ale nebylo lze ještě vše dostati, poněvadž se nepodařilo vládě vše dovážeti do našeho státu.

Mezi vojskem zahraničním, jež nazýváme legií, bojovali také občané z naší obce: 1.) Karel Bláha, obuvník z Krásné Vsi čp. 43, v ruské legii 2.) Václav Elstner, truhlář, v Kováni čp. 41, v ruské ligii 3.) Josef Fousek, dělník, v Krásné Vsi čp. 40, v ruské legii 4.) Václav Kálecký, strážník v Krásné Vsi čp. 23, v ruské legii 5.) Antonín Novotný, učitel v Kováni čp. 40 v italské legii 6.) Jaromír Šimonek, zedník v Kováni čp. 3, v ruské legii 7.) Josef Šimonek, sladovník, v Kování čp. 3, v ruské legii, 8.) Václav Vidner, rolník, ve Spikalích čp. 6, v ruské legii 9.) Ladislav Vidner, statkář v Krásné Vsi čp. 14, v ruské legii. Tito naši hrdinové vrátili se domů teprve v červenci r. 1920.

V druhé polovině května 1919 vtrhli Maďaři zákeřně na Slovensko s velikou přesilou. Proti nim se postavilo vojsko československé. Teprve na rázné zakročení Dohody, vyklidili Maďaři Slovensko dne 31.července 1919. V tomto boji proti Maďarům bojovalo i mnoho našich občanů.

=276=

Dne 25.října 1921 nařízena mobilizace proti Maďarsku, jež hodlalo přijmout zase za císaře Karla, posledního čísaře rakouského. Z naší obce nastoupilo 30 mužů. K válce ovšem nedošlo, poněvadž Dohoda Maďarsku zaklázala Karla přijmout za krále.

Dne 15.června 1919 konaly se první volby do obcí v československé republice na základě rovného práva hlasovacího mužů i žen. V té době byly v naší obci pouze dvě politické strany : agrární a sociálně demokratická. Volby konaly se tím způsobem, že každá strana politiká podala svou kandidátku či kandidátní listinu, na níž měla napsané muže, jež chtěla míti v katastrálním zastupitelstvu. K těmto volbám byly sestaveny 4 kandidátní listiny: 1.) Republikánská strana v Krásné Vsi 2.) organisace sociálně demokratická 3.) sdružení stran na Kováni 4.) republikánské strany ve Spikalích. Při volbách obdržela : Republikánská strana v Krásné Vsi 120 hlasů 5 členů Československá Strana sociál.dem 113 hlasů 5 členů Sdružení strany na Kováni 72 hlasů 3 členy Republikánská strana ve Spikalích 51 hlasů 2 členy volilo celkem 356 osob do 15 členného zastupitelstva.

Starostou zvolen pan Jan Šnýdr, statkář v Krásné Vsi. Do finanční komise zvoleni: z republikánské strany v Krásné Vsi 2 členové, českosl. soc. dem. 2 členové, ze sdružení stran na Kováni 1 člen a z republikánské strany ve Spikalích 1 člen. Předsedou pan Věnceslav Honzů z Krásné Vsi.

=277=

V dubnu 1919 konány volby do Národního shromáždění a do senátu a obdržela: Národní shromáždění senát Repoublikánaká strana 137 hlasů 124 hlasů Česk. Soc. demok. Strana 129 hlasů 128 hlasů Lidová strana 30 hlasů 29 hlasů Národní sociál. 27 hlasů 24 hlasy Živnos. Obchodní 21 hlasů 14 hlasů Národně demok. strana 16 hlasů 12hlasů Malorolníci 3 hlasy 0 hlasů volilo celkem 363 osob

Všeobecně se očekávalo, že bude po válce levněji, ale nebylo tomu tak, nýbrž ceny stále stoupaly. Sestavil jsem zde přehled nákupních cen potravin a nápojů v některých rocích.

**Pšenice** 1q **r.1913** = 22,50 K**r.1914** =36,- K  **r.1916** =38,- K  **r.1917** = 40,- K **r.1918** =55,- K  **r.1921** =190,- K  **r.1922** =400,- K

**Žito**  1q **r.1913** = 17,80 K**r.1914** =30,- K  **r.1916** =31,- K  **r.1917** = 40,- K **r.1918** =55,- K  **r.1921** =190,- K  **r.1922** =400,- K

**Ječmen** 1q **r.1913** = 18,- K**r.1914** =28,80 K  **r.1916** =36,- K  **r.1917** = 37,- K **r.1918** =50,- K  **r.1921** =170,- K  **r.1922** =375,- K

**Oves** 1q **r.1913** = 16,- K**r.1914** **r.1916** **r.1917** = 28,- K **r.1918** =50,- K  **r.1921** =170,- K  **r.1922** =375,- K

**Hovězí maso** kg  **r.1913** = 1,80 K**r.1914** =1,90 K  **r.1916** = 6,-K  **r.1917** = 10,- K **r.1918** =14,- K  **r.1921** =20,- K  **r.1922** = 16,- K

**Vepřové maso** kg **r.1913** = 1,90 K**r.1914** = 2,50 K  **r.1916** =10,- K  **r.1917** = 24,- K **r.1918** =46,- K  **r.1921** = 52,- K  **r.1922** = 20,- K

=278=

**Telecí maso** kg **r.1913** = 1,60 K**r.1914** = 1,96 K  **r.1916** = 6,60 K  **r.1917** = 14,- K **r.1918** =18,- K  **r.1921** = 24,- K  **r.1922** = 16,- K

**Sádlo vepřové** **r.1913** = 1,60 K**r.1914** = 2,56 K  **r.1916** =16,- K  **r.1917** = 40,- K **r.1918** =58,- K  **r.1921** =64,- K  **r.1922** =30-36 K

**Lůj hovězí** **r.1913** = 1,10 K**r.1914** = 1,52 K  **r.1916** =10,- K  **r.1917** = 20,- K **r.1918** =40,- K  **r.1921** = 45,- K  **r.1922** = 25,- K

**Mouka 0 pšen**. **r.1913** = 0,48 K**r.1914** = 0,72 K  **r.1916** = 3,- K  **r.1917** = 8,- K **r.1918** = 16,- K  **r.1921** = 4-5 K  **r.1922** = 2-3 K

**Mouka 0 žitná** **r.1913** = 0,26 K**r.1914** = 0,46 K  **r.1916** = 0,60 K  **r.1917** = 0,70 K **r.1918** = 1,- K  **r.1921** = 2,- K  **r.1922** = 2,- K

**Vejce črv.** kus **r.1913** = 0,06 K**r.1914** **r.1916** =0,24-26K  **r.1917** = 40,- K **r.1918** = 1,- K  **r.1921** = 2,- K  **r.1922** = 1,40 K

**Máslo** kg **r.1913** = 3,- K**r.1914** = 4,- K  **r.1916** =18,- K  **r.1917** = 38,- K **r.1918** =64,- K  **r.1921** =70,- K  **r.1922** = 48,- K

**Hrách** kg **r.1913** = 0,50 K**r.1914** = 0,70 K  **r.1916** = 4,- K  **r.1917** = 10,- K **r.1918** =18,- K  **r.1921** = 30,- K  **r.1922** = 40,- K

**Čočka** kg **r.1913** = 0,40 K**r.1914** = 0,90 K  **r.1916** = 4,- K  **r.1917** = 12,- K **r.1918** =20,- K  **r.1921** = 40,- K  **r.1922** = 50,- K

**Husa** kus **r.1913** = 5,- K**r.1914** = 8,- K  **r.1916** =22,- K  **r.1917** = 60,- K **r.1918** =70,- K  **r.1921** =100,- K  **r.1922** =100,- K

**Kachna** kus **r.1913** = 2,80 K**r.1914** = 5,- K  **r.1916** =10,- K  **r.1917** = 28,- K **r.1918** =40,- K  **r.1921** = 60,- K  **r.1922** = 60,- K

**Kuře** kus **r.1913** = 1,- K**r.1914** = 2,40 K  **r.1916** = 6,- K  **r.1917** = 16,- K **r.1918** =26,- K  **r.1921** = 40,- K  **r.1922** = 45,- K

=279= **Brambory** 1q **r.1913** = 6-7 K**r.1914** =11,- K  **r.1916** =22,- K  **r.1917** = 60 K **r.1918** =100-120 K  **r.1921** =120,- K  **r.1922** =100,- K

**Cukr** 1q **r.1913** =78,50 K**r.1914** =83,50 K  **r.1916** =250 K  **r.1917** =800 K **r.1918** =1600 K  **r.1921** =1800 K  **r.1922** =1400 K

**Káva zrn**. 1kg **r.1913** = 4,10 K**r.1914** =4,80K  **r.1916** =20,- K  **r.1917** = 68,- K **r.1918** =90,- K  **r.1921** =70,- K  **r.1922** = 48,- K

**Čaj** 1kg **r.1913** = 10,- K**r.1914** =18,- K  **r.1916** =40,- K  **r.1917** =136,- K **r.1918** =160,- K  **r.1921** =170,- K  **r.1922** =140,- K

**Salám kráj**. 1kg **r.1913** **r.1914** **r.1916**   **r.1917** =8,40 K **r.1918** =14,- K  **r.1921** **r.1922**

**Šunka** kg kráj. **r.1913** =4,20 K**r.1914** =6,- K  **r.1916** =20,- K  **r.1917** = 40,- K **r.1918** =56,- K  **r.1921**   **r.1922**

**Pivo** ½ l **r.1913** = 0,14 K**r.1914** = 0,28 K  **r.1916** = 0,60 K  **r.1917** = 1,- K **r.1918** = 1,10 K  **r.1921** =1,90 K  **r.1922** = 1,20 K

**Víno** 1l **r.1913** = 1,- K**r.1914** = 1,20 K  **r.1916** = 3,50 K  **r.1917** = 6,- K **r.1918** = 8,40 K  **r.1921** = 30,- K  **r.1922** = 24,- K

Uvedené ceny však nebyly dodržovány a občané platili mnohem více. U nás nebyly však ceny o mnoho vyšší, ale v jiných obcích platilo se za 1q pšenice až 1.400 K. Drahota potrvala dále a ještě dnes jsou mnohé potraviny nesmírně drahé, ale již se vše dostane.

**Vyvlastnění pozemků**  Vláda československé republiky vydala dne 27.května 1919 zákon čís. 318, dle něhož mají nárok na výkup oni nájemci. V naší obci podléhal

=280=

záboru velkostatek Krásnoves – Sovinky, patřící nadačnímu fondu arcibiskupského generálního semináře a zapsaný ve vložce č. 1321 desk zemských a katolická fara na Kováni. Na základě výše uvedeného zákona podali dlouholetí nájemci žádost o výkup pozemků a veške-rého řízení a projednání vedl pan František Vegricht, rolník v Krásné Vsi čp. 44. Podle usnesení ok-resního soudu v Bělé povoleno bylo vykoupení pozemků od fary na Kováni v dubnu 1921 a od velkostatku v květnu 1922.

**Seznam**  vykoupených pozemků od fary na Kováni, jich cena výkupní a odměna panu ing. M. Kupkovi za vyměření.

1.) Salač Rudolf, Kováň čp. 15. **Cena výkupní** 1.325,82 Kč **Plocha** 34 a 89 m2 **Odměna** 105,37 Kč

2.) Švestka Josef, Kováň čp. 28. **Cena výkupní** 4.966,69 Kč **Plocha** 1 ha 39 a 58 m2 **Odměna** 423,74 Kč

3.) Medonos František, Kováň čp. 34. **Cena výkupní** 5.375,76 Kč **Plocha** 1 ha 43 a 40 m2 **Odměna** 433,35 Kč

4.) Bartoš Rudolf, Kováň čp. 11. **Cena výkupní** 1.144,94 Kč **Plocha** 30 a 13 m2 **Odměna** 91,05 Kč

5.) Vocásek Jan, Krásná ves čp.42. **Cena výkupní** 1.921,59 Kč **Plocha** 58 a 23 m2 **Odměna** 176,69 Kč

6.) Špetlák Václav, Krásná Ves čp. 16. **Cena výkupní** 998,25Kč **Plocha** 30 a 25 m2 **Odměna** 92,75 Kč

7.) Mendl Václav, Krásná Ves čp. 28. **Cena výkupní** 3.594,69 Kč **Plocha** 1 ha 08 a 93 m2 **Odměna** 329,79 Kč

=281=

8.) Vocásek Václav, Krásná ves čp. 26. **Cena výkupní** 5.524,74 Kč **Plocha** 1 ha 70 a 94 m2 **Odměna** 515,83 Kč

9.) Grus František, Krásná Ves čp.23. **Cena výkupní** 1.013,76 Kč **Plocha** 30 a 72 m2 **Odměna** 92,86 Kč

10.) Švestka Josef, Krásná Ves čp.10. **Cena výkupní** 7.818,30 Kč **Plocha** 2 ha 20 a 06 m2 **Odměna** 665,53 Kč

11.) Turek Ladislav, Krásná Ves čp. 38. **Cena výkupní** 4.003,30 Kč **Plocha** 1 ha 05 a 35 m2 **Odměna** 318,49 Kč

12.) Petr František, Krásná Ves 39. **Cena výkupní** 10.325,53 Kč  **Ploch** 2 ha 90 a 13 m2 **Odměna** 877,39 Kč

13.) Henc Jan, Kolváň čp. 16. **Cena výkupní** 1.797,04 Kč **Plocha** 47 a 32 m2 **Odměna** 142,86 Kč

**Seznam** vykoupených pozemků od velkostatku Krásná Ves, jich cena výkupní a odměna pana ing. M. Kupkovi za vyměření.

1.) Langrová Anna, Kováň čp. 6. **Cena výkupní** 7.175,12 Kč **Plocha** 2 ha 49 a 47 m2 **Odměna** 753,90 Kč

2.) Šimonek František, Kováň čp. 3. **Cena výkupní** 4.411,14 Kč **Plocha** 1 ha 09 a 89 m2 **Odměna** 332,07 Kč

3.) Brtnický M., Kováň čp. 35 **Cena výkupní** 126,97 Kč **Plocha** 23 a 21 m2 **Odměna** 70,13 Kč

4.) Rousek Vojtěch, Kováň čp.35. **Cena výkupní** 421,06 Kč **Plocha** 76 a 97 m2 **Odměna** 232,61 Kč

=282=

5.) Mill Josef, Kováň čp. 27. **Cena výkupní** 512,86 Kč **Plocha** 93 a 75 m2 **Odměna** 283,31 Kč

6.) Vegricht František, Krásná Ves čp.44. **Cena výkupní** 11.316,63 Kč **Plocha** 3 ha 21 a 87 m2 **Odměna** 1.007,29 Kč

7.) Fryková Anna, Kováň čp. 18. **Cena výkupní** 58,64 Kč **Plocha** 10 a 72 m2 **Odměna** 32,16 Kč

8.) Bišof Josef, Krásná Ves čp.1. **Cena výkupní** 17.971,91 Kč **Plocha** 5 ha 18 a 40 m2 **Odměna** 1.566,50 Kč

9.) Petr František, Krásná ves čp.39. **Cena výkupní** 5.081,99 Kč **Plocha** 1 ha 63 a 87 m2 **Odměna** 494,61 Kč

10.) Vocásek Václav, Krásná Ves čp. 26. **Cena výkupní** 9.757,52 Kč **Plocha** 2 ha 84 a 19 m2 **Odměna** 859,57 Kč

11.) Kumbera Karel, Krásná Ves čp. 45. **Cena výkupní** 35,45 Kč **Plocha** 6 a 48 m2 **Odměna** 19,59 Kč

12.) Němeček František, Krásná ves čp. 29. **Cena výkupní** 9.914,34 Kč **Plocha** 2 ha 71 a 20 m2 **Odměna** 818,60 Kč

13.) Fousek Jan, Krásná Ves čp.40. **Cena výkupní** 11.121,12 Kč **Plocha** 3 ha 18 a 27 m2 **Odměna** 960,61 Kč

14.) Turek Ladislav, Krásná Ves čp.38. **Cena výkupní** 8.964,24 Kč **Plocha** 2 ha 51 a 10 m2 **Odměna** 758,70 Kč

15.) Špetlák Václav, Krásná Ves čp.16. **Cena výkupní** 11.301,84 Kč **Plocha** 3 ha 32 a 58 m2 **Odměna** 1.010,29 Kč

16.) Fousef Josef, krásná Ves čp.7. **Cena výkupní** 10.246,19 Kč **Plocha** 2 ha 70 a 47 m2 **Odměna** 817,41 Kč

=283= 17.) Vocásek Jan, Krásná Ves čp.42. **Cena výkupní** 10.498,97 Kč **Plocha** 2 ha 75 a 10 m2 **Odměna** 830,60 Kč

18.) Medl Václav, Krásná ves čp.28. **Cena výkupní** 16.151,22 Kč **Plocha** 4 ha 65 a 95 m2 **Odměna** 1.407,45 Kč

19.) Švestka Josef, Krásná Ves čp.10. **Cena výkupní** 5.758,59 Kč **Plocha** 1 ha 59 a 53 m2 **Odměna** 481,59 Kč

20.) Fousek František, Krásná Ves čp.27. **Cena výkupní** 4.043,60 Kč **Plocha** 1 ha 30 a 61 m2 **Odměna** 394,83 Kč

21.) Šimonek Josef, Krásná Ves čp.18. **Cena výkupní** 6.265,53 Kč **Plocha** 1 ha 64 a 47 m2 **Odměna** 497,01 Kč

22.) Jiřinský Václav, Krásná Ves čp.22. **Cena výkupní** 8.963,27 Kč **Plocha** 2 ha 47 a 06 m2 **Odměna** 746,53 Kč

23.) Martinec Jan, Krásná Ves čp.8 **Cena výkupní** 3.287,59 Kč **Plocha** 89 a 90m2 **Odměna** 247,50 Kč

24.) Benda Josef, Krásná Ves čp.12. **Cena výkupní** 14.642,56 Kč **Plocha** 4 ha 31 a 33 m2 **Odměna** 1.303,60 Kč

25.) Šípek Václav, Kováň čp. 8. **Cena výkupní** 2.107,38 Kč **Plocha** 65 a 13m2 **Odměna** 196,79 Kč

26.) Houžvic Josef, Kováň čp.25. **Cena výkupní** 4.588,35 Kč **Plocha** 1 ha 42 a 71 m2 **Odměna** 431,27 Kč

27.) Zeisl Ludvík, Kováň čp. 36. **Cena výkupní** 1.361,59 Kč **Plocha** 45 a 20 m2 **Odměna** 136,60 Kč

28.) Švestka Josef, Kováň čp.28. **Cena výkupní** 6.665,54 Kč **Plocha** 2 ha 17 a 33 m2 **Odměna** 654,82 Kč

=284= 29.) Vyhlas Rudolf, Kováň čp.5. **Cena výkupní** 3.649,96 Kč **Plocha** 1 ha 11 a 09 m2 **Odměna** 341,13 Kč

30.) Slánský František, Kováň čp.29. **Cena výkupní** 55,15 Kč **Plocha** 10 a 08 m2 **Odměna** 30,44 Kč

31.) Langr Karel, Kováněc. **Cena výkupní** 218,77 Kč **Plocha** 39 a 99 m2 **Odměna** 120,85 Kč

32. Henc Josef, Kováň čp.16. **Cena výkupní** 1.187,08 Kč **Plocha** 37 a 95 m2 **Odměna** 114,71 Kč

Kde byly stromy na vykoupených pozemcích měl na ně právo dřívější majitel, ale mohl je nový vlastník také vykoupiti.

Tam kde jest dnes okresní silnice z Kováně do Krásné Vsi, býval kdysi úvoz široký, který se táhl až k osadní váze v Krásné Vsi a byl to společ-ný majetek obou osad. V roce 1921 žádala osada Kováň, aby tento společný majetek byl změřen a část tu u Kováně, aby byla dána Kováni, poněvadž po po-stavení oné silnice přiorali si majitelé polí při silnici i zbylý kus úvozu až k silnici, což jim nepatří. Poněvadž ony kousky přiorány, jmenují se příorky.

Měřením se zjistilo, že příorků užívali v Krásné Vsi: p. Fr. Martinec čís. parcely 809/3,809/1 ve výměře 7a 40 m2 p. Bedřich Šťastný čís. parcely 809/1 ve výměře 3a 11 m2  p. Jos. Švestka (Kováň) čís. parcely 809/1 ve výměře 1 a 76 m2 p. Fr. Šimonek (Kováň) čís. parcely 809/4 ve výměře 40 m2 p. V.Šnýdr čís. parcely 788/1 ve výměře 86 m2 p. L.Honzů čís. parcely 788/1,800/1 ve výměře 6 a 58 m2 p. Ant. Bláha čís. parcely 787 ve výměře 12 m2  p. Jan Martinec čís. parcely 795/1 ve výměře 1 a 91m2

=285=

p.Jos.Švestka (Kr.Ves) čís. parcely 533/2 ve výměře 83 m2 p. Fr. Grus čís. parcely 800/1 ve výměře 94 m2  Alumnát čís. parcely 800/1 ve výměře 26 m2 celkem příorků 24 a 17 m2

Na Kováni p.Jindř.Novák (Katusice) čís. parcely 809/5 ve výměře 9 a 17 m2 p.Fr.Miller (Grus) čís. parcely 809/4 ve výměře 40 m2 kostel na Kováni čís. parcely 809/6 ve výměře 1 a 06 m2 p. Vác. Čečka čís. parcely 809/5 ve výměře 71 m2  p. Rudolf Bartoš čís. parcely 809/3 ve výměře 1 a osada Kováň čís. parcely 809/5 ve výměře 2 a 60 m2 osada Kováň čís. parcely 787 ve výměře 69 m2  celkem příorků 15 a 63 m2

Příorky výše jmenované vyměřil pan ing. M.Kupka dne 8.července 1922 a příorky v Krásné Vsi dostala Krásná Ves , druhé Kováň.

Příorky na Kováni patřící k výměře 809/5 ponechala se osada a vysá-zela na nich nové třešně v r. 1924. Ostatní příorky vykoupili si dřívější uživatelé od osady kovářské a to za 1 Kč m2 a s tím spojené výlohy. Stromy na těchto příorcích odhadnuty strom ke stromu za 150 Kč a majitel příorků je mohou rovněž vykoupiti za polovinu odhadu tedy za 75 Kč.

V Krásné Vsi nebyl o příorky žádný zájem a ponechány dřívějším majitelům.

=286=

**Úmrtí čelních osob v obci**

Dne 15.července 1918 zemřel pan **Josef Finkous**, rolník a starosta osa-dy Kováně. Byl to muž dobrého srdce a ve všech obecních znalý, o čemž svědčí důvěra občanů, kteří si ho zbolili 3x za starostu osadní-ho, kteroužto funkci svědomitě zastával. Osada ztratila v něm dobré-ho vůdce, jenž měl vždy na mysli pouze její blaho.

V pátek dne 28.března 1919 roznesla se po Kováni zpráva, že umřel pan **Jan Šnýdr**, statkář na odpočinku na Kováni. Poněvadž veškerou jeho činnost napsal pan Věnceslav Honzů, statkář v Krásnovsi, opisuji jeho referát uveřejněný v „Rodném kraji, ze dne 4.dubna 1919 čís. 14, ročník XII.

*„****Za panem Šnýdrem*** *Krásnoves dne 1.dubna 1919 V pátek ráno 28.března zemřel v osadě Kováni, obe Krásnoves, stat-kář na odpočinku pan Jan Šnýdr. Zesnulý byl pravým typem českého statkáře, který svým hospodářským rozhledem a svou neúnavnou pílí a prací zvelebil své hospodářství, takže pohlíženo k němu jako ke vzo-ru nejen v okrese bělském, ale i v širším okolí. Předčasnou smrtí své-ho otcevyrušen byl ze studií a po návštěvě tehdejší hospodářské školy v Hracholuskách u Roudnice, ujal se jako mládík sotva 15letý se svou rozšafnou a energickou matkou vedení rodinného hospodářství. Láska k půdě a veliká snaživost, spojená s nezlomnou trpělivostí, při-spívaly k obohacení jeho zkušeností, takže jako mladík 20letý považo-ván byl za zkušeného hospodáře, který dovedl nejen statek vzorně spravovati, ale veškeré nové vynálezy tehdejší doby využitkovati. Majetkové poměry usnadňovaly jeho činnost, takže byl prvním v obci, který již roce 1868 zavedl do dvého hospodářství secí stroj, stejně jako později mlácení a řezání žentourem, sekání strojem, novodobé obdělávače půdy a.t.d.*

=287=

*Dále patřil také k prvním, kteří kompostováním mrvy chlévské a pou-žíváním umělých hnojiv pole svá zvelebili, takže úroda na jeho polích byla v okolí pověstnou. Než i chovu hospodářského zvířectva věnoval největší pozornost nejen ve výběru plemeniva, ale i přikupováním plemeníků cizích, osvědčených druhů si docílil výsledků překvapují-cích. Získav bohaté zkušenosti, neuznával již tehdejší různé „mody“, kteří hospodáři naši zaváděli, ať se týkaly cizích semen nebo plemen, ale uplatňoval vždy zásadu zušlechťovati naše druhy poměrům půdy a podnebí přizpůsobení. Byl také snad jediný z okresu našeho, který se zúčastnil svým vlastním odchovem obeslání hospodářských výstav v Praze a získal také mnohé diplomy uznání. Pílí a prací svou rozmnožil blahobyt své rodiny, rozmnožil také národ-ní majetek, neboť ukázal, jak možno vypěstovati více klasů tam, kde rostl dříve jeden a zvýšiti, popřípadě zdvojnásobiti počet hospodářs-kého zvířectva, proto právem byl zván v tomto oboru chloubou rol-nictva našeho okolí. Než i v životě veřejném byl činným a může býti i zde vzorem těm na-šim mladým pánům, kteří se ne z nedostatku inteligence, ale spíše z pohodlnosti straní se věřejného působení ke škodě našeho venkova. Do obecního zastupitelstva povolán byl již v letech předosmdesátých a v roce 1883 zvolen starostou obce krásnoveské. Za jeho starostování zřízen hasičský sbor, jehož byl prvním velitelem. Stejně účinně pracoval při zřizování první venkovské župy, skalskokatusické, jejíž byl zakládajícím členem. Tehdáž zámožnější kruhy oceňovaly více krásný účel hasičství „Bližnímu ku pomoci“ než v letech pozdějších, a lze dnes jen z radostí vítati, že venkovský dorost náš zahájil v tom směru činnost a chce následovati příkladu pana Jana Šnýdra. Činnost jeho jako starosty obce byla vskutku vzornou a byla příčinou, že později zvolen byl do okrsního zastupitelstva a výboru. Po vzdání*

=288=

*se starostenství zvolen byl za místního školního dozorce školy kováň-ské. Důsledky pasivní oposice v letech sedmdesátých nebyly dosud úplně odstraněny a muselo býti mnoho doháněno, aby budova školní, její vnitřek, pomůcky, knihovna atd byly bez přetížení poplatníků na výši doby uvedeny. V započatých pracích pokud byl starostou obce měl příležitost pokra-čovati a po svém zvolení místním školním dozorcem, jímž byl až po-dnes, také pracoval a jeho zásluhou zřízena byla také ovocná školka a úprava školy provedena. O postavení nové školné budovy v roce 1895/6 získal se nemalých zásluh, zvláště při sprostředkování koupě zádušního pole pro budovu a školní zahradu ve výměře 1 ½ korce. Zdárná činnost jeho v místním školství uznána byla zvolením za člena okresní školní rady, kde zasedal tři šestileté periody až do r. 1907. V mladistvém věku povolán byl do výboru „Občanské záložny“ v Dol-ním Cetně, brzy po jejím (r.1872) založení, kde až do roce 1907 po-slední čas jako místopředseda, zdatně působil. V roce 1877 zvolen byl do výboru „Společné továrny na cukr“ v Dolním Cetně, kde až do jeho zrušení setrval a později zvolen byl za náhradníka správní rady. Když roku 1877 založen byl Hospodářský spolek pro okres bělský, zvo-len byl do jeho výboru a tam vynikal sdělováním svých vlastních bo-hatých zkušeností a jinými odbornými přednáškami, jak zápisníky spolkové podávají o tom důkaz. Činnost jeho jako praktického hospodáře a jeho veřejné působení zjednaly mu znání, že zvolen byl delegátem zemědělské rady pro krá-lovství české, kteroužto hodnost až do svého onemocnění, kdy fuknce tá se vzdal, ku prospěchu svému okresu asi 20 roků zastával. V roce 1878 zvolen byl za starostu ředitelstva hospodářské záložny bývalého panství sovinského v Krásnovsi. Po zřízení okresních hospo-*

=289=

*dářských záložen v roce 1883 povolán do ředitelstva tohoto ústavu, později pak za jeho (předsedu) místostarostu. Do Správní rady pivo-varu a sladovny v Podkováni povolán byl v roce 1890 a v roce 1895 nastoupil jako místostarosta. Jak v Katusicích tak i v Podkováni byl velice horlivě činným a obě tyto důležité funkce přes zákaz lékařský k radě svých přátel, až do své smr-ti podržel. Již v dově jeho nemoci oba tyto sbory postrádali citelně je-ho spolupůsobení. V roce 1887 byl spoluzakladatelem Hospodářské besedy v Krásnovsi, jíž byl dlouhá léta místopředsedou, kteráž podnes plní své kulturní poslání. Veškerou činnost tohoto vynikajíc rolníka, kterou posouditi může jen ten, kdo dovede vystihnouti pokrok v hospodaření od let šedesátých do doby dnešní, ježto v této době z primitivního hospodaření přechá-zelo se pozvolna k nynějšímu racionálnímu hospodaření. Zásluha o tento pokrok nepatří pouze naší odborné literatuře, ale zvláště těm, kteří četli. K průkopníkům těmto vším právem patřil zesnulý. Byl vzo-rem v hospodaření na svém vlastním, ale byl si také plně vědom po-vinností vůči veřejnosti. Všude tam kam důvěrou svých spoluobčanů byl povolán, byl na svém místě, a důvěry té nikdy nezneužil. Se Šnýdrem odchází ze života hospodářského i veřejnéjo muž svéráz-ný, energický, který měl v okrese bělském značný vliv na vývoj pomě-rů hospodářských a sociláních. Žel, že zákeřná nemoc vyrvala jej z našeho středu v nynějších bouřli-vých poměrech a že nedočkal se žádoucích klidných poměrů a přiro-zeného vývoje v naší svobodné vlasti. –ů*

Pohřeb pana Jana Šnýdra konal se v pondělí dne 31.března z domu smutku na Kováni a velký počet občanstva nejen z okolí, ale i z celého okresu, svědčil o veliké lásce, jíž lnouli všichni k zesnulému.

=290= Ještě se nezacelila rána, která stihla naši obec úmrtím pana Jana Šnýdra, již opět odevzdává svou šlechetnou duši té neúprosné Smrti pan **Věncestal Honzů**, statkář a okresní starosta v Krásnovsi čp. 5. Zpráva, že v soboti dne 4.března 1922 zemřel pan Věnceslav Honzů každého překvapila, neboť ještě ve čtvrtek dne 2.března rozmlouval z občany v obecním domě. V pátek ráno již bylo slyšeti, že stůně, ale že je to tak zlé, nikdo se nenadál. Činnost jeho v životě veřejném i v hospodářství podává nám referát pana A. Novotného, tajemníka okresní správní komise v Bělé a pana Jana Šnýdra, starosty a statkáře v Krásnovsi. Oba byly vytištěny v „Rodném kraji“ čís. 10 ze dne 10.3.1922, roč. XII. K pohřbu jeho dostavily tisíce účastníků, mezi nimiž byl sám předno-sta politické správy z Mnichova Hradiště místodržitelský rada pan R. Sobotka.

Přepisuji novinové výstřižky, vlepené do kroniky :

***Věnceslav Honzů +.*** *V Krásnovsi zemřel 4. března statkář pan Věnceslav Honzů, předseda okresní správní komise, člen správní rady spol. pivovarů v Podkováni atd. Zesnulý byl velmi dobrým hospodářem, který kráčel s duchem ča-su a již za své mladosti všímal si veškerých vynálezů, týkající se hospo-dářestív a také je hned na svém statku zaváděl, zkoumaje jich před-nosti a vady. Honzů nebyl jen dobrým hospodářem, nábrž i s velikou láskou a pochopením lnul k životu veřejnému. Byl roku 1886 zvolen do obesního zastupitelstva, roku 1895 se stal obecním starostou a pracoval o povznesení a rozkvět hospodářského a kulturního života svých občanů. V této dráze práce plných třicetšest roků nezištně a svědomitě maje na mysli svou rodnou obec, již tolik miloval. Za jeho starostenství postavena byla nynější škola na Kováni, kterou se svými spoluobčany vybavil vzorně vším potřebným. Byl dlouhá léta členem*

*=291=*

*okresní školní rady a předsedou místní školní rady. O školství zajímal se nesmírně až do zhasnutí své šlechetné duše. Zařízení elektrického osvětlení a stavba skupinového vodovodu v rodné jeho obci jest také jedna veliká, krásnými výsledky korunovaná práce jeho i několika uvě-domělých spoluobčanů. Mimo vynikající svou činnost v samosprávě byl Honzů i odborně činný v různých podnicích rolnicko-průmyslo-vých. Od roku 1884 byl členem správné rady spol. pivovarů v Podko-váni, o jehož zvelebení a rozkvětu získal si nemalých zásluh. Do let osmdesátých nebylo v naší obci společenského života. Naše hnutí by-lo v plenkách a ve svých počátcích persekvováno. Tu několik občanů mezi nimi i Věncesla Honzů, založilo nynější „Hospodářskou besedu“, která v tehdejší době přinesla naší obci obrození a chudším spodob-čanům umožnila prohloubiti jejich vzdělání. Honzů byl vždy vzorem klidné rozvahy, pevné vůle a mužem energickým. Byl však také v mlá-dí hledaným společníkem. O jemnovkusu a v pravém smyslu pocho-pení zábav svědčí dosud zde u úřadu obce zachované knížky (vkl. K. okrašlovacího spolku, pěveckého kroužku, plavecké společnosti), že člověk žasne, jak toto vše v poměrně malé vísce šlo podnikati. My z mladší generace, poslouchali jsme vyprávění jeho i vrstevníků jeha jako zašlou pohádku o krásném, společenském životě, který se v na-šich vískách vedl. Se smutným okem zírámě na život nynější, kdy v ob-cích vše je rozeštváno, kdy následkem politických a stavovských štva-nic jedna strana politická hledí na druhoujako na svého nepřítele. To bylo také příčinou jeho stesků v posledních dobách a my se nedivíme, když proživ mládí tak krásné v společenském životě, často si povzde-chl: „ Ty doby se již nevrátí!“. Toto vypravování musí býti vzpruhou pro nynější a příští generace, aby se nedala odstrašiti nynějšími roz-háranými poměry a neuchylovala se v ústraní, žijíc jenom pro své vlastní rodiny, nýbrž aby po příkladu velikého občany Honzů věnovala*

*=292=*

*se také té širší rodině -obci- a tím i své vlasti. „Cos vykonal to sama ptej se, až poprvé zříš na svůj život zpět!“ Na toto odpovídáme my ob-čané krásnoveští „Za vykonanou obětnou práci ve prospěch všech budiž Ti odměnou nehynoucí vzpomínka“.*

***Besídka .*** ***Za Věnceslava Honzů*** *Dne 4.března roku 1922 o půl 12.hod. noční skonal po krátké nemoci předseda okresní správní komise bělské pan Věnceslav Honzů z Krás-novsi. Ze středu intensivní, veřejné, činorodé práce vytržen byl náhle muž, jež svojí neúnavnou, všestrannou činností po tři desetiletí byl v čele kulturní a hospodářské práce na Bělsku. Korporace, jímž stál v čele, ztrácejí v něm nezištného svého předního pracovníka a dušev-ního vůdce. Jeho ušlechtilá, přímá povaha, neznajíce úskoku, jeho pří-močarnost v jednání, bystrost duševní a přímá nestrannost a smysl pro vyšší spravedlnost a čest vzbudili úctu u každého, kdo s ním úřed-ně i mimo obor úřední jeho působnosti přišel ve styk. Veliká, všestranná byla jeho činnost a ještě větší píle, s níchž snažil se ovlásti látku potřebnou, jež tvořila podklad jeho zamýslšnéjho dílu. Svědomitě, únavně studium předcházelo každý jeho počin, veliká příprava teoretická, celý řetěz úvah předcházel, než přišel s myšlen-kou s plánem svým před forum, jež mělo ideu jeho akceptovati a schváliti. Jasně s vědomím plného ovládání věci přednesl svou myš-lenku, rozvinul ji v celé scé šíři, uvedl nestranné výhody i nevýhody zamýšleného díla, tak, že jasné bylo i těm, kteří jen zvolna vmýšlejí se do nových situací. A tu rád slyšel jiný úsudek i názor. Fascinoval sbory, jimž předsedal velikostí a smělostí svých podnětů, šel se svými názory a myšlenkami před dobou. Mnohý jeho podnět,*

*=293=*

*který svou smělostí zdál se m,nohým, k novým a velikým věcem poz-volna jen přístupným a jim neůvěřujícím, riskantním, ukázel se pozdě-ji jako dílo vysoce důmyslné, krásné a praktické. Jest těžko v krátké vzpomínce vytknouti celý soubor činností muže, jehož činnost byla všestrannou jenž při tom vyznačoval se nevšední skromností, takže mnohý podnět svůj, myšlenku svou, nechal před-nášeti a uskutečňovsti jinými – jen když dobré dílo bylo vykonáno. Přední a nevšední jeho lásce těšila se samospráva okresní a obecní. Poprvé zvolen byl za okresního starosti v roce 1894 a nastoupil svůj úřad starostenský 25.ledna 1895. Od doby té byl okresním starostou mimo jediné tříletí až do rozpuštění okresních zaastupitelstevv roce 1919, kdy jmenován byl předsedou okresní správní komise okresu bělskéhove které fuknci i zemřel. S jakou přípravou a jakými úmysly nastupoval v roce 1895 úřad okresního starosty, svědčí nejlépe oběžník tehdejšího okresního vý-boru, koncipovaný jím vlastnoručně, z něhož nejlépe vyzařuje láska, opravdovost a vysoká mravní kvalita autora, jemnž zní: „ Činnost svoji počíná okresní výbor s pevným a nezvratným úmyslem okresu svému pilnou prací, poctivým, správných a nezištným jedná- ním prospěti. Má-li však výbor požadavkům na něho kladeným plně dostátijest nevyhnutelně třeba, aby se strany ctěných obecních úřadů co nejvydatněji byl podporován nejen poklud se týče plnění povin-ností samosprávnými zákonyvykázaných, le i v ohledu povšechném. V plné víře obracíme se k pánům obecním starostům, kteří zajisté stejně s námi dovedou pochopiti cenný význam samosprávy obecní i okresní, i zemské, která jen tentokráte dodělá se největších úspěchů, když všichni orgánové samosprávní konají svou povinnost a prod-chnuti jsou mravní zásadou prospěti všude tam, kde v mezích své pů-sobnosti prospěti mohou, žádajíce je, aby s láskou povinnosti své*

*=294=*

*svědomitě konali a dokazovali, že netřeba exekutivy tam, prospěch jednotlivce, obcí, okresů a drahé vlasti naší v nerozlučný pojí se celek. Vyslovujíce tak dále přání, aby věcná upřímnost, která jen dobro plo-dí, nejen zavládla, ale i udržena byla v míře nejplnější mezi námi, a aby přátelské styky v konání našich mnohdy těžkých povinností ob-čanských utužily se co nejpevněji, opětujeme ještě jednou: Spojme se v plnění svých povinností za účelem hájení a provádění sa-mosprávy v mužný pevný kruh a dokažme nepřátelům samosprávy, že jsme pro samosprávu úplně zralými … „ A těmto krásným zásadám zůstal věren po celý svůj život. Bohatý jeho duševní fond jeví stopy na činnosti okresního výboru a zastupitelstva a dává činnosti okresního výboru určitý, pevný směr. V prvné řadě byla to snaha vybudovati okresu řádné spojení a to jak železniční, tak silniční. Provádí energicky započaté dílo, distinguova-ného všestranného a vysoce inteligentního předchůdce v úřadě sta-rostenském o stavbě dráhy Mšeno-Dolní Cetno a po té dráhy Sudo-měř – Skalsko – Stará Paka a doplňuje síť silniční. Již ve druhé schůzi okresního zastupitelstva 28.května 1895 pojednává o sdělání syste-matického projektu sítě silniční okresu, dle něhož by se na příště sil-nice stavěly, při čemž měl slušný zřetel brán býti na město Bělou a jeho spojení s okresem a k potřebám jednotlivých osad. Myšlenku svoji skutečně provedl. Za dobu jeho starostování postave-no 94 km silnic, veškeré obce a osady spojeny byly sítí silniční, takže jest poměrně málo okresů v Čechách , kde by sít silniční tak vybudo-vána byla, jako v okrese bělském. Co svízelů, co rozporů bylo při tom třeba překonati, to dovede si představiti pouze ten , kdo měl podílu na stavbách veřejných komunikací. Vždy však jeho taktu, jeho přes-vědčující dikci, upřímnému oku a srdečnému tónu hlasu, poštěstilo se překonati i nejurputnější zájmy soukromého egoismu neprozřete-*

*=295=*

*ných interesentů, kteří mnohdy pro okamžitý prospěch soukromý kla-dli všemožné překážky provésti stavbu tak, jask byla nejvýhodnější, jak vyžadoval zájem veřejný. Když už zdálo se, že uskutečnění projek-tu ztroskotalo, podařilo se houževnaté, neustupující pílí a vytrvalostí okresního starosty Honzů přece projekt přivésti ke skutečnosti. Nej-obtížnější situace mu byly předány k luštění a on nikdy neodmítl. Při tom nesmíme zapomínati, že posice okresního starosty v okrese národně smíšeném se silnou posicí neměckého velkokapitálu při dří-vějším systému kuriálním, na základě jehož složena byla okresní zas-tupitelstva, byla nepoměrně obtížnější než v okresích národnostné jednotných. To bylo třeba muže, jenž vystihl ihned situaci a dovedl využíti příznivých okolností, dovedl překlenouti, urovnati a předejíti střetnutí se obou táborů. Jeho naprostá „nestrannost a objektivnost vzbudila úctu a důvěru k němu u občanstva národnosti německé a jen jemu lze děkovati, že průběh schůzí okresního zastupitelstva i výboru, byl vždy klidný a na vysoké úrovni. V tom směru pěkně jej charakterizuje nástupní jeho řeč při opětné volbě okresním starostou 26.ledna 1907, u nichž vyjámáme: „ Jestli nemá sbor tak vážný pozbýti úcty sám k sobě zanechati sobě bážnost a úctu navenek, třeba, aby zachoval se vždy objektivně a spravedlivě k věcem jemu ku rozhodnutí předloženým. V okresním zastupitelstvu zastoupeny jsou oba národní kmeny, naši českou vlast ovávající a až dosud zachována byla – aniž by samostatnost jedné ne-bo druhé národnosti trpěla – dobrá shoda a jsem přesvědčen, že při dobré vůli na obou stranách jistě i v tomto složení potrvá. Doufám pevně, že v ohledu povšechného působení ve prospěch okresu naše-ho všichni vedeni budeme snahou pokroku udržeti okres na výši do-by, v níž žijeme.“*

*=296=*

*Jen tomu, že inponoval všem, lze děkovati, že okres bělský podporo-val tak štěsře veškeré důležité instituce naše národní, hospodářské a dobročinné a že z úcty k němu, dán byl i odpůrci našimi souhlas k je-jich podpoře. Tu sluší uvésti jeho snahu na kulturní a hospodářské povznesení okre-su. Již v prvém roce svého působení přikročil k založení okresního mu-zea bělského, v němž shromážděni byly za dobu 26 let vysoce cenné sbírky památek okresu , takže museu bělské řadí se svými sbírkami mezi nejlepší muzea venkovská v severních Čechách. Jsou to dále čet-ně Jeho práce historické, jimiž sbírán materiál pro sepsání dějin běl-ska, jež buď on sám napsal , nebo prameny poskytl. Jeho přispěním a pomocá umožněno vydání historických prací řídícího učitele Poppra, řídícího učitele J.Š. Svobody Bezděz, brožura* *Z bělského, Manufaktura v Bělé,**od Fr. Zumana, Obrazy ze slovanského pravěku od Karla Sell-nera atd. pamětí osad okresu. V roce 1909 dal podnět k myšlence vydávati „Věstník okresu bělské-ho“, do něhož napsal četné články z oboru samosprávy, národního hospodářství a do zemědělství spadající. Jeho vroucí, bystrý a literálně technický bezvadně psaný úvodní člá-nek do č. 1 „Věstníku“, otištěn byl v několika listech jiných. Vedle Věstníku uveřejňoval články občas v listech krajinských a ú-středních. Jeho literální činnost nesla vždy snahu povznést okres kul-turně a hospodářsky, snažil se budit smysl pro krásno, umění a este-tické požitky. Svým spoluobčanům byl vždy upřímným a nezištným rádcem. Jeho myšlenka zřízení skupinového vodovodu i pro veškeré obce jižní části okresu bělksého, neuskutečněna ku škodě obcí jen nepochopením. Jen pro obec Krásnoves, Kováň, Spikaly a Skalsko podařilo se mu vy-budovat skupinový vodovod. Spolupůsobil při elektrizaci okresu,*

*=297=*

*v zavedení telefonního spojení pro město Bělou a jen válka zmařila zřízení telefonu do všech obcí okresu. Pro Bělou snažil se uskutečniti lepší spojení okresu projektem dráhy Katusice – Bělá – Mimoň a spolupůsobil účinně při zřízení autobusové linky Bělské- nádraží, Bělá-Kuřivody-Mimoň. Kulturní práce v něm naletla neúnavného pracovníka a podporovate-le. Jest zo zřízení vědecké knihovny okresní, jež byla jedimná svého druhu na venkově, jsou to různé osv+ětové kursy a přednášky, jsou to veřejné knihovny obecní, jež zřizovány již v roce 1909, podporování výstav v Bělé atd. Též péče sociální nalezla v něm vždy vřelého příznivce. Jeho dobré srdce za války pomohlo mnohému účinným přispěním a téměř při každé cestě do Bělé přivážel sebou obilí a mouku pro potřebné. Po válcde, v době vzedmuté hladiny revolučního příboje , snažil se vše-možně uvésti opět spořádané poměrya snad jen jeho sociálnímu cí-tění lze děkovati, že převrat na Bělsku prošel tak hladce, ač okres jest na hranici národnostní. Všestranné jeho práce lze děkovati, že okres bělský se kulturně a hos-podářsky povznesl, že náleží k nejpokročilejším. Zachování okresu bělského, podpora města Bělé, důležitého to bodu na hranici národ-nostní, bylo vždy jeho nejprvnější péčí a snahou a této myšlence vě-noval svou duši. Když v roce 1911 náporem německým měly býti do okresu bělského odloučeny obce s německými většinami, a kdy měly od Bělé odlouče-ny býti i osady Hlinoviště a Vazačka, tu sháněl materiál svědčící proti, intervenoval, informoval osobně a sháněl pomoci, kde mohl se jí na-díti. Též po převratu bylo jeho vůdčí ideou, že okres bělský i při reformě*

*=298=*

*správy z důvodu důležitosti této posice musí býti zachován, a tu tato myšlenka jako velkolepý odkaz zůstává i jeho nástupcům. Jaké těší se vážnosti, nejlépe svědčí ta okolnost , že po dlouhou řadu let působil jako předseda Společného pivovaru v Dolním Cetně , Správní rady dráhy Mšeno-Dolní Cetno, Skupinového vodovodu Krás-noveského. Okresní komise o péči o mládež , jako člens správní rady podkovářského pivovaru , jako delegát zemědělské rady atd. O zdar podniků těch pečoval z veškeré sily své duše a těšil se, což sluší podtrhnout, naprosto nezištně z jich rozvoje. Jeho kalkulační schop-nost, prozíravost a naprostá nezištnost vzbuzovali k němu a k podni-kům jím vedeným neobmezenou důvěru. Jeho rodná obec ztrácí v něm svého nejlepšího pracovníka, občanstvo svého rádce a přítele, podniky svého myslitele, město Bělá svého podporovatele a zastánce, okres pak svého otce. Jak uměl pracovati, tak dovedl i oceniti práci a kvalitu práce, dovedl oceniti sílu a produktivnost myšlenky a intelektuální práce vůbec. Výsledky jeho činnosti, z nichž vzhledem k vyměřenému mi prostoru redakci uvedl jesem jen několik pele-mede, jak kmitli se mi v paměti, zůstanou reálním památníkem jeho tichého života a budou vždy zno-vu a znovu vyvolávati nám představu a vzpomínku v to dobré, široce založené duše, jež myslila, cítila, více pro veřejné blaho než pro sebe, jež tvořila a těšila se z tvorby jiných, jež milovala a odpouštěla a smě-řovala ke krásnu, dobru a pokroku, tvoříce dobrou pouze pro dobro samé bez nároku a naděje na odměnu a pochvalu. Věčná mu pamět.*

***Pohřeb*** *Pohřeb Věnceslava Honzů konal se ve středu 8.března z domu smut-ku v Krásnovsi na nádraží v Dolním Cetně, odkudž poslední schránka dopravena bude do krematoria na Olšanech v Praze a tam v pátek 10.března zpopelněna. K pohřbu dostavil se obrovský počet občan-*

*=299=*

*stva z celého kraje. Přišli zástupci všech okresů, měst, korporací, přišli přátelé a známi zesnulého, dostavilo se Sokolstvo, hašiči atd. Na stat-ku pana Věnceslava Honzů vykonán byl církevní obřas, načež dlouhý, nepřehledný průvod ubíral se do Dolního Cetna. Na nádraží upraven katafalk, kde vykovány poslední obřady církevní. Kolem rakve stáli čestnou stráž Sokolové. Jménem Republ. Strany venkova rozloučil se s drahým zesnulým pan poslanec Dubický, jehož vroucí řeč dojemně působila na přítomné, dále za cukrovar v Dolním Cetně pan předseda Papoušek, který ocenil zásluhy Věnceslava Honzů na poli hospodář-ském i národním. Následoval projev zástupce Okresní správní komise v Bělé, po něm za cukrovarský průmysl pojednal o významu zesnulé-ho pan centrální ředitel inž. Cron z Dobrovice a za učitelstvo ocenil je-ho kulturní práci pan okresní školní inspektor Sellner. Po zapění poh-řebního sboru „Na rozloučenou“ odevzdána rakev do železničního vo-zu a tisíce účastníků, bolestně dojato, rozcházelo se do svých domo-vů.*

Dne 5.srpna 1917 zemřel na Kováni **d.p. katecheta Bedřich Stamfest**, zdejší rodák. Byl to kněz, jakých dnes potřebovala by naše republika. Každému byl milým společníkem a dobrým občanem. Svou rodnou obec miloval nade vše a každoročně spěchal do ní, jak mu to čas do-voloval. O působnosti jeho a lásce občanů k němu pojednává přilo-žený referát.

***Z Kováně.*** *(Pohřeb dp. Katechety Bedřicha Stamfesta). Ve svém rodišti, kdež každoročně trávil prázdniny, dokonal posilněn sv. svátostmi život svůj v 51 roce věku po prsní chorobě zasloužilý katecheta měšťanské školy v Karlíně dp. Bedřich Stamfest. Pohřeb jeho konal se dne 8. srpna za velké účasti celého okolí. Tělesné pozůs-*

=300=

*tatky byly vystaveny s odznaky kněžského úřadu v Pánu zesnulého a po zpěvech a obřadech přeneseny do farního chrámu v Kováni, kdež duchovenstvo pomodlilo se oficium defunctorum. Obřady vykonával a slavne rekviem sloužil vdp. Vikář mladoboleslavský Jan Sládeček z Dobrovice. Krásnou smuteční promluvu měl místní pan farář Josef Kuška, jenž zesnulého zaopatřil sv. svátostmi a o výpravu celého pohřbu měl péči. Zdařilé nacvičené zpěvy řídil pan Václav Kynčil, řídící učitel z Borče. Po rekviem byla rakev přenesena ke hrobu kvítím vyplněného, kdež tělesní schránka pana katechety, jenž úmorně po 26 roků pracoval až „do slunce západu“ na roli školské, uložena k jeho rodičům. Z duchovenstva byli přítomni: Jan Čapek, farář ze Strenic, Jan Košek, farář z Kadlína, František Plátek, farář z Bukovna, Antonín Zikmund, farář ze Skalska, K.Ditrich, farář v.v. z Libiše, Václav Havelka, katech., a Josef Novák, kaplan z Mladé Boleslavi, za spolusvěcence Vlastimil Hájel, farář z Liboce. Omluvil se E. Stárka, farář z Řepína. Dále brali účast na pohřbu Václav Procházka, c.k. okresní školní inspektor ze Žižkova, ředitel školy z Karlína Adolf Landkammer, jež zastupoval školy karlínské a složil věnec k rakvi za sbor učitelský v Karlíně, Rudolf Černohorský, učitel ve Vysočanech, spolu za spolek „Záboj“, Věnc-eslav Honzů, okresní starosta Bělský, František Růžička, evang. Farář z Kováně, Ig.Šáfer, řídící učitel ze Strenic, starostové obcí, hojně rodáků a přátel z Kováně i okolí, školní dítky se sborem učitelským. Všichni želeli milého pana katechety, jenž neznal odpočinku ani dovolené, vyučoval přes 30 hodin týdně až do prázdnin,i když již plicní choroba značně začala se hlásiti. Pohřeb v jeho rodišti, jež mu dala kolébku i rakev, vyzněl co nejdůstojněji. Statkáři páni Jan Šnýdr, starší i mladší na Kováň věnovali místo věnce každý 100 K k rukám místního*

=301=

*faráře Josefa Kušky na dobročinné účely. Zesnulému zůstává ve školách , kde působil, čestná paměť.*

Dne 12.května 1913 zemřel pan **Jan Popr**, řídící učitel na Kováni. Pů-sobil na zdejší škole plných 22 roků, z nichž 21 let jako zdejší řídící učitel vychoval mnoho řádných občanů, kteří dnes vzpomínají na ně-ho jako dobrého učitele. Byl dobrým spoluobčanem, který měl na my-sli rozkvět obce. Za působení jeho a pana učitele Josefa Maštálky, pa-třila zdejší škola mezi první v okrese a „vzorná zahrada“ řízená oběma pány učiteli svědčila a jejich pílí a péčí o vzdělání jim svěřených dětí i po stránce hospodářské. O veliké oblíbenosti pana řídícího učitele Jana Popra svědčí veliká účast obecenstva při jeho pohřbu, jež dobrého a milého svého řídí-cího doprovodila až ku spikalské silnici, kde se s jeho tělesnou schrán-kou velmi dojemnými slovy rozloučila za žactvo žákyně jeho Marie Kumberová (nyní Kchýnová) ze Spikal. Pohřben jest v rodné hrobce na hřbitově v Bělé pod Bezdězem.

Dne 16.listopdadu 1923 zemřel pan **František Vegricht**, rolník v Krás-né Vsi. Již ve svém mládí ynikal nad ostatní rostence své vědomost-mi, jichž získla svědomitostí ve škole. Vyšed školu na Kováni stal se kočím na faře v Kováni a později v pivovaře v Podkováni. Veškeren svůj volný čas věnoval četbě poučných knih a tím obohacoval své vě-domosti. Konečně roku 1913 převzal hospodářství po svém otci : vel-mi chatrnou chaloupku a několik korečků pozemků. S velkou láskou a chutá ujal se hospodaření, jež zvelebil přikoupením pozemků od vel-kostatku a postavenými novámi budovami. Naklonil si k sobě všechno občanstvo svým jednáním a moudrostí, takže v roce 1919 byl zvolen pokladníkem katastrální obce Krásné Vsi i osady. Založil v krásné Vsi „Domovinu“, jíž byl prvním předsedou. Byl i členem výboru „Rolnic-

=302=

kého družstva v Mladé Boleslavi“. Pohřbu jeho zúčastnilo se veškeré občanstvo i mnoho z okolí.

Konečně zmiňuji se zde o úmrtí pana **Štěpána Houžvice**, sadaře a domkáře v Kováni, jenž zemřel v roce 1924. Byl pouhýcg 9 let osad-ním starostou na Kováni a jeho přičiněním byl dán podnět k zavedení vodovodu, který dnes již 10 let plní svůj úkol.

**Na všechny zde vypsané zesnulé vztahují se slova A.E. Mužíka: „Teď lehce nesu žití zodpovědnost, neb dobro chtěl jsem, sebe nelitoval a s čistým, hrdým čelem v boj šel vždycky.“**

**Rozloučení obce Krásné Vsi**  Ve schůzi osadního zastupitelstva dne 10.dubna 1919 usneseno žáda-ti o rozluku osady Spikal od katastrální obce Krásné Vsi, aby Spikaly byly samostatnou obcí. Žádost podala osada Spikaly dne 7.srpna 1919 katastrálnímu zastupitelství a odůvodňovala ji jednak tím, že jest od Krásné Vsi vzdálena ½ hodiny a že s každou maličkostí musí běžeti do Krásné Vsi, jednak tím, že nemají s Krásnou Vsí dobrou komunikaci. Ve schůzi katastrálního zastupitelstva dne 14.8.1919 bylo jednáno rozloučení ono a těmito podmínkami: 1.) Jmění obce Krásnovsi bude rozděleno dle přímých daní v obcích těch placeným mimo osobní daň z příjmu. 2.) Břemena, která na politické obci krásnovesské váznou, ponesou nové obce z ní povstalé dle poměru veškerých přímých daní v obcích těch placeným mimo odobní daň z příjmu. 3.) O příslušnosti občanů platiti bude §4 domovského zákona daného dne 5.prosince 1863 čís. 165 ř.z. a kde by nebylo možno ho použíti, ponechá se to k rozhodnutí úřadu politickému.

=303=

4.) Hranice v budoucím katasru spikalském budou tvořiti nastávající parcely: 545, 547, 548, 811 až k parcele 79 a odtud platí hranice jak jsou uvedeny v náryse.

Na základě této dohody obou osadních zastupitelstev byla žádost poslána k ministerstvu vnitra prostřednictvím politické správy v Mni-chově Hradišti. Ale žádné vyřízení nepřicházelo. Konečně v říjnu 1923 nově zvolený starosta Spikal rázně zakročil jak u okresní správy poli-tické tak u ministerstva vnitra poukázáv na to, že již plná 4 léta leží je-jich žádost nevyřízena a žádal opětovně o neodkladné její vyřízení. Hned na to začátkem měsíce února 1924 došel obecnímu úřadu přípis ministerstva vnitra, v němž toto sdělilo, že vláda zamýšlí rozloučiti obec Krásnou Ves ve dvě místní obce: 1.) Krásnou Ves s osadou Kováň, 2.) Spikaly a že námitky tomu nutno podati do 14 dnů. Námitky podal pan Jan Šnýdr a Ladislav Vidner, kteří žádali, aby jejich pozemky ležící v osadě Spikaly nebyly zabírány do nové obce Spikaly, nýbrž zůstaly k osadě Krásně Vsi. Osadní zastupitelstvo Spikal však nepřijalo hranice, jež byly stanoveny v srpnu 1919 a žádalo hranice takové, jako má nyní (i před lety) osa-da, ježto ztratila téměř 60 korců pozemků. Konečně povolila vláda ono rozloučení (30.5.1924) a to tak, že zůstaly hranice nové obce Spikal tak, jak byly osadní. Připomínce pana Jana Šnýdra a Ladislava Vidnera nevyhověno, ježto obec Krásná Ves v ohle-du daňové poplatnosti nepoměrně příznivěji jest zabezpečena než obec Spikaly. Rovněž nevyhověno připomínkám osadního zastupitelstva ve Spika-lích a pana J. Douši se spol., aby rozšířeno bylo území nové obce Spi-kal o pozemky občanů spikalských, ležících v území obce Katusic, po-něvadž politickým úřadům správním k této změně hranic nebyl dán

=304=

podnět do konce roku 1920.

Nové hranice tvoří následující parcely pozemků: a.) na straně kat. obce Krásné Vsi : 782/1 v době a, 668/2 díl, 782/2, 782/3, 782/4, 774/9, 779, 776, 689, 813/3 díl, 83/1, 84, 85, 85, 91, 76 v části ghf/1, 88,78,77,76,, v části i j 75,74,72,811 díl v části e,f, 535, 539, 531,530,529, 527,509,511,512,513,501 v části k.l, 502,501 v čás-ti m, n. b.) Na straně kat. obce Spikal: 668/2 díl, 668/3, 669/15, 677/2 v bodě o, 781 v části o,p, 780, 781 v části r,s,t, 687 v části t,u,v. 688, 687 v části y,z, 827,813/3 díl, 82,80,79 v části a/1, b/1, c/1, d/1, e/1, 87,79 v části hf/1,g/1,h/1, 811 díl v části h/1, i,j,e,f, 548, 540/1, 540/2, 508,507,506,504,503 a 542. Novou obecní hranicí rozdělují se parcely 668/2, 813/3 a 811, každá ve dva díly. Týmž přípisem nevyhověla vláda žádosti osady Kováně, aby byla vy-loučena z obce Krásné Vsi a ustanovena za samostatnou místní obec, ježto vzhledem k blízkosti a dobrému komunikačnímu spojení osady té s obcí Krásnou Vsí, opatření to není nutným ani účelným. S tímto rohodnutím není osadní zastupitelstvo v Kováni spokojeno, nýbrž hledá u právního zástupce cesty, zda jest možno činiti další kro-ky k uskutečnění samostatnosti.

**Volby do obce a osad :**  Druhé volby do obce konaly se dne 16.září 1923. Kandidátní listiny podaly 4? pol. strany : 1.) Československá komunistická 2.) Československých socialistů

=305=

3.) Republikánská zemědělského a malorolnického lidu 4.) Československá živnostensko-obchodnická 5.) Domkářů a dělníků v Kováni 6.) Československá lidová Jako zástupce dohledacího úřadu jmenován okresní správou politic-kou pan František Vodrada, učitel v Kováni.

K volbě se dostavilo 384 voličů, hlasovací lístky odevzdány 382, poně-vadž v jedná obalce byl vložen protest, složený s tiskacích písmen a zněl : „Protestuji se proti nynějšímu volebnímu řádu a vázaným listinám kandidátním,“ a druhá byla prázdná. ………………………………………………………………Připadlo hlasů: mandátů: 1.) Republikánské straně zeměd. a mal. 167 7 2.) Československé straně komunistické 80 3 3.) Československé straně lidové 56 2 4.) Domkářům a dělníkům na Kováni 35 1 5.) Československé straně živnost. a odchod. 27 1 6.) Československé straně socialistů 17 1 celkem 382 hlasů 15 mandátů.

Při volbě starosty dne 30.září 1923 zvolen pan Ladislav Vidner, statkář v Krásné Vsi čp. 14.

Volby místního zastupitelstva - nebyly konány v Kováni a ve Spikalích, poněvadž podána byla v kaž-dé osadě poze jedna kandidátní listina. Krásná Ves měla podané dvě kandidátní listiny a volba se konala dne 23.září 1923. Kandidovala : 1.) Československá strana komunistická 57 hlasů 4 mandáty

=306=

2.) Republikánská strany zeměd. a mal. lidu 105hlasů 8 mandátů Zástupcem dohledacího úřadu opět pan František Vodrada.

Při volbě starosty dne 7.října 1923 zvolen opět pan Ladislav Vidner.

Osadním starostou na Kováni byl zvolen pan František Medonos, truhlář na Kováni, ve Spikalých pan Václav Šágr, statkář. Přehled přes hospodaření se jměním má finanční komise. V obecní finanční komisi byl zvolen předsedou pisatel (František Vodrada) a osadní na Kováni rovněž pisatel, ve Spikalích pan V.Jíra, v Krásné Vsi pan. V.Šnýdr. Osvětová komise zřízena byla v roce 1919 a jejím předsedou jest pan Jan Šnýdr. Pořádala každoročně nějakou přednášku bez i se světel-nými obrazy a divadelní představení. V naší obci nádledující politické strany : 1.) Republikánská v Krásné Vsi mající 50 členů 2.) Domovina mající 52 členy 3.) Lidová strana mající 30 členů 4.) Národních socialistů mající 17 členů 5.) Komunistická mající 20 členů 6.) Republikánská ve Spikalích mající ?

**Statistika narozených a zempřelých**  Následující tabulka ukazuje nám výkaz narozených a zemřelých v posledních 6 letech: **roce 1918** narozených 10 zemřelých 11 narozených 1 ¼ % zemřelých 1,38 %

=307=

**roce 1919** narozených 17 zemřelých 13 + 1 evang. narozených 2 1/8 % zemřelých 1,6 %

**roce 1920** narozených 19 zemřelých 9 narozených 2,4 % zemřelých 1,8 %

**roce 1921** narozených 10 zemřelých 10 narozených 1 ¼ % zemřelých 1 ¼ %

**roce 1922** narozených 16 zemřelých 5 + 1 evang. narozených 2 1/8 % zemřelých 2/3 %

**rocce 1923** narozených 15 zemřelých 11 + 1 evang. narozených 2 % zemřelých 1 ½ % narozených 87 zemřelých 59 + 3 evang.

**Nejstarší jména v obci**  Jméno „**Honzů**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1587 Jméno „**Černý** “ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1600 Jméno „**Fousek**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1616 Jméno „**Boháč**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1639 Jméno „**Švestka**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1669 Jméno „**Šnýdr**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1761 Jméno „**Čečka**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1769 Jméno „**Bechyně**“ objevuje se v naší obci nepřetržite od roku 1769

=308=

**Lomy** V našem katastru máme lomy většinou pískovcové a to v Kováni a ve Spikalích „na dolech“ a v roce 1923 byla vykoupena skála pro lom ode dvora osadou Krásnou Vsí za čp. 48. Majitelem lomu jest osada, v níž se lom nachází. Kámen osady neprodávají, ale kdo jej potřebuje, za-praví dotyčné osadě pozemné, jež se vypočte dle denního platu loma-ře. Kamen se užívá ku stavbě a štěrkování cest. Lomařem jest Jan Rousek a Josef Bechyně z Kováně. Lomy se datují rokem 1845. Lom na Kováni jest 150m dlouhý a 20 m vysoký a 100 m široký. Lom ve Spikalích: 80 m dlouhý, 30 m vysoký a 50 m široký a lom v Krásné Vsi rovněž tak.

**Dary**  Katastrální obec Krásná Ves vždy se ujímala chudých a potřebných lidí, jež podporovala buď peněžitými obnosy nebo i naturáliemi. Pro své místní chudé má svůj „chudinský ústav“, který vyplácí ročně ? příslušníkům obce. Pro umístění chudých, práce méně schopných občanů, má „chudo-binec“ na Kováni čp. 22, jejž daroval pan František Martinec, z Královských Vinohrad. Obec je členem „Masarykovy ligy“ a přispívá jí ročně. Za války, když bylo nařízeno, že každá obec musí upsati na válečnou půjčku, upsala naše obec 21.600 K. Na státní půjčky republice československé půjčila obec 57.400 K, jež byly půjčeny ve dvou letech. Krásný to důkaz, že chápou občané nut-nost vybudovati si svůj stát co nejlépe.

309=

Na národní dar upsáno 3.300K. V poslední době učinila obec několik sbírek na pohořelé v různých obcích, na „České srdce“, sbírku pro české děti v Německu a vždy bylo sebráno hojně peněz.

Dne 14.června 1919 byl sem převezen do pan **Vincenc Nápravník**, děkan na odpočinku v Praze, aby zde byl pochován. Působil jako farář na zdejší faře od 24.února 1892 až do 1.března 1909, kdy se odstěho-val do Prahy na odpočinek. Za svého působení na Kováni získal si přízeň všech občanů svou milou, příjemnou povahou, takže odchá-zeje do Prahy byl provázen slzami všech občanů. Že na Kováni byl úplně spokojen a rád, svědčí to, že si vyžádal, aby byl i na Kováni pohřben. Jeho pohřbu súčastnilo všechno zdejší občanstvo i mnoho z okolí. Občané zachovají mu věčnou památku.

Ve čtvrtek dne 26.června 1924 převezena byla na Kováň tělesná schránka zesnulého pana **Františka Martince** z Královských Vinohrad. V dřívějších letech byl majitelem čísla 8. a 12. v Krásné Vsi, a když je potom předal příbuzným, odstěhoval se do Prahy, kde žil se svou mi-lou chotí. Byl dobrým hospodářem a spoluobčanem. Svou energickou povahou získal si záhy lásky a důvěry svých sousedů, kteří ho dvakrát-te zvolili starostou obce naší. Když přestal hospodařiti, cestoval kaž-doročně do některé země, aby seznal ony země. Na těch cestách ne-zapomínal na zdejší školu a pokaždé ji přinášel z cest svých různé cen-né předměty, jichž má naše škola plný kabinet. Nejvíce pamatoval na chudé děti. Každým rokem posílal správě školy na Kováni několik spořitelních knížek znějících na jména dětí, jež po-jistil pro případ nemoci v stáří anebo pro stáří, aby potom dostávaly důchod od své pojišťovny.

=310=

V obci Krásné Vsi založil tzv. „Nadaci Martincovou“. Pro chudé zakoupil bývalou školu na Kováni čp. 22 jako chudobinec a při každé příležitosti na chudé pamatoval. Pochován jest na kovářském hřbitově spolu se svou chotí. Zesnulý byl pravým Čechem, neboť v dřívějších dobách zlých, vždy hovořil rád o právech českých z dob před rokem 1526 a po převratu poravil pisateli : „*Jsem rád, že jsem se toho osvobození dočkal*“. Zemřel v 82 letech. Čest buď jeho památce!



=312= **Záležitosti osadní**  Osadní zastupitelstvo v Krásné Vsi usneslo se ve schůzi dne 6.červen-ce 1924 prodati osadní kovárnu, poněvadž celý nájem, který od ková-ře dostane, musí dáti na daně a některý rok, opravuje-li se kovárna, musí na ni ještě dopláceti. Kovárna se prodá ve veřejné dražbě dne 31.srpna 1924. Na osadním domě v Krásné Vsi V Krásné Vsi jsou **věžní hodiny**, které nešly celou řadu let, ač byly u správy. V roce 1924 opravil je strojník z Kováně pan Josef Ježek, opatřil je skříní, aby se do nich neprášilo a hodiny již jdou téměř půl roku a přesně. Oprava stále 150 Kč a skříň na ně 100 Kč. Pan Jan Šnýdr za svého starostenství dal upraviti roku 1923 svým ná-kladem rigol od jeho statku podle silnice až k čp. 37, obnos činil 2.000 Kč. Nejdéle byl obecním starostou pan Antonín Bláha, rolník v Krásné Vsi čp. 25., neboť jim byl plných 14 let, z nich 5 let za války. Za jeho sta-rostenství zaveden byl do obce elektrický proud, zřízen vodovod, po-stavena v Krásné Vsi dobytčí váha. Okresní správní komise v Bělé dala roku 1924 upraviti odtok vody po-dél okresní silnice od čp. 46 až ke kalu. Dříve tu byla pouze vykopaná strouha, která všek byla většinou stále uspaná v kanálech, hlavně u čp. 8., takže v době přívalu vody, stála tato ve strouze do kalu nemoh-la a vnikala do sklepa čp. 46. A na dvůr čp. 8. Proto okresní správní komise s osadou Kování upravila odtok vody položením rour v průmě-ru 50 cm od čp. 46. Až do kalu. Na vrchu pak s obou stran jest vrchní rigol. Osada dala na to skolo 6.000 Kč. V květnu 1922 zaslalo ministerstvo vnitra přípis obecnímu úřadu v Krásné Vsi, jímž hodlá změniti název osady Krásnovsi na Krásnou Ves, že nutno námitky proti tomu podati do 14 dnů. Obecní zatupi-telstvo nečinilo námitek, ale sdělilo, že by byl případnější název Ves

=312=

Krasno a odůvodnilo tento název. Ministerstvo však nazvalo ves tu: Krásná Ves. Osadní zastupitelstvo v Krásné Vsi postavilo v srpnu 1924 novou ha-sičskou zbrojnici poblíž kovárny. Stavěl ji pan Karel Kredba, architekt a stavitel z Katusic.

**Počasí**  Poněvadž náš celý okres leží na severu, jest v něm podnebí dosti drs-né. Žně bývají v něm pravidelně o 14 dní později než v sousedním okrese mladoboleslavském a mělnickém. V naší obci, již jest položena v jižním cípu okresu, jest podnebí poněkud teplejší a daří se tu výbor-ně obilí a cukrovce, méně bramborům. Půda v naší obci jest výborná, místy více méně jílovitá a snese tudíž i větší sucho. V roce 1917 bylo veliké sucho a obilí na poli skoro uschlo. Mrazy byly velmi kruté. V roce 1919 napadlo koncem října tolik sněhu, že téměř všechna cuk-rovka na poli zamrzla a sklízela se až po vánocích, kdy sníh roztál. Více sníh nepadal a bylo dosti teplo. V roce 1922 nepadal skoro žádný sníh po celou zimu, až teprve 25. března, kdy už někteří hospodáři měli zaseto, napadlo sněhu místy až na půl metru a zůstal ležeti přes půl dubna. Toho roku bylo úplně zaseto teprve až v květnu. V roce 1923 počala zima velmi záhy. Celý podzim byl velmi chladný a někdy přišly i silné přímrazky. Dne 7.prosince počal padati sníh a zů-stal ležeti. O vánocích byla tak velká zima, že staří hospodáři tvrdili, že nejsou pamětníci tak kruté zimy. Sněhu napadlo takové množství, že ho místy leželo až přes metr. Silnice z Kováně do Krásné Vsi byla u

=313=

Martincova křížku zavátá sněhem na půl druhého metru do výše, rov-něž tak za chalupou pana Jana Šnýdra. Mrazy trvaly až do konce úno-ra velmi silné a sníh až do konce března roku 1924. Zima však trvala ještě i v dubnu. Očekávalo se, že po tak kruté zimě bude teplé léto. Ale nebylo tomu tak. V měsíci květnu téměř stále pršelo a bylo studeno. Podobně i v červnu. V červenci bylo poněkud tepleji, ale pravé červencové dni parné nebyly. Do poloviny měsíce srpna trvaly deště, některý den vel-mi silné a při tom velké chladno, zejména z rána byla citelná zima. Kteří hospodáři si pospíšili a sklidili do 15.srpna, měli po starosti, kteří však toho měli více, nemohli pro stálé deště skliditi.

**Změna v osobě kronikářově**  Jak na titulním listě této kroniky poznamenáno, založil ji a vedl až do 31.srpna 1924 učitel pan František Vodarada. Po něm nebyl hned zvo-len nový kronikář, až teprve v roce 1926, když okrsní správa politická se dotatovala obecního úřadu, kdo vede obecní kroniku, pověřen byl jejím vedením pan učitel **Stanislav Pátek**. Než začnu zde zaznamenávati místní věci dějinné, podotýkám, že při-držovati se budu a zvláště v té době kdy jsem zde nepůsobil, hlavně zápisům ze schůzí jak katastrálního tak i osadního zastupitelstva. V některých událostech je zmínka již v předu učiněna mým předchůd-cem, tedy ty jsem jen na patřičném místě dopnil o ostatních zmíním se zde zvláště.

Prodej obecní kovárny Obecní zastupitelstvo v Krásné Vsi usneslo se v roce 1924 na prodeji obecní kovárny a to ve veřejné dražbě, ne však níže než je obnos 45.000 Kč. Kováři, který ji koupí, pronajme se v obecním domě byt na

=314=

2 roky ode dne koupě. První dražba konala se 31.srpna 1924 a v té kovárna prodána nebyla, poněvadž nebylo dražitelů, kteří by složili vadium. Proto v přísné schůzi osadního zastupitelstva bylo usneseno, prodati kovárnu z vol-né ruky a za obnos ne nižší než 50.000 Kč. K jednání o prodeji pozván dosavadní kovář pan Václav Herout, který sám nabídl za kovárnu 55.000 Kč a podepsal prodejní podmínky. Když pak vyskytli se ještě dva kupci, kteří dávali větčí obnosy, podal Herout 60.000 Kč a tak ko-várna jemu definitivně prodána. V roce 1927 vystavěl si tento u ko-várny obytné stavení čp. 51. Když potom na podzim roku 1927 zemřel vedla živnost vdova Antonie se synem Václavem.

Požár ve statku Jana Šnýdra V únoru 1925 vypukl ve stodole pana Jana Šnýdra požár, následkem poruchy elktrického vedení. Tento den řádil silný vítr za jehož pomoci se oheň velmi rychle šířil a hrozilo nebezpečí, že přenese se i na sou-sední budovy. Že se tak nestalo patří dík zachranným pracím hasič-ských sborů a místního obyvatelstva.

Nová kovárna V roce 1927 vystavěna byla v Krásné Vsi nová kovárna „Na drahách“, jejíž majitelem stal se František Melmuka. Pozemek odprodala osada Krásná Ves, 1m2 za 4 Kč.

Dávky Od ledna 1928 vstoupily v platnost nové předpisy hlavně úpravy fi-nančního hospodářství samosprávních svazků. Podle této reformy mohou obce vybírati nejvyšší přirážky ve výši 200% v případě, značné zadluženosti až 300%. Jelikož by ve zdejší obci přirážky v této výši vy-bírané nestačily na úhradu vydání, usneslo se obecní zastupitelstvo,

=315=

by zavedeny byly dávky z vody a piva. První dávka vybírána v r. 1928 a sice za 1 hl. piva 8 Kč a vodní dávky 10 Kč z jedné hlavy na rok, počítaje v to i dobytek.

Osadní volby V listopadu roku 1927 konány byly nové osadní volby v Krásné Vsi a Kováni. Osadním starostou v Krásné Vsi zvolen pan Václav Špetlák a v Kováni pan Václav Čečka.

Telefon V Krásné Vsi zřízen v roce 1928 na žádost občanů, osadní telefon, ná-kladem 15.000 Kč i s telefonní budkou, která byla umístěna v hostinci. Připojení na centrálu v Katusicích stalo se v 1.polovině prosince téhož roku. Až do 1.května 1929 byl telefon občany používán zdarma. Od 1.května stanoven poplatek 1 Kč ve prospěch osady Krásné Vsi.

Požár u Fuhrmanů a Hoftů V prosinci z 16. na 17. v roce ? vypukl v Krásné Vsi v čp. 33., které koupil od vdovy Linhartové, Štěpán Fuhrman požár, rozšířil se až na stodolu pana Hofty čp. 32. Obě budovy požárem zničeny, ač pojištěni, utrpěli veliké škody.

Požár u pana Boháče Občané krasnoveští nebyli ještě uklidněni od posledního ohně a již ve středu 19.prosince vyšlehly zhoubné plameny ze stodoly pana Pavla Boháče čp. 19. Tomuto shořela veliká část nevymláceného obilí a stroje, které byly ve stodole uloženy.

Obecní volby V roce 1929 konány obecní volby. Starostou obce zvolen pan Ladislav Honzů, syn bývalého okresního starosty pana Věnceslava Honzů.

=316= Nové zákony Roku letošního 1928 vydány některé důležité zákony a to: zákon zva-ný „berní reforma“ a zákon „o reformě veřejné správy politické“, novelisace zákona „ o sociálním pojištění“, novelisace „ stavebního zákona“ a jiné. Zákon o reformě veřejné správy zasáhl i náš okres. Samosprávný okres v Bělé pod Bezdězem zrušen a sloučen s okresem mnichovo-hradišťským v jediný okres a místo „okresních správních komisí“ a „okresní správy politické“, počal dne 1.prosince 1928 svoji činnost, okresní úřad v Mnichově Hradišti.

**Konec knihy první.**

Kroniku přepsala v lednu 2020 do elektronické podoby Milena Dovrtělová

=316=

**Příspěvek do pamětní knihy obecní, od Jana Šnýdra, t.č. starosty v Krásnovsi a nadporučíka v.z.**

Po rozpadnutí státu Rakousko Uherského a tím i jeho branné moci nedočítáme se nikde o operacích zaniklé armády, která zvláště na Balkáně během světové války hrála u většiny našich hochů v jejich osudech vyznačnou roli. Viděl jsem zmírati tolik dobrých českých lidí pod uniformami c a k Rakousko Uherskými, že opravdu příšerným nevděkem by bylo, kdyby tito stateční hoši bijící se prvého roku světové války u vědomí prospěti své české vlasti v rámci bývalé monarchie, měli upadnouti v úplné zapomenutí. Kdyby bylo bývalo dopřáno těm mnohým dožití se druhého nebo třetího roku války jistě by bývali jimi řady pravých osvoboditelů vlasti pozdějších legionářů, rozmnoženy. My staří bývalí vojáci rakouští a nyní českoslovenští zachováme chrabrým druhům nehynoucí vzpomínku, a téhož mohou se nadíti od celého československého národa a jeho branné moci. Mladým příslušníkům naší nové armády, nechť jsou zářivým příkla-dem konání vojenské povinnosti a útěchou, že jim nebude v budouc-nu postoupiti boj za tak těžkých podmínek jakých ukládá kázeň a po-vinnost vojenská. Útěchou jim bude že konání tvrdé vojenské povin-nosti konati budou výhradně pro svůj československý stát. O pravdivosti zde pronešených slov, může se čtenář přesvědčiti zájez-dem na české pohřebiště do míst kde Drina vlévá se do Sávy, či na dří-vější hranici bávalého Srbska a uvidí tam spousty pohřbeného české-ho lidu a české inteligence bávalých to záložních důstojníků. Každý náhrobek hlásá tam „poutníče zvěstuj Lacedemonským, že my tuhle mrtví ležíme jakož zákony kázaly nám“. O bojišti srbském které bylo podřadné proto, poněvadž nerozhodova-lo se na něm o osudech přístí Evropy, nezachovalo se ani v rakous-

=317=

kých zprávách mnoho význačných zpráv a přece toto bojiště hrálo vý-znamnou roli v dějinách českého lidu a specielně v dějinách lidu okre-su bělského. Když dne 28.července 1914 Rakousko vypovědělo válku Srbsku, zahá-jilo tuto následujícími slovanskými sbory : sbor 16/ |Dalmatinci Her-cegovci, sborem 15/ Bosňaky/ sborem 13 / Chorvaty / pražských 8 výhradně českým a tzv. kombinovaným sborem barona Krause u kte-rého mimo maďarů bylo části 9 sboru a mezi nima pě náš doplňovací pluk č. 94. Sbor 15 a 16 obsadil hranici při počátku války bývalé monarchie od hranic černohorských až k bosenskému Zvorníku. Sbor 13 od Zvorníku podél Driny k Bělině a Radči. Pražský 8 společně se sborem Krausov-ým měl obsazen hranici od Rači přes Šabac Bělehrad az k hranicím Rumunska. Do poloviny srpna 1914 omezilo se vojsko rakousko uherské na prud-ké bombardování měst a celého srbského pobřeží za S8vou a Drinou. V druhé polovině srpna přešlo rakouské vojsko k všeobecnému útoku. Za velkých bojů vnikla rakouská vojska hluboko do země, kde došlo 28.srpna k boji v otevřeném terenu, v kterém rakouská armáda byla poražena a zejména sbor pražský pod generálem jízdy Gieslerem z Gi-ligenů v pravém slova smyslu decimován. Giesler jako neschopný ge-nerál odvolán avšak čestí vojíni se svými záložními důstojníky na bo-jišti zůstati museli, aby se dožili ještě dalších utrpení. Rakouské vojsko vrátilo se zase do pozic za Sávu a Drinu. Od těch dob mění se více vál-ka ve válku zákopovou a boje v boje poziční. V druhé polovivi října hlásilo hromové burácení rakouských děl na celé srbské frontě přípra-vu k novému útoku. Tato týden trvající dělopalba setkala se u všech sborů s výsledkem takže všechny sbory koncem října přesly řeku Drivu k nové ofensivě.

=318=

Pražský sbor a část 9 sboru nebyly sto vzdor zuřivým bojům Sávu pře-kročiti a to vzhledem na užasnou šíři řeky, která sama sebou jest och-raným prostředkem země. V rakouském armádním velitelství nastalo proti jmenovanému sboru roztrpčení a z toho důvodu dalo podtoupiti naším hochům krutou zkoušku 14 denní bitvy u Rači v jejímž to prů-běhu pálila i maďarská pěchota do českých lidí. Konečně neminul ani úspěch vojenský osmý armádní sbor a tak rak. Armáda pronikla do srbska nejhlouběji takže koncem listopadu opíralo se levé křídlo o Sá-vu za Bělehradem a pravé postoupilo přes Valjevo ku Kragujevači. Nyní nastala nejkrutější práce pto vozatajstvo. Zásobovati přes ¼ milionu bojovníků ze stanic a loděnic na Sávě a Drině na vzdálenost 100 km po bezedných blátem do 1 m výšky pokrytých silnic. Koně i lidé vysílením padali po 6 km pochodech – bláto je pohřbilo. Každým okamžikem klopýtl kůň jezdec přes v blátě utopené tělo vojína neb koně. Nocováno bylo po celodenním 6 km pochodu za sněhových plýskanic v promočených stejnokrojích a botách, uprostřed bahenní silnice, aby druhého dne nastal zápas s přírodnímu živly znovu. Když pak u jednotlivých vozatajských oddílů počala se vyskytovati cholera, bylo nám jasno, že postavení rakouského vojska jest neudržitelné a že druhou ofensivu vzdor krutým obětem 8 armádního sboru -- prohrá-lo vozotajstvo -- V polovici prosince v důsledcích zde líčeného nastal ústup, který srbské vojsko využilo k proti útoku takže vysílenému ra-kouskému vojsku připravilo snadnou porážku. Poražené a rozptýlené armády shromažďovaly se v Rumě a v Novém Sadě. Zima roku 1914 a 15 strávená ve Sršmu s v jižních Uhrách. Se svým oddílem přibil jsem na štědrý den do Liliomoše severně od Palanky, odkud později přesíd-lil jsem do Bovoty. Za naší přítomnosti v Bovotě tj. mezi Osekem a Vu-kovarem vymřela 1/3 obyvatelstva na černé neštovice. Z mých očko-vaných vojínů nezemřel nikdo.

=319=

To byla celá rakouská výprava proti Srbsku. Od těch dob převzala boj se Srby armáda řískoněmecká. V květnu 1915 odešlo rakouské vojsko druhdy proti Srbům operující na italském bojiště, na pláň Doberdoo, ke Gorici až k Úseku přes Bri-tof a St. Lucia. Pobyl jsem se svoji pražskou kolonou a u 18 pěší divize u Gorice asi měsíc. Vojenské změny toho měsíce nenastaly, jen denní příšerná dělopalba působila děsně na nervovou soustavu účastníků. Z bojiště toho byla mne udělena dovolená pod stručným lékařským nálezem: Nervenchok das Leiden entstand durch die Strapasen des Feldzuges, jehož následky pozoruji dodnes. Lituji, že mne nebylo dopřáno již tehdy uprostřed statečných vojínů položiti život na oltář své vlasti. Na hřbitově v Kováni zasazená bude deska na památku všech padlých vojínů a jsem přesvědčen, že občanstvo přispěje na ní takovou hřiv-nou, aby se stalo důstojným pomníkem jejich utrpení a hrdinné smrti.

Jan Šnýdr

Kroniku přepsala do elektronické podoby Milena Dovrtělová