=1=

**Druhá kronika obce Krásná Ves** paměti Obce Krásná Ves od 1.ledna 1929

Kniha tato se skládá ze 148 listů, tj. 296 stran. Byla pořízena v roce 1928 nákladem obce krásná Ves v ceně 140,-- Kčs. V knize začal prováděti zápisy Stanislav Pátek, učitel v Kováni, který zde působil od 1.září 1925 do 31.srpna 1951.

**Rok 1929**

Počínaje zapisovati v nové knize, zmíniti se musím předem o zvláště kruhé zimě, která panovala v roce 1929, již podobné není pamětníka.

V roce 1928 panovalo horké léto, zvlášť ve žních byla velká vedra. Lidé z toho soudili, že bude tuhá zima. Ta se také vskutku dostavila. Do vánoc mnoho sněhu nenapadalo a vždy zase roztál. Až na Silvestra přišla veliká vánice. Třeba,že sníh padal na bláto, udržel se. Potom padal častěji a udeřily mrazy. Sněhu té zimy napadlo na 50cm a stále válo, takže se muselo několikrát za zimu prohazovati silnice. Následkem velkých mrazů a vánic vázla doprava i na železnicích, což bylo příčinou špatného zásobování uhlím, takže lidé trpěli zimou.

Od Silvestra až do 6. března povolila zima jen jediný den a to 20. ledna. Ten den sníh rozbředl ale do rána zase přituhlo. Největší mrazy dostavily se v 1.polovině února. To byla zima sibiřská. Dne 11. února byl zde největší mráz -33°C, na mnohých místech až -40°C. Lidé se krčili ke kamnům nikomu se nechtělo ven. Lidé omrzali, ptactvo a zvěř hynulo zimou a hladem. V novinách se vyskytovaly zprávy, že na některých místech zmrzl i dobytek ve chlévích. Vysoká zvěř se stěhovala z lesů k lidským obydlím, kde se nechala i zavříti do chlévů.

=2=

Ve školách se neučilo, ježto se nemohly náležitě vytopiti třídy nebo byl nedostatek paliva.

Velké škody způsobily mrazy na ovocném stromoví, zvláště třešních, švestkách a ořechách. Mnoho jich vůbec nevyrašilo, jako třešně za novou kovárnou mnoho ještě potom uschlo, protože byly od mrazů roztrhané kmeny.

Třebaže leželo sněhu na 50 i více cm, přece země následkem silných mrazů promrzala do značné hloubky, až na 120 – 130 cm, takže bylo mrazy zasaženo i vodovodní potrubí. Na mnohých místech voda v potrubí zamrzla, roury rozpraskaly. Na Kováni a v Krásné Vsi točili vodu jen v několika místech. Sem chodili z ostatních čísel pro vodu, poněvadž i stojany byly zamrzlé. Dlouho trvalo než se voda v potrubí uvolnila. Ještě v dubnu na některých místech voda netekla. Nejpozději povolil vodovod v hostinci v Krásné Vsi a to 9. května.

Jak jsem se již vpředu zmínil, polevila zima teprve 6. března a sníh počal táti. Mnoho vody přeteklo, však nikde zvláštních škod nenadělalo, jak se lidé obávali.

Tuto hroznou zimu možno srovnati se zimou v roce 1799, tedy před 130 léty, jak se o ní dovídáme ze zápisů selského kronikáře milánského sedláka a rychtáře Františka Vaváka.

Jak již v předu uvedeno, zima zničila mnoho ovocných stromoví, za novou kovárnou uschly všechny stromy. Byly proto vykáceny a nahrazeny stromky novými, zakoupenými ve Mšeně u Mělníka. Zajímavo, že nejvíce škod způsobeno na třešních, ořechách a jabloních.Letošní rok byl dost suchý. Pršelo sice občas, avšak vláha zase ihned vyschla, poněvadž panovala veliká vedra, zvláště

=3=

v červenci a září. Po nich dostavily se strašné katastrofy, které zastihly mnoho okresů.

Úroda v nich byla velmi poškozena. První a přímo strašný den byl 4. července. U nás projevil se jen silnějším větrem a deštěm. Žádné škody však nebyly způsobeny.

Za to již sousední okres boleslavský byl postižen. V Černavách padaly kroupy jako holubí vejce, obilí z velké části zničeno a vymlácena okna.

Jinde bylo naděláno mnoho škod na ovocném i lesním stromoví, na budovách, ano i lidské životy přišly nazmar.

Třebaže veliká část úrody byla živelními pohromami zničena, přece cena obilí ještě značně poklesla proti roku předešlému. Vše ostatní zůstalo ve stejné ceně, takže pro venkovský lid nastaly těžké poměry. Nastala zemědělská krise, která zachvátila všechny evropské státy.

**Volby do obce**

V roce 1929 konány v naší obci obecní volby. Mezi stranami docílilo se dohody a mandáty rozvrženy na strany následovně :

Republ. strana domovina a zem. družstvo 7 mandátů Sociálně demokratická strana dělnická 4 mandáty Lidová strana 2 mandáty Živnostencká strana středostavovská 1 mandát Čsl. strana komunistická 1 mandát

Porovnáme-li výsledek těchto voleb z předešlými uvidíme, že ubylo u nás komunistů, což je velmi potěšitelné.

=4=

Starostou zvolen příslušník republ. strany pan Ladislav Honzů z Krás-né Vsi, náměstkem soc. dem pan Jan Henc rolník z Kováně, I. radní pan Jan Šnýdr z Krásné Vsi, II.radní lidovec pan Jan Rousek rolník azedník z Kováně, III. radní pan Antonín Bláha rolník z Krásné Vsi.

Kulturní podniky

Dne 6. března pořádala místní organisace republikánské strany v Krásné Vsi, spolu s místní org. rep. strany ve Spikalích slavnost k uctění památky poslance J. Dürycha ve Spikalích na návsi. Slavnostní řeč přednesl poslanec Jan Dubický. Po té sehráno divadelní představení v přírodě „Naši furianti“ od L. Stroupežnického. Čistý výtěžek slavnosti věnován na postavení pomníku zemřelému již oslavenci.

Dne 13. října sehráno bylo Hospodářskou besedou divadelní představení „Komedie beze zkoušky“ od Vrbského Hlavatého.

Místní sdružení reptl. dorostu uspořádalo přednášku rázu vzdělávacího „Jindřich Šimon Baar“ jeho život a dílo, referoval pan profesor Emanuel Sobíšek z České Lípy.

Volný čas věnují naši občané ve značné míře četbě. Knihy vypůjčují si z knihovny Hospodářské besedy, která je umístěna ve škole a má značný počet zábavných i poučných knih. Koncem letošního roku měla 938 svazků vázaných. Za letošní rok půjčeno bylo z knihovny 59 čtenářům celkem 1.102 svazky. Na jednoho čtenáře připadá průměr-ně 19 svazků. Nejvíce čteny spisy J. Š. Baara, Sokola-Tůmy a J. Vrby.

=5=

Oslavy sv. Václava Na den 28.září připadalo 1000 výročí zavraždění knížete Václava. V Praze konány celostátní oslavy v září, které vyžádaly si ohromnéhonákladu. Také i v jiných městech i vesnicích uctívaná památka Václava, ve zdejší obci oslavovali jen lidovci na farském dvoře.

V úterý 8.října zemřela v Krásné Vsi vdova po statkáři a bývalém okresním starostovi paní Eliška Honzů, ve věku 62 roků, dobrá a poctivá žena a pravá Češka.

**Rok 1930**

V roce 1930 provedena byla v celé naší republice 3 sčítání a to : 27. května sčítání zemědělských závodů a živnostenských podniků, 24. září sčítání ovocných stromů a keřů a dne 2.prosince sčítání osob.

Všechny tři sčítání prováděl státní úřad statistický jmenovanými sčítacími komisary. V politické obci Krásné Vsi prováděl všechny sčítání učitel Stanislav Pátek.

I. sčítání zemědělských závodů, spolu se soupisem ploch kultur, ploch osevu a hospodářského zvířectva, jakož i sčítání živnostenských závodů, prováděno bylo podle stavu dne 27. května 1930. Sčítáno toto bylo prováděno, aby se zjistila velikost obhospodařované plochy, způsobu použití půdy, stav hospodářského zvířectva, počet činných osob a jejich postavení v závodě a jiné, pro naše zemědělství důležité okolnosti.

=6=

Sčítáním živnostenských závodů zjišťovala se všechna podnikání výrobní, odchodní aj., jejich vnitřní složení podle počtu zaměstnanců, hnacích strojů a jiné výkonnosti a jiných znaků.

Sčítání prováděno tištěnými dotazníky, které byly stranám rozdány. Kdo neuměl sám vyplniti, vyplňoval sčítací komisař. Z těchto dotazníků sestavovány byly na zvláštní tiskopisy obecní přehledy.

Všech zemědělských závodů napočteno celkem 73. Podle množství obhospodařované půdy rozděleny do 9 skupin.

Skupina I. do 50 a celkové výměry 10 závodů Skupina II. od 50 a – 1 ha 11 závodů Skupiny III. od 1 ha – 2 ha 8 závodů Skupina IV. od 2 ha – 5 ha 20 závodů Skupina V. od 5 ha – 10 ha 9 závodů Skupina VI. od 10 ha – 20 ha 8 závodů Skupina VII. od 20 ha – 30 ha 3 závody Skupina VIII. od 30 ha – 50 ha 1 závod Skupina IX. od 50 ha – 100 ha 3 závody

Hospodáři byli a podle jmen obhospodařovali :

Skupina I. Josef Kratochvíl Kováň čp.13 15,21 a

Frant. Škoda Kováň čp. 17 23,82 a

Anna Fryková Kováň čp.18 16,88 a

Karel Slambora Kováň čp. 23 28,49 a

Štěpán Fuhrman Krásná ves čp. 33 22,94 a

=7=

Alžběta Boháčová Krásná ves čp. 46 33,82 a

Frant. Bílek Krásná ves čp. 50 33,24 a

Václav Jirků Kováň čp. 50 36,02 a

Josef Matoušek Krásná Ves čp.53 27,46 a

Josef Ježek Kováň čp. 53 36,00 a

10 hospodářů obhospodařovalo 273,88 a

Skupina II. Antonie Silná Kováň čp. 14 88,27 a

Matouš Bechyně Kováň čp. 19 51,67 a

Frant. Grus Krásná ves čp. 23 61,69 a

Josef Kalecký Krásná ves čp. 27 70,34 a

Václav Sládek Krásná ves čp. 30 52,00 a

Frant. Medonos Kováň čp. 34 78,99 a

Marie Zeislová Kováň čp. 36 90,00 a

Josef Bílek Krásná ves čp. 39 87,54 a

Antonín Křížek Krásná Ves čp. 48 75,26 a

Antonie Heroutová Krásná Ves čp. 51 65,90 a

Frant. Elstner Kováň čp. 52 65,19 a

11 hospodářů odhospodařovalo 755,88 a

=8=

Skupina III. Frant. Toman Kováň čp. 4 130,96 a

Josef Šimonek Kováň čp. 7 185,82 a

Václav Šípek Kováň čp. 8 195,44 a

Frant. Slánký Kováň čp. 29 110,32 a

Čeněk Novotný Kováň čp. 33 125,05 a

Antonín Chumlen Krásná Ves čp. 43 178,05 a

Frant. Kumbera Krásná Ves čp. 45 183,52 a

Karel Elstner Kováň čp. 51 160,30 a

8 hospodářů odhospodařovalo 1.269,46 a

Skupina IV. Osada Krásná Ves 497,39 a

Václav Šimonek Kováň čp. 3 320,62 a

Rudolf Vyhlas Kováň čp. 5 368,26 a

Václav Langr Kováň čp. 6 471,63 a

Josef Fousek Krásná Ves čp. 7 475,00 a

Jan Rosso Krásná Ves čp. 9 221,26 a

Karel Bláha Kováň čp. 12 408,36 a

Rudolf Salač Kováň čp. 15 331,49 a

Štěpán Benda Krásná Ves čp. 15 389,80 a

=9=

Václav Jiřinský Krásná Ves čp. 22 367,78 a

Josef Houžvic Kováň čp. 25 468,55 a

Václav Vocásek Krásná Ves čp. 26 492,67 a

Josef Mill Kováň čp. 27 315,86 a

Josef Švestka Krásná Ves čp. 28 368,21 a

Václav Kuntoš Krásná Ves čp. 31 225,62 a

Božena Rousková Krásná Ves čp. 32 272,00 a

Ladislav Turek Krásná Ves čp. 38 484,46 a

Josef Fousek Krásná Ves čp. 40 442,48 a

Jan Rousek Kováň čp. 46 446,61 a

Josef Elstner Kováň čp. 47 442,42 a

20 hodpodářů odhospodařovala 7.810,47 a

Skupina V. Marie Grusová Kováň čp. 10 761,77 a

Josef Švestka Krásná Ves čp. 10 845,45 a

Vojtěch Flodrman Krásná Ves čp. 12 500,87 a

Jan Henc Kováň čp. 16 602,45 a

Václav Špetlák Krásná Ves čp. 16 522,00 a

Společný pivovar Kováň čp. 20,21,24,26,35 835,94 a

Frant. Němeček Krásná Ves čp. 29 518,91 a

=10=

Josef Vocásek Krásná Ves čp. 42 522,00 a

Frant. Vegrichtová Krásná Ves čp. 44 530,00 a

9 hospodářů obhospodařovalo 5.639,39 a

Skupina VI. Osada Kováň 1999,00 a

Josef Bišof Krásná Ves čp. 1 1067,45 a

Václav Čecka Kováň čp. 2 1294,26 a

Josef Černý Krásná Ves čp. 4,41 1655,60 a

Jar. Martinec Krásná Ves čp. 8 1622,20 a

Pavel Boháč Krásná Ves čp. 19 1819,00 a

Ant. Bláha Krásná Ves čp. 25 1399,84 a

Václav Mendl Krásná Ves čp. 28 1029,00 a

8 hospodářů obhospodařovala 11.886,65 a

Skupina VII. Jan Boháč Krásná Ves čp.3,47,35 2466,00 a

Lad. Vidner Krásná Ves čp. 14 2698,00 a

Frant. Prais Krásná Ves čp. 21 2489,31 a

3 hospodáři obhospodařovala 7.653,31 a

=11=

Skupina VII. Ladislav Honzů Krásná Ves čp. 5 3.564,00 a

Skupina IX. Pražský alumnát Krásná Ves 5271,74 a

Václav Šnýdr Krásná Ves čp. 13,20,31, 5840,00 a

Jan Šnýdr Krásná Ves čp. 24 8903,00

3 hospodáři obhospodařovali 20.014,74 a

Ze sousedních obcí obhospodařovali ve zdejší obci :

3 hospodáři z Pětikozel 356 a

6 hospodářů ze Spikal 705 a

4 hospodáři z Katusic 1097 a

1 hospodář z Kovánce 20 a

1 hospodář ze Skalska 349 a

6 hospodářů z Lin 1110 a

5 hospodářů z Niměřic 347 a

26 přespolních hospodářů obhospodařovali 3984 a

Místní hospodáři obhospodařovali ve zdejší obci 56.016,80 a

Přespolní hospodáři obhospodařovali ve zdejší obci 3.984 a

Dohromady bylo ve zdejší obci obhospodařováno 60.000,80

=12=

Pozemků nepatřících k zemědělským závodům 2556,60 a

Celková plošná výměra místní obce 62.357,40 a tj. 623 ha 57,40 a

Z celkové plošné výměry zemědělských závodů připadá na půdu zemědělskou a to :

ornou 47948,73 a louky 906,90 a zahrady užit. 708,90 a pastviny 1683,60 a Celkem 51.248,13 a půdy zemědělské

Nezemědělské půdy a to : lesní 6487,31 a zastavěná a dvory 634,44 a ostatní neplodná 531,62 a Úhrnem 7.653,37 a půdy nezemědělské

V roce 1930 měli zdejší hospodáři oseto : pšenicí zimou 6.672,07 a pšenicí jarní 29,00 a žitem 8.022,01 a ječmenem jarním 7.770,19 a ovsem 2.010 a soureží ( žito a pšenice) 14 a hrachem 52 a směskou jarní na zrno 972,04 a

=13=

mákem 0,25 a brambory pozdními 2.388,15 a cukrovkou 10. 388,17 a krmnou řepou 246,60 a okurkami 7,37 a jetelem dvousečným červeným 5.655,02 a jetelem dvousečným bílým 93 a vojtěškou 1.518,81 a vičencem (ligrus) 46,73 a jetelovými a jetelotrávními směskami 1.984 a směskami na zelené krmení 185,10 a hořčicí 16,47 a úhorovali 10,82 a

Zvířectvo Se sčítáním zemědělských závodů souviselo také sčítání hospodářského zvířectva. Napočteno bylo celkem 39 koní, 407 kusů skotu, 80 kusů bravu kozího, 206 kusů bravu vepřového, 789 slepic kohoutů letošních, 1489 starších, hus letošních 450, starších 132, kachen letošních 83 kusy, starších 23 kusy, krocanů a krůt letošních 30 kusů. Starších 6 a perličky 4.

V měsíci září prováděno sčítání ovocných stromů a keřů podle stavu dne 20. září 1930, aby se zjistil stav těchto po mrazové pohromě v roce 1929.

=14= Sčítány byly stromy odumřelé, zdravé a nově vysázené. jabloní odumřelo 321 zůstalo zdrávo 686 nově vysázeno 167 hrušní 98 216 46 třešní 514 418 257 višní 29 58 10 švestek 1027 801 238 sliv 45 63 5 meruněk 8 6 1 broskví 6 0 0 vlašských ořechů 65 27 19 moruší 0 201 0 rybízu 46 255 2 angreštu 33 89 19

Celkem odumřelo 2.192, zůstalo zdrávo 2.820 nově vysázeno 764

Z tohoto přehledu vidíme, že skoro polovina stromů a keřů byla tuhými mrazy v roce 1929 zničena. Mnoho stromů zašlo i roku následujícího. Nově vysazovány byla postupně, ještě zakoupení potřebných stromků najednou, znamenalo u některých hospodářů, vydati příliš mnoho peněz.

Počasí

Počasí bylo tohoto roku zde pěkné. V létě dostavila se značná tepla, která nutila lidi ke koupání. V Krásné Vsi, ač voda je v kale ke koupání nezpůsobilá, byl tento stále četně navštíven a to nejen mládeží ale i dospělými až stalo se neštěstí.

=15=

Ve čtvrtek 3. července navečer, šel se po práci ještě s jinými mládenci jako denně před tím vykoupat do kalu kovářský dělník Karel Ditrych z Lužan u Jičína, který zde byl zaměstnán jako vedoucí u Heroutové. Ač neuměl dobře plavati, pustil se přes největší hloubku a zde chytil jej srdeční záchvat a on utonul. Ihned byly podniknuty kroky k jeho zachránění ale teprve po dvou hodinách byl nalezen a vytažen. Než přijel lékař prováděno bylo umělé dýchání, však marně. 6. července na svátek mistra Jana Husa byl za velké účasti občanstva pochován na hřbitov kováňský – jako odpadlík od církve římskokatolické ( byl bezvyznání) stranou ostatních, ke zdi.

Sčítání lidu V měsíci prosinci prováděno bylo v celé ČSR sčítání lidu podle stavu 1.prosince, které ve zdejší obci trvalo od 2. do 5. prosince. Napočítáno bylo celkem 586 obyvatel.

V sobotu dne 6. prosince rozlétla se po zdejší obci smutná, nikým nečekaná zvěst, že zemřel dobrý občan, pan Jan Šnýdr, mladší. Tento narodil se dne 24. července 1882 v Krásné Vsi, zemřel tedy ve věku 48 let. Raněn byl mrtvicí. Vystudoval střední hospodářskou školu v Chr-dimi a poslouchal čas přednášky na vysoké škole zemědělské ve Vídni. Ještě za života svého otce zúčastnil se spolkového života v obci i okrese a po válce byl důvěrou všeho občanstva v roce 1919 zvolen starostou politické obce Krásné Vsi. Poměry politické byly tehdy – jako všude v prvních letech popřevratových – v obci zdejší velmi napjaté. Jan Šnýdr, který vždy projevoval nejen slovem ale i skutky své hluboké cítění sociální, získal si u všech vrstev občanstva neobyčejné obliby. Podařilo se mu proto mnohé hroty politického stranictví ulámati. Byl kavalírem.

=16=

Jeho společenské vystupování bylo vždy uhlazené, vybraně zdvořilé i v jednání s lidmi nejchudšími. Jsa velmi zámožný, podporoval mnohé dary peněžitými a mnozí nalezli v jeho velkém hospodářství krásné existenční založení. Jeho dobrota byla bezpříkladná, až příliš využívaná. Se vším občanstvem žil vždy ve výborné shodě a s živým zájmem sledoval osudy každého jednotlivce. V nekrologu, po jeho úmrtí, bylo napsáno : „dlouho bude jméno jeho v Krásné Vsi vyslovováno s úctou a po mnohá léta vzpomínáno a budou to vzpomínky uvité z nekrásnějších květů lidského charakteru, pravdy, dobra a krásy.“ Pravdy si vážil a neústupně ji také dovedl hájit. Jeho zájem soustřeďoval se výhradně jen kolem věcí ušlechtilých a krásných a proto ještě v životě svém hodně trpěl duševně, jak říkají ti, kteří stýkali se s ním kamarádsky. V životě veřejném působil dále jako člen správní rady společného pivovaru a sladovny v Podkováni, kde uplatplatnil se jako člen užšího odboru a posléze jako předseda závodu. Působení jeho tam, mělo veliký význam pro vztah tohoto největšího poplatníka v obci k ostatním složkám, a nedošlo za jeho života nikdy k rozporům. Nepřísluší se kritika hospodaření tohoto podniku na tomto místě, ale i kteří je znají podrobně, říkají ještě dnes, jaká škoda postihla závod jeho úmrtím. Šnýdr byl významnou individualitou „sedláka kavalíra“ – povahou i zjevem. Jeho rod, který vždy hrával v Krásné Vsi v životě veřejném nejednu z nejvýznačnějších rolí – vymřel. Pro všechny charakteristické rysy své povahy žil celým svým životem a tyto došly výrazu opravdu nezapomenutelného pro ty, kteří milují ušlechtilost a zásadu : „ žij a nech žít!“

=17=

Kulturní podniky Z knihovny Hospodářské besedy, která zde plní úkol knihovny obecní, vypůjčeno bylo v roce 1930 celkem 814 svazků 60-ti čtenáři. Jest to počet značný a svědčí, že záliba v četbě ve zdejší obci stále se udržuje.

**Rok 1931**

Rok 1931 jest rokem vzrůstající hospodářské krise, která se počala ukazovati již v roce 1929 a projevila se nejen u nás, ale i v celém světě. Zaviněna byla poválečnými poměry, které přinesly pronikavé změny v hospodářských poměrech států. Následkem zintensivnění výroby v průmyslu a racionalisace v hospodářství nastala ve všem nadvýroba – vývoz počal klesati – počala se omezovati výrova v průmyslu, dělnictvo přebytečné propouštěno a tak začínala nezaměstnanost, která se značně rozšířila zvláště ve městech ale stopy její počaly se ukazovati i na vesnicích.

Hospodářské poměry stávají se tíživějšími. Nadvýroby projevila se i u nás snad nejdříve ve výrobě cukru, jehož vývoz do ciziny počal klesati a bylo proto přikročeno ke snížení osevu cukrovky a to o 20% a cena cukru stanovena na 10.80Kč za 1 g. Jako klesla cena cukrovky klesla i cena obilí.

Počasí

Počasí bylo tohoto roku dosti příznivé, až na den 4. července, kdy strhla se nad naším krajem kol 7.hodiny večerní prudká bouře s dlouhotrvající lijavcem. Za chvíli spadlo spousta vody, jež způsobila mnoho škod jak v polích tak i na stavbách a cestách.

=18=

Silnice a zvláště pak cesty byly na četných místech vymlety a ztrhány, že nebyla po nich doprava možná a oprava vyžádaly si značných nákladů. Ve zdejší obci poškozena byla „Stará hora u Dolního Cetna a cesta od Vegrichtových po dole k Dolnímu Cetnu. Zde byly vymlety díry, že člověka, v nich stojícího, nebylo viděti. Na místech níže položených vnikla voda i do budov a ohrožovala lidské životy. Ve zdejší vodárně vnikla voda do čerpací stanice a zatopila stroje na čerpání vody a hrozilo zde nebezpečí, že několik vesnic bude bez pitné vody. Že se tak nestalo, patří dík hasičskému sboru z Krásné Vsi, kteří přispěchali na pomoc se svojí motorovou stříkačkou a za krátko vodu vyčerpali.

Kulturní podniky Kulturní činnost byla dosti značná. Dělnická ochot. Jednota „Mošna“ sehrála 3 divadelní představení a to: „Třikrát svatba“, „Knoflík“ a se školními dětmi dětskou hru „Mikuláš“. Hospodářská beseda schválila divadelní představen í „Tatínek jde ne manévry“, kterýžto kus se velmi líbil nejen svojí povahou děje ale i výkonem herců. Účinkující byli potom požádáni, by tento kus pohostinsky sehráli ve Velkých Všelisích, což se též příštího roku uskutečnilo. Sdružení katolické Mládeže pro Kováň a okolí uspořádalo „Staročeské dožínky“ na farském dvoře. Hasičská župa Podbezdězská č.49 „Velvarský“, uspořádala na Kováni svůj župní sjezd , který, ač večer před tím řádila prudká bouře jak již vpředu poznamenáno, se dosti slušně vydařil ač i odpoledne dostavil se značný liják. Knihovna Hospodářské besedy plnila svůj úkol znamenitě. Knihy vy-půjčovalo si celkem 79 čtenářů, kteří tohoto roku přečetli celkem 1636 svazků – což jest snad největší počet výpůjček od jejího založení.

=19=

Velké oblibě těšily se spisy Jindřicha Šimona Baara, Sokola-Tůmy, Aloise Jiráska aj. Vrby.

V  měsíci březnu konány byly v Kováni misie.

Poměry lidopisné Během roku se narodilo celkem 6 dětí a zemřelo 10 osob, z toho 5 mužů, 3 ženy a 2 děcka. V tomto roce zemřel též v mladoboleslavské nemocnici bývalý řídící učitel zdejší pan Jan Kaska, který nastoupil jako řídící učitel na Kováň v srpnu roku 1913 po zemřelém Janu Poprovi a působil na zdejší škole do 31.srpna 1928, celkem 15 let. Dnem 31.srpna 1928 dán do výslužby a odstěhoval se do Mnichova Hradiště, kde jako pensista ztrávil necelé tři roky. Čest budiž jeho památce!

Poměry politické

Rozvrstvení obyvatelstva podle politických stran se zde změnilo v tom, že přestali zde eksistovati komunisté, jichž zde bylo dosti. Přestoupili jednak ke straně sociálně demokratické a jednak do odborové jednoty zemědělských dělníků při republikánské straně.

Volby Na podzim a to 25. října konány v obou osadách osadní volby. V Krásné Vsi odpadly, ježto podána jednotná kandidátní listina a tak stali se členy osadního zastupitelstva. Bláha Jaroslav, Špetlák Václav,

=20=

Vocásek Josef, Mendl Václav , Bišov Josef, Černý Josef, Martinec Jaroslav, Flodrman Vojtěch, Fousek Josef, Jiřinský Václav, Kálecký Jan, Bílek Frant. Osadním starostou zvolen Jaroslav Bláha z čp. 5. Na Kováni, kde je vždy víc rozumu, se dohody nedocílilo a volby se konaly. Podány byly 3 kandidátní listiny a nejvíce hlasů obdržela kan-didátní listina pivovaru, z niž zvoleno také do osad. Zastupitelstva 7 zástupců, za občanskou z Kováně zvoleni 4 zástupci a za lidovou stra-nu 1 zástupce. Členy zastupitelstva se stali : Smítka Antonín , Zalabák František, Mil Josef, Lískovec Jaroslav, Spejchlík Ladislav, Šnýdr Karel a Kracík Karel, dále Eduard Ferdinand , Medonos Fratišek, Elsner Václav, Langr Václav a za lidovou stranu Čečka Václav, který také zvolen, zásluhou zástupců z Podkováně, starostou osadním již podruhé.

Bezpečnost – koupě motorky Od požáru v roce 1928 ujala se v Krásné Vsi myšlenka opatřiti pro účinnou pomoc proti ohni motorovou stříkačku, ježto v pádu ohně hrozí zde nebezpečí vyhoření mnoha domů. Myšlenka tato došla uskutečnění v tomto roce. Zakoupena motorová stříkačka od firmy ing. Holeček z Prahy, za cenu 30.000 Kč. Je to dvoukolka čtyřválec o 32 HP. K ní zakoupen podvozek za 3.000 Kč, 400 m hadic č. 8 a 400 m hadic č. 10 se šroubením v úhrnné ceně 10.000 Kč. Na zakoupení stroje darovali : Banka Slavie Praha 1.000,-- Kč Rolnická pojišťovna v Praze 50,-- Kč Dodavatelé řepy 800,-- Kč

=21=

Hasičský sbor v Krásné Vsi 1.600,-- Kč Stolní společnost 140,-- Kč Agrární dorost 100,--Kč Osada Krásná Ves 15.476,75Kč Honební spolek v Krásné Vsi 3.000,--Kč Nenámý dárce 4.200,-- Kč Vklad zapomenuté vkladní knížky 398,20Kč Zbytek doplacen z obdržené subvence a z peněz osadních.

Požár

V pondělí 16. listopadu vypukl požár za vsí, jemuž za oběť padl Heroutův neveliký stoh.

**Rok 1932**

Počasí Počasí v tomto roce dosti příznivé. Zima byla snesitelná, většinou bez sněhu. Jaro dosti suché, ve žních pak počasí nestálé. Podzim byl opět pěkný a teplý. Ještě ke konci října panovala značná tepla.

Hospodářské poměry Hospodářské poměry dosud neutěšené. Obilí klesá v ceně, osev cukrovky snížen o dalších 20%. Cena za 1g zůstává stejná jako v roce 1931.

Jubileum besedy V roce 1932 oslavila Hospodářská beseda 50 let svého trvání a blahodárné činnosti. Oslava konala se c neděli 22. května. Odpoledne uspořádána valná hromada s obvyklým programem.

=22=

Zařazena sem byla zpráva jednatele pan Ladislav Honzů o činnosti Hospodářské besedy v uplynulých 50ti letech,z níž patrno, jak veliký kus práce jak po stránce hospodářské tak i kulturní pro občanstvo Hospodářská beseda vykonala. Jest jedním z nejstarších spolků v okolí. Večer pak uspořádáno slavnostní představení Jiráskova drama „Otec“. Před hrou promluvil ke shromážděným inspektor Menšinových škol v České Lípě a bývalý učitel zdelší školy pan Josef Maštálko o kulturním poslání divadla. Na svoji knihovnu, která pověřena jest funkcí knihovny obecní darovala 2000Kč za které zakoupena řada nových knih.

Činnost na poli kulturním byla opět dosti značná. Sehráno bylo 6 diva-delních her a uspořádána jedna dětská besídka. Z her byly to : „Zavadilka vdává dceru“, „Otec“ od A.Jiráska, „Pro rodné lány“, „Amor ve vojenské uniformě“, které sehrány Hospodářskou besedou a dělnickou ochotnickou Družinou „Mošna“. Katolická mládež ze Strenic sehrála v Krásné Vsi hru „Lumpácia Vagabundus“. Školní mládež za vedení učitelského sboru sehrála Průchovu hru „O matce Vlasti“.

Knihovna byla opět řádně navštěvována. Knihy vypůjčovala si 72 čtenářů, kteří přečetli celkem 1380 svazků.

Poměry lidupisné V roce 1932 narodilo se celkem 9 dětí, zemřelo úhrnem 6 osob, pří-růstek 3 osoby. Mezi zemřelými jsou : **Martin Brtnický**, zemřelý 5. dubna, bývalý sladovnický nevlastní otec hostinského a řezníka Josefa Šimonka, **Josef Vlček**, bývalý ponocný osady Kováně, **Marie Milová,** manželka Josefa Mila pivovarského zaměstnance

=23=

v Podkováni. Na podzim umřel po úraze **František Škoda**.

Úmrtí lékaře lidumila

Dne 27.února stihla zdejší kraj celý bolestná ztráta státního odbvodní- ho lékaře pana **dr. Josefa Jancáka**, lékaře lidumila, rodáka mnichovo- hradišťského. Celý obvod Skalský želí ztráty jeho a zachovává mu trvalou paměť.

Stavby Počet domů v Krásné Vsi zvětšen o 2 čísla a to 55 a 56. První patří Václavu Jiřinskému, druhý Václavu Valešovi. V Kováni přibyla rovněž dvě čísla a to čp.54 Václava Slánského a čp.55 Václava Tichého. Osada Krásná Ves provedla přemístění vozové váhy, která stála za vsí, na prostranství u domu čp. 6. Vyžádalo si nákladu 6.315,95 Kč.

Vodoměry V tomto roce zařízeny vodoměry pro obě osady. Kováňský umístěn u domu čp. 34 a jeho zařízení stálo celkem ?. Vodoměr pro Krásnou Ves umístěn za domem čp. 19 pod pěšinou vedoucí ke Kováni a vyžádal si nákladu 6.315,95Kč,

Krádež O svátcích velikonočních z 27. na 28. března provedli neznámí pachatelé vloupání do zdejšího kostela a odcizili zde dva kalichy. Pátrání po pachatelích nepotkalo se s úspěchem.

=24=

**Rok 1933**

Počasí Letošní rok byl celkem dosti suchý. Zima byla jen mírná, sněhu jen málo. Dosti brzy bylo teplo a již 20. března dostavila se první bouřka. Potom však se dostavila značná chladna, takže ještě v druhé polovině dubna dostavily se dosti silné mrazy. Léto pak bylo trochu deštivé, bez velkých však dešťů, spíše jen s mírnými přeháňkami. Teprve koncem července asi 28.VII dostavil se silný liják s velikým větrem a kru-pobitím, čímž vznikly zde na hospodářských plodinách značné škody. Obilí značně místy jako na „Mardovce“ poškozeno až z 80 -90%. Též řepy a brambory velmi poškozeny. Krupobití postižen pruh od Kováně směrem k Pětikozlům. Po odhadu okresní živelní komise proveden místní živelní komisí soupis poškozených parcel a jejich majitelů v počtu 17 dostalo se náhrady ze živelního fondu v obnose 7.650Kč. Podzim byl pak velmi suchý, takže dobývání řepy šlo velmi ztěžka.

Hospodářské a sociální poměry Hospodářské poměry zůstávají celkem stejně neutěšené. Ačkoli jsou ceny hospodářských produktů značně nízké, přec jen hodně lidí hladoví, poněvadž nemohou ani to laciné koupiti pro nedostatek peněz, ježto jsou bez zaměstnání.

Záplava myší Na hospodářství přišla veliká pohroma v podobě polních hrabošů. Rozšířili se značnou měrou a natropili mnoho škod nejen na obilí ale i na píci. Zaseté ozimy byli od nich a následkem sucha zničeny a co se přece udrželo zničeno mrazy v příští zimě. Ve zdejší obci bylo prová-děno hubení myší arsenofosforovým mazem „Mozol“ od fy Hladík

=25=

z Nymburka, nebylo však možno tuto záplavu myší zdolati. Teprve zima pomohla, myši v děrách zmrzly.

Obecní volby Dne 26. března konány byly volby do obecního zastupitelstva. K volbám, které konány v osadním domě v Krásné Vsi, podáno bylo celkem 5 kandidátních listin, ježto dohody nebylo možno docíliti. Volilo se podle relativní většiny, ježto žádost o poměrné zastoupení, podávané voliči z Podkováně, došla pozdě.

Kandidátní listina : č.1 republ. Strany obdržela 162 hlasů č.2 zájmové skup.poplat. 64 hlasy č.3 občanů kovářských 10 hlasů č.4 čsl. strany lidové 42 hlasů č.5 čsl.soc.demokr.str.děl 54 hlasů celkem 332 hlasy

Kandidátní listina č. 1 republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu obdržela nejvíce hlasů a tudíž celá zvolena. Příští zastupitelstvo bude čistě republikánské a složeno z 15 členů a to : 1. Josef Pražák, rolník, Krásná Ves čp. 24 2. Václav Šimonek, hajný, Kováň čp. 3 3. Václav Jiřinský, krejčí, Krásná Ves čp. 22 4. Ladislav Honzů, rolník, Krásná Ves čp. 5 5. Stanislav Pátek, učitel, Kováň čp. 22 6. Josef Bílek, domkář, Krásná Ves čp. 39 7. Ladislav Vidner, rolník, Krásná Ves čp. 14

=26=

8. Ladislav Turek, malorol., Krásná Ves čp. 38 9. Josef Houžvic, tesař, Kováň čp. 25 10. František Prais, rolník, Krásná Ves čp. 21 11. Josef Švestka, rolník, Krásná Ves čp. 10 12. Štěpán Fuhrman, domkář, Krásná Ves čp. 33 13. Josef Šimonek, řezník, Kováň čp. 7 14. Václav Sládek, hostinský, Krásná Ves čp. 30 15. Václav Dvořák, domkář, Kováň čp. 11

Náhradníci: Štěpán Benda, rolník, Krásná Ves čp. 15 Rudolf Svoboda, rolník, Kováň čp. 10 František Melmuka, kovář, Krásná Ves čp. 52 Karel Bláha, rolník, Kováň čp. Jan Boháč, rolník, Krásná Ves čp. 3 Jan Rousek, zedník, Kováň čp. Jos. Fousek, rolník, Krásná Ves čp. 7 Pavel Boháč, rolník, Krásná Ves čp. 19

Volba starosty a obecní rady konala se 18. dubna a starostou zvolen učitel Stanislav Pátek z Kováně, náměstkem dosavadní starosta La-dislav Honzů, první radní Ladislav Vidner, druhý Václav Jiřinský a třetí Josef Šimonek. Nově zvolený starosta začal úřadovati dne 27. dubna.

Odhalení pamětní desky K.A.Vinařickému Musejní rada z Bělé pod Bezdězem hodlala v letošním roce odhalit na Kováni pamětní desku národnímu buditeli Karlu Aloisu Vinařickému, který zde před 100 lety po 16 let jako farář působil. Již také měla k účeli tomu peníze, avšak litovati jest toho, že k tomu nedošlo a to

=27=

přičiněním klerikálů, kteří si Vinařického přivlastnili a musejní radu předešli z popudu faráře zdejšího Josefa Kašky. Poněvadž ujala se toho aktu politická strana, také slavnost podle toho dopadla. Konala se pod protektorátem preláta Dr Františka Vaněčka, slavnostní měl předseda lidové strany a kanovník Bohumil Stašek, který s kazatelny mluvil prý poutavě a nadšeně o ideálech oslavencových, při čemž neopomenul otříti se o školy. Viz výňatek z č. 22. Českých listů ze dne 1. června 1933. „ Bůh, církev, vlast a národ byly hvězdami ideálního snažení. K. A. Vinařického, mládež a škola zvláštními jeho miláčky. Co by asi řekl a kázal dnes, kdyby promlouvati mohl s této kazatelny, jako to činil před sto lety! Osvobození a státní znovu osvobození by vítal stejně jako pokrok v péči o školství, ale hluboce by zarmoucen byl nad tím poklesem ducha náboženského ve výchově mládeže, odstraněním křížů z přečetných škol a podobnými smutnými zjevy.“ Po kázání, jež prý zanechalo hluboký dojem, světili vlajku místního sdružení katolické mládeže . Odpoledne šel průvod z Krásné Vsi, prý „malebný a imposantní.“ Po zapění „Věna“ tábor lidu zahájen a slova se ujal poslanec Václav Myslivec, který dosti dlouho mluvil, málo však o Vinařickém. Měl toho značně mnoho na srdci a proto musel Vinařický na stranu. Pak stěžují si ke konci, že chyběly národní spolky. Když chtěli míti politický „tábor lidu“, tedy jej měli a ne celonárodní či všenárodní slavnost, jak by bývala byla, kdyby slavnost pořádala Musejní rada.

Kulturní podniky Jako každý, tak i tento rok sehráno několik divadelních her a to : „Právo první noci“, „Noční dobrodružství“, školní mládež sehrála veselou Průchovu hru „Šťastný Vávra“.

=28=

Z knihovny vypůjčovalo si knihy 66 čtenářů, kteří přečetli celkem 1352 svazky. Zvláštní oblibě těšila se kniha „Sup“ od Vachka, „Váhy a meč“ od Jar. Maria, spisy Baarovy, Sokola-Tůmy, Jany Vrby, Al. Jiráska a R. Medka.

Půjčka práce Na jaře vypsána byla 5% „Půjčku práce“, na kterou i ze zdejší obce upsáno dosti podílů. Osada Kováň upsala 25.000Kč. Výnosu půjčky použilo se na různé investiční práce, by odpomohlo se od nezaměst-nanosti. Pan president sám při podepisování půjčky řekl: „ Mají-li lidé pracovat, nesmějí peníze zahálet.“

Letecká sbírka Letecká sbírka uspořádaná v celé republice, na pořízení letadel na obranu státu v případě války, vynesla ve zdejší obci 1000 Kč.

Poměry zdravotní Zdravotní stav obyvatel celkem dobrý, jen ve 4 případech se vyskytl u dětí záškrt. Žádný však nekončil úmrtím.

Úraz Neštěstí stihlo krásnoveského soudeda Ladislava Turka z čp. 38. Tento zakoupil si novou mlátičku čistící a hned první den kdy chtěl mlátiti přišel o nohu. Mlátičku si pustil a vylezl na patro. Při slézání dolů chtěl se postavit na buben mlátičky jak byl zvyklý při starém stroji ale zde strčil nohu do bubnu a byly mu urvána až skoro u kolene. Přes tři měsíce si pobyl v nemocnici a účet za léčení zněl 1.831,50Kč.

Stavby V měsíci květnu a červnu provedla obec úpravu cesty „u Ovčinka“ a to v délce 550 m. Cesta byla řádně bílým kamenem vyštětěna, pak

=29= posypána černým kamenem a uválcována. Celková úprava si vyžádala ob-nosu asi 22.000Kč.

Osada Kováň provedla na podzim opravu kalu. Tento byl zmenšen, hráze pak udělány železobetonové. Na vypouštění vody pamatováno kanálem vedoucím do cesty pod kalem a osadní zastupitelstvo usneslo se, kanál ten uzavříti šoupětem. To se však nestalo a do roury zatlučen dřevěný špalek, později otvor úplně zazděn (1934). Celková náklad činil 27.000Kč, stavbu prováděl stavitel pan Kredba z Katusic.

Úmrtí Dne 12. prosince zemřel v Hostivaři bývalý premier vlády dr. Ant. Švehla. Jeho pohřbu zúčastnilo se i několik občanů zdějších. V letošním roce se narodilo 11 dětí, a to 5 chlapců a děvčat. Zemřely 2 osoby.

Viděl 20.3.1935 kroniku okresní školní inspektor Alois Průcha

Občanské soužití Ve zdejší obci panoval vždy klid a dobré občanské soužití až na ojedinělé šarvátky mezi jednotlivci, které však se skončily usmířením doma, nejvýše na obecním úřadě. Tohoto roku však vyvinul se spor mezi nájemce honitby a zřízencem alumnátního velkostatku v Krásné Vsi, který bez dovolení odstřeloval divoké králíky. Spor skončil osvobozením dotyčného zřízence ale byl počátkem mnohých různic a i soudních sporů k nimž byl dán podnět se strany arcibiskupského zřízence.

=30=

**Rok 1934**

Počasí Jaro začalo se v letošním roku dosti záhy. Polní práce začali se konati již v první polovině března, třešně 24. dubna již odkvétají. Pak ještě značně chladno, ba dokonce i mrazy. Ještě koncem května noci studené ba mrazivé, kdy teploměr klesal až na -5°C pod nulu. Po vánocích mrzlo hojně na holo a tak dovršena započatá práce myší na polních plodinách. Obilí, jetel a travičky, které nezničily myši, zničeny byly holomrazy. Mnoho plodin muselo se zaorat a nahradit novými. Žně započaly 12. července. Léto i podzim byly dosti suché ač přeháněk dosti avšak malých. Vydatný déšť dostavil se 28.srpna, místy průtrž mračen, který místy nadělal znační škody na komunikacích.

Hospodářské a sociální poměry Hospodářské poměry jsou dosud nevalné, krise a nezaměstnanost dosud panují. Ve zdejší obci se hlásilo rovněž několik nezaměstna- ných avšak podpora v podobě lístků na odběr surovin přiznána jen nejpotřebnějším, obdařeným četnějšími rodinami.

Bezpečnost Požáry v sousedních vesnicích, ve Spikalích stodola pana Žerty, v Katusicích stodola pana Matouše a dvorská, v Pětikozlích pak požár chlévů a kolny pana Hybnera, uspíšily koupi motorky v Kováni a jejími zakoupeními uvažoval hasičský sbor velmi dlouho. Koupě uskutečněna v měsíci září u fy ing Stratílek Vysoké Mýto a to typ 404 o 40HP za 30.200Kč. Součastně zakoupeno hadic za 4.800Kč. Sbor přispěl obnosem 15.000Kč, ostatní doplatila osada Kováň

=31= z přirážek. Motorka uložena nejprve v Podkováni v garážích, potom ve stříkanici a čtyřkolová ruční u Medonosů ve stodole.

Volby presidenta 24. května konaly se volby presidenta republiky a zvolen dosavadní president T. G. Masaryk počtem 327 hlasů ze 418 odevzdaných platných. 53 lístky byly odevzdány prázdné a 38 hlasů dostal příslušník komunistické strany Gottwald.

Kulturní podniky Knihovna Hospodářské besedy, pověřená funkcí knihovny obecní konala i v tomto roce své poslání. Vypůjčovalo si knihy 66 čtenářů a ti přečetli celkem 1290 svazků. Možno říci, že ve zdejší obci těší se velké oblibě knihy cenné. Hodnotné obsahově. Naši občané potrpí si na dobrou četbu.

Z divadelních her provedeny byly : „Jaků jsem si frajirečku zamiloval“ a „Cikánské milování“ dělnickou ochotnickou jednotou „Mošna“ – „Okénko“, agrárním dorostem a školní mládež sehrála pod vedením učitelského sboru od Čeňka Habarta „Lesní ženka“.

Poměry zdravotnické Poněvadž poslední dobou ohrožoval děti na zdraví a životech záškrt, jednalo se o očkování dětí proti této zlé nemoci. Rodičovské sdružení uspořádalo ve škole přednášku na níž o nakažlivých chorobách vůbec, o záškrtu pak zvláště pojednal stát.obvodní lékař ze Skalska dr. Rudolf Koudelka. Přednáška jeho velmi se líbila, výsledek však žádný. Nikdo z rodičů děti proti záškrtu očkovati nedal, ježto šířily se různé zprávy, že děti dosti špatně očkování snáší. Záškrt se opět ve vsi objevil a to dva případy, oba končily uzdravením.

=32=

Poměry lidopisné V tomto roce zemřelo celkem 5 osob, narodilo se 11. Mezi zemřelými jsou : **Marie Šnýdrová** svobodná z Kováně, majitelka statků, jíž vymřel rod Šnýdrův z Krásné Vsi z čp. 24, kde se říkalo u „Hořeních. **Jana Zárubová**, druhá manželka oficiála ČSD v Kováni čp. 45, která podlehla otravě arsenem a nejstarší občan krásnoveský **Václav Špetlák** ve věku 96 let, dále **Anna Eliášová** z Krásné Vsi čp. 11, bednář **Jan Kudláček** z Podkováně, vařič **Václav Řehák** z Podkováně a , svobodná z Podkováně.

Úraz Těžký úraz stihl staršího Josefa Elstnera z Kováně čp. 47 bývalého hrobníka když se sjednaným kočím ze Spikal byl si na Valdštýně pro dříví. Kočí přejížděl povozem klády, jedna se dala do pohybu a Elstnerovi přerazila nohu.

Osamostatnění Kováně Osadní zastupitelstvo v Kováni usneslo se ve schůzi 8. března jedenácti hlasy proti jednomu pro odtržení Kováně od Krásné Vsi a její osamostatnění. Zůstalo na usnesení, do konce roku se víc nestalo.

Stavby Osada Krásná Ves vzrostla o čp. 57 jež postavil si zedník Josef Kálecký na pozemku jež koupil od osady Krásná Ves za 1236Kč. Na Kováni přestavěl hostinský Josef Šimonek hostinec čp. 7 a zřídil sál. Nově omítnut byl chudobinec v Kováni čp. 22, bývalá stará škola a kostel.

=33=

Sbírky Poněvadž nezaměstnaností, která řádila hlavně ve městech mezi dělnictvem, velmi trestány byly nevinné děti, budoucnost to národa na zdraví tím, že by trpěly podvýživou, konány byly různé svépomocné akce, sbírky z nichž sluší zde uvésti svépomocnou akci venkova „Venkov na záchranu československých dětí“. Ve zdejší obci vynesla sbírka 525Kč.

**Rok 1935**

Poměry hospodářské Počasí v tomto roce bylo nestálé, velká tepla střídala se opět se značnými chladny, rok celkem převážně suchý. Zima byla nevalná, střídaly se mrazy s oblevou. Počasí tak zlobilo dlouho do jara. Počátkem března napadl nový sníh, mrzlo, 8. března ještě mráz -11 °C, koncem března již zase teplo tak že se již 29.března dostavila bouřka a krupobití. Dne 6. dubna velká chumelenice, 8. Již zase teplo a bouřka, 10. Dubna zase mráz -3°C a 22. dubna teplo, že ve stínu naměřeno 20°C , 1. května ráno již zase sníh, 2. května mráz -4,5 °C, který natropil značných škod na ovoci. Velké škody byly hlášeny tento den z ciziny. Tímto nestálým počasím zdrželo se setí až do konce dubna, třeba že začalo se síti brzy. 15. června k večeru dostavila se větrná smršť, která poškodila doškové i taškové střechy a polámala stromy. Žně počaly již 11.července a to sekáním žita. Na podzim opět nestálo, přepršky, vánice, mrazy a tepla se střídají. Sníh leží od 8. do 15. prosince, potom nastává oteplení, sníh taje a vánoce jsou již blátivé a toto počasí trvá až do konce roku. Přes to, že

=34=

počasí bylo značně nepříznivé a panovala značná sucha, byla úroda dobrá. Ceny hospodářských produktů byly lepší proti letům předešlým, za což zemědělci děkují tomu, že zaveden byl obilní monopol.

Poměry politické, Volby V neděli dne 19. května provedeny byly volby do Národního shromáždění a druhou neděli 26. května do okresních a zemských zastupitelstev. Při volbách do Národního shromáždění volilo zde 330 voličů a do senátu 298 voličů a pro jednotlivé kandidátní listiny bylo odevzdáno hlasů.

1. Republikánská strana 128 117 2. Sociální demokraté 63 59 3. Národní socialisté 21 18 4. Komunisté 41 32 5. Lidová strana 38 38 6. Něm. soc. demokraté 1 1 10. Živnostenská strana 28 23 15. Dlužníci 1 1 16. Národní sjednocení 9 9

Volby do okresních a zemských zastupitelstev dne 26. května dopadly hlasově pro jednotlivé strany jak následuje:

1. Republikánská strana 174 156 2. Sociální demokraté 54 61 3. Národní socialisté 8 12 4. Komunisté 16 14 5. Lidová strana 39 44

=35= 10. Živnostenská strana 17 22 16. Národní sjednocení 1 1 6. Něm. sociální demokraté - 1

Do okresního zastupitelstva zvolen ze zdejší obce za stranu republikánskou pan Ladislav Honzů, který přestal býti náměstkem starosty v obci a za něho zvolen náměstkem nájemce Šnýdrova statku pana Josefa Pražák, rodem ze Skalska.

Kulturní podniky Ve středu 6.března pálena byla „Na drahách“ hasičská varta na oslavu 85 narozenin p. presidenta T.G.Masaryka. Při ní přednesena báseň a přečten projev České Zemské Hasičské Jednoty. Slavnost ukončena zapěním státní hymny. Dne 17. března sehrála „Mošna“ divadelní kus „Ticho po pěšinách kudy chodíval“, 24. března Sdružení katolické mládeže pro Kováň a okolí sehrálo u Šimonků představení „Sedlák Zlatodvorský“, 21. dubna sehrála „Mošna“ „Poslední jeho flám“, 12.května opět Sdružení katolické mládeže „Macičkova dovolená“, 9.června Místní sdružení Reptl. dorostu sehrálo v Krásné Vsi u Sládků divadelní hru „Podvodnice z lásky“. 26. června školní mládež za vedení učitelského sboru sehrála pohádkovou veselohru „ Krakonoš a kmotr Kalous“.

Dne 13. července byl v Kováni u příležitosti odhalení pomníku padlých ve světové válce, uspořádán sjezd rodáků a přátel Kováně. 14 .července slavnost odhalení pomníku padlých ve světové válce, na níž jako slavnostní řečník promluvil odborový rada a ministr národní obrany dr. Šindler o potřebě branné výchovy. Slavnost vydařila se neobyčejně dobře. Krásné počasí umožnilo, že sešlo se zde mnoho

=36= občanů a legionářů. Po slavnosti pořádán byl koncert v zahradě hostince pana Šimonka kde působila hudba pana Honce z Trnové. Pomník postaven byl na prostranství u kalu nákladem 9000Kč. Jeho tvůrcem je architekt Karel Mauerman z Mladé Boleslavi. Na stavbu jeho zaslali rodáci 700Kč, hasičský sbor dal rovněž 700Kč, katastrální obec 500Kč a zbývající potřebný obnos doplatila osada Kováň. Okolí pomníku upravil a vyzdobil vrchní okresní pomolog z Bělé pod Bezdězem pan Antonín Bláha. Dne 28.července sehrálo Sdružení katolické mládeže na farském dvoře historiskou hru „Sešetínský kovář“. Dne 28.října na oslavu 17. výročí prohlášení naší samostatnosti, provedl zde ochotnický okrsek Šmilovskýho hru z našeho odboje „Zborovští“ za účasti autora této hry p. podplukovníka Ploského z Mladé Boleslavě.

V masopustě bylo pořádáno celkem 6 plesů a to v každé osadě hasičský, dále v Krásné Vsi maškarní a sladovnický a na Kováni všedělnický a sousedský.

Založení odboru N.J.S Počátkem června ustanoven byl v Krásné Vsi odbor Národní Jednoty Severočeské pro Krásnou Ves a okolí. O důležitosti a poslání N.J.S. promluvil pan okresní školní inspektor ve výslužbě Karel Sellner z Mladé Boleslavě. Za členy přihlásilo se ihned asi 125 členů. Prvním předsedou zvolen p. Lad. Honzů z Krásné Vsi. Za chráněnku přijal zdejší odbor, odbor N.J.S v Krásné Lípě. 16.června zúčastnil se odbor velkým počtem členů táboru lidu na památném Bezdězi.

=37=

Pohyb obyvatelstva V tomto roce zemřelo ve zdejší obci 5 osob a to : vrchní účetní pivovaru **Quido Sojka** ve věku 58 let, 2. března, při zkoušení motocyklu, zemřel na silnici u Martincova křížku kovářský občan **Josef Ježek**. V druhé polovině března zemřel pekař **Václav Rousek** svobodný z Podkováně stár 25 let. V květnu zemřel v Krásné Vsi čp. 12 **Flodrman**, který přistěhoval se se synem z Kluků. 10. září zemřel **Václav Ulman** z čp.9 v Krásné Vsi a 24. října **Anna Hencová**, výměnkářka z Krásné Vsi.

Stavby Obec provedla na Kováni úpravu sousedství kalu. Kal byl totiž při betonování zmenšen směrem k silnici před Langrovými, takže mezi kalem a silnicí vznikl blátivý pruh. Tento byl vydlážděn dlažen kamenem. V osadě Krásné Vsi provedena oprava hráze kalu na straně ke Šnýdrovu statku. Kanál vedoucí od osadního domu ústil dříve do kalu a tekla jím do kalu různá nečistota, čímž znečišťovala se voda v kale a příšerně páchla. Poněvadž v kale se také děti i dospělí s velkou oblibou koupou byl kanál výše řečený přeložen a prodloužen po hrázi kalu a vyústěn za chlévky domu čp. 27. Do kanálu ústí výpust z kalu. Od čp. 27 ke struze před čp. 31 zřízen rovněž kanál z rour o světlosti 50cm, jehož příkop dřívější byl stále znečištěn a nedodával obci pěkného vzhledu.Na vrch pak vydlážděn řádný rigolek.

=38=

Telefon na Kováni V měsíci říjnu přikročeno bylo na Kováni ke stavbě telefonu. Telefon umístěn v hostinci pana Josefa Šimonka a sloupy postavěny po pěšině do Krásné Vsi. Telefon kováňský připojen je na krásnoveský. Výhody jest zde ta, že zřízení bylo lacinější a dále, že obě osady jsou telefonicky spojeny ve dne v noci. Zřízení telefonní stanice vyžádalo si nákladu ?.

Odstoupení T.G.Masaryka Sobota 14.prosince 1935 zůstane v dějinách československých dnem osudově významným.Toho dne vzdal se pan president T.G. Masaryk funkce presidenta republiky. Svoje rozhodnutí uvedl takto: *“ Presidentský úřad je těžký a zodpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím a proto se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikrát zvolen presidentem naší republiky, snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmito ideály z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma spravedlnost ke všem občanům, ať jsou kterékoli národnosti. Rád bych vám ještě řekl*, *že za svého nástupce doporučuji Dra. Beneše. Pracoval jsem s ním za hranicemi i doma a znám ho. Má plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to vedete.“*

President Masaryk odstoupil, Masaryk osvoboditel nám přesto zůstává jako ztělesnění demokracie a síly národa, ke kterému i do jeho soukromí vzhlížejí miliony lidí s největší vděčností a s největší důvěrou. Na zasloužený odpočinek provází ho hluboká vděčnost celého národa za dílo, vykonané k dobru národa i lidstva. Vrací se

=39=

mezi nás s prestolu presidenského jako občan, který složil břímě presidenstské funkce s vědomím, že postivě a dost pracoval. Ty miliony slz, které se zaleskly v sobotu 14.prosince po 4. hodině odpoledne v očích národa, podaly nejjasnější důkaz o tom, že národ ví, proč měl, proč má a proč zůstane povždy míti rád svého T.G. Ma-saryka - Osvoboditele.

Volba presidenta Podle posledního přání presidenta Osvoboditele, z většinou 340 hlasů zvolen byl ve středu 18.prosince v historickém Vladislavském sále pražského hradu novým presidentem dosavadní ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš. Můžeme být hrdi, že po dnech všeobecného smutku nad Masarykovým odchodem máme nyní opět v čele státu muže, který právem svých schopností a vykonaného již díla může se postavit na osiřelé místo, aniž tím bude oslabeno mravní a politické postavení republiky před celým světem. Osoba presidenta Dr Beneše je zárukou stálosti našich vnitropolitických poměrů i zachování důležitosti Československa v souhře evropských národů. President Beneš je president, jehož osoba i dílo rostou z nejhlubších kořenů národního celku a státního zájmu.)

Újezdní městské školy Snaha a volání po vyšším vzdělání nejširších vrstev obyvatelstva, než poskytuje o. škola, vyvrcholilo ve vydání zákona o zřizování prvních Zvaných újezdních městských škol za dne 20. prosince 1935 č. 233 Sb z.a. mar. Ještě před vyjitím zákona počlo se uvažovati o zřízení městské školy v „Dolním Cetně“, kde její zřízení nevyžádalo by si tak značného nákladu. Později pak uvažováno o zřízení školy újezdní na Skalsku. Dočkáme-li se však opravdu v brzké době zřízení takové

=40=

školy to nelze tvrditi, ježto finance svazků, které mají náklad nésti, jsou mnohde ve stavu ubohém, tak že nebude možno potřebný náklad dáti, jsou mnohde ve stavu ubohém, tak že nebude možno postřebný náklad dáti dohromady.

Střevní tyf Od roku 1925 vyskytl se v Krásné Vsi opět po prve jeden případ střevního tyfu, onemocněla jím žena tesaře paní Marie Kuntošová.

**Rok 1936**

Hospodářské poměry

Tento rok byl dosti vlhký, časem až příliš. Zima byla skoro bez sněhu. Sníh padá a zůstává ležet teprve počátkem února. Dostavily se časté mlhy, později sněhové přeháňky a to ještě v měsíci dubnu, což ovšem nevadilo špačkům, aby se k nám nastěhovali již koncem února. Jaro bylo vlhké a chladné a přece se vyskytlo na ovocném stromoví mnoho škůdců. Počasí po žních, které začly 13. července bylo hodně nepříznivé. Časté deště vystřídané notnými parny způsobily, že na

=41=

polích vzrostlo hojně obilí jednak v mandelích, jednak na stojatě a to zvláště ječmen.

Civilní protiletecká ochrana

Po skončení světové války jsme se domnívali, že ne-li navždy, tedy alespoň na dlouhou řadu let bude v Evropě klid. Avšak, klid poněmž národy touží jest stále rušen, sjednané úmluvy po světové válce, stávají se vlivem některých států bezcennými a lidstvo hledí s oba- vami do budoucna. Poněvadž není vyloučena možnost válečného ne- bezpečí, Německo, úhlavní náš nepřítel stále zbrojí, jest nutno pro všechny případy, na možnou příští válku se řádně připraviti. Zkušeno- sti z poslední války ukázaly, že bojové prostředky neušetří ani bez- branného obyvatelstva v zázemí. Jest proto povinností státu a obcí, aby při svých obranných přípravách nezapomínaly ani na obranu civilního obyvatelstva.

Zákonem z 11.dubna 1935 č. 82 Sb. z a nařízen jest dán širokým podklad k přípravám ochrany obyvatelstva před leteckými útoky. Na- řízeno bylo tudíž, zříditi v každé obci organisaci civilní protiletecké ochrany, jejímž předním činitelem, jakožto předtavitel výkonné moci obce je starosta obce a je za řádné provádění zodpověden. Podporován jest ve své činnosti velitelem místní protiletecké ochrany. Ve zdejší obci ustanoven velitelem p. Lad. Vidner z Krásné Vsi, p. Frant. Medonos v Kováni a p. Alois Smítka v Podkováni.

V obou osadách byly zřízeny služky : bezpečnostní, polachové, požární, desinfekční (asanační) samaritské, spojovací a zpravodajské, zastírací a zvláštní. Každé službě přikázána určitá působnost. Členové služeb byli povinni docházeti do kurzů pořádaných na Skalsku a v Katusicích, kde dostalo se jim poučení a praktických ukázek, jak se v jednotlivých případech zachovati.

=42=

Obec uspořádala přednášku pro všechno obyvatelstvo, na níž promluvil o civilní protiletecké ochraně říd. učitel p. Alois Jech z Lobče. Posléze konány byly v osadách poplachová cvičení, by obyvatelstvo seznalo, jak se má chovati v případě leteckého útoku.

Kulturní podniky

4.března uspořádána byla Hospodářskou besedou přednáška, na níž pojednal o krmení hosp. zvířat profesor rol.školy z Ml. Boleslavě. Téhož dne přednášel ve škole na Kováni o významu očkování dětí proti záškrtu obvod. lékař ze Skalska p. Rudolf Koudelka. Při tom ustaven místní výbor pro organisaci očkování proti záškrtu. Očko- vání bylo také tohoto roku provedeno.

19.února přednášel na žádost Hospodářské besedy dr. Jar. Kunstýř ze Skalska o porodnictví hospod. zvířectva.

18.března, o přípravě půdy k jarnímu setí pojednal řed. rolnické školy z Ml. Boleslavě p. K. Horný.

Oslava narozenin p. presidenta Osvoboditele provedena byla 7.března. Na drahách zažehnuta Masarykova vatra, při níž přečten projev.. Oslavy té účastnily se oba hasičské sbory, školní mládež a hojně občanstva. Slavnost ukončena zapěním státní hymny.

Divadel uspořádáno několik. 12.dubna sehrána ochot. jednota „Mošna“ veselohru „Sojčí pero“., 19.bubna , sdruž. kat. mládeže „Helenka, vesnická královna“, 24.května, školní mládež „ Honzíček a malované chaloupky“, 15.listopadu H.J.S. veselohru „V té naší aleji“, 20.prosince katol.mládež veselohru „Třetí zvonění“, a 26.prosince Mošna operetu „Tulácká krev“.

=43=

Na neděli 28.června programován byl na Kování „Den brannosti“, který však okresní úřad v Mnich. Hradišti zakázal, ješto spolky na plakátech uvedené nedaly svoje svolení a ukázalo se, že pořadatelem byl pouze p. V.Burič asi se 2 pomocníky. Místo toho pořádán v zahradě hostince p. Jos. Šimonka koncert na němž účinkovala voj.hudba pěšího pluku 47 z Mladé Boleslavě.

Knihovna vykazuje slabší činnost. Knihy vypůjčovalo se toliko 34 čtenářů, kteří přečetli celkem 530 knih.

V masopustě pořádáno bylo celkem 5 plesů, na nichž byla účast prostřední.

Zdravotnictví a úmrtí

V Krásné Vsi vyskytl se opět střevní tyf. Onemocněla jím pí A. Jení- ková, manželka nájemce statku čp.21, kteří se přistěhovali do zdejší obce z Vazačky.

Během roku zemřeli : V. Šípek, obuvník z Kováně

R. Salač, rolník a kostelník z Kováně

Olimpie Slánská, maž. Domkářů z Kováně

a Josef Houžvic, svobodný kolář z Kováně.

16. prosince odvezen byl a to již podruhé, z Kr. Vsi do ústavu v Kosmonosích svobodný Karel Němeček, který stal se svému okolí nebezpečný.

Sociální poměry

Poněvadž dosud panuje značná nezaměstnanost, podnikány jsou různé akce na pomoc nezaměstnaným. Na zdejším okrese ustanoven

=44=

pomocný výbor, který snažil se pořádáním sbírek zmírnit bídu nezaměstnaných. Ve zdejší obci vybráno na penězích 348,50 Kč, 795 kg brambor a 115 kg pšenice. Peníze odeslány okresnímu sboru ale naturálie od dárců sebrány nebyly, ježto nedošel příkaz, kam tyto odevzdati.

Stavby

Osada Kováň dala na jaře zříditi cestu po stráni na Hrádek. V Krásné Vsi provedena oprava a částečná přestavba statku čp. 21.. Nově postaven domek čp. 58 p. Jaromírem Bendou, na Kováni čp.56 panem Václavem Jiřinským varhaníkem.

**1937**

Úmrtí presidenta Osvoboditele

Přetěžká ztráta stihla náš národ tohoto toku. V úterý 14. září ve 3 hodiny 29 minut zemřel v lánském zámku první president českoslo- venské republiky, president Osvoboditel dr. Tomáš G. Masaryk, ve vě- ku 87 let. Přestaly se dívat jeho starostlivé oči na osvobozený národ, jak si vede svou vlastní správu. Dotlouklo srdce, které osud popřál českému národu, aby ho po letech strastí a běd uvedlo do země za- slíbené. Opustil nás starostlivý otec, k němuž jsme vzhlíželi s dětin- skou důvěrou ve chvílích radosti i smutku. V ústraní lánského zámku dokonal vzor čistého člověka, který dovedl odpouštěti i nepřátelům svým. Odešel nám tatíček, ale naše láska půjde s ním a bude ho pro- vázet až do oněch výšin, odkud, věřme tomu, se na nás náš veliký první president Osvoboditel bude vlídně dívat svým moudrým

=45=

pohledem jako by žil. Jakmile se radiem rozšířila zpráva o úmrtí presidenta Osvoboditele, vyvěšeny byly ve zdejší obci smuteční prapory a státní vlajky spuštěny na půl žerdi.

V pondělí 20. září t j. den před pohřbem večer, konána byla „Na Drahách“ při vatře smuteční tryzma, na níž pronesl smuteční projev starosta obce učitel Stanislav Pátek. Na levé straně vatry zřízen polní oltář, vzadu i po stranách ozdobený smrčím a na oltáři upevněn smutečně ozdobený obraz zesnulého presidenta. Čestná stráž tvořili 1 legionář a 1 hasič. tryzma ukončena státní hymnou.

Odešel, ale v našich srdcích bude žit věčně!

Poměry hospodářské

Počasí bylo letošního roku značně nepříznivé. Během roku dostavilo se několik vydatných lijáků s hromobitím a krupobitím. Jimi poškozeny byly polní plodiny, cesty a břehy, které byly místy strhány. Hnízdy koroptví a bažantů byly zaplavena, takže očekávaný stav zvěře byl velmi snížen.

Kulturní podniky

Činnost lidovýchovná byla značná. Během roku sehráno bylo několik divadel.

Dne 6. března pálena „Na Drahách“ Masarykova vatra za hojné účasti občanstvy, hasičů a školní mládeže.

Dne 14. března sehrálo Místní sdružení republikánského dorostu hru „V českém ráji“.

Dne 28. března sehrála Národní jednota severočeské hru „Ženy vedou“.

=46=

Dne 11. dubna Sdružení katolické mládeže sehrálo v hostinci u Šimonků hru „Když má teta nebezpečná léta“.

1. května sehrán byl kus se života kněžského „Páter Josífek“ dělnickou ochototnickou jednotou „Mošna „ v Krásné Vsi.

Dne 9. května pořádalo Sdružení katolické mládeže besídku k svátku matek .

Dne 30. května sehrála školní mládež Průchův „Čarovný proutek“.

Dne 22. srpna pořádány na Kováni na farském dvoře „Staročeské dožínky“ katolickou mládeží.

Dne 5. září sehrála „Mošna“.

Dne 28. října sehrála N.J.S. hru Veselého „ Děda Štráchal jede k panu presidentovi“. Před divadlem promluvil o presidentu Osvoboditeli účetní p. K. Šnýdr.

Na Boží hod vánoční sehrála „Mošna“ operetu „Románek krásné cikánky“.

Na Štěpána katolická mládež sehrála dětské představení „Štědrovečerní host „.

Dne 31. prosince pořádána N.J.S. Silvestrovský večírek, při němž sehrány 3 jednoaktovky a půlnoční scéna.

V měsíci únoru pořádala Republikánská strana veřejnou schůzi lidu, na níž poslanec Rechcígl promluvil na thema: „Závažné vnitřní i zahraniční události politické a hospodářské“.

=47=

Dne 21. března uspořádána u Šimonků Sociálně demokratickou stranou přednáška se světelnými obrazy : “ Současné Španělsko“.

Činnost knihovny tohoto roku byla ještě menší než roku předešlého. Knihy vypůjčovalo si celkem 28 čtenářů, kteří přečetli úhrnem 326 knih.

Poněvadž se chce lid také bavit tancem, pořádáno bylo několik tanečních zábav a to 2 hasičské plesy, zástěrkový věneček, maškarní a Národní jednoty severočeské. Mimo to jako každoročně, pořádány poutní a posvícenské zábavy.

Poměry lidopisné

5.ledna zemřela v Krásné Vsi vdova Alžběta Flodrmanová z čp. 12 ve věku 77 let.

Dne 15.února zemřela v podolském sanatoriu v Praze svobodná Božena Bechyňová stará asi 23 roky.

17.března utopil se v Netřebě u Kutné Hory sklepmistr zdejšího pivovaru Antonín Nocar. Co dohnalo ho k tomuto činu, není známo. Časopis Sladovník, orgán odborné jednoty sladovníků v Čsl. rep. přinesl následující článek: Antonín Nocar. Stáli jsme u hrobu kolegy, pro kterého truchlilo celé okolí, a hlasitý vzlyk jeho kamarádů a přátel, mužů a žen práce, otřásl nervy všech….. Odbočka podkovářská truchlí a má proč, neboť odešel navždy jeho předseda, kolega Antonín Nocar, sklepmistr Společ. Pivovaru a sladovny v Podkováni….. Ta strašná zpráva, že náš milovaný Toník 17. března t.r. odevzdal se dobrovolně v náruč Smrti, zapůsobila na nás a všechny, kdož s ním pracovali nebo jej znali, velikým překvapením a zármutkem. Z počátku nechtěli jsme té neblahé zprávě ani věřiti, neboť nedovedli jsme se vžíti v duševní rozpoložení a záchvěvy mysli

=48=

drahého Toníka, které jej vedli k tak strašlivému a předčasnému konci života, jako je dobrovolný odchod z této pozemské pouti! Člověk čestný, charakterní a rozšafný, odborné vyspělý a vyspělé inteligence, dobrák od kosti a upřímný kamarád ke každému, povahy mírné, skoro holubičí a letory přiměřeně veselé - najednou odchází navždy tam, odkud není více návratu…. A právě v tom tkví ta veliká záhada, proč vlastně člověk takových kvalit a vlastností v 37. roce věku přetíná tak náhle a neočekávaně nit svého života? Život bývá řetězem utrpení, odříkání a bolestí – a někdy též marného úsilí zachytit paprsek klam- ného, vrtkavého štěstí, ale u kolegy Nocara tomu tak nebylo, na život si nikdy nikomu nenaříkal, tváře se vždycky nadmíru spokojeným jak v závodě tak v manželství i ve společnosti. A nikdy neprojevil známky bažení po paprsku klamného, vrtkavého štěstí, ačkoliv můžeme říci, že kolegu Nocara jako dobrého odborníka čekala v povolání kariera. V kolegovi Antonínu Nocarovi ztrácí závod dobrého odborníka a spo- lehlivého pracovníka, odbočka řádného činovníka, jeho spoluhra- covníci upřímného kamaráda a my všichni vzorného člena. ….. Dne 19. března měl pohřeb, jehož zúčastnili někteří zaměstnanci pivovaru, za závod účetní p. K.Šnýdr. Za N.J.S jejímž byl pokladníkem a spolubudovatelem zúčastnil se pohřbu učitel A.Pátek.

V sobotu 20. března došla zpráva, že 19.března zemřela v Praze v sanatoriu, kde byla na léčení pí Alžběta Šnýdrová, choť statkáře na odpočinku, ve věku 57 let.

Dne 28. března zemřel opět v Krásné Vsi, ve věku 86 let pan Václav Jiřinský z čp. 22.

Dne 10. května, zemřela v Kováni paní N.Brzáková z čp. 50, ve věku 86 let.

Zemřelo celkem 6 osob, narodily se pak jen 3 dítky.

=49=

Poměry sociální

Po stránce sociální byly poměry již lepší než v letech předcházejících. Nezaměstnanost přestala, ba ve žních byl nedostatek dělníků. V poslední době jeví se nedostatek mladé služebné chasy a to zvláště děvčat, která dnes tíhnou za službou do měst. Služebné pro venkov dodává dnes, možno říci v míře největší, Slovensko.

Výzbroj CPO

Obec přistoupila k vyzbrojení služeb CPO tím, že od fy Techny zakoupila 26 kusů plynových masek za obnos 4.128Kč. Celkový počet masek je 30 kusů.

Hasičské auto

Hasičský sbor v Krásné Vsi, zakoupil pro účely hasičské starší, avšak zachovalé auto značky Praga Mignon za obnos 6.350Kč. Auto bylo k tomu účelu upraveno a současně bude ho používáno jako auta sanitního. Od placení povinné silniční daně bylo osvobozeno.

Poměry zdravotnické

Poměry zdravotnické byly normální. Epidemie nevyskytla se žádná. Zaznamenati sluší jeden případ záškrtu, který skončil uzdravením.

V osadě Krásné Vsi si někteří hospodáři v dřívějších dobách zřídili na návsi řízkové jámy, které nedodávaly obci pěkného vzhledu a mnohdy byly i na závadu veřejné bezpečnosti. Ty byly z veřejného statku definitivně odstraněny.

Na Kováni zřízena výpust u kalu aby bylo možno páchnoucí vodu z něho vypustiti. Kanál ústí do příkopu vedoucího do stráně. Při té

=50=

příležitosti provedena úprava cesty pod kalem, kde dlouho vždy drželo se bláto a kaluže. Cesta byla vyštětěna bílým kamenem a rozšířena.

Okresní školní inspektor

Pan Alois Průcha provedl dne 19.února 1938 revizi obecní pamětní knihy obce Krásná Ves. Jméno kronikáře Stanislav Pálek, učitel. Kniha je vedena správně. Celou knihu stránkovati. Pana starostu žádám, aby ve schůzi obecního zastupitelstva dal zvolit dva členy letopisné komi-se, která schvaluje zápisy „na nečisto“, před zapsáním do pamětní knihy. Nejméně jednou za tři roky vyložit knihu na 14 dní k veřejnému nahlédnutí a oznámiti to obecní vyhláškou.

**1938**

Počasí

Zima tohoto roku byla mírná a proto se potom dosti protáhla. V lednu mrzne na holo, sněhu jen nepatrně. Ani mrazy nedostupovaly velké výše. Největší mráz zaznamenaný byl – 14 °C. Ani únor nebyl stude-nější. Mrazy byly nepatrné a sněhu opět málo a to ještě jen začátkem měsíce, neboť v druhé polovině měsíce již práší silnice. Ve dne slunce hřeje jako na jaře a noční mrazíky kol -5°C. Počátkem března jsou zde již špačci, skřivani a rackové a v 5 týdnu v měsíci se začíná síti. Noční mrazíky -4 °C trvají, ve dne však teplo jako v polovině května. Měsíc duben počal sněhovými přeháňkami a chladným počasím. Noční mra-zíky trvají, ale ke konci měsíce počínají kvésti ovocné stromy. V květnu je pěkné a teplé počasí. Červen je převážně vlhký a chladný,

=51=

v červenci teplo a střídavě vlhko. Žně v druhé polovině měsíce. Srpen poměrně deštivý, obilí na poli roste. V září je mlhavo a deštivo, později sucho a teplo. Říjen je ve znamení přeháněk a mlh, rovněž i listopad a prosinec. Teprve v 2.polovině prosince nastaly mrazy až –mínus 17 °C a sněhové přeháňky.

Politické události

Tento rok je pro nás rokem jubilejním, neboť před 20.lety jsme dosáhli samostatnosti, po které národ toužil bezmála 300 let. Letošního roku jsme však výroční den a státní svátek slavili tiše a bez okázalostí, ježto naše republika nebyla již v takovém rozsahu jak jsme ji před 20.lety získali. Rok 1938 začíná v sousedním Německu sočením proti naší republice. Rok tento je v Československu rokem velikých a osudných událostí. Tak zvaná československá krize rostla den po dni a byla už předmětem vážných zahraničních rozprava úvah, zvláště po 7.březnu 1938, kdy bylo německým vojskem obsazeno sousední Rakousko. V létě se objevil v Praze lord Runciman, který měl podati britské vládě odborný posudek o tom, jaká je příčina této krise a jak by ji bylo možno odstraniti. Rumciman však vyhledával jen německou společnost, takže bylo jisté, že bude mluviti ve prospěch Němců – tedy proti nám. Německé provokace rostly, přibývalo dirndlů bílých punčoch, copů po zádech a na hlavách malých kloboučků nápadných barev, nejčastěji brčálově zelené atd.

Částečná mobilizace svolávacími lístky

V květnu jsme náhle obsazovali hranice a byla provedena částečná mobilizace pomocí svolávacích lístků. Z naší obce nastoupili : Kumbera Vojtěch, Slánský Emil, Kuntoš Jos., Knébl v., Kubín St., Honzů Jos., Fiedler Fr., Stryhal V. a Božina |Jos. Druhý den, 22. května doručoval jsem svolávací lístky, jako starosta obce, Jos. Maštalířovi st.

=52=

a Fr. Melmukovi. Ihned činěna bezpečnostní opatření, stavěny hlídky (noční) a opatřovány plynové masky. Dík rychlému zákroku, k ničemu nedošlo. V červnu přišli opět vojáci domů. Hitler však nedal pokoj. Zatím odbyl se Všesokolský slet v Praze, na který se dostavila spousta zahraničních hostí, kteří pozdvihli naši náladu. Až v měsíci září počal Hitler opět štvát proti republice a spílat presidentu dru. Benešovi. Sudetští Němci počali u nás prováděti různé nedovolené kousky a pro 13. září bylo v okresích Cheb, Nejdek, Loket, Kadaň, Přísečnice, Karlovy Vary, Falknov a Český Krumlov vyhlášeno stanné právo.

Mimořádná opatření

14. září opět provedena mimořádná opatření tj. povolání vojska do zbraně a z naší obce nastoupilo okamžitě 20 mužů, kteří odjížděli přímo na hranice.

Stanné právo. Všeobecná mobilizace

18. září jsme v pohraničních okresech odevzdávali na četnickou stanici všechny zbraně a v pátek 23. září v noci byla vyhlášena všeobecná mobilisace. Do obce přibyli němečtí uprchlíci z Falknova nad Ohří, kteří byli proti Hitlerovu režimu a proti připojení pohraničních krajů, nikde není ani stopy po nějakých výtržnostech a nebo odporu. Mobilisace provedena vzorně a rychle.

V pondělí 26. září rukují koně do Mn. Hradiště a s nimi jako průvodci jdou Štěpán Fuhrman a Václav Kuntoš. Tito dovedli koně z Mn. Hradiště do Haškova a opět se vrátili domů.

=53=

Posádka na Kováni

28. září přijeli ubytovatelé od 3.dělostřeleckého pluku z Litoměřic a ráno přijela 3. baterie. Koně i mužstvo rozděleno po číslech, vozy a kuchyň ve škole a na faře. Nálada vojáků byla dobrá. Dne 30. září odjeli se smutkem, neboť se dozvěděli z rozhlasu, že vláda generála Syrového přistoupila na požadavek Hitlerův a postoupí Německu pohraniční kraje, aby byl zachráněn mír.

Odstoupení pohraničí

Od tohoto okamžiku nastalo stěhování českého obyvatelstva do vnitrozemí. Do zdejší obce se přistěhovalo rovněž několik rodin. Postoupili jsme Němcům bez rány bohaté pohraničí na uhlí a lesy, dali jsme jim naše opevnění. Na některých místech se hranice Německa zahryzla hodně hluboko do našeho území, jako například hned zde, kde jsme měli hranice za Březovicemi a pod Březinkou, kde hájovna byla již v Reichu a A. Mareš v ČSR. Když jsme šli pěšky do Bělé pod Bezdězem přes Březinku, šli jsme za Březinkou úplně po hranicích. Až sem také se odsunuli naši finančníci.

5. října odstoupil přes. Republiky srov. E.Beneš a odletěl se svojí chotí do Anglie.

Jak Němci zabírali jednotlivá pásma, tak ustupovali naši vojáci až se k nám dostal prapor 47 pěššího pluku mladobolesl. , jemuž velel major Friml. Praporní kancelář umístěna ve statku p. V. Šnýdra čp. 31 a vojáci po hospodářstvích. Zdrželi se zde přes měsíc. Majora Frimla vystřídal podplukovník Kašák, který později převedl prapor do Katusic a obec přišla do normálních kolejí jen s tím rozdílem, že se stala blízkou pohraniční obcí, což jsme si uvědomovali při poledu na Bez- děz, který se nacházel v Říši a rovněž i Vrátenská Hora.

=54=

Nový president republiky

Dne 30. listopadu se konala volba presidenta republiky a jím zvolen dosavadní president ústavního soudu dr. Emil Hácha.

Kulturní podniky

Vzhledem k tomu, že rok tento byl bohatý na události politické, kulturní činnost všude byla slabší. V masopustě pořádáno 5 plesů a během roku a to v první polovině sehráno 5 divadelních kusů :

6. března sehráli hasiči na Kováni od J.Hory „Moje barva červená a bílá“,

13. března „Mošna“ hraje F.G.Vaska „Poslední od Zborova“

27. března Svat. Katol. mládeže sehrál hru „Soumrak padá na dědinu“,

17. dubna „Mošna“ uvádí operetu „Vojáci, děti malovaný“ a

5. června NJS sehrála kus od Vrány . Trochonského „Mumraj na Vejrovně“.

Od 29. Května hostoval na Kováni bio Kludský a uspořádal řadu pěkných představení, mezi jinými též film „Jízdní hlídka“.

Přednášky

Během roku uspořádány 2 přednášky. Jedna 9.3. na thema „Ozdraví venkova“, kterou proslovil Mudr Rudolf Koudelka za Skalska a druhá rázu politického na thema „Demokracie a diktatura“, kterou uspořá- dala Čsl. strana demokratická a přednášku proslovil tajemník Denke.

=55=

Hospodářské poměry

Poměry hospodářské byly celkově příznivé až na ztráty dobytka způsobené slintavkou a kulhavkou, která se vyskytla v obci hned v 1 polovině měsíce července. První případ v hosp. p. V.Jeníka v čp. 21. Rychle se rozšířila a zachvátila skoro všechny stáje v obci.

Osadní volby

Dne 16. července konaly se v osadách volby starostů. V Krásné vsi zvolen p. Jaroslav Bláha a na Kováni p. Václav Šimonek.

V roce 1938 z místních občanů žemřeli Frant. Vegrichta z čp. 44, dne 10.5., Marie Kuntošová z Kováně čp. 34., dne 2. září a 29. října zemřel p. Jos. Černý, rol. Z Krásné Vsi čp. 4.

Nebezpečí ohně

Dne 28. ledna v noci chytla postel u p. Jana Rouska v čp. 46 asi od utroušené cigarety. Dne 21. července udeřil blesk do domku Václava Elstnera čp. 41 a zapálil. Oheň byl však záhy lokalizován, takže velká škoda nevznikla.

Civilní protilet.ochrana jako příprava va válku

Aby občanstvo nebylo bezradné v případě leteckého útoku v příští válce, konány byly během roku poplachy a nařizována přísná zatem- nění. V každé obci byl vytvořen sbor CPO a ten cvičení jednotlivě,pak v rámci celého okresu. Všichni členové tohoto sboru byli vybaveni protiplynovými maskami a různým asanačním zařízením k odstra- ňování bomb a otravných látek a ku pomoci postiženým. Všech těchto vymožeností jsme však nepotřebovali, ježto válka nebyla Mnichovem zažehnána jak se domnívali pp. Chamberlein a Daladier ale pouze oddálena.

=56=

Polární záře

Ke konci zápisu za rok 1938 zbývá mě zmíniti se ještě o jedné věci a to o přírodním úkazu, zřídka kdy viditelném v našich krajích a to o polární záři, která se u nás ukázala dna 25. ledna, tedy hned na počátku roku, jako by nám věštila nešťastný rok. Tohoto večera jsme měli oblohu od západu až k východu jak v ohni – krvavě červenou. Lidé z počátku se domnívali, tato rudá záplava jest zář od požáru.

**Rok 1939**

Počasí

V lednu bylo zimní počasí pouze v 1. týdnu. Pak se dostavila obleva a již ve 3. Týdnu není po sněhu ani památky. Bez sněhu je i únor, kdy slabě mrzne na holo a trvá jinak pěkná pohoda. Silnice práší a tak se lidé připravují na jarní práce. Avšak 9.března nastal obrat, ochlazuje se o počínají sněhové přeháňky s mrazy a trvají až do 25. března. V dubnu se otepluje a hospodáři konají jarní práce na poli za střídavého počasí, které trvá celý rok. Již 25. listopadu padá sníh a mrzne a takové zimní počasí trvá i v prosince.

Politické poměry

Žijeme v okrájené republice, neboť po Mnichově, jímž určeno zněmčené území Hitlerovi, dozvěděli jsme se z radia, že kromě Maďarů také polský ministr zahraničí plukovník Beck poslal svého posla do Prahy s ultimatem. Nikdo nám ovšem neřekl, že naši letečtí zaměřovači ho nechali přistát v rybníku za Ruzyní, aby toho ultimatum přinesl alespoň promočené. Maďaři se připravili až

=57=

k pochodu na Slovensko, a tak se dělili o naše území, na němž se nesmělo říci, že bylo zabráno- to pana Hitlera strašlivě uráželo. Území to bylo postoupeno ! Z naší republiky zbyl nemožný útvar, nazývaný druhou republikou. A zatím štvaly německé vysílačky proti ubývající-mu Česko-Slovensku, zvláště to byla vysílačka vídeňská. Druhá repub- lika živořila, národ byl bez zájmu. Vždyť ani věc, jako prezidentské vol- by, které se konaly v listopadu minulého roku, nedovedly lid upoutat. A takové atmosféře tvořena jediná politická strana, strana Národní jednoty, úplně bez zájmu.

13. března jsme se dozvěděli, že Slovák Tiso, byl pozván k Hitlerovi. Tušili jsme, že opět z toho něco vzejde. Také 2.den 14. března Slováci se odtrhli a prohlásili se za samostatnou republiku.

Protektorát Čechy a Morava

V tento den odjel president Hácha s ministrem zahraničí dr. Chval- kovským do Berlína k Hitlerovi a druhého dne, 15. března nás obsa-zovalo říšské vojsko a ze zbytku Čech a Moravy utvořen „Protektorát Böhnen und Mähren“ –( Čechy a Morava).

U nás byli Němci v 7hod. 15minut. Toho dne občas řádila sněhová vánice a motorová vozidla dostávala smyk a Němci se váleli po zemi, což budilo v našich lidech veselost. V tuto chvíli přáli Němcům všechno nejhorší. S příchodem Němců zahájena byla jízda vpravo,

Jízda vpravo

Která měla začíti až 1. května. Ráz naší země se okamžitě změnil, neboť pohybovali se zde tvorové, kteří do našeho prostředí dobře nezapadali. Místo samotných vyhlášek se nám objevila na vývěsních tabulích Kundmachungy, Warnungy a obyvatelstvo jimi

=58=

upozorňováno co dělati smí a co ne a podpisovány byly odpornými nacisty jako K.H.Frank, generál Blaskovitz, generál von Brauchitg atd. V čele protektorátu zůstal „státní“ president dr. Emil Hácha ale měl nad sebou ještě říšského protektora – Hitlerova zástupce, jímž byl svobodný pán von Neurath. Hned zpočátku bylo nařízeno odevzdati střel. zbraně s vrtanými hlavněmi, tj. zbraně kulové. Každý držitel musel tyto odevzdati na ob. úřadě a starosta obce byl povinnen hromadně je odevzdati neměcké policii v Mn.Hradišti.

Dne 20.dubna se prvně na českých školách oslavovaly 50.narozeniny A.Hitlera. Řídící Bernard vyvěsil na škole vedle české také vlajku německou! Dne 28. dubna byla vytvořena nová vláda s generálem Eliášem včele.

Přípravy Německa k válce

Všechny příznaky v tomto roce nasvědčovaly blížící se válce. Třebaže Hitler prohlásil po odtržení Sudet od Československa, že je to jeho poslední územní požadavek, bylo jisté, že má chuť na další a dalo se s určitostí očekávati, že další obětí nacistické hydry bude Polsko. Aby si Německo zajistilo klid Sovětského svazu, uzavřelo s ním pakt o neútočení dne 22.srpna 1939. V této době již bylo možno pozorovati pohyby německých jednotek k polským hranicím. Ovšem, nepočítalo se s úderem tak brzy. Proto také, když nějaký krmič z Lin na Kováni nařizoval lidem přísné zatemnění a vyhrožoval udáním, byl na místě potrestán za to, žer dělá panyku. Jeho tvrzení o zatemnění bylo pravdivé, ovšem vyhlášené o chvíli dříve.

Válka německo-polsko

Ráno dne 1.září v časných hodinách ranních vykročilo říšské vojsko proti Polákům a tak začala válka německo-polská, která postupovala

=59=

velmi rychle. Již 7 září obsadili Němci Krakov, 9. září oslavovali zvoněním v kostelích a vyvěšením praporů, pád Varšavy. Válka tato byla skončena během 14 dnů a z Polska dosud samostatného, zřízen guvernamaut.

Ihned v 1. den této války byli u nás zastřeleno a do koncentračních táborů zavezeno mnoho mužů. Začalo se u nás germanizovat, nařízeno vyvěsiti v obchodech a jiných podnicích dvojjazyčné firmy a od 7.listopadu na měšťanských a později i na obecních školách zavedeno povinné vyučování němčině.

Dne 15.prosince konaly se na Skalsku koňské odvody.

Slintavka a kulhavka

V měsíci červenci vypukla v obci opět u dobytka slintavka a kulhavka, avšak omezila se pouze na dvorce čp.24 v Krásné Vsi, patřící Josefu Pražákovi.

Od 4.září působí na Kováni řím. katol. kaplan Antonín Janča, hodný člověk a dobrý vlastenec.

Dětská obrna

Mezi školní mládeži, hlavně ve větších městech, počíná se objevovat dětská nemoc, zvaná obrna. V naší obci nevyskytl se ani jeden případ. Aby nenastalo rozšíření této nebezpečné nemoci, byly všechny školy v Protektorátě uzavřeny od 14.září do 2.října.

Příprava na válečné hospodářství

Podle nařízení vlády, bylo nutno připravovati se n válečné hospodář-ství. Nejprve se vydávaly krmné listy na potraviny a na nich každá domácnost si musela dáti potvrditi obchodníkem, co bude u něho

=60=

kupovati. Nákup zboží však nebyl tímto opatřením dosud omezen.

Omezení prodeje mazadel, olejů a mýdla

První omezení nastalo u oleje a mazadel a sice od 8.listopadu 1939. Pak přišlo na řadu mýdlo a jiné, až zavedeny potravinové lístky na veškeré zboží.

28.říjen 1939

Den 28.říjen byl smutný. Jeho oslavení bylo zakázáno, a to mnozí lidé alespoň se oděli do černých šatů, vzali černé vázanky, avšak byli za to potrestáni gestapáky. Více se tehdy ani veřejně nedalo dělati, neboť vítězný německý národ byl připraven a zle rozsápal každý náznak demonstrace.

V Praze se strhly boje s gestapáky. Bylo zákeřně stříleno po klidně jdoucích občanech. Jedním takovým postiženým byl medik Jan Opletal, který svému zranění podlehl. Pražské vysokoškolské stu- dentstvo bylo rozjitřeno a dne 15. listopadu, v den pohřbu medika Jana Opletala, došlo k různým projevům nevole proti Němcům se strany českých studentů. Dne 17. listopadu podnikli Němci zákrok proti studentstvu . Byli přepadeni ve studentských kolejích , pozatý- káni a odvezeni po mnoha utrpeních do koncentračních táborů. Jejich vůdcové byli postříleni a české vysoké školy na dobu 3 let uzavřeny. Němci využili každé sebemenší příležitosti k trestání nenáviděných Čechů.

=61=

**Rok 1940**

Počasí

Rok 1940 začal pěknou zimou, bohatou na sníh i mrazy, které byly značné síly a to -15 až -21°C. Silnice byly často zaváty sněhem, takže byla občas vyhlášena pracovní povinnost na odklízení sněhu.

Březen a duben byly chladné a vyskytují se i časté srážky. Tímto počasím se zpozdily všechny polní práce a tak i žně nastaly až koncem července. Počátkem srpna bylo naměřeno v našem kraji 332mm srážek od počátku března. Je to množství zde nevídané.

Zima ohlásila se již koncem měsíce října, ovšem ne ještě natrvalo.

Politické události

Počátkem února shánějí četníci vyhlášky o uzavření českých vysokých škol, avšak nejsou k nalezení. Kdo ji chce zachovati na památku, má i dobře uschovanou.

Dne 30. března byla okresním hejtmanem v Ml.Boleslavi nařízena po celou noc pohotovost u telefonu. Proč toto nařízení bylo vydáno, toho jsme se nedozvěděli.

Dne 9. dubna zabírají Němci Dánsko a Norsko. Dánsko obsazeno hladce, avšak v Norsku se válčí. Norové se brání.

Dne 10. května přepadli Němci Belgii a Holandsko. U nás nařízeno přísné zatemňování. Obě napadené země se brání, avšak Belgie kapituluje již 28. května, když ½ milionu vojáků složilo zbraně. Na oslavu vítězství bylo 5. června nařízeno vyvěšení praporů a

=62=

vyzvánění v kostelích po dobu 8 dnů a to od 12. do 13. hod a navečer od 17. do 18. hod.

10. června vypověděla Itálie válku Francii a Anglii aby tak pomohla Německu. Francouzské vojsko před Němci ustupuje a již 14. června vtáhli Němci do Paříže. Opět vyvěšujeme prapory a vyzvání se po dobu čtvrt hodiny. Dne 17. června se zhroutila francouzská fronta a Francie kapituluje. Příměří podepsáno v Compiegue a opět visí 10 dní prapory a po 7 dní se vyzvání.

Postup proti židům

Až do této doby bydleli židi v soukromých bytech označených žlutými hvězdami a vedli i dosud vlastní obchody, Nyní nařízena jejich kon-centrace a židovské byty byly sepsány. Ve zdejší obci nachází se rodi-ny Zeislova – skládající se ze 3 svobodných sourozenců v Podkováni v čp. 36. Tito ponecháni ve vlastním bytě. Na obchodě měli německý nápis Indysche gedcheft – židovský obchod a sami nosili na levé stra-ně prsou žlutou hvězdu. Později jim Němci obchody vzali a dosadili do nich arijce. Židům, aby se nestýkali s jinými lidmi, byly určeny nákupní hodiny.

Letní čas

Říšská vláda, aneb dokonce sám Führer Adolf Hitler přišla na to, že jest možno prodloužiti si den aby se udělalo více práce a dobylo větší kus území a proto od 1. dubna 1940 zaveden byl tak zvaný letní čas, tím, že se ručičky na hodinách popostrčily o hodinu dopředu. Sluníčko se však popostrčiti nedalo a tak nám vstávalo a uléhalo podle svého způsobu. U nás se podle tohoto času řídili pouze dělníci, avšak zemědělci a živnostníci žili po staru. Ptal-li se kdo, kolik

=63=

je hodin, bylo mu tázaným odpovězeno: „Podle Boha tolik, podle vola o hodinu více.“

Zákaz pálení čarodějnic

I na naši mládež došlo. Co to bývalo vždy radosti a těšení se na pálení čarodějnic. Nyní jim němečtí „Obermenschové – nadlidé (jak si říkali)“ tuto radost zakázali. Snad to bylo z důvodů zatemňovacích.

Mezníky pro rozhraničení katastrů

Katastrální měř.úřad v Ml. Boleslavi objednal na obec mezníky u Hýska v Zásadě u Želez. Brodu, na rozhraničení katastru krásnovesko - spikalského. Mezníky tyto nám firma dodala až na místo s výjimkou několika a byly složeny u kostele na Kováni. Na nasazení nebyl čas a nebyli lidi, kteří by tuto práci chtěli konati a ani katastrální měření. Tak zůstali mezníky u hřbitovní zdi a zarůstají kopřivami. Že by shnily, nemusí míti nikdo obavy a ani katastrální měř. úřad neposlal úředníka , pod jehož dohledem by se tato páce vykonala. Tak zůstaly mezníky za hřbitovní zdi a zarůstají kopřivami. Že by shnily, nemusí mít nikdo obavy, neboť jsou z pravé železnobrodské žuly – žádná náhraška , třebaže žijeme v náhražkové době.

Hospodářské poměry

Zimou vyhynulo hodně obilí a jako náhrada se sejí směsky ke krmení. Poněvadž bylo tohoto roku počasí nepříznivé, byly žně špatné, hodně obilí vzrostlo. Zemědělcům předepsány dodávky obilí a dobytka jako v normálním roce. Na potravinové lístky však spotřebitelům vydáváno méně chleba a mouky a rovněž zemědělcům sníženy i samozásobitel-

=64=

ské dodávky. Zemědělci nuceni k vyšším dodávkám občasnými hospodářskými kontrolami.

Válkou byli jsme připraveni o dodávky různých surovin a proto bylo nutno nahradit sběrem různých odpadových hmot. Sbíraly se kosti a rohoviny, kovy, hadry a papír.

Dne 17. května se konaly opět na Skalsku odvody na koně.

Odstranění všech památek na ČSR

Chtíce nás brzy převychovati, snaží se Němci odstranit nám s očí všechny upomínky na první republiku. Všechny značky ČSR legionářské známky, plakety, busty a obrany musely být odstraněny do 1. července. Ono se sice říká: „ Sejde z očí, sejde z mysli“, ale v tomto případě to nebylo pravda. Lidé vzpomínali stále těch krásných časů a všech tvůrců ČSR. Památky na republiku a oba velké presidenty si lidé schovávali jako poklad. A tak docíleno bylo pravého opaku.

Úmrtí

Dne 28. května zemřel Jos.Šlambor v Kováni, 16. června V.Špetlák býv. osadní starosta v Krásní Vsi, 5. října M.Fousková z Krásné Vsi čp.7 a 30. října pí A.Boháčová z krásné Vsi čp.19.

Kulturní podniky

V tomto roce počíná zde býti již i trochu živo. Občané poznali, že není nic platno mračit se, že se tím stejně nic nezmění a počíná se trošku veselejší život. Děl. ochot. jednota „Mošna“ v Krásné Vsi opět zahájila svoji činnost dne 2. června divadlem v přírodě „Hospůdku u Markytky“ a 13. května sehráli kus „ Moje teta – tvoje teta“ na jevišti u Sládků.

=65=

V masopustě pořádány i nezbytné plesy, ovšem jen v omezeném počtu.

S omezením území – omezení stát.zaměstnanosti

Vzhledem k tomu, že zabráním pohraničních krajů Německem, zmenšilo se naše území, snížil se počet škol a z pohraničních obcí přišli učitelé do vnitrozemí a byli bez míst. Aby mohli býti zaměst- náni, byly ze služeb propuštěny vdané učitelky, starší učitelé a učitelky pak povinně pensionováni od 55 let. Osud tento postihl i dosavadního říd.uč. Ferd. Bernarda, který dnem 1. září 1940 dán jako pětapadesátník do pense a na jeho místo ustanoven dosavadní def. učitel v Kováni a nynější starosta obce Stanislav Pálek, který na Ko- váni působí od 1. září 1925 čili celých 15 let. Tento přebral správu školy ale Beernard byt neuprázdnil, ač měl v Libochovicích nad Ohří koupenou vilku a v Kováni prakticky již vlastně nebydlel. Klíče od bytu předal nástupci až 31.prosince, takže nově ustanovený říd. uč se nemohl hned do školy nastěhovat, až na jaře. Dříve musel býti byt znovu vymalován a v kuchyni nově postavena kamna. Neboť posta- vený stolokrb při příchodu Bernardově nevyhovoval.

Oživení CPO

Civilní protiletecká ochrana zavedená v první republice, byla v Protektorátě oživena a rozšířena. Občas provedeno školení funkcionářů a prováděna cvičení. Stanovena služba poplachová a na základě toho zachránil pisatel, tehdy jako starosta katastrální obce – zvonek v Krásné Vsi. V pivovaře v Podkováni občas zkoušena siréna na úřední příkaz, jinak byl zákaz jejího používání.

=66=

Bývalí přísluš. fin. stráže na obec

Vzhledem, k tomu, že agenta obecních úřadů se více a více rozrůstala a starostové nemohli všechny práce při svém hlavním povolání zvládnouti, byli jim dáni na výpomoc finančníci, kterých nebylo na hranicích již potřeba. Tito vedli v ob. úřadu zásobovací agendu. Do naší obce docházel nejprve financ ze Skalska na výpomoc 1x týdně jménem Elebrant a od 1. listopadu přidělen pro Krásnou Ves a Spikaly respicient fin. stráže, Slavoj Němec. Poněvadž však zdravot- ní stav jeho nebyl příliš valný, byl dán na zasloužený odpočinek a zásobovací službu zde převzal resp. Karel Procházka, dosud pouze v Doubravičce a na Kovanci.

Potřeba zvýšené výroby v mnohých odvětvích, zvláště pak ve zbrojním průmyslu, vyžádalo si zvýšení prac. výkonů a prac. času, a proto byly mnohé svátky překládány na neděle.

Svaz pro spolupráci Čechů z Němci

Aby dokázána byla loyalita, byl v Protektorátě založen Svaz pro spolupráci s Němci. Přirozeně, se dobrovolně do tohoto hnusné- ho spolku nikdo nehlásil a proto tam byli někteří lidé nakomandováni, avšak tak se stalo, že spolek byl založen a tím vše končilo.

Pol. dodávky dobytka

Počíná nouze o maso, zavádí se povinné dodávky dobytka, aby spotřebitelé mohli nakupovati maso na lístky.

=67=

**Rok 1941**

Počasí

V měsících lednu a únoru bylo počasí opravdu zimní. Panovaly silné mrazy, hojně sněhu, že se musely opět prohazovat silnice, aby nevázla doprava. Měsíc březen je studený, noční mrazy celý měsíc a ještě v dubnu, avšak již 5. dubna je první bouřka. A jak se říká, že bouří-li na suché lesy, že bude dlouho zima, byl duben i květen studený. Ještě 8.května padá sníh a stromy v první polovině května ještě nekvetou, až teprve po 20. květnu raší.

Letní měsíce měly počasí proměnlivé a poměrně chladné a deštivé. Koncem října padá sníh a jsou pravidelné sněhové vánice. Lis- topad chladný se sněhovými přeháňkami. V prosinci bylo počasí nestálé.

Politické události

Rok 1941 byl opět bohatý na mnohé události válečné i politické. Dne 2.března nastupuje Německé vojsko do Bulharska, 27. března převrat v Jugoslávii, když zrádcovská klika se dohodla s Hitlerem. Vlády se ujímá princ Petar a dohoda ujednaná s Hitlerem se ruší. Na to v neděli 6. dubna vystupuje německé vojsko proti Jugoslávii a Řecku. Hned toho dne ráno, dopadají něm. bomby na Bělehrad a tak je zabíjeno nic netušící obyvatelstvo.

Válka s SSSR

22. června nám připravil Adolf Hitler další veliké pře- kvapení. Ráno v 5,30 hod začal nástup proti Sov.svazu. Zprávu tuto jsme přijali s různými pocity. Měli jsme radost, že Sov. Svaz, který v roce 1939

=68=

uzavřel s Hitlerem pakt o neútočení, je vtažen takto samotným Německem do války. Věřili jsme, že Němec válku prohraje i bez účasti Sov.svazu, avšak zatažením tohoto do války, jsme byli přesvědčeni, že konec Německa bude uspíšen. Počátky bojů nás ovšem nemohli uspokojit, když jsme z pražského rozhlasu slyšeli zprávy o německých úspěších.

Nový protektor

Hitlerovi se zdálo, že Neurath je na Čechy asi slabý a proto ho zbavil místa protektora a dosadil místo něj 37letého generála policie Reinharda Heydricha o němž kauzi napsal Günther v knize „Evropa jaké je“, že je to vrah s nejtemnější minulostí. Svého úřadu ujal se 27. září 1941 a okamžité zde bylo vyhlášeno stanné právo a počalo popravování českých vlastenců. Gestapo zatýkalo ve dne v noci. Oficiálně bylo hlášeno za Heydrichova panování 662 poprav. Tohoto roku se též odehrála komedie – akce Viktoria (vítězství). Každý barák, tramvaj a jiné byly polípány a popsány písmenem V. Ulice, náměstí, hotely a biografy přejmenovány na Viktoria.

Zrušení osad

V roce 1941 zrušeny všechny osady a majetek jejich přibrán obcemi. Ve zdejší obci se tak stalo 22. prosince. Tak přestali fungovati osadní starostové jimiž byli : v Krásné Vsi Jaroslav Bláha a na Kováni Václav Šimonek. Současně rozpuštěna osadní zastupitelstva.

Kursy němčiny

V roce 1941 začaly kursy němčiny, poněvadž každý veřejně činný občan, ať učitel, profesor, doktor, úředník neb cestář, musel tuto „samospasitelno“ ovládati. Po absolvování kursů se konaly zkoušky.

=69=

Aby se každý snažil němčině naučiti, bylo vyhrožováno, že kdo nesloží zkoušku z němčiny, bude propuštěn ze služeb. Mnozí se mořili a mořili, a jiní si dělali legraci a byli odhodláni pro neznalost němčiny třeba i trpěti, protože věřili, že to nebude nadlouho. Pisatel sám byl 2x u zkoušky v Mn. Hradišti a propadl po obakrát, protože se vůbec němčině neučil a kursy navštěvoval velmi nepravidelně. Když pak měl jíti k rozhodující třetí zkoušce, to bylo v červenci 1944, jel s rodinou na výlet. U zkoušky nebyl a nic se nestalo. Více se již zkoušky nekonaly, poněvadž to šlo s Německem již hodně z kopce.

Kulturní podniky

Za celý rok sehráno děl.ochot.jednotou „Mošna“ jedno divadelní představení v přírodě a sice „V trojském zámečku“. V obci pořádána jedna přednáška obsahu pož.ochrany na thema: „Preventivní opatření v domácnosti. V masopustě pořádány tři taneční zábavy a to v Krásné Vsi, na Kováni se vůbec netančilo.

Hospodářské poměry

Hospodářské poměry se tohoto roku zhoršily. Ozimy byly špatné a jařiny špatně vyšly, Byla bída o krmení a v důsledku toho také kleslo drůbeži na ceně. Housata byla po 40,-- Kč, ač jindy za 100 a více Kč. Stromy, pro neustálé zimy vykvetly pozdě a sklizeň řepy se děla na podzim za velkých potíží ještě v listopadu. V tomto roce se ukázalo nezbytným, vydati rodinám přihlášky na uhlí, neboť příděl tohoto byl velmi omezen, aby ho byl dostatek na výrobu benzinu.

Pohyb obyvatelstva

Kolik se narodilo v obci dětí není známo., avšak zemřeli tři osoby

=70=

a to: 13.října zemřela pí Fousková z čp.40, 6.listopadu Ant. Křížek mistr klempířský a 28.listopadu Jos. Elstner z Kováně, bývalý hrobník.

V tomto roce byl v obci opět 1 požár. Dne 3.dubna vypukl z nevyšetřených příčin požár na hvozdě pivovaru v Podkováni. Požár byl brzy zdolán, velká škoda nevznikla.

**Rok 1942**

Počasí

V lednu a únoru řádila zima. Panovaly mrazy značné síly, také až -28 °C. Sněhu bylo dost, silnice zaváty a tak musela býti vyhlašována pracovní povinnost na prohazování těchto. Měsíc březen byl rovněž studený. Stále panují noční mrazy až -15°C a sněží. Teprve v dubnu se počasí zlepšilo, ale ke konci měsíce opět se dostavily noční mrazy. Květen byl již teplý a přiměřeně vlhký, takže stromy mohly klidně odkvétati. Červen byl chladný a vlhký, slunce svítilo jen málo. V červenci bylo počasí střídavé, žně až ke konci měsíce. V srpnu bylo pěkné a teplé počasí. V září bylo sucho, takže nebylo možno orati ani síti. V říjnu počasí střídavé as přeháňkami, které panovalo i v listopa- du a prosinci.

Politické události

Dne 19.ledna nastolena nová protektorátní vláda za předsednictví dr. Jana Krejčího. Ministrem školství stal se bývalý plukovník generálního štábu Emanuel Moravec. On nařídil vyučování jazyku německého od 1. školního roku a to 4 hodiny týdně.

=71=

Atentát na říš.protektora – zločince Heydricha¨

Dne 28.května, spáchán byl v dopoledních hodinách v Praze pod Bulovkou pumový atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie Reinharda Heydricha. Tento, těžce zraněný, odvezen byl na Bulovku, kde svému zranění, k radosti všech Čechů, podlehl 4.června.

V té době konány policejní prohlídky aby byli dopadeni pachatelé atentátu, každý musel míti policejní přihlášku a obč. legitimaci, jinak se vydával nebezpečí trestu. Atentátníci popisováni, ukazovány fotografie předmětů zanechaných n a místě činu však nikdo o pachatelích nic nevědě. Po obcích konány prohlídky něm. policií z Mostu (Brük). V celé obci prošly tyto prohlídky hladce, ve škole a v bytě říd. učitele a starosty obce a pak u Jos. Šimomka v hostinci, vykonány důkladné prohlídky. Pisatel nebyl v tuto dobu doma, ale jak vyprávěla jeho manželka, policie s nasazenými bodly obsadila školu a několik jich vešlo do školy. Na chodbě zůstal opět jeden jako hlídka a další konali prohlídku bytu a příslušenství. Prohlídli i půdu, dvůr, zahradu, chlévky, ba i do jímek záchodových nahlédli, aby zjistili, neskrývá-li se zde nějaký terorista, který by chtěl přivodit pád „Třetí říše“. Když nic nenašli, ptali se manželky pisatele, u které pol. strany jsem byl za republiky. Když uslyšeli, že u agrární, prohlásili:“ o má veliké štěstí“ a odešli. Podobně řádili tito nositelé „nového řádu“ i v hostinci u Šimonků. Pachatelé atentátu byli dopadeni až teprve 18.června v kostele Karla Boromejského v Praze, který patřil pravo- slavné církvi. Dalo to Němcům hodně práce, neboť atentátníci se skrývali v hrobce kostela. Po atentátu bylo mnoho českých lidí popra- veno, protože prý schvalovali atentát na Heydricha, nebo poskytovali přístřeší živlům, Říši nepřátelským. Tak zněla totiž úřední zpráva.

=72=

Zrušení okresu Mnichovo Hradiště

Od 1.června zrušen v Mn.Hradišti okr.úřad a celý okres připojen k Ml. Boleslavi. Z počátku byla v hradišti zřízena espositura, ovšem jen na přechodnou dobu. Později zrušena i tato a všechny věci vyřizoval okresní úřad v Ml. Boleslavi, jehož přednostou byl hejtman Ludwig Weselly, který uměl perfektně česky a mluvilo se, že za první republiky byl nejen Čechem ale horlivým Sokolem.

Zatýkání židů

Dne 27.února byl z Podkováně odvezen žid Ludwík Zeisl. Obesnímu úřadu však, něm. ani našimi orgány, nebylo nic hlášeno a tak úředně se ob.úřad dozvěděl, že jmenovaný je pryč, když někdy v červnu přišla úřední zpráva, že jmenovaný zemřel v Osvětimy.

Černý mlýn – (Schwarzmühle)

Dne 16.prosince dostal se do německých drápů mlynář Čeněk Novotný z Brůdku, pro „černé“ mletí, totiž mletí bez mlecích příkazů. Nalezena u něho kniha záznamů tohoto mletí a mlynář odvezen do věznice v Jičíně. Pak prodělal Pankrác a jako podezřelý z bláznění odvezen do Dobřan za Plzní, což se nacházelo tenkráte již v tak zvaném Reichu. Po bombardování tohoto ústavu odvezen do Kos-monos a odtud jako člověk rozumu chabého, který není za své činy odpovědný, konečně propuštěn. Semlel „na černo“ asi 4 vagony obilí. Jeho uvězněním zhoršila se zásobovací situace okolních obcí. Mlynářka se zpočátku bála něco lidem prodati neb bez povolení semlíti. Po čase, když otrnulo, mlelo a prodávalo se znova, ovšem opatrněji.

=73=

Životní úroveň

Ceny různých životních potřeb, hlavně však živobytí, a z toho opět masa, tuků a mouky na „černém“ trhu stoupaly. Lidé si proto opatřovali drobné domácí zvířectvo jako husy, kachny a slepice. Následkem toho ceny těchto stouply. House po líhnutí stálo 80 až 150 Kč. Kdo mohl, opatřil si i prase. Na venkově každý nezemědělec měl vepře, někdy i dva. Lidé chovali a zabíjeli vepře na černo, ač věděli, že za to jsou přísné tresty. Později byl chov prasat podmíněn krmivovou základnou. Kdo chtěl koupit prase, musel míti od okr. úřadu nákupní povolení a to získal opět jen na potvrzení obce, že vlastní nějaký pozemek o výměře alespoň 9-11a. Tato potvrzení byla vydávána každému žadateli.

Pohyb obyvatel

Během tohoto roku zemřeli dva občané a to : 19. ledna Čeněk Holfa z čp.32 a 4.dubna pí Mendlová z čp. 28. Pan Holfa dostal příkaz od německého „Bodenanstu“ (roz.úřadu) rozkaz k vystěhování aby statek mohl býti sídlem Němcem, a tudíž uposlechl a odstěhoval se navždy. Vdova po něm pak přesídlila do Rokytovce

Příchod renegáta Zajíčka

a statek osídlil český renegát Josef Zajilschek, rodem ze Spikal, kde se nacházejí jeho rodiče. Statek dostal odměnou za dobré služby Němcům. Jeho kluk, Walter, docházel z počátku do české školy v Kováni, později dojížděl do německé školy v Ml. Boleslavi.

=74=

Nastěhování Benarábců

Aby se Zajíčkovi v Krásné Vsi nestýskalo, a cítil se bezpečnějším, byl do čp.19 dosazen Benarábec Ant. Vlastník této živnosti, Pavel Boháč, dostal hospodářství v Lánech u Poděbrad, kam se musel přestěhovati. Do dvora čp.2 usazen Besarábec Ludwig Neher a k V.Jeníkovi do čp. 21 nastěhován Ernol Kipper, který zde však jen bydlel a hospodářství hned nepřevzal. Tito němečtí zemědělci pochybných kvalit, měli býti vzorem našim zemědělcům. Naši zemědělci se od nich nemohli niče- mu naučiti, poněvadž tito byli – pokud byli výkonnými zemědělci – zvyklí hospodařiti za jiných okolností. Také jsme se jich nemuseli bát. Jejich snahou bylo, co nejdříve se s místními občany spřáteliti. Toto dělo se hodně prostřednictvím dětí, které se stýkaly s dětmi českými, učily se rychle česky a tak soužití bylo zcela klidné. Oni sami nevěřili ve vítězství Říše a měli obavy, jak to s nimi jednou dopadne.

Rentgenování všeho obyvatelstva

Zvláštní, až obdivuhodný zájem projevili Němci o naše zdraví. Zavedli povinné rentgenování obyvatelstva. Zdejší okolí bylo rentgenováno v Sokolovně v Katusicích. Mnozí občané, u nichž byla nalezena nějaké vada na plicích, byli voláni ještě k prohlídkám do Ml.Boleslavi na Masarykovu ligu proti tuberkulose.

(Do statku p. Šnýdra čp. 32 v Krásné Vsi dosazen další Němec Meyer, do statku čp.24 se dostal Reinhold Schunke. Kipper, který bydlel u Jeníků dostal Šnýdrův statek na Kováni a nastěhoval se do vily u statku. Místo něho do čp.21 v Krásné Vsi se nastěhoval sudetský Němec z Mühbbachu u Chebu.)

=75=

**Rok 1943**

Počasí

V lednu je krásné zimní počasí. Panují 14 až 17° mrazy, sněhu je dost, až se musí na silnicích odstraňovat. Protože nestačí sněhové pluhy, nastupuje pracovní povinnost pro muže. Únor je již bez sněhu, mrázky slabé a v druhé polovině února již silnice práší. Dne 27. února již pan Vyhlas vláčí pole za zahradou a 1. března seje. To začíná pracovati již více zemědělců. V dubnu panuje počasí přeháňkové v první polovině měsíce, pak následuje klidná pohoda. V květnu je pěkně a teplo, rovněž i v červnu. V červenci zpočátku přeháňky, pak pěkně a teplo. V srpnu opět počasí střídavé a to trvá i v září a říjnu, kdy panují občas mlhy. V listopadu ranní mrazy až -5°C a sníh a tak i v prosinci.

Politické události Stalingrad

Do této doby německá vojska dobývala značných úspěchů, avšak rok 1943 začíná pro ně býti rokem neúspěchů. Nyní počínají ztráceti jednu posici za druhou. Prvním, pro ně ohromným neúspěchem je, že nemohli dobýti města Stalingradu na Volze, o který se bojuje již od léta minulého roku. Nedobyli jej, ale byli zde 2.2. poraženi na hlavu a ohromná armáda s maršálem von Paulusem byla Rudou armádou zajata. Od zdoby Němci ustupují stále.

Boje v Africe

V Africe utrpěli další porážky, z Afriky vyhnáni, vyhnáni ze Sicílie, která padla do rukou spojenců 17.července. V Itálii puč proti Musoli- nimu a tento 25. Července odstoupil. Spojenci podnikli invazi

=76=

do Itálie 3. září a 8. září Itálie kapitulovala. Z tohoto všeho je naše radost nevýslovná, neboť z těmito porážkami se blíží též hodina našeho osvobození. Německý aparát však jde dál jako by se nic nestalo a jsou mezi Němci i lidé, kteří věří v konečné vítězství a s nimi tomu věří i Adolf Hitler.

Vystěhování V.Jeníka z čp.21

Dne 27. ledna se stěhuje z Krásné Vsi z čp.21 nájemce Václav Jeník do Jezbořic u Pardubic. Hospodářství po něm převzal Němec Heinel, který pocházel z Mühlbachu u Chebu. Dne 5. května předává hospodářství Němci Schunkovi Josef Pražák čp. 24 a stěhuje se na Skalsko k bratrovi. Obdržel sice také náhradní hospodářství na pardubiku, avšak nestěhoval se tam.

Odvody koní konaly se 24.března v Bakově nad Jizerou a 29.června v Katusicích.

Úmrtí

Dne 25.března zemřeli v Krásné Vsi Jos. Kubín, dlouholetý deputátník u Šnýdrů v čp.24 a Jos. Švestka, bývalý zedník nyní výměnkář z čp. 10. Oba byli pochováni v neděli 28.března a v tento den zemřela v Kováni dosavadní hospodyně faráře Jos.Kušky, farská kuchařka Augusta Schmidtová, která byla odvezena k pohřbení do Prahy Nuslí.

Zákaz poslechu ciziny

Abychom se nedověděli pravdy o tak zvaných úspěších našeho moc- ného ochránce, bylo zakázáno poslouchání cizích rozhlasů a přestou- pení zákazu bylo trestáno i smrtí. Tohoto zákazu ovšem nebylo

=77=

dbáno a v době, kdy vysílal londýnský rozhlas české a slovenské zprávy, byli lidé zalezlí doma u přijímačů a naslouchali s myslí, až možno říci nábožnou. Zvláštní návaly byly u přijímačů, když mluvil president republiky v exsilu dr. Eduard Beneš neb ministr zahranič- ních věcí Jan Masaryk, hodný syn svého slavného otce. Dále lidé se zájmem poslouchali přednášky Pavla Svatého, vlastním jménem Prokopa Drtiny. Místy byly organizovány i hromadné poslechy. Mnoho občanů bylo pro poslech ciziny trestáno, avšak poslouchalo se dál.

Odstranění krátkých vln

V březnu t.r. byly nám vybrány z radio přijímačů krátké vlny aby poslech ciziny byl znemožněn, avšak krátké vlny nahradil „čurčilek“ vyrobený některým vynálezcem a poslouchalo se opět vesele.

Hospodářsképoměry

Životní potřeby omezovány stále ve větší míře. Rolníkům snižovány samozásobitelské dávky a po dva letní měsíce a to červenec a srpen mlýny zavírány. Ani šrotování krmného obilí pro dobytek nemohlo konati volně a kdy to kdo chtěl. Muselo býti požádáno hromadně o povolené šrotování. Okres potom vyslal úředníka , který šrotovníky odplomboval a měl dohlížeti, aby se nešrotovalo víc než bylo povo- leno, neb aby nebylo šrotováno chlebové obolí. Dík nevšímavosti úředníka sešrotovali si i nezemědělci co potřebovali.

Ani střevíce si nemohl nikdo koupiti volně , neboť se prodávaly jen na odběrný poukaz a to ještě většinou, ba jen s výjimkou pracovní obuvi, s gumovou podešví neb i s dřevěnou (dřeváky)

=78=

Kdo byl nucen tyto dřeváky nositi, musel se v nich naučit chodit a pak měl teprve radost, jak to všechno v Protektorátě klape.

Nový říšský protektor

Dne 25. Srpna nastoupil v Praze místo nový říšský protektor (Reicho-protektor Böhmen und Nahren) Vilhem Frick. I za něj pokračovalo vraždění českých lidí – českých vlastenců – hlavně z řad české inteligence.

V naší obci i tento rok přešel bez jakýchkoli násilných zákroků proti obyvatelstvu.

Letní čas skončil 3.října.

**Rok 1944**

Počasí

Počasí v lednu nebylo ani zimní. Mrazy žádné, většinou teplota nad nulou. Teprve v únoru se dostavily mrazy a vánice. Silnice byli zaváty, takže často bylo nutno vyhlásiti pracovní povinost na uvolnění silnic. V březnu trvají slabé mrazy a dostavují se i sněhové vánice. V dubnu se otepluje, ač se ještě dostavují přeháňky a je stále dosti chladno. Koncem dubna padá ještě i sníh. Květen začal rovněž pod sněhem. Na 1.máje bylo krásně bílo. 3.května řádil silný vítr, který odnášel s polí hlínu a lámal stromy. Celkově možno říci, že máj byl studený. V červnu bylo počasí střídavé a časté přeháňky. Červenec počíná střídavým počasím. Většinou bylo oblačno, až ke konci měsíce slunečno a teplo. Srpen se vyznamenal krásným počasím, takže žně byly řádně ukončeny. V září nastalo opět počasí střídavé, které trvalo i v říjnu, avšak celkem bylo stále teplo. Již počátkem listopadu začal

=79=

padati sníh avšak bez mrazů. Mrazy počaly až v druhé polovině prosince a rovněž i sněží.

Politické poměry

Nálada v Protektorátě je stále dobrá a národ doufá pevně ve šťastný a brzký konec této hrozné války, neboť německá armáda jde od porážky k porážce. Rudá armáda stále postupuje a to značně rychle. Její postup zrychlen otevřením druhé fronty po které bylo již dlouho voláno.

Invase na západě

Dne 6.června podnikla spojenecká vojska, jímž pomáhaly i početné československé jednotky, invasi do Francie a to na severní poběží. Invase se zdařila a německá vojska jsou nyní tlačena od západu i vý- chodu zpět na německé území. Přitom spojenci denně podnikají těžké letecké útoky na Německo i na území Němci obsazená. Napadají a bombardují podniky pro válku důležité. Těmito nálety trpí nejvíce hlavní město Německa Berlín. Možno říci, denně slyšíme až zde deto- nace a večer je viděti i záblesky. Leckde řinčí sklo v oknech a bouchají dobře nepřiléhající dveře. Nálada Němců pokleslá a tito s obavami hledí vstříc blízké budoucnosti. Mnozí již vidí, že válka je pro ně pro- hraná a stávají se ke všemu apatickými. Mnozí již by byli ochotni zkoncovati toto hrozné utrpení a v důsledku toho vzniklo v říši hnutí,

Atentát na Adolfa Hitlera

které vyvrcholilo atentátem na Führera Adolfa Hitlera dne 20.červen- ce 1944. Žel Bohu, že tento se nezdařil a původce atentátu, plukovník von Staafenberk byl odstraněn. Dne 15.srpna se vylodily spojenecké oddíly na jižním poběží Francie a vyčišťují tuto od nacistických

=80=

okupantů.

Opevňovací práce

S ústupem Němců před Rudu armádou na východě, nastává v Rakousku chvat s opevňovacími pracemi. Za tím účelem jsou obce vyzvány, by vybraly na tyto práce chlapce narozené v letech 1921, 1922 a 1923 pracující v zemědělství. Tito pak 14. prosince odjíždějí do Rakouska.

Hospodářské poměry

Hospodářské poměry se stále horší. Němci se domáhají vyšších dodá- vek mléka, snižují příděly na lístky a občas ani spotřebitelé máslo na lístky nedostanou. Kolují potom mezi lidmi zprávy, že spotřebitelé se ho zřekli ve prospěch Reichu (trpících bombardování v Německu).

Plombování odstředivek a máselnic

Aby zemědělci nemohli odstřeďovati mléko a tak zkracovati dodávky a získané máslo volně prodávati, byly jim od odstředivek odebrány důležité součástky, ač dříve již tyto jakož i máselnice byly úředně zablombovány. Do hospodářství, kde mají malou tučnost mléka nebo špatnou dodávku, chodí občas nehlášení kontroly vysílané okr.úřa- dem a ty jsou přítomny dojení. Takoví kontroloři, kteří byli příliš horliví (ne všichni) tvrdili, že hospodyně při kontrolním dojení dojila mléko na zem místo do dížky. Občas konají se kontroly ve vlacích, autobusech i na silnicích, aby se nepřevážely produkty vázané na potravinové lístky. Je zakázáno nakupovati volně zeleninu i ovoce. I zde jsou předepisovány dodávkové kontingenty.

Domovní prohlídky na udání

V tomto roce, v jarním období konáno bylo v obci několik prohlídek

=81=

V soukromí a to 7. dubna u kováře Fr.Melmuky, 8. dubna u říd.uč. Stanislava Pátka, 23. května u Lad. Honzů v Krásné Vsi čp.5, který v tu dobu zastával funkci předsedy Svazu zemědělství a lesnictví. V tutéž dobu i prohlídka bytu u Nápravníků, kteří v tu dobu bydleli u pana Honzů. Nejvíce postihla prohlídka říd.uč. a starostu obce Stanislava Pátka. U něhož konána prohlídka 8. dubna odpoledne, právě na Bílou sobotu. Prohlídku konali němečtí četníci na udání, jak jeden z nich pi- sateli vyzradil a varoval ho před děláním zásob vzhledem k tomu, že zde má jednoho „velmi dobrého přítele“. Zabavili přiměřenou zásobu mouky a několik kg otrub. Poněvadž se jednalo o mouku čerstvou a postižený tvrdit, že je to mouka stará, ušetřená, byly obavy, aby si pravdivost nedali zjistiti zkouškou. Proto navečer po jejich odchodu byla půda ve škole násilně otevřena kovářem Melmukou za pomoci šperháku, čerstvá mouka vybrána a nahražena starou. Po velikonoč- ních svátcích byl provinivší se zavolán do Ml.Boleslavi k výslechu a po té odsouzen k pokutě 2000 Kč ve prospěch protektorátní pokladny.

Úmrtí

V tomto roce zemřeli : 19. dubna Jaroslav Vocásek, svobodný sedlák, syn zedníka Václ. Vocáska z čp. 54 v Krásné Vsi. Dne 1. května zemřel Ernot Kipper, Němec z Besarabie, obyvatel vily čp. 44 v Kováni a statku k ní patřícího čp.1. Dne 9. května zemřela v Kováni Alžběta Bláhová z čp. 12, manž. Malorolníka Karla Bláhy. Dne 17. února zemřel otec paní Medonosové v čp. 34 v Kováni – Florian Kuntoš.

Tento rok končíme ještě pod vládou Němců, avšak jsme trpělivi, vědouce, že toto již dlouho trvati nebude, ježto vojenská situace německá je katastrofální na všech stranách a Německo jde od poráž- ky k porážce, zvláště pak od invase spojenců na francouzské poběží.

=82=

Jež více než jisté, že déle než půl roku již válka trvati nebude, ač mnozí Němci ještě nevěří v porážku a očekávají nějaký zázrak –vynález nějaké tajné zbraně, která jim v poslední chvíli dopomůže k jistému vítězství nad západními plutokraty. Nechme je, nechť se kojí blahou nadějí.

**Rok 1945**

Vesele do nového roku

Nastupujeme do nového roku s jasnou myslí a jasnými a určitými nadějemi v brzký konec našeho utrpení pod vládou nacistů neboť obě fronty, západní i východní jsou stále v pohybu směrem k Berlínu odkud, možno říci denně, nasloucháme výbuchům leteckých bomb jež spojenečtí letci shazují na různá místa v Německu, hlavně pak na Berlín.

Počasí

Počasí od počátku roku je slušné, které jako by pomáhalo spojenec-kým vojskům. Již leden přešel se slabými mrazíky a nepatrnou sněho- vou pokrývkou. Největší mráz v tomto měsíci byl -15°C.V únoru panují slabé holomrazy, které trvají i v březnu, ale jen na počátku měsíce. Provázejí je slabé sněhové přeháňky. V dubnu je počasí střídavé s mír- nou teplotou. Již kolem 20. jsou stromy v květu. V květnu je krásné a stálé počasí, rovněž i v červnu, červenci a srpnu. Září má počasí stří- davé avšak bez větších poruch, stále teplo. Říjen je teplý s občasnými přeháňkami. Pěkné počasí trvá ještě v 1. polovině listopadu. Teprve po 15. listopadu dostavují ranní mrazíky, které panují do poloviny prosince, potom bez mrazů a sněhu.

=83=

Situace na frontách

Události na frontách nasvědčují tomu, že tato hrozná válka se chýlí neodvratně ke konci. Němci ustupují na západě a východě a obě fron- ty přecházejí na vlastní německé území a nastává stěhování němec- kého obyvatelstva z Horního Slezska. Po státních silnicích táhnou jich velké transporty a naříkají, že bloudí sem a tam a nevědí, kde zakotví na delší dobu.

Opevňovací práce

V březnu přišli do Katusic němečtí vojáci na opevňovací práce. Dělají na silnicích a v obcích protitankové překážky z klád. Když se na zdejší ob.úřad dostavil nadporučík něm.armády, aby šel se starostou obce vybrati do lesa stromy na překážky, ptal se ho přítomný tlumočník p. Jan Bartoš pokladník pivovaru, zda se tyto překážky (Panzerspere) osvědčují. Tento odpověděl s úsměvem“ „Ano, vždyť je děláme již od Stalingradu“. Nakonec vyslovil přání, aby již válka skončila a oni se mohli vrátit domů k rodinám. Tak se začalo s opevňovacími pracemi i u nás. Jedna protitanková zábrana byla na Kováni u statku čp.1, kde zatarasena cesta právě proti oknům a druhá zábrana postavena na silnici u Brůdku. Ta byla ovšem se slavobranou. Současně se počala uvolívati trať Skalsko-Chotětov. Vagony zde nastavěné byly odtahovány do stanic na volné koleje.

„Národní hosté“

V neděli 18. března dostavila se do obce komise složená s Němců, aby vyhledala vhodné byty pro uprchlíky (Flichtlingy) z Horního Pruského Slezska a to pro dva transporty. V Krásné Vsi a Kováni byly sehnány byty pro 20 rodin. Uprchlíci přijeli v úterý 20.března za krásného slun- ného a teplého odpůldne. Byli rozesláni po bytech jak pro ně byly

=84=

vyhledány. Ve škole pak byli ubytováni zajatí Francouzi, kteří jako zajatci byli těmto rodinám přiděleni na práci.Byli celkem 3 a 2 hoši polské národnosti. Občas jsme pak po dobu jejich pobytu v obci konali večer přátelské besedy s poslechem zahraničního rozhlasu (Londýn), abychom věděli pravdivě, jak pokračují válečné události. A tu jsme se prvně dovídali o hrůzách koncentračních táborů, z nichž byli vězňové vysvobozováni angloamerickými vojsky.

Schůze starostů v Praze

Dne 23. března byli starostové obcí pováni předsedou protektorátní vlády Bienertem do Prahy do Smetanovy síně obecního domu hl. města Prahy do schůze. Zde předseda vlády nám vlastně již naznačil neodvratnost konce a vyzval k rozumnému postupu za všech okolno- stí. Jak situace vypadá, že nám nebude vyprávět, to snad že vidíme sami dobře. Také jsme viděli již dříve a cestou do Prahy jsme poznali ještě lépe. V Neratovicích jsme viděli účinky bombardování z přede- šlého dne. Odtud jsme nemohli do Prahy dojeti, neboť byl stále pop-lach. Od rána jsme dojeli do Prahy ve 14 hodin a hned jsme museli do sklepa na ministerstvu zemědělství. Nepřátelská letadla se zde prohá- něla ve vzdušném prostoru a německá Luftwafe se ani neukázala. Válečné věci spěly rychle ke konci.

Příkaz Němcům k odchodu

Dne 18.dubna 1945 dostali Němci zde usazení dočasně, příkaz, by se připravili k odsunu na západ, avšak neodjeli hned a do odjezdu se jim ještě trochu masa pokazilo, neboť za tohoto opravdu teplého počasí zabili si dostatečný počet prasat, aby měli zásobu masa na dlouhou a neznámou cestu. Definitivně odjeli 23. dubna navečer. Toho dne jsme s panem Ladislavem Honzů, jako předsedou svazu zemědělství a lesnictví přebírali od Němců usedlosti.

=85=

Dne 1. května hlásí Londýn (rozhlas) dobytí Berlína a smrt Adolfa Hitlera. Nálada v národě stoupá z radosti nad brzkým koncem německé nadvlády u nás.

Pražské povstání

5. května vypuklo v Praze povstání, a to bylo signálem pro všechny místa. Jakmile jsme vyslechli volání pražského rozhlasu o pomoc, ihned jsme provedli s Bartošem, který již dříve byl ustanoven vojenským velitelem v obci, prohlídky u všech německých rodin a odebrali jsme jim zbraně, radia a kola. Dále jim byl zakázán odchod z obce bez povolení. Svoláni byli ihned příslušníci armády a na výpadových cestách postaveny hlídky ozbrojené ovšem chabě, ježto jsme dosud měli nedostatek zbraní.

Revoluční nar.výbor

Ihned počal úřadovati ustanovený revoluční národní výbor, jehož předsedou se stal dosavadní starosta. Německá Wehrmacht prchá a všude v obcích je odzbrojována. Tímto způsobem získáváme zbraně pro případ potřeby. 8. května přijela směrem od Katusic kolona vojenských automobilů osobních i nákladních. Na rozkaz Bartošův zastavili a k jeho dotazu ohledně zbraní, odpověděl vedoucí transportu major, zapřísahaje se svojí ctí, že žádné zbraně nemají. Nato jim bylo dáno povolení k odjezdu. Při odjezdu však občan Jan Rousek viděl, že někteří vojáci zbraně mají a oznámil to výkřikem. Bartoš dal rozkaz k zastavení, avšak Němci již nezastavili. Doběhl k prvnímu osobnímu automobilu a vyskočil naň a jel s nimi. Maje obavy, aby se mu něco nestalo, uvedli jsme Němce ve zmatek volá- ním, že jedou do rukou Partyzánům a tak Němci, přijedše za ves, začali zbraně zahazovati. Já pak jsem ihned skočil do hostince k te- lefonu a žádal zaměstnance pivovaru Podkováň, aby okamžitě vyšli

=86=

na silnici a kolonu donutili zastaviti. Skončilo se bez jakékoliv nehody a pro nás dobře v tom směru, že jsme získali dostatek různých zbraní i střeliva. A tak v obci panuje stále ruch, ve dne v noci. Protože stále přeletují letadla a to i střílelo z kulometu po naší hlídce na kostelní vě- ži, dále že kolují různé i dosti hrůzostrašné pověsti uchylují se občané a hlavně ženy a děti do protileteckých krytů a do hlubokých sklepů hlavně pak v noci.

Bombardování Ml.Boleslavi (pozn. 9. května)

Nic zvláštního se však nepřihodilo až teprve druhé- ho dne v dopoledních hodinách byla bombardována Mladá Boleslav a bomby svrženy též v Krnsku, Dolním Cetně na nádraží (vedle kolejí) a do polí za Pětikozly. Tento den byl pro nás snad dnem nejrušnějším.

Odsun německých uprchlíků

10. května dává předseda revolučního národního výboru příkaz německým uprchlíkům, aby se připravili k odjezdu odpoledne o 16. hodině.

Příjezd Rudé armády

Příjezd Rudé armády, která k nám dorazila druhé hodiny odpolední (14 hod), odjezd Němců se protáhl až na 17. hodinu, kdy odjeli směrem na Katusice. Poněvadž Němci, kteří měli v obci přidělené zemědělské usedlosti, vzali s sebou při odjezdu všechny koňské potahy, dostal předseda MNV pokyn od okresního vojenského velitelství v Mladé Boleslavi, aby pro potřebu obce zadržel potřebný počet koňských potahů. Příkaz tento vykonán a uprchlíci dostali k dispozici pouze dva páry koní. Následkem toho nemohli s sebou vzíti všechny věci pouze nejnutnější aproto zůstalo že po nich mnoho věcí tj. šatů , prádla a peřin. Toto vše bylo soustředěno ve dvou

=87=

místnostech, sepsáno a odvezeno nákladními auty pivovaru Pod-kovaň do Prahy, Štefánikova domu pro vězně z koncentračních táborů a rodiny jinak válkou poškozené. Odvoz tento byl uskutečněn 16.května,

Příjezd pres.Beneše

v den příjezdu presidenta republika Dr. Eduarda Beneše s chotí z Košic. Jelo s námi dosti zdejších občanů, kteří chtěli spatřiti trium- fální příjezd muže, který dlel 7 let v exilu v Anglii. Tomuto jsme přihlíželi na Václavském náměstí. Byla to veliká sláva a nadšení. Tisíce lidí lemovaly cestu, kudy průvod presidentův se ubíral.

Obnovení okresu Ml. Boleslav

Po květnové revoluci byl opět zřízen okres Mnichovo Hradiště a tak opustili jsme Mladou Boleslav a přešli zase k Mnichovu Hradišti.

Osídlování pohraničí

Následkem nutného osídlení pohraničí českými lidmi, odešlo z našeho venkova velké množství zemědělského dělnictva do pohraničí zabrat si hospodářství po Němcích a tak se osamostatnit. Tím ubylo ve vnitrozemí mnoho pracovních sil v zemědělství.

Němci na práci

Aby chod zemědělství netrpěl, byli na obce posíláni jednak Němci z měst, jednak i Němci z pohraničí, pokud nebyli hned odsunuti. Ihned 25. května přišel do obce příděl pracovních sil, ovšem byly to pouze ženy s dětmi a všichni mluvili správně česky. Byly ženy se smíšených manželství neb „kolaboranti“ tj. ti kteří spolupracovali a souhlasili s Němci. Tyto rodiny byly rozděleny do hospodářství podle

=88=

potřeby a předchozích přihlášek zemědělců. Děti z těchto rodin docházely do obecné školy v Kováni.

Chování rudoarmějců

Život v obci se pomalu po rušných událostech uklidňoval, lidi šli po své práci a jen občas byla klidná hladina nějakou příhodou rozčeřena. Tak se stalo, když koncem července přibyl na Kovanec oddíl sovět- ských vojínů, kteří chodili po obcích a pátrali po zbraních. Přitom se stalo, že po jejich odchodu leckde pohřešovali kapesní hodinky, rusky zvané „časy“. Jeden z těchto vojínů navštívil též místní národní výbor, který t.č. byl přestěhován do Zárubovy vily vedle hostince, když vdova po oficiálu ČSD Janu Zárubovi, Marie Zárubová, byla z obce odvedena jako německá příslušnice, a vypůjčil si zde jízdní kolo po Němcích. Jel na něm do Krásné Vsi a zpět, ale kolo na MNV neodevzdal. Zanechal je v jednom hospodářství v sousedství školy. Předseda MNV si zde kolo vyzvedl. Bylo však zle druhý den v neděli 5. srpna když si mladý vojín pro kolo přišel. Pustil se do předsedy MNV docela nepěkně a docela ho i ohrožoval automatem. Nutno podotknouti, že příčinou takového jednání byl alkohol. Poznali jsme všichni, že sovětští vojáci byli dobří, pokud neokusili alkohol. Jakmile se však napili, byli svému okolí nebezpečni.

Volba nového předsedy MNV

Dne 29. srpna byla v hostinci u Šimonků v Kováni konaná volba nové-ho předsedy MNV, jehož dosavadní předseda řídící učitel Stanislav Pátek, který stál v čele obce od května 1933 podal resignaci, nechtěje trpěti bezdůvodné pronásledování od občanů, kteří se najednou po-važovali za povolané v obci rozhodovati, ač dříve k tomu sklony ne-měli. Jedním z nich byl pan František Bejlek, který mocí domáhal s

=89=

bytu v Zárubově vile, nechtěje vyčkati rozhodnutí nadřízených úřadů. Tento v úřadovně MNV vzal na stole předsedy kolíbku se savým papí-rem a napřáhl se na předsedu, avšak zabránil mu v dalším p. V. Langr a vlastní jeho manželka. Okresní národní výbor v Mnichově Hradišti mu za to vyměřil pokutu 500 Kč a okresní soud v Bělé pod Bezdězem jeden týden vězení podmíněně na 1 rok. Novým předsedou zvolen p. František Medonos truhlář v Kováni, příslušník KSČ.

Úřadování předsedy Františka Medonose Úřad převzal 2.září a „úřadoval do 15. listopadu, kdy na schůzi pléna MNV se dostavil předseda OMN Karel Holata a vedoucí úřadu JuDr Celer a seznámil plénum s úřadováním pana předsedy. Jenom z 80% zůstaly spisy nevyřízeny. Pan předseda neúřadoval a jen pátral, zda by nenašel nějaký škraloup na svého předchůdce, což se mu také nepovedlo a úplně ho to zahrabalo. Co nevyřídil bývalý předseda při svém nákupu kuřiva, to zůstalo nevyřízeno. Úřední spisy zde byly všude. Viděls je na kamnech, na troubě, v kredenci, na stole, na vále, po oknech i po židlích a přebírala se v nich paní Medonosová. Musela být proto okamžitě zjednána náprava. K návrhu Stanislava Pálka byly provedeny nové volby předsedy a tento pět zvolen předsedou a pan Jan Henc místopředsedou. Funkci vykonávali až do konce června 1946, kdy po volbách podle kandidátky do Národního shromáždění komunisté 159 hlasů, národní socialisté 81 hlasů, sociální demokrati 34 hlasů a lidovci 47 hlasů. Podle těchto voleb sestaveno nové ple-num MNV a předsedou zvolen pan Karel Kuntoš, pivovarský dělník v Krásné Vsi, a tak se po 13ti letech stěhoval opět obecní úřad do Krásné Vsi.

=90=

Úmrtí

Těsně po revoluci zemřela pí Marie Novotná, manželka mlynáře z Brůdku. Ihned po revoluci bylo přikročeno ke stíhání zrádců a kolaborantů. V naší obci bylo učiněno oznámení na Josefa Zajíčka, rodem se Spikal, o kterém jest psáno již v této knize v zápise z roce 1942 a dále na zřízence arcibiskupského alumnátního majetku v Krás-né Vsi Václava Buřiče, který vyžadoval titulování „správec“. Josef Za-jíček odešel z naší obce 23.dubna s ostatnímu usedlými Němci v obci. Po revoluci byly požádány bezpečnostní orgány o pátrání po jeho po-bytu. Brzy dostal MNV zprávu, že dotyčný se nachází ve vazbě okres-ního soudu v Blatné a výzvu aby si ho co nejdříve vyzvedl. Stalo se tak v měsíci červnu k veliké radosti těch, kteří s ním za okupace příliš ka-marádili a jemu různé zprávy donášeli. Ti Zajíčkovi velmi spílali a byli by ho nejraději na místě umlátili, aby Zajitochek (tak se podepisoval) nemohl více mluviti a tak na ně různé věci vyzraditi, které by jim mo-hly býti vážnou překážkou v dalším životě. Zajíček se roznemohl a brzy ve vězení zemřel. Druhým, proti komu bylo učiněno oznámení byl Václav Buřič, bytem v Krásné Vsi čp. 2, zaměstnanec správy arcibiskupských pozemků. Tento jménem Václav Buřič a lidmi také zvaný Václav „Rámus“ se za okupace nechoval jako řádný Čech. Kamarádil se s Němci, pokoušel se i zdravit po německém způsobu, jak ho viděli svědkové v Dolním Cetně. Do Krásné Vsi si pro něj přijeli příslušníci SNB – bývalí party-záni a protože nebyl doma, šli ho hledat do lesa k Dolnímu Cetnu. Zde zatím prohlédli chatu, zbytek po Němcích až se Buřiče dočkali. Zde mu vzali pušku a hnali ho se zdviženýma rukama za neustálého bytí až do Krásné Vsi. Zde ho honili po vsi a ukazovali lidem. V bytě mu otevřeli pokladnu, vybrali kuřivo, peníze a různé papíry a pušku, peníze a papíry poslali předsedovi MNV do úschovy. Buřič byl nějaký čas zavřen a někdy v říjnu neb v listopadu byl propuštěn na svobodu.

Zapsal Stanislav Pátek

do roku 1945

Do elektronické podoby přepsáno v únoru 2020.

Sepsala Milena Dovrtělová