## FRANC RJELKA

## - ze žiwjenja, kotrež njebě přeco lochke



Wot 1930 do 1938 chodźěse Franc do ludo Wot 1930 do 1938 chodźžše Franc do ludoseje sulue w Chroscicach. Pola pjekarskeho minje pjekarja. Na powołansku šulu dyrbješe do Kamjenca jězdžić. Při tym dóńnźe k pře kwapjacemu sportowemu měrjenju mocow. Nekotrí sobusulerjo Franca mjerzajo powé sporće, ani kopañcu prawje hrać njemóžéé!!" To njemóżeše Franc wězo płaćić dać. Po lésim tam a sem dojednachu so na precellsku hru w Kamjencu mjez Chrósčanskimi młodostymi a, wubranku" němskich šulerjow powo dźesaćomi do Kamjenca prijejli, přerěčachutam Pawoła Mildnera, zo měł sobu hrać. Dokelž Pawołt žane porjadne črije njeméjese, hraješ dobychu dobychu
Ze sportom we wsy so Franc hižo jako džẽ wučowa Jan Ka jedyn sokołski swjedzen nawšelake gymnastiske sceny
Po rozpušcenju Sokoła su potom we wobłukuDJK kopancu hrali. Prjedy hač so młodost-
nym z pomocu wučerjow a DJK poradži farske polo jako ležownosć za nowe sportnišćo dóstać,
hrajachu dżéći a młodostni na łuce podłu Sat-
kule abo oza Hatkami i fri i rawočanskim puću
Nowe sportnisco prí suli bu 193 poswiećene kule abo za Hatkami prri Prawocanskim pucu.
Nowe sportniscó prísuli bu 1935 poswjećene.
Wjetsina Chróscanskich sulerjow njezastupi srjedż trícetych lèt do nacistiskeje organizacij Jungvolk, ale do ǩ̌escanskeje Jungschar. Na woda skupiny bě Pawoł Kmjeć, kiž ze swoje
Jungschar dale serbsce récese a priz zwučowa Jungschar dale serbsce rěčeše a prii zwučowa
njach serbske sokołske komanda wužíwaše. Zajimawe dožiwjenje měješe Chrósčanskas. dżéćna, jako so (najskerje bè to 1937) na přeprošenje Radworskeje skupiny pěs na puć do
Radworja nastaji. Njedaloko Miłkec nadpadny Radworja nastaji. Njedaloko Mirkec nadpadny
Chrósčan džécí skupina 16- do 18létnych čtonow HJ. Při tym wutorhnychu chorhojnikej Janej Šimanej chorhojčku (Wimpel) a so zaso zminychu. Njehladajo na to su Chrósčenjo w Radworju na Kralec dworje wjesele zhro W meji 1942 zwołachu Franca Rjelku d němskeho wójska. Po krótkim wojerskim wukubłanju w Nêmskee pósłachu jeho na frontu do Ruskeje. Zwoprédka bè zasadźeny w se
wjernej Ruskej pola Wjelikeje Luki, pozdzisiso wjernej Ruskej pola Wjelikeje Luki, pozdzilso
blisko Minska w Bẻłoruskej a skónčnje w léce 1944 na Ukrainje, hdżzz dósta so w juliju samsneho lêta do jatby
Hač do kónca lěta 1949 přebywaše Franc w léhwje, kotrež běchu w zničenej woclowni bli-
sko mêsta Saporožje zarjadowali. Wot 7000 jatych, kotrǐizo w ležhwje zarje prebywachu, je jenož něhdże 4500 přežiwiło Jeći žiworichu w barakowym lěhwje - něhdy jako barakowe sydlisco
za twarskich dżèacerjow natwarjene; šyrnace za twarskich dźèlaćerjow natwarjene; š styrnaće
ludži w jednej rumnosći bjez kózdeho blida ludži w jednej rumnosći bjez kóždeho blida,
stólca, kamora, haj, w prénimaj lêtomaj samo bjez kachli. Spočatnje njemèjachu jecí ani prikrywa k wodzzécuu, ale jeničce swój wojerski

 chlĕb a čaj, připołdnju škrjeñ̌̌čku chlěba a poł

swjecic. Prí tej składnosći Franc Rjelka studenta teologije z Bayerskeje zezna a so z nim sprieceli. Preceste primicu do Mnichowa přeprosył (hlej delnje foto). Francej wosta tonjezapomnite dožiwjenje. Podołhej, pjećapotiétnej jatbje pod zdżéla jara ceżkimi pomèrami so Franc prêni swjaty dże Chrósćicy so wjeselachu, zo mếjichu z nim dalšeho dobreho nadbĕhowarja w swojich ria dach. Nékotre lěta je hromadżz z Jurjom Šramu, Janom Ćórlichom, Jurjom Knopom, Wernero Trječkom, Jurjom Dučmanom a dalšimi hrał prihladowarjow zahorjał
Tola mjeztym nimale
na swój powołanski a priwatny príchod mysblic 1952 je so woženiłt, pozdżiso swójbu załoz̃ kaž tež w ródnej wsy sej rjany jednoswójbny
domčk natwarił. Powołansce je naipriedy wza domčk natwarił. Powołansce je najprjedy w za
rjadnistwje, pozdżiso w industriii dżétał. Dzzen sa wužiwa swój zasłuženy wotpočink. Za spo so wězo dale zajimuje, za mjezynarodny runje tak kaž za lokalny. Jehosympatije pláca mustw
SJ Chrósćcy, w kotrymžje syn SJ Chróśćcy, w kotrymž je syn Handrij wjele lé
aktiwnje hrał. Franc so nadžija, zo so wukon aktiwnje hrał. Franc so nadzija, zo so wukon
mustwa w blisim času polêpša. L. Zahrodni poliwki. Hakle spočatk lëta
1947 so situacija tr
lépši.
Wlë̆wje 2
jaty bế tež $k$ jaty bé tež ka-
tolski mésnik,
kotryž hése za kotryž bě̌̌e za
čas wóny na čas wójny na
froñe jako wojerskiduše-
pastyr skut pastyr skut-
kował. Jemu so poradži wě-
sty čas kóžu njedželuw my-
jerni božu mšu


## SOKOŁSKE LISTY



Scena z kơnčneje hry mjez młodzzinu Sokoła Choćebuz a Sokołom Budyšin.

## Wiele mhodych mustwow na 21. turněru

Kónčna tabulka volleyballoweho turněra wo pokal Domowiny w Radworju

1. méstno: Sokoł Chośebuz-młozin
2. městno: Sokoł Budyšin 4. mêstno: Serbska sula Budyšin
3. méstno: NSLDż
4. méstno: SG Budyšin 12. lětnik
5. městno: Volleyball Radwor
6. méstno: Serbska młodżina Budyšin
7. méstno: Serbska sulula Michał Hórni


8. méstno: SG Chosebuz wukniki
9. méstno: Mjetelčki Pančicy
10. méstno: Chor Meja Radwo 19. méstno: Chór Meja Radwor
11. méstno: SG Budysin 11 létnik 21. métno: SG Budysin 11, 1ě̌nit
12. mestno: Rapaki a Sula Cisisinskeho
13. méstno: SG Budyš̌ing 10. lĕtnik
14. mětno: SG Budy̌̌in 10 . lětni
15. méstno: Sokoł Chosiebuz

## Jan Haješ - zahority Sokoł

K jeho 130. posmjertnym narodninam


## Projekt Worklečanskich šulerjow

Spocatk tutoho lěta přewjedźechu šulerjo 9. lětnika Serbskeje srjedż̇̃eje šule „Michał Hórnik" Worklecy projekt „Serbski Sokoł". Serbske sportowe towarstwo je maćizna wučb-
neho plana a wobjednawa so we wobłuku předmjeta serbščiny. Tu rozprawa šulerjow rjadownje 9A:
Po hodownych prózdninach smy $\mathbf{z}$ dżěłom započeli. Jako prênje zhotowichmy tak mjenowany cluster, do kotrehož zezzĕrachmy wšit-
ko, štož hižo wo projektach a wo Serbskim Sokole wědźachmy. Naš wučer knjez Hrjehor, kiž zhromadnje z knjeni Bukowej pola nas serbšćinu podawa, je $z$ nami cluster zdżzèłał a nas skrótka wo towarstwje informował. Na to
dż̈lachmy rjadownju do troch skupin. Kóżda skupina méješe wosebite nadawki: Tema skupiny 1 rěkaše: , „Serbski Sokoł so prezentuje". Wona zaběraše so ze starymi Sokotskimi Listami, ze sokołłkej drastu, ze zjě̌zdami a z na rjadowymi zwučowanjemi. Nimo toho wjedże-
še wona interview Jurjom Frenclom z Ralbic. Skupina 2 měješe tohorunja wobšěrny nadawk. Wona dyrbješe za nastacom, stawiznami a jednotami slědzzićc a tež zaměry towarstwa prepptować. Wosebje zajimawu temu měješes
dzensa" zaběraše so wona
 prědka dozady) džělaja pilnje w komputerowym kabineće. Tójšto dyrbješe so pisać, zapodaća wobdżélać.

Mënienia k Serbskemu Sokotej:
Franciska: „Do projekta njejsym wjele wo Sokole wéḋ́ała. To pak so hižo po pr
zajimawe.
Sylwija: „Je trieha, zo so hišće wiace zjednoćen stwow a jednotliwcow
Sylwija: "Je trjeba, zo so hišće
$k$ Serbskemu Sokotejpridruži.
Klawdija: „Sokot je towarstwo je zajimawymi stawiznami. Škoda, zo
je tak mato motodziny zastupjene."
Manuel: „Sokot mje tak njezajimuje, dokelž njeje znaty."
Daniel L.: „Smy zwésćli, zo hraje towarstwo wažnu rólu w serbskim
sportowanju."


Jednotliwe skupiny zhotowichu tež projektowe mapy, do kotrychž zezběrachu woni wšón material $k$ wotpowědnym temam. Tu
widžimy rysowanku Stanija Šjejdy, kotruž je nadarjeny rysowar widźimy rysowanku Stanija Šejdy, kotruž je nadarjeny rysowar
z pomocu Daniela Solty zhotowil. Fota: J. Hrjehor wučerjam a zwonkastejacym přistupne. Nimo prezentacije we witrinach zezbërachmy wšitke
informacije do projektowych mapow a dżeržachmy tež krótkopřednoški. Krótko do zymskich prózdnin projekt zakónčichmy a nétko
wjeselimy so hižo na dalsi jeselimy so hižo na dalši.

A Serbskeje srjedżneje šule
Mënienia šuleriow $k$ proviektei:
Daniel L.: „W cytku je so mi projekt lubit, někotre wotrèzki pak béchu napinace. Tema je so jara derje předżétata."
Klawdija: „Wón běše zajimawy. Sym wjele nawuknyła.
Tomaš S.: ${ }^{\text {, }}$,Mi
dobra wotměna."
Sabina: "Hdyž so wučbna form
motiwowani. To bé dobra ideja." dzanuel: "Mi so tak prawje lubito njej.
"hil "e worjadku."", zo njesu nêkotri sobu ranciska: „Dzeeto w skupinach be nam wulke wjeselo. W naše kupinje su wsitcy nadawki poriadnje spjelnili. Wupyšenje witrino yril: , Na spočatku bé mi to wsititko prewjele. Pri sym wosebje rady dzétat."


Nimo prezentacije we witrinach dyrbjachu šulerjo tež přednošk dżeržé. Na wobrazu widḋïy skupinu 1, kotraž je schodízenkowe bradła a konja zhotowiła
a klance zwưowansku drastu Serbskich Sokołow zesiłł. Stejo wotlěwa: Kl. Sklance zwučowansku drastu Serbskich Sokotow zesitia. Stejo

