

## SOKOŁSKE LISTY



## W Praze budźe XIV. wšosokołski zlět


#### Abstract

SOKOL steji na druhej stronje we wulkich pismikach tónle krótki tekst, Serbej zrozumli Słowa maja so wosebje jako namołwa čłonam céskeho sokołskeho zwjazka ČOS rozumić, hižo nétko z príhotami na wulki podawk kónc junija/spočatk julija 2006 myslić. Je drje to zdobom informacija sokołskim zwjazk hich krajach w mnona zetkanju sokołow w Praze zaplanować. Też za naš Serbski Sokołto rèka, wo formje wobdżëlenja wéěskej stolicy přemyslować a s scasom ozzudžic. Po tym zo bèchmy so w lĕ́e 1994 z delegaciju wjac hač sto ludži na XII. wšosokotdelegaciju wjac hać sto ludzina XII. wšosokothłownje z teje príciciny, zo bè w samsnym času erbski swjedżeń w Slepom. W tutym zwisku e zajimawe pokukný́ do stawiznow wšoso kotskich zlětow a wobdżellenja Serbow: ołskich zlětow a wobdżélenja Serbow: Mjeztym zo po dotalnych slédżnjach Ser na zlêtach 1882 (I.), 1891 (II.), 1896 (III.) a 901 (IV.) zastupjeni njeběchu, mȯżemy na załadže wjacorych žórłow za přichodne zlĕty tele ličby podać: dźesać w lécé 1907 (V. zlět), dżesać w léce 1912 (VI.) dwaceći w lëce 1920 (VII.), stoapołsta w lëće 1926 (VIII.), dwajapołsta w léće 1932 (z wustupom v Strahovskim stadionje na IX. wšosokotskim zléće), pjeć w 227 młodostnych w Strahovskim stadionje na 227 młodostnych wStrahovskim stadionje na XI. wšosokotskim zlë́ée), nēhdże sto w lĕće 1994 (XII.), bjez delegacije na XIII. zléče w léćc 2000. Za lěto 2006 drje nje budże móžno zwučowanske drustwo zestajeć, ale zarjadować dżenskim ćahu po mésće wobdżélić, tajka pre-


zentacija kaž naposledk w léce 1994 dyrbjała so zamérnje prihhotowac.
W mjenowanym lètušim 6. čisle časopis
SOKOL su wupisani za cyłkownje třinaćanja cyłkow. Předwidźane suanja cykownj

- staršiz $z$ džéčimi hač do třoch lět
- předsúsulske dżéći 4-6 lĕt
- młódši šulerjo ( (1. a 2. lêtnik)
$\bullet$ młódšis šulerjo
- młódše šulerki (sportowy charakter) Z
młódše šulerki (rejwanski charakter) - starše šulerki
- staršis sulerjo/starše šulerki
- młode holcy a žony (moderna aerobica) - žony sriedíneje staroby z nastrojemi - żony srjedżneje staroby bjez nastrojow z nastrojemi



## Rozmohwaz Feliksom Statnikom składnostnje jeho 75. narodnin

Felikso, ty sy so 17. oktobra 1928 w Dobrošicach narodżit. Kajke bé to tehdy pola Statnikec a kajka bĕ situacija w DobroF. Statnik: Nan džělaše najwjetši džěl swojeho
žiwienja a ako kowar w Hórcanskie živienja jako kowar w Hórčanskej skale. Mać
pak staras̃e so wo domjacnosć a małe rapak staraše so wo domjacnosć a małe
tarstwo na jednu kruwičku. Bėchmy džewjeć dizéči. Třo su w díźćacej starobje zemréli. Ja běch najmłódši. Dźensa je nimo mnje jenož
hišče 90 eletna sotra Zala w Dobros̃icach žiwa. hisće 9Olētna sotra Zala w Dobrošicach žiwa. stwa nimale ryzy serbska wjes. Jenož na ryćerkuble so němsce réčeše.
Po tym zo sy wot 1935 do 1939 ludowu šulu w Różénće wopytal, sy so za čas druheje swětoweje wójny na gymnazij do Würzburga podal. Za serbskeho wjesneho hólca něšto njewšědne. Kak je k tomu dóšlo?
F. Statnik: Haj, po tym zo sym wot 1935 do 1939 do Róžanta péši do šule chodziłł a pola wưčbu mêt - wot 1937 běchu tam zwjetša němscy wučerio - přeswědči pater Dominik Mikel našeho nana, zo by mje na humanistiski gymnazii do Würzzurga dal. Tam přebywach
hač do léća 1944, na to dyrbiach hisće ani hač do léća 1944, na to dyrbjach hiš́e ani
16 lëtny do wojakow jako pomocnik pola flak. Kak sy poprawom na wučerski wustaw do Radworja priišol?
F. Statnik: Po nawróće do domizny 1945 džě-
tach jako pomocnik pola wiesnjanosty. Spočatk lach jako pomocnik pola wjesnjanosty. Spočatk
lêta 1946 dyrbjach so w nadawku wiesnianosty na nëkajke posedżenje do Budyšina podać. Tam rěčeše mjez druhim Pawoł Nedo. Wón wabješe za wučerstwo. Tři dny pozdżišo běch tuž student wuečerstwa a po wosom njedźelach ho-
towy nowowučer. towy nowowučer.

Hdźe sy potom skutkowal?
F. Statnik: Prěnje wučerske méstno nastupich 1. junija 1946 w Konjecach. Wot 1950 hać do swojeje renty sym w Ralbicach wuc̆if
Wěm, zo sy so cyle živjenje za sport horit.
Kajke bē to tehdy scyla ze sululskim K Ste be to tehdy scyla ze šulskim sportom? F.Statnik: Wludowe s šul w Róžeńće mêjachmy
dwóice zwjetša wo pěskowné šulski sport, a to w lecu a w zymje na narjadach w şulskich rumno-
sćach. Na gymnaziju we Würzburgu běchu wêzo cyle hinaše wuměnjenja. Njemëjachmy tam jeničce sportnišćo a sportowu halu, ale
samo kupansku halu, w kotrejž smy pod fasamo kupansku halu, w kotrejż smy pod
chowym nawodom płuwać nawuknyii.
Po wójnje sy w Ralbicach aktiwnje kopańcu hrat, zujetša jako wrotar. Kak to tehdy bě?
F. Statnik: Haj, w léće 1947 zahajichu so w Kamjenskim wokriesu dypkowe hry. My Ralbi-
čenjo béchmy'pódla, po tym zo bēchmy sej


Stejo wotlěwa: Pawot Frencl, Beno Šejda, Pawot Čóśka, Pawot Šotta, Jurij Kilank, sriedźny riad Stejo wottěwa: Pawot Frencl, Beno Šejda, Pawoł Čóśka, Pawot Šota, Jurij Kilank, sriedźny rjad:
Beno Ledźbor, Feliks Šota, Pawot Kilank, prédku: Franc Matka, Feliks Statnik, Jurij Konjecht

sportnišćo w lěsu (tam, hdźež je dżensa korsportnisco w lesu tam, hdzezz je dzensa kor--
mjernja swinij wurjedżili a sporiadkowali. Wëzo
njeméjachmy tam żanu předrasčerniu Draby
 spowěšachmy na hałzy a porjadnje wumyć so
po hré tež njemózachmy. Na wonkowne hry po hhě tež njemóžachmy. Na wonkowne hry
jëzdżachmy zkolesom, samo hač do Kinsporka jezzzachmy zkolesom, samo hač do Kinsporka
a Łưñicy. Hrajach poprawom na wśech po-
zicijiach, najéascísóso pak stejach we wrotach. Dopominam so, zo sym raz w Kulowje w
třoch partijach sobu hrat. Najprjedy pola młotroch partijach sobu hral. Naiprjedy pola mło-
dziny iako sriedżny $k$ kitar na to pola 2 mustwa dziny iako srjedźny škitar, na to pola 2. mustwa
jako wrotar a skónčnje pola 1. mustwa jako jako wrotar a skónčñe pola 1. mustwa jako
prawy nadbēhowar. A dyrbju rijec, zhromadnosć mjez hrajerjemi bě tehdy wulkotna.
Sy hišće ze sportom zwjazany, a kotre dalše Sy hisce ze sp
„koniki" maś?
F.Statnik: Ze sportowej jednotku Ralbicy/Hórki F.Statnik: Ze sportowej jednotku Ralbicy/Hórki
čuju so dale zwjazany. Mjez druhim tohodla, dokelž tam moji wnučkojo Daniel, Robert a André sobu hraja. .Konikaj", kotrejž aktiwnje pěstuju, stej pisanje wiesneje chroniki kaž tež
rézbarienje ratarskich gratow a nastrojow. Wutrobny dźak za rozmołwu!
[Prašałso L. Zahrodnik.]

## Konječan kopar w mustwje Drježdżany-sewjer

W serbskej dorostowej kopańcy mamy tójšto nadarjenych koparjow. Jedyn z nich je 18lětny Markus Bjeńš z Konjec, kotryž hraje pola młodźiny A Drježdźany-sewjer. Jan Hrjehor je so z nim rozmołwjał.

Ty sy před třomi měsacami šol z Bu -
dyšina z Budissy do Drježdzáj ke kodyšina z Budissy do Drježdżan ke ko-
parskemu zjednoćenstwu Drjě̃dżany parskemu zjednocienstwu Drjeż
sewjer. Kak je k tomu dósto?
Ja sym poprawom hižo loni do Drježdżan Ja sym poprawom hižo oni do Drjě̌̌żan
hic chcyl, ale to so njeje tak prawje pohic chcy, ale to so njeje tak prawje po-
radžiło dokelž méjach komplikacije ze sportowym gymnazijom. Za mnje by to rěkało, zo mět 11. lětnik hišce raz wospjetowá. Abituru sym potom w
Budyšinje zloził a lêtsa wlécuhišc raz Budysinje zlozil a lètsa w léću hišće raz wował. Přeswédčili su mje najboble fakty, kotrež za towarstwo réča. Woni maja tam dobry dorost, a knjez Baron, trenar 1. mustwa a dorosta, je za swoje
dobre dżèto znaty. Swoje poslednje lèto w młodžinje A chcu hisisce pootnje wužić a so na taktisko-techniskim polu po-
lëpşic. Postup młodziny A do zwjazkolĕp̌̌ić. Postup młodżiny A do owjazko-
weje ligi bé wězo daľ̌e wulke wuzadaweje ligi bè wězo dalše wulke wužadanje a jedna z príčinow, zo
Drježdżanach kopañcu hraju.
Je so w minjenych tydżenjach wšitko
tak radžito, kaž sy sej to předewzat? Kónc julija je so wulki přihot ta Kónc julija je so wulki přinot za mło-
džinu A započał. Spočatnje bèch w kadrje za zwjazkowu ligu, kotryž wobsteješe ze 30 hrajerjow. Jedyn tydżén sym tam sobu trenował, a po tutym tydzenju sunékorych hrajerjow do dru-
heje młodziny A wotsunyli. Mjez sydheje miodzziny A wotsunyli. Mjezz syd-
mjomi béch tež ja. To méjese wšlake pričiny. Poprawom bě to wotwidżomne, dokelž ma wjetšina hrajerjow lěpš wusublanje hač ja. Nětko sym w druhim wuwojowat, ale wuhladow do prěnjeho mustwa priníć w prichodnych tydźenjach a mésacach prije.
Prěnje mustwo modotziny A hraje wzwjazkowej, druhe w krajnej lize. To stej potajkim dwê wyšej klasy w dorostowej kopañcy. Kak Twój tydżen wupada?
Trenigowy wobjim prěnjeho a druheho mustwa je jenaki. Trenujemy wot póndźele do pjatka, so stać, jeli raz derje hrajemy, zo dóstanjemy w
běhu tydżenja dżeń swobodny, ale štyri króc


Markus
znowjensa trenujemy. Hry su za mnje stajnje Dynamom Driezdianje. Tuchwilu stejimy pred
 hóźdy pad postupić. Niwow w krajnej lize pak ze zwjazkowej ligu prirunować njemóżeš. Tam hraje so hisćce lèpše kopańca
WRalbicach sy bul kopać započat, potom sy néšto lĕt w Budyšinje hrat a nëtko hraješ w Drježdżanach. Hdyž tele stacije mjez sobu
přirunuješ, su zawěsce rozdźéle. přirunuješ, su zawésće rozdźěle.
Změny k towarstwomaj mějachu mjez druhim
wosobinske príciny. Zmẽna do Budyšina zwisowosobinske príciny. Změna do Budyšina zwiso-
waše z wukubłanjom na Serbskim gymnaziu Z wotzamknjenjom abitury sym so rozsudził
do Drježdźan hić. Pytach stajnje za nowymi sportowymi wužadanjemi. Přirunujoz Budyšinom su wDrježdża-
nach lĕpšesportowe wuměnjenja dě̃je nach lěpse sportowe wuměnjenja (lĕpje
wukubłani nazwučowarjo,sportowy gymnazij, sportowy internat, wjetsti
wobjim treninga). Ztym nastanjelepssa wobjim treninga). Z tym nastanje lépša
konkurenca. To pak njererka, zo Bukonkurenca. To pak njerěka, zo B
dissa dobre dżéło njewukonja. dissa dobre džěło njewukonja.
Prěnje mustwo mtodžiny A hraje nĕ Prěnje mustwo modzziny A hraje nět-
ko wzwjazkowej lize. To je najwyša ko w zwazkowej lize. To jo na anonan-
klasa w wèmskej dorostowej opañ cy. Ptaća so na tutej runinje hižo pjenjezy?
Nëkotři hrajerjo maja zréčenje. Ja pak Nékotri hrajerjo maja zrecenje. Ja pak
wobsah žanoho dokładnje njeznaju.
Podpera towarstwa je skerje mate-Podpěra towarstwa a eskerje mate-
rielneho razu a dawa so tež w formje rielneho razu a dawa so tež w formje
wéstych financielnych wolózzenjow. wěstych financielnych wolớženjow.
Za treningowe wobleki a crije placi so Za treningowe woble
na prikład príražka.
Ze swojim bratrom Danielom mašw swójbje koparja, kotryy̌̌e hižo wy-
šoklasowu kopañcu hrat. Mózes wot njeho wukný abo sy snano hizo raz
dobru radu dósta?? dobru radu dóstat?
Na kóždy pad. Na prěnjej hrě wón hišće pritomny njebě, ale na poslednich je so přeco wobdżělał a mi dobre rady da-
wał, priedewsém na taktiskim polu, wał, předewšěm na taktiskim polu,
na kotrymž mam hišče swoje słabona kotrymž mam hisce swoje sabo-
sce. Taktiske zadzerženje e we wy-
šoklasowej kopañcy wosebje wažne. hor šoklasowej kopañcy wosebje wat W bliskim přichodże chcu so pola młodžiny A w krajnej lize integrować, wjele prinnawuknyć a wočaknyć, kajka budżze situacija. Na kozzdy pad
chcu dale pola a rjjezdżn chcu dale pola Drježdżan sewjeru wostá a so
klêtu tež pola druheho mustwa muži přesadžić. kletu tez pola druheho mustwa muží presad
Mi pak je jasne, zo hraje w kopañcy strowota Mi pak je jasne, zo hraje w kopancy stro
wulku rólu, tuž dołhodobnje njeplanuju. Što činiš tuchwilu powołansce?
Njejsym wotpohlad mě̆, hnydom studować zapocec. Chcu tute lêto cyle za kopańcu wužić. Před dwémaj njedż́lomaj sym w žiwidłowym
wobchodzé džètac zapocał wobchodże dž̌̌łać zapoćał. Z tym móžu sej
nésto prizastužec. Při wšèm so tuchwilu wo móžnym studijnym směru informuju.

W čisle 4 běchmy na 4 . stronje wozjewill wobraz wo přebywanju
serbskich džéći w léce 1947 wo pólskim Jarocinje. Mnohich bě
nam Trudla Krancowa mjenowała. Je zwjeselace, zo zhonichmy
mjeztym mjena dalšich hólcow a holcow na fotografiji. Tak infor-
mowase knjez Alfred Méskank, zo sedż prédku srjedża pólski
přećel Serbow Aloizy Matyniak. Knjez Pétr Péčka poda mjena
hólcow w prěnim rynku - su to Helmut Jenč, Dytar Krawc, Franc ofta, Horst Hantuš, Gottfried Schneider-Krawc a Wolfgang Šimenc. WSerbskich Nowinach (wudáé z 9 . septembra) doda knjez
Horst Hantusu nẽkotre dopomnienki na zaiézd do susodneho kraia tež někotre dalše mjena - w druhim rjedže wothorjeka su džēéi Swejdzic, Knježkec, Margit Kubašec?, Jan Běmar, Jurij Kral a Jan Hendrich. Dzakujemy so knjezej Hantušej za chwalbne slowa za Sokołske Listy a wšitkim druhim informantam!

