**Jaroslav, Přemyšl a Chotynec z ukrajinského pohledu**

 (Příspěvek k jednomu z aspektů exkurze do jihovýchodního Polska)

 Chystaná exkurze do jihovýchodního Polska a do blízkosti polsko-ukrajinské hranice, nás zavede do národnostně a konfesionálně smíšeného území, kterému dominovaly po staletí, zvláště ve městech, tři etnicko-konfesionální skupiny: Poláci, Židé a Ukrajinci. Jejich soužití bylo zřetelné ve městech, zatímco vesnice byly prakticky vždy polské, ukrajinské nebo smíšené a židovský činitel v nich byl zastoupen v minimálním rozsahu.

 Zatímco židovská skupina byla v době německé okupace, od září r. 1939, brutálně likvidována. ostatní dvě přežily konec tohoto konfliktu. O jejich dalším osudu rozhodlo stanovení nové hraniční linie mezi Polskem a Sovětským svazem, resp. Ukrajinskou SSSR. Už po porážce Polska v září 1939 byla tato část poraženého Polska rozdělena a sovětské území se posunulo na západ. Většina Přemyšle se tehdy stala sovětským městem, ale západní předměstí na levém břehu Sanu zůstalo Německu, pod jehož správu připadla také Jaroslav.

 Po r. 1945 byla s určitými změnami příslušná hranice potvrzena jako hranice sovětsko-polská, celý Přemyšl byl však Sovětským svazem předán Polsku. Na obou stranách této nově vzniklé hranice, jejíž první návrh vznikl už v r. 1920 (tzv. Curzonova linie) zůstaly početné menšiny: ukrajinská v Polsku a polská v SSSR. K jejich zániku, který si oba státy přály, mělo přispět rádoby dobrovolné přesídlení do druhé země v letech 1944-1946. Přesto určitý počet Poláků zůstal v SSSR, resp. v Ukrajině, kdežto část Ukrajinců nechtěla opustit svá bydliště na polské straně hranice.

 Protože část těchto polských Ukrajinců podporovala v prvních poválečných letech aktivity Ukrajinské povstalecké armády, nazývané nepřesně „banderovci“, byla jako neloajální násilně přesídlena k Baltu, popř. do Slezska, a rozptýlena do malých skupin, aby se urychlila její asimilace. Vystěhováni byli na přelomu jara a léta 1947 i Ukrajinci z oblasti, ve které budeme pobývat. Po r. 1956, kdy došlo k dílčí změně vnitřního kursu v Polsku, se část Ukrajinců vrátila zpět, neměli však možnost plně rozvinout dřívější národní aktivity. - Přejděme nyní ke třem lokalitám, které navštívíme a kde lze mluvit o výraznější ukrajinské tradici.

 Město **Jaroslav** bylo založeno v r. 1031 (v literatuře se vede diskuse, zda bylo opravdu pojmenováno po kyjevském knížeti Jaroslavovi Moudrém). V každém případě toto město (dnes asi 40 000 obyvatel) spadalo do poloviny 14. století do zájmové oblasti kyjevských a poté haličských (lvovských) knížat pravoslavné víry, tedy de facto předků současných Ukrajinců. Před polovinou 14. století byla Jaroslav začleněna do Polského království, dostala tzv. magdeburské právo a těžila pak z výhodné polohy na cestě z Krakova do Přemyšlu a dále na východ (odtud konání velkých nadregionálních jarmarků). Určitá ukrajinská skupina ve městě průběžně existovala nadále, ač se o ní ví málo přesného. Zajímavé je, že v jaroslavském jezuitském kolegiu se údajně učil ukrajinský kozácký hetman Bohdan Chmelnyckyj.

 V r. 1880 je doložen v Jaroslavi téměř identický počet římských katolíků, Židů a řeckých katolíků (tedy zhruba i Poláků, Židů a Ukrajinců). Ukrajinský národní a spolkový život se rozvíjel ve větším rozsahu od počátku 20. století, po rozpadu Rakouska-Uherska převzali Poláci bez větších problémů kontrolu nad městem. Meziválečný vývoj vedl k prosazování polonizace. Ve 30. letech 20. stol. bylo ve městě 52 % Poláků, 34 % Židů a 14 % Ukrajinců, zatímco v jaroslavském okrese (s vesnicemi) žilo 45 % Poláků, 37 % Ukrajinců a 9 % Židů. Ukrajinci převažovali v části vesnic severně a východně od Jaroslavi, západně a jižně od města dominovali Poláci

 Po příchodu Rudé armády (27. 7. 1944) byla obnovena polská správa a Ukrajinci vysídleni, k pozvolné obnově jejich národního života docházelo od 60. let 20. století a v r. 1987 jim byl odevzdán jeden z městských kostelů kostelů (Proměnění Páně).

 Dokladem někdejší existence ukrajinské skupiny je i skutečnost, že v Jaroslavi se narodil významný právník Volodymyr Starosolskyj (1878 – znal se s T. G. Masarykem), hudební skladatel Stanislav Ljudkevyč (1879) a básník Roman Kudlyk (1941 – žije a působí ve Lvově). Ukrajinští emigranti z Jaroslavi a okolí měli od r. 1965 v Chicagu spolek zvaný „Jaroslavščyna a kraje za Sanem“ (tj. na západ od Sanu, jemuž Ukrajinci říkají Sjan).

 Přecházím k **Přemyšlu**. Česjká verze je sice jinak psaná než polská, ale zní stejně, ale Ukrajinci používají tvaru Peremyšl. Město se nachází daleko blíže k Ukrajině a podíl Ukrajinců na jeho dějinách byl větší než v Jaroslavi. První zmínka o Přemyšlu je z r. 981. Podobnost jména města s českým jménem knížecím je zarážející, ale ve vysvětlení této věci nevládne mezi odborníky shoda. V každém případě šlo o město v nárazníkové zóně mezi kyjevským a polským státem. Od konce 11. století existovalo Přemyšlské knížectví, spravované boční linií Rurikovců, pak bylo připojeno k haličsko-volyňskému knížectví.

 Od r. 1349 patřil Přemyšl Polskému království, a to až do prvního dělení Polska. Podíl Poláků a Židů postupně vzrůstal, ale Ukrajinci byli nadále zastoupeni a přidržovali se zprvu pravoslavné a později řecko-katolické konfese. Zajímavostí bylo, že Přemyšl byl a v posledních třiceti letech znovu je souběžným centrem dvou katolických biskupství (římsko-katolického a řecko-katolického, tedy pro katolíky západního i východního obřadu).

 V době rakouské správy zůstali Ukrainci nadále menšinou, ale Přemyšl se stal přesto zprvu centrem počínajícího ukrajinského obrození v Haliči, než tuto funkci převzal Lvov. Při řecko-katolickém chrámu existovala výrazná tradice pěstování chrámového zpěvu, na níž se v první polovině 19., století podíleli i čeští hudebníci. Město bylo po dlouhou dobu také významným ukrajinským vydavatelským a školským centrem a hostilo řadu kulturních a vědeckých pracovníků. Velké zásluhy o rozvoj ukrajinského života mělo ukrajinské státní gymnázium, založené na počátku0 90. let 19. století, kde studovalo mnoho Ukrajinců z oblasti západně od Sanu, mj. můj děda.

 V r. 1880 byl podíl jednotlivých konfesí (v zásadě tedy i národností) v Přemyšlu takovýto: 44 % Poláků, 34 % Židů a 21 % Ukrajinců. Do r. 1910 se tento poměr změnil na 46: 31: 22. Pak přišly události první světové války (dvojí obléhání přemyšlské pevnosti ruskou armádou v letech 1914 a 1915) a desetidenní boje o město na počátku listopadu 1918 mezi polskými a ukrajinskými jednotkami. Úspěch Poláků jim brzy nato umožnil obsadit Lvov.

 Polonizační procesy v meziválečné době vedly k tomu, že v r. 1931 bylo Poláků v Přemyšlu kolem 49 %, Židů 34 % a Ukrajinců jen 16 %. Vesnické okolí Přemyšlu však nepřestalo být do značné míry a místy převážně ukrajinské prakticky ve všech směrech, byť v týchž směrech najdeme i určité množství polských vesnic Právě kvůli tomuto silnému zázemi se i za polské správy udržely aktivity Ukrajinců v Přemyšlu, byť byly realizovány za podmínek horších než byl ty, jež Ukrajincům nabízelo rakousko-Uhersko.

 Po válce odevzdal SSSR Přemyšl Polsku a ukrajinská menšina byla na čas zcela umlčena. Přemyšlský řecko-katolický biskup Kocylovskyj byl s dalšími kněžími vydán těsně po válce Polskem Sovětskému svazu a ve vazbě tam zemřel. K dílčímu zlepšení situace zbylých Ukrajinců došlo po r. 1956, ve větším rozsahu však až koncem 80. let, kdy bylo reaktivováno řecko-katolické biskupství. Mezitím bylo ukrajinských tradic Přemyšlu vzpomínáno zejména v prostředí ukrajinského exilu v USA, kde byl také vydán v r. 1961 největší ukrajinský sborník k této tématice (název zní v překladu do češtiny Přemyšl – západní bastion Ukrajiny).

 Budeme jistě projíždět řadou vesnic, které byly do druhé poloviny 40. let 20. století ukrajinské, zastavíme se však pouze v **Chotynci**. O této lokalitě nemám k dispozici tak velké množství údajů. Jde o obec, v níž kdysi Ukrajinci převažovali a jejíž dějiny byly stejně jako celý okolní kraj výrazně postiženy vpády tatarských jednotek po značnou část 17. století. Chotynec byl velkou obcí, které dominoval dřevěný řecko-katolický chrám. Dnes jsou v obci dvě farnosti – římsko-katolická a řecko-katolická. Podíl obyvatelstva obou národností v minulosti jsem nestačil dohledat. V důsledku aktivit oddílů UPA v okolí vysídleno při tzv. Akci Wisla v r. 1947 z Chotynce snad 740 Ukrajinců, z nichž se později vrátili příslušníci maximálně 20 rodin. Díky nim a jejich potomkům existuje dnes řecko-katolická farnost.

 Na konci těchto narychlo psaných poznámek zmíním už jen **Lańcut**. V tomto městě bylo Ukrajinců vždy málo, pro ukrajinské dějiny je však toto město důležité zajateckého tábora ukrajinských vojáků z Haliče a internačního tábora pro ukrajinské vojáky z tzv. ruské Ukrajiny – postupně fungovaly v letech 1919-1921.

 Omlouvám se za to, že text je snad až příliš podrobný, ale neudržel jsem se a využil „osvětové možnosti“, která se mi naskytla. Snad se mi podařilo doložit, že ukrajinská stopa v historii tohoto regionu je rovněž velmi výrazná.

 dr. Bohdan Zilynskyj