Ištenjenici i rad Matica islenjenika Hrvatske kotara Dubrovnik

Mato Mojaš

Organizacija i djelovanje Kotarskog odbora Matica islenjenika, veze i suradnja s islenjenicima, dobivaju sve veći značaj, obzirom na broj islenjenika iz naše zemlje, a posebno s područja kotara Dubrovnik.

Samo nekoliko podataka može nam bar donekle prikazati stanje našeg islenjenstva. Van domovine, u prekomorskim i drugim zemljama živi danas preko 1.500.000 islenjenika. U taj broj nisu uvrštene generacije rođene u inozemstvu, kao ni ratne ni poratne izbijelje. Iz NR Hrvatske počinje oko 1.000.000 islenjenika, iz NR Slovenije preko 300.000, iz NR SRBije (s autonomnim pokrajinama) 80.000, iz NR Bosne i Hercegovine 50.000, iz NR Makadonije 50.000 i iz NR Crne Gore iznad 20.000 islenjenika. Prema ovim podacima svaki četruti ili peti stanovnik NR Hrvatske je u islenjenstvu, iz Jugoslavije svaki dvanaesti, a s područja našega kotara, prema još neutvrđenim podacima, svaki treći. Kad bi odvojili grad Dubrovnik, onda svi drugi stanovnici kotara živim granica naše domovine. Iz nekih selo skoro je veći broj u islenjenstvu, nego što živi danas u selu. Na primjer iz Blata na Korčuli je iselilo oko 5.500 stanovnika u prekomorske i druge zemlje, a mjesto je imalo 5.859 stanovnika na dan 31. ožujka 1960. godine.

Novo iseljavanje počelo je u drugoj polovici proljetnog stoljeća, a najveće razmjere zahvalio je između 1890. godine do Prvog svjetskog rata, te između dva rata. Slično je bilo i u drugim krajevima. Napuštanje svojih sela i domačeg ogništja nije uslijedio zbog neke želje za sticanjem novih posada, te iz požuda za novim životom u stranoj zemlji, već uglavnom zbog teških ekonomskih prilika. Više je razloga, koji su izazivali iseljavanje s dubrovačkog područja. U prvom redu i na ovo područje je utjecala evropska kriza krajem proljetnog stoljeća, kao i politika bašta Khuena, koja je imala za cilj da s ravnim miranjem i sve većim pritiskom Hrvatsku ekonomski oslabi. Mnogi krajevi bili su prenapućeni, a ograničeni posjedi nisu mogli izdržavati bronje clanove domaćinstva. Austro-Ugarska je konkurirala domaćem tržištu uvozom vina iz Italije, filoksera uništava vinograde, inteligencija malo pomaže selu i maše vodi rašta o napredovanju poljoprivrede, prostovoljom i kulturnom životu seljaka, već se prihvaću službi vodeći prinuženim interesima. Često selo zahvaćaju elementarne nepogode (suša, tuha...), seosi trgovci i lihvari iskorištavaju težak položaj seljaka te daju zaimove uz naplatu visokim kamata. Seljak upada u sve veće dugove. U Hrvatskoj i drugim krajevima se ne razvija industrija, nema većih javnih radova i seljak nema nuda da se boriti, niti se preorijentirati na neki posao u industriji, negdje drugo. Traže se za strelj, ali je u svojoj zemlji izvan poljoprivrede mogao naći. Život mu je postao sve teži i nije mu preostalo drugo, nego da napusti svoj rodni kraj i da putuje u svjet streljati rada, kako bi mogao nešto za raditi i time pomoći sebi i svojima u Starom kraju. Teškim se strem vlasio od svoje rodne grude, ali ga je na to natjerala borba za životni, opstanak. Sve veći broj seljaka napustio je svoja sela i nepoznavajući jezika, neposredno ili poluposredno seljaci su kao muškara radna snaga prihvaćajući se najtežih, najopasnijih i najnižih poslova. Stvarali su naselja, udruženja, klubove... kako bi se na taj način što čvršće povezali, uzajamno se pomagali i našli izražaja svojim osjećajima. Od nepismenih ljudi mnogi su radom i štednjom stacisti imetak i dolazili do zavidnih društvenih položaja. Uvijek su usmjeravali prema svom Starom kraju i domovini, te je na razne načine moralno i materijalno pomagali. Velika je politička uloga koju su i islenjenici odigrali za vrijeme Prvog svjetskog rata za ohranjanje jugoslavenskih krajeva i stvaranje Jugoslavije, a također još veća u Drugom svjetskom ratu pomagali Narodno - oslobodilačkoj borbi naših naroda, kao i poslije rata izgradnju socialističke Jugoslavije.

Predsjednik NO općine Dubrovnik Veljko Betic pozdravlja članove Hrvatske bratске zajednice na prijemu u Domu sindikata

Prva grupa članova HBZ iz USA i Canade u Dubrovniku grupu predvodi član glavnog odbora Mihael Graša

Član glavnog odbora i blagajnik Hrvatske bratске zajednice iz Pittsburga iseljenik Martin Krasić pozdravlja nakon govora predsjednika NO općine


Posljednjih godina sve je veći broj iseljenika-turista, koji dolaze na viđenje starom kraju i oni se radaju uspjesima i razvoju zemlje, koji su na našem iseljavanjem ostali. Njihovi doživljaji, utisci, zapamćenja su najbolji dokumenat novih zbivanja u Staroj domovini, koje će oni, kao vjerni tumači na povratku u novu domovinu, prenošiti svojim poznancima i uopće našim iseljenicima, koji još njenje imali mogućnosti da je posjeti i vide ovo novo što se u njoj stvarao.

Ove godine broj grupa iseljenika-turista se povećao, a time se povećavaju i zadaci Kotarskog odbora Matici iseljenika u izradu i cilju razvoja i suradnje s iseljenicima, jer je u suradnji i djelovanju Matici izrazit raznovrsno i od velikog značaja. Suradnje s iseljenicima i razne kulturne veze s njima mogu se na razne načine održavati. Pomoć s jedne strane može na različite načine določiti do izražaja.

Dosadašnjih petogodišnjih rad Kotarskog odbora Matici sastojao se u sprovodanju propagande, u organizaciji dočeka i prijema iseljenika turista, koji već nekoliko godina dolaze u Jugoviju. Tokom ljeta iseljenici grupno posjetuju i Dubrovnik, gdje se zadržavaju po više dana. Prigodom dolaska priručivo im se doček, dijelju raznoričito materijal o Dubrovniku, prikazali su se dijapositive u boji materijal o Dubrovniku i dubrovačkom kraju, organizirano je razgledanje znamenitosti Dubrovnika, usmjeravanje na izleti u Zupu, Cvat i okolicu Dubrovnika, prilazilo se razgledanju objekata u izgradnji i t. d. Također organizirano je posjećivanje na redaba u programu Dubrovačkih ljetnih igara. Grupama iseljenika priručivo im se prijedloženo od strane Narodnog odbora kotara i općine, uz prisustvo predstavnika društvenih i političkih organizacija. U pripravnim zdravstvenim i govorima uvijek se manifestirao poznavanjem iseljenika sa Starim krajem i objektivno je ocjenjjavao aktivnost i napori u izgradnji naše domovine. Također je izražavalo poznatan i sretan zvon, te je izražavalo želju promocije i razvoja u tom se smjeru. Dijelom organizirana je i posjeti stranim budućnosti prilikom organiziranja raznih javnih i vrhunskih pokloponih.

Kotarski odbor Matice u uvijek se ponekad vasilo na organiziranje što bolji i uzodniji boravak iseljenika-turista u Dubrovniku, u granicama raspoloživih materijalnih mogućnosti, hvala sa srećom na sastojima i razgovorima, te da oni imaju na povratku biti najbolji tumač našeg razvoja i napredka i da će pozitivno djelovati u raznim prigodama. Sustemovim, razgovorima i tome slično na osposobljavanju što čvršćih i moćnijih veza iseljenika sa Starim krajem, za još veće uspjehe u radu za dobro naših iseljenika, naše domovine i mir u svijetu. Pored priliva organiziranja grupa iseljenika - turista, dočekivanju pojedinih, predstavnica naših iseljeničkih društava i organizacija, radilo se s povratnicima, koji su doležili na stalnog boravak u našoj zemlji, kao uživaci penzija, ali da se svojom uštedenom osiguraju stalni boravak u Starom kraju. Izlažilo se u susret njihovim i najzad njihovim željama i nastojalo im se pomoći, gdje je im moći trebala da dođe do izražaja, kao na primjer prigodom gradnji ili kupovanja kuća za stanovanje, oko rješavanja stambenih poteškoća, rješavanja penzija, raznih mohćenja, t. d. U časopisu "Naše more" posebno je uvedena rubrika "Iz života i rada naših iseljenika", te se danas šalje preko 200 primjeraka predplicitnicima u prekomorske i druge zemlje. Uređenstvo nastoji i suradnji s Kotarskim odborom Matice, da poveća broj pretplicitnic, da i podignite Materiju u otvoru iznenjanog programa. Važna je akcija koju je pokrenuo Kotarski odbor Matice na prikupljanju podataka o našim iseljenicima širom kotara. Mi još danas ne raspolagamo dovoljno ni s najosnovnijim podacima o broju iseljenika, o njihovoj pomoći za razne svrhe. Nemojmo u tokodora dokumentaciju o životu i njihovom radu u stvaranju naselja, organizacija, društava, klubova i t. d. u novoj domovini a to je važno za historiju naših iseljenštva. Ova akcija je u sklopu poziva iseljeničke akcije koju je pokrenula Matica iseljenika Hrvatske za Foreignakulturu, koja je i čitavo organizirala i povećavanje kruga suradnika stvara osnove iseljeničkom institutu, toj naučnoj ustanovi, koja će obraditi i sakupljeni materijal, dalje raditi na prikupljanju i sre
diživaju novog, a to će sve poslužiti za pisanje historije o našim iseljenicima. Matica iseljenika Hrvatske preuzela je od Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti cjelo-
kupni iseljenički arhiv, koji se sastoji od 120.000 dokume-
nata, a s Matičnim novoprizetnim primjericima taj se fond sada popeo na 140.000 dokumenta. Radi približno tačnih podataka Kotarski odbor, pored ostalog, provoće je akciju poimeničkog popisa iseljenika. Taj posao nije lak, trud na vremenu, streljivanja i pomoći na terenu, jer u nekim mjestima i selima taj posao ne ide tako lako. Nakon pri-
upljanja i sređivanja podataka, dobijat će se koristan ma-
terijal o statistici iseljenika, kao i uopoće podaci za obra-
dživanje iseljeničkog pitanja u vezi s područjem našeg ko-
tara.

U manjim omjerima održavala se i održavala se kultur-
a veza s iseljenicima. U tom pogledu ističu se pojedine škole, koje šalju pisma, slike, razglednice, prospekti i sli-
čno. Pojedinim iseljenicima, koji su dolazili na viđenje, daovali su se albumi slika, knjige, edicije o Dubrovniku i razni pokloni. Upoznavali su se s prilikama u našoj zem-
lji, krani i rezultatima izgradnje.

Pomoć iseljenika i našim mjestima i selima na podru-
čju kotara dolazila je na razne načine do izražaja i ona je velika. Iseljenici su slali i novčane priloge za gradnju i ure-
djenje puteva, pristaništa, škola, prosvjetnih domova i dru-
gh kulturnih ustanova. Pomagali su elektrifikaciju selu, sa-
stavili i automobile za zdravstvene stanicu, pomagali na-
bavki ili sami nabavljali kino-aparature za kinematograf,
razne aparate za potrebe bolnice i upućivali pomoć za razne druge svrhe.

Da bi se povećala i razvila što veća suradnja s iselje-
nicima. Kotarski odbor Matice pokrenuo je inicijativu za gradnju doma-hotela Matice iseljenika u Dubrovniku. Pre-
ma zamislili u ovaj će se zgraditi nalaziti društvene prostrani-
je, mali muzej s dokumentacijom s iseljenickom povijesni-
jom kotara i kancelarije Kotarskog odbora Matice. U istoj zgradi bit će i hotel sa sto, ili više kreveta sa svim pro-
storijama koje dolaze u obzir za udoban smještaj gostiju i
rad hotela. Ova inicijativa je postavljena i prihvaćena 1960 godine na godišnjoj skupštini Društva Matice iselje-
nika Hrvatske, kao i na Plenumu Kotarskog odbora SSRN
22. srpnja ove godine. Formiran je odbor za gradnju i vrše
se pripreme za sprovođenje akcije i izvršavanje potrebnih
radnji oko lokacije zemljišta i t. d.

Gradnja takvog objekta opravdana je, jer broj iselje-
nika turista stalno raste, te bi na ovaj način imali svoj
posebni hotel u kojem bi se organizacija poslovanja prila-
djed ostvare na selima i željama iseljenika, koji su raznih go-
dina starosti, a većinom stariji ljudi dolazeći iz prekomor-
skih zemalja sa specifičnim zahtjevima i željama. Ovaj dom-
hotel bio bi i prihvatljive onih iseljenika povratni-
nika, koji su sami i žele svoje posljednje godine života
provesti u stvarnoj domovini. Dok sagrade kućicu, riječ
stambeno pitanje i osiguraju stalan smještaj, boravili bi u
ovom domu — hotelu, gdje bi se ugodno osjećali, jer bi tu
imali udešen i zabavan život prikladan za njih. Dom —
hotel bi bio i stjecišt i odmaralište doseljenika uživa
mene i obuhvaćao bi iseljenike s područja čitave Jugo-
lavije. To bi ustvari bio i punkt za naše iseljenike i prvi
oblik ove vrste na Jadranu. U ovom domu — hotelu vršile bi se posjete iseljenicima od strane predstavnika
kulturno-prosvjetnih, umjetničkih i sportskih društava,
ka i predstavnika raznih društvenih organizacija. Tu bi
bilo razgovara i stvarano centar od suradnje u veze između naših iseljenika i doseljenika, između njih i Stare
domovine.

Kotarski odbor Matice u svom dosadašnjem radu po-
kretao je inicijative i učestvovao je i na formiranju opi-
čkih i mjesnih odbora Matice iseljenika. Pomagao im je u radu i preko istih vršio sprovođenje svojih zadataka.
Njegde su postojala i povjerenštva, ali općenito rad od-
bora ne mogao se svuda dolazio do istog izražaja, pa se pred Kotarski odbor Matice postavljaju i zadaci na
organizacijom sređivanju mreže odbora i podizanja sa-
držine njihova rada. Neki odbori, a osobito pojedinci su
pokazali mnogo razumijevanja i aktivnosti u saobraćaju
s doseljenicima, s iseljenicima — turistima, kao i na pru-
žanu pomoć u rješavanju raznih iseljeničkih problema i
sprovođenju mjera Kotarskog odbora Matice, međutim ta
aktivnost nije bila razvijena u nekim mjestima iz kojih baš ima najviše iseljenika i gdje bi rad, prema uslovima, trebalo biti najrazvijeniji.

Na prošlom Plenumu odbora SSRN podnesen je iz-
vještaj o dosadašnjem radu Matice iseljenika na području
tokar, pa su na osnovu izvještaja i diskusije doneseni i
zaključci. Na osnovu zaključaka Plenuma razrađen je per-
spektivni plan i program rada Kotarskog odbora Matice
iseljenika, koji pored ostalog obuhvaća slijedeće:

a) Osnivanje mjesnih i općinskih odbora Matice iseljenika u onim centrima i općinama, gdje do sada nisu

Clanovi Hrvatske bratske zajednice prigodom izleta na Lokrumu

Clan glavnog odbora Hrvatske bratske zajednice Martin Krasić u društvu predsjednika NO općine Dubrovnik Veljka Berice i podpredsjednika Kotarskog odbora Matice iseljenika Hrvatske u Dubrovniku Zvonko Gočić
c) Održavanje kulturnih veza s društvima, klubovima, domovima i organizacijama, kao i s pojedincima.

d) Pružanje pomoći iseljenicima — povratnicima u rješavanju raznih pitanja i omogućavanje zadovoljnog boravka u Starom kraju.

e) S raznim grupama iseljenika — turista organizirati izlete i upoznavati ih sa životom i izgradnjom u Staroj domovini.

f) Razviti dopisništvo i u časopisu »Naše more« i tjedniku »Dubrovački vjesnik« obogaćivat rubriku »Iz života i rada naših iseljenika« raznim člancima o iseljenicima, kao i sadržajima stvarnog odbaça cjelokupnog života i razvitka naše socijalističke domovine.

g) U dopisivanju s iseljenicima poticati osnivanje društava prijatelja Matice u iseljeničkim naseljima. S posebnom pažnjom se odnositi prema aktivistima, koji su zaslužni za širenje Matičnih izdanja i popularizacije njegov rada.

h) Razviti akciju za gradnju Doma — hotela Matice iseljenika u Dubrovniku. Upoznavati iseljenike da će pomoć za gradnju pružiti šira naša zajednica, a da i iseljenici mogu svojim priložima pomoći tu gradnju. Također za pružanje pomoći zainteresirati privredne i društvene organizacije i pojedince.

i) Upoznati članove SSRN i mještane s ulogom i zadacima Društva Matice iseljenika, radom iseljeničkih organizacija i životom naših iseljenika u novoj domovini.