Masarykova univerzita
Filozofická fakulta

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Bakalářská diplomová práce

2014 Jana Baríniová
Správní vývoj města Kyjova v letech 1918-1938
Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Šturačová
2014
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

..............................................
Poděkování

Ráda bych zde poděkovala pani PhDr. Jiřině Štouračové za vedení práce. Také bych chtěla poděkovat pracovníkům Státního okresního archivu v Hodoníně za ochotu a milý přístup, dále rodině a spolužačce Evě V. za podporu.
Obsah

1 Úvod........................................................................................................................................... 6

2 Charakteristika města............................................................................................................... 7
   2.1 Kde hledat Kyjov a co v něm lze najít? ............................................................................. 7
   2.2 Původ znaku a jména Kyjova ....................................................................................... 7
   2.3 Kyjov v průřezu dějinami .......................................................................................... 8

3 Správní vývoj v letech 1918-1938 ..................................................................................... 15
   3.1 Zákony obecní samosprávy ......................................................................................... 15
   3.2 Starosta....................................................................................................................... 15
      3.2.1 MUDr. Severín Joklík ....................................................................................... 16
      3.2.2 JUDr. Karel Kozánek ....................................................................................... 16
   3.3 Obecní rada a obecní zastupitelstvo ............................................................................ 17

4 Správní vývoj města Kyjova v letech 1918-1938 .............................................................. 18
   4.1 Obecní výbor a volba starosty 1918 ........................................................................... 18
   4.2 Volby 1919 ................................................................................................................ 21
   4.3 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1920-1924 ....................................................... 23
   4.4 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1924-1928 ....................................................... 29
   4.5 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1928-1932 ....................................................... 35
   4.6 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1932-1938 ....................................................... 41

5 Závěr .......................................................................................................................................... 47

6 Seznam pramenů a literatury .............................................................................................. 48

7 Přílohy ........................................................................................................................................ 50
1 Úvod

Období I. republiky, meziválečné období, nebo jenom časová linka 1918-1938. Těmito všemi způsoby lze označit dobu, kterou jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci. Oním časovým úsekiem je ohraničeno hlavní těma práce, tedy správní vývoj města Kyjova. Práce je pomyslně rozdělena na dvě části, z nichž první pojednává o geografické poloze města, znaku, názvu a především podává dějinný náhled, jakým způsobem bylo s Kyjovem v průběhu staletí zacházeno.

Druhá část je již soustředěna na samotný prvorepublikový správní vývoj, kde úvodní kapitola slouží k souhrnnému upřesnění zákonů upravující obecní samosprávu a charakterizaci orgánů činných v obecní samosprávě. Kapitola o působnosti starosty je mimo jiné doplněna seznamem jednotlivých starostů a také podkapitolami, které pojednávají o osobnostech dvou kyjovských starostů, JUDr. Severina Joklíka a MUDr. Karla Kozánka, jež byli prvními zásadními hybateli dění v Kyjově před, i po vzniku republiky. Poté již následuje kapitola o správním vývoji města Kyjova. Cílem je nejen zmapovat složení obecního zastupitelstva a obecní rady v jednotlivých volebních obdobích od roku 1918 až po rok 1938, ale také činnost těchto orgánů, která měla dopad na celkový obraz města a jeho samosprávu v meziválečném období.

Jedním z hlavních zdrojů informací k této práci byl fond Archivu města Kyjov uložený ve Státním okresním archivu v Hodoníně, a to především knihy ze sezení městského zastupitelstva a rady, obecní volby a také kyjovská kronika. Dalšími prameny, které pomohly utvořit hlavně první část práce, jsou knihy O starém Kyjově (Karel Hlavinka) a Kyjovsko (Rudolf Hurt).
2 Charakteristika města

2.1 Kde hledat Kyjov a co v něm lze najít?


2.2 Původ znaku a jména Kyjova

Znak města Kyjova i jeho název je, jako téměř každé město, opředen pověstmi o jeho vzniku. První říká, že se původně jednalo o osadu ležící na obou březích říčky Stupavy, která byla velmi často přepadána houfou loupeživých nepřátel, a její obyvatelé se proto rozhodli vykopat příkopy a zhotovit valy. Ale než stačili postavit na valech palisády z kmenů dubů, přihnal se nepřátelé a zastihli tak osadníky nepřipravené. Ti museli vzít na svou obranu, co bylo po ruce, a proto popadli různé odřezky dubových trámů a kygů a nepřátelé jimí pobili. Na památku vítězství nazvali osadu Kyjovem a kyj vložili i do znaku města. Druhá pověst vypráví o tom, že jméno bylo odvozeno od pana Kyje, který postavil tvrz na břehu Stupavy. Atď už tedy stojí za vznikem jména cokoliv, kyj ve znaku opravdu

3 koná se od roku 1921; MĚSTO KYJOV: Kyjovsko. lákavé...op. cit.
je. A to sice v podobě: v modrém renesančním štítu je obrněná paže ohnutá v lokti do pravého úhlu držící kolmo vztyčený kyj se čtyřmi suky. Dříve byl znak proveden v barvách: v modrém poli třímá paže v stříbrolesklém brnění hnědý kyj. Proto jsou barvami Kyjova modrá a bílá.\(^5\) Původ znaku ovšem přesně doložit nelze, poprvé byl zobrazen na pečeti z roku 1526. V roce 1562 nechal vyrobit novou pečet’ Václav Bzenecký st., byla na ní městská brána s věžemi a mezi nimi písmeno G a opis SIGILLVM CIVITATIS GAYENSIS. Tato pečeť se ovšem po jeho smrti přestala používat.\(^6\)

### 2.3 Kyjov v průřezu dějinami


Od roku 1201 nabyl statut městečka. Když v roce 1248 povoluje král Václav II. ohrazení a opevnění měst a městeček, je nasnadě i opevnění Kyjova. Archeologické nálezy z roku 2001 dokazují, že opevnění netvořila palisáda, ale tzv. „polský plot“.\(^9\)

Ve 14. století je Kyjov zastaven, protože se klášter zmitá ve finančních problémech. Ku pomoci přichází řešení v podobě nájemné držby, která poskytuje pravidelný příjem. Držba byla sjednávána buď doživotně, nebo na vymezený čas. Prvním nájemním držitelem se tedy stal Ctibor Pluh z Rabštejna.\(^10\) Směl jej užívat na doživotí, a podle toho, že mu byl Kyjov zastaven za roční plat dvou hřiven a pěti kop grošů, čili téměř zadarmo, je možné se domnívat, že mu byl dán do nájmu odměnou za vykonané služby

---

\(^{5}\) BŘEZINA, Ladislav: Kyjovsko v bájích a pověstech, vlastním nákladem u příležitosti Slováckého roku, Kyjov 1991, str. 72

\(^{6}\) HLAVINKA, Karel: O starém Kyjově, Okresní a osvětová rada v Kyjově, Kyjov 1947


\(^{8}\) HLAVINKA, Karel: O starém Kyjově, … op. cit.

\(^{9}\) kůly mají mezi sebou mezeru, která je vyplněna výpletem; SEVERINOVÁ, J., ŠIMEČEK, J., HOLEŠÍNSKÁ, R.: Kyjov, … op. cit.

\(^{10}\) HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko, Musejní spolek v Brně, Brno 1970


7. června 1515 dostává Kyjov od krále právo pečetit červeným voskem, což ho povyšuje na město.15 Také přichází čím dál více židovského obyvatelstva, které si stává i synagogu a postupně buduje samostatnou židovskou obec. V té době je již Filip ze Zástřizl velmi nemocný, a klášter vytvořil příležitost dostat Kyjov opět do svého držení. K tomu mu měl dopomoci Mikuláš Cerhenický z Dražovic, který získal od Filipa zástavní smlouvy a listiny, a ten je pak daroval zpět klášteru. Dalším zástavním držitelem se stal Ladislav ze Šternberka (byl nejvyšším kancléřem království Českého) za půjčku 3000 kop grošů českých. 22. září 1518 získávají kyjovští obyvatelé smlouvu se smlouvou s klášterem osvobození od robotu kolem tvrze. Tuto smlouvu nakonec potvrdil až král Ludvík v roce 1523. V téže roce se Kyjova ujmá manželka krále Ludvíka a sestra Ferdinanda I. Marie. Klášter se tak

11 HLAVINKA, Karel: O starém… op. cit.
12 HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko… op. cit.
13 HLAVINKA, Karel: O starém… op. cit.
14 HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko… op. cit.
15 tamtéž

Pro utvoření představy, jaké znění měla listina o povýšení města Kyjova na město královské, je zde vložen její přepis. Při přepsu bylo použito transkripčních pravidel pro listiny od 16. století podle Ivana Šťovíčka.

16. 25. července; BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie, Nakladatelství Libri, Praha 2001
17. HLAVINKA, Karel: O starém... op. cit.
18. ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novodobých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Archivní správa MV ČR, Praha 2002
My Ferdinand z Boží milosti římský král, po všecky časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže kazaňské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě etc. oznamuji tímto listem všem, jakož jsou se opatrní, purkmistr a konšelé i všecká obec města Kyjova (Kyiowa) v markrabství moravském ležící. Věrní naší milují při času svatého Jakuba nyní i minulého svejmi vlastními penězi knize naší královské vyplatili a nám se z povinně poddanosti dobrovolně poddali, což ne smě od nich milostivě, jako od věrných poddaných všich přijít rácili a přijímac. I nechtěc aby svrchujmenovaní obyvatelé kyjovští pro jich takovou poddanost bez zvláštní milosti od nás zanecháni býti měli. Nebrž to od nás, že jim milosti naší královskou naklonění býti rácime a tímto listem vskutku seználi. Protož s dobrým rozmyslem naším jistým vědomím s radou věrných naších milých, týmž obyvatelom kyjovským tuto zvláštní milost učinili a tímto listem činíme, že jmenovaní obyvatelé kyjovští, nynější i budoucí, od nás ani dědicou naších, potomkou a budoucích králoch českých a markrabí moravských odcízováni, odrhováni, zastavováni ani prodáváni žádným vymyšleným obývatelem a způsobem být nemají a meči nebudou. Nebrž při nás dědicích naších a budoucích králích českých a markrabí moravských dědičně se vším k témuž městu Kyjovu příslušenstvím na budoucí časy zvostati mají. Jestliže bychom pak my neb dědicové naší a budoucí králočeský a markrabí moravský mimo naše milostivé přípovědění kdy bud z omylů, z nepaměti neb pro jakoukoliv činou přičinu často psané město Kyjov i jeho příslušenství nyní neb potomě všechno ne na dýle od nás odcizili, odrhali, prodali, zastavili neb preč dáti ráčili. Chceme, aby to žádné moci, pevnosti ani stálosti nevyšlo, neb to tímto listem a majestátem naším kazíme a v nic obrazujeme tomu na svědomí. Pečeť naší královské větší k listu tomuto sme přivěstiti rozkázali. Dán v Vídni (Wiedni) v sobotu po Panně Marii nanebevzetí. Léta od narození syna božího tisícého pětíosmého v království našich římských osmnáctého a jiných dvaměsíčného.19

Tímto byla pro Kyjov napsána nová kapitola dějin. Ustanovila se nová městská rada, do čela byl postaven právě Václav st. Bzenecký, který se zasloužil o vytržení města z rukou uzurpátora. Za jeho úřadování zažilo město nebyvalý rozkvět, hlavně co se týče výstavby. Nechal zbudovat tři městské brány, vydláždit náměstí, přestavět pivovar, k němuž byla přistavěna sladovna, dále postavit mlýn, školu a v letech 1561-1562 chloubu města, renesanční radnici s věží. Vesnice Bukovany byla nyní podřízena Kyjovu a roku

19 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 18, sign. A18, 1548, 18. srpna, Vídeň
1577 byla přikoupena i ves Vřesovice. Bzenecký se také věnoval spisovatelské činnosti. Vydal pokyny o tom, jak se má chovat městská rada k měšťanstvu a opačně, i bodový soupis pravidel shromažďování obce.\textsuperscript{20}

17. století znamenalo pro Kyjov úpadek. Bylo to způsobeno válečnými taženími na Moravu. Roku 1605 se Kyjovu nevynutil vpád Bočkajovců, kteří ho vypálili, a o rok později obyvatelstvo zasažl mor. Českého stavovského povstání se Kyjov neutčasnit, a proto se ho nijak nedotkly tresty, které po porážce stavů na Bílé hoře panovník Ferdinand II. uděloval ostatním moravským městům. Nicméně roku 1623 vtrhla do Kyjova vojska Betlena Gábora, Kyjov byl opět vypálen a vypleněn, mnoho obyvatel přišlo o život. Město bylo velmi oslabeno a kvůli nedostatečnému opevnění se měšťané obávali dalších nájezdů. I přes to všechno přicházeli noví obyvatelé a roku 1635 byl založen kolářský cihel, dále kovářský, ševcovský, tkalcovský, řeznický. V roce 1666 přikoupili ves Kelčany. Byla složena nová městská rada v čele s purkmistrem, která se scházela jednou týdne na radnici a vykonávala jak správní agendu, tak soudní.\textsuperscript{21}

Přestože obrana města nebyla valná, roku 1703 se Kyjov lstí ubránil vojenským oddílům Františka Rákociho.\textsuperscript{22} Také se dlouhou dobu se vlekly spory se židovským obyvatelstvem, které chtěli z města vystrnadit. A když vypukl požár v židovském ghettu, jež zasáhl také radnici, proč se konečně nenáviděného obyvatelstva zbavit. K tomuto kroku nakonec nedošlo, neboť židé měli z roku 1613 potvrzeno domovské právo majestátem krále Matyáše Habsburského a roku 1711 toto privilegium potvrzuje i císař Josef I. V roce 1710 přišel do Kyjova řád kapucínů, který si vystavěl v Kyjově klášter, a o tři roky později položil základní kámen kostelu, který byl zasvěcen Panně Marii a moravským patronům Cyriku a Metoději. Když se roku 1716 vyhnul Kyjovu mor, byla v místech, kam lidé chodili prosit za ochranu města před morem, na památku postavena kaple sv. Rocha.\textsuperscript{23} V tereziánském období byl do Kyjova uveden řád piaristů a vznikla piaristická kolej, kde se vyučovalo latíně. Po reorganizaci školství bylo piaristické gymnáziu zrušeno a nahrazeno školou, kde se vyučovacím jazykem stala němčina. Při rušení klášterů Josefem II. byl v Kyjově zrušen kapucínský klášter a budovy připadly městu, kapucínský kostel by prohlášen za farní. V roce 1786 proběhla změna samosprávy města, byla zrušena městská rada a nahrazena magistrátem, který podléhal krajskému úřadu v Uherském Hradišti a jehož členové byli voleni městským výborem. Funkce

\textsuperscript{20} BAŠČAN, Michal: Kyjov – zapomenutá historie, Občanské sdružení Neolit, 1. vyd., Kyjov 2006
\textsuperscript{21} HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko... op. cit.
\textsuperscript{22} tamtéž
\textsuperscript{23} HLAVINKA, Karel: O starém... op. cit.
rychtáře a primátora zanikla, zůstal jen purkmistr a sekretář. Poradním orgánem byl městský výbor. Úředním jazykem se stala němčina a vznikl byrokratický aparát.  


---

24 HURT, Rudolf a kol.: *Kyjovsko...* op. cit
25 HURT, Rudolf a kol.: *Kyjovsko...* op. cit


---

26 tamtéž  
27 KYNĚRA, Jakub: Ruské letáky na Kyjovsku, Moravský Legionář, 1929  
28 HLAVIDinka, Karel: O starém... op. cit.  
29 HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko... op. cit
3 Správní vývoj v letech 1918-1938

3.1 Zákony obecní samosprávy

Před vznikem Československa byl vůbec prvním zákonem, jenž upravoval obecní samosprávu, Stadionovo prozatímní obecní zřízení z 20. března 1849, jehož hlavní zásadou byla myšlenka, že „základem svobodného státu je svobodná obec“. Zmíněny byly obce místní, okresní a krajské, ale roku 1850 vešlo zřízení v platnost jen pro obce místní. Orgány obecní samosprávy byli: obecní výbor, obecní představenstvo a starosta (purkmistr). Volební právo do obce bylo děleno dle majetkového censu a měli ho jen zletilí muži, právnické osoby, faráři, učitelé a vysokoškoláci.30

28. říjen roku 1918 – den, kdy vznikla samostatná Československá republika. Tento fakt znamenal pro dosavadní orgány správy nutnost začít podnikat kroky k její reorganizaci. Prvním politickým orgánem v novém státě byl Národní výbor31, který se ujal vlády a měl na starost vypracovat zákony pro vzniklou republiku. S prvním zákonem dlouho neotálel a přijal ho téhož dne ve večerních hodinách – „zákon o zřízení samostatného československého státu“, nebo také „recepční zákon“32 (č. 11/1918 Sb.), jenž ponechával stávající zemské a říšské zákony a nařízení v prozatímní platnosti a všechny správní orgány jsou podřízeny Národnímu výboru a jednají podle dosud platných zákonů a nařízení.33 Národní výbor byl ovšem jen orgánem dočasným a 14. listopadu 1918 jej vystřídalo Národní shromáždění. Zákonem č. 75/1919 Sb. bylo zavedeno všeobecné, rovné, přímé, tajné hlasovací právo, poměrné zastoupení stran a vázané kandidátní listiny. Novela zákona č. 76/1919 Sb. přinesla organizaci obecních orgánů, a to na: starostu, obecní (městskou) radu, obecní (městské) zastupitelstvo a komise.34

3.2 Starosta

V počátečních dobách se starostoví také říkalo purkmistr nebo představený. Byl volen obecním výborem (dále zastupitelstvem), seděl v čele představenstva (dále rady). Má výkonnou moc, reprezentuje město, také disponuje obsáhlou správní pravomocí a provádí usnesení obecního výboru (zastupitelstva).35

30 HLEDÍKOVÁ Z., JANÁK J., DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu až po současnost, Nakladatelství Lidové noviny, 2005
31 Vznikl již roku 1916, ale za války stál spíše v pozadí
32 Přejímá (recipuje) právní řád a správní systém předchozích
33 HLEDÍKOVÁ Z., JANÁK J., DOBEŠ J.: Dějiny správy... op. cit.
34 tamtéž
35 tamtéž
Následující tabulka obsahuje přehled zvolených starostů města Kyjova od roku 1896 do roku 1945.36

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rok</th>
<th>Jméno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1896-1903</td>
<td>JUDr. Josef Galusek</td>
</tr>
<tr>
<td>1903-1914</td>
<td>MUDr. Severin Joklík</td>
</tr>
<tr>
<td>1918-1919</td>
<td>JUDr. Karel Kozánek</td>
</tr>
<tr>
<td>od 15.6.1919 do 8.10.1919</td>
<td>MUDr. Josef Keller</td>
</tr>
<tr>
<td>1920-1924</td>
<td>Josef Polášek</td>
</tr>
<tr>
<td>1924-1932</td>
<td>František Tauchman</td>
</tr>
<tr>
<td>1932-1938</td>
<td>František Říhovský</td>
</tr>
<tr>
<td>1938-1941</td>
<td>Matěj Urban</td>
</tr>
<tr>
<td>1941-1945</td>
<td>Ludvík Kalus</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2.1 MUDr. Severin Joklík


3.2.2 JUDr. Karel Kozánek

Byl naroven 5. března 1858 v Kroměříži. Jeho přítelem z pražské univerzity byl MUDr. Severin Joklík, který ho roku 1887 přivedl do Kyjova. Rovněž jako on vstoupil do

36 SEVERINOVÁ, ŠIMEČEK, HOLEŠÍNSKÁ: Kyjov, … op. cit.
37 DUNDĚRA, Jiří: 33 životů, Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, 1. vyd., Kyjov 2005, s. 7-10

3.3 Obecní rada a obecní zastupitelstvo

Když vešlo v platnost obecní zřízení, byly orgány vykonávající samosprávu nazývány obecním výborem a obecním představenstvem. Obecní výbor, jakožto kolegiální orgán byl volen na 3 roky příslušníky obce a ze svého středu volil obecní představenstvo a starostu. Měl usnášecí moc. Obecní představenstvo bylo tedy tvořeno z části výboru, nejméně třemi členy, tj. starostou a dvěma radními. Po roce 1918 je místo výboru jmenováno obecní zastupitelstvo a místo představenstva obecní rada. Zastupitelstvo je voleno na 4 roky, a od roku 1933 se mění volební období na 6 let. Počet členů se stanoví podle počtu obyvatel dané obce. Pokud se stalo, že bylo zastupitelstvo rozpuštěno, nebo nebylo zvoleno dříve, než uplynulo volební období minulého zastupitelstva, vytvořila se správní komise s vládním komisařem, jako dočasný orgán, než se zvolí zastupitelstvo nové. Schůze zastupitelstva jsou oproti schůzím rady veřejné a konají se minimálně 1x za tři měsíce, svolává je starosta.

38 DUNDĚRA, Jiří: Hrška osudů, Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, 1, vyd., Kyjov 2010, s. 9-13
39 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 108, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941
40 DUNDĚRA, Jiří: Hrška osudů... op. cit.
41 HLEDÍKOVÁ Z., JANÁK J., DOBEŠ J.: Dějiny správy... op. cit.
4 Správní vývoj města Kyjova v letech 1918-1938

4.1 Obecní výbor a volba starosty 1918

Než se dostaneme k samotné volbě, je třeba nastínit situaci, která panovala před vznikem Československé republiky. Když bylo 26. prosince 1914 rozpuštěno obecní zastupitelstvo, byl do Kyjova jmenován vládní komisař Dr. Jindřich Pánek a správní komise, která se starala o chod města. 1. října 1917 byla správa předána do rukou zeměpanského komisaře JUDr. Karla Kozánka a správní komisi ve složení: Josef Gattermayer, JUDr. Jaromír Hladík, Gustav Sonevend, Josef Vašíček.42

Od začátku roku 1918 do 28. října se komise sešla jedenáctkrát. Na sezení z 12. března se probíral rozpočet na rok 1918, kde schodek činil 89 011,60 Kč. K uhrazení schodku měly být vybírány následující přírůstky: 150% k dani výdělkové a 125% k daním ostatním, čímž projektovaný výnos byl 79 890,56 Kč a zbylý schodek 9121,04 Kč se měl uhradit z pokladnictví hotovosti a úspor. Peníze se získávaly i různými veřejnými dražbami, nájmy a prodejem pozemků. Např. 10. července se projednával prodej obecních pozemků, na nichž stála svého času cihelna a cena za jednu míru nesměla jít po 500 Kč, nebo 8. srpna byl usnesen prodej pozemků, dle přípisu Moravsko-slezské banky, na účet nově se zřizující společnosti, za účelem postavení sklárny (za jednu míru 2500 Kč) a domků (za 3000 Kč). Ustanoveny byly poplatky za odebraný proud: za světlo za 1 KW 1,20 Kč, za proud pro motory 70 h, za půjčené počítadlo měsíčně 1,50 Kč. Peněz se ovšem stále nedostávalo, a proto byl na schůzi 26. června schválen návrh Kyjova na VIII. válečnou půjčku 10 000 Kč.43

Dalšími záležitostmi, které se na každém zasedání řešily (i v dalších letech), byla domovská práva a chudinské podpory, jelikož obec měla povinnost se o chudé obyvatele postarat, dále také peněžní dary spolkům nebo na stavbu pomníků. Z tohoto mohu třeba zmínit usnesení vzniku spolku České srdce (zápis z 5. dubna), jenž byl založen na pomoc pro bídou trpící obyvatele a pořádal humanitní sbírky. Komise spolku věnovala 416,80 Kč z výnosu z prodloužených tanečních hodin.44 Jelikož panovala bída a hlad, všeho byl zoufalý nedostatek, komise se usnesla nakoupit nejnutnější suroviny pro obec (maso, obilí, 42 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920
43 tamtéž
44 tamtéž
zelí, cibuli, mrkev, brambory). Na posledním sezení před republikou 9. října se projednávalo pojištění obecních budov proti požáru o 50-100%.

29. října komise sdělila okresnímu hejtmanství, že vrácí správu do rukou starého obecního výboru, ale protože bývalý starosta Joklík již nebyl, musela proběhnout volba nového starosty. Tudíž se ještě komise sešla dvakrát, naposledy 9. listopadu, kde se sděloval program sezení obecního výboru, volba starosty a doplnění obecní rady.


Dne 11. listopadu 1918 bylo do zasedací síně obecního domu č. 1 na náměstí v Kyjově svoláno na 4 hod. odpolední zasedání výboru Dr. Kozánkem, coby náměstkem a konala se volba starosty. Z 24 hlasů, bylo 23 pro Dr. Kozánku, který se tedy stal starostou a volbu přijal. 9. prosince se konala volba doplnění obecních radní o další tři členy. Dosavadními členy byli: JUDr. Karel Kozánek, Gustav Sonevend, Josef Vašiček, JUDr. Jaromír Hladík. Po volbě k nim přibyli: Maxmilian Halabala, Josef Polášek, Josef Gattermayer.


---

45 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
46 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920
47 tamtéž
48 tamtéž
49 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 232, Obecní volby 1918, kart. 4
50 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 115, Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921
projednával se návrh na sloučení města s židovskou obcí. Protože se členům výboru nezdála některá rozhodnutí bývalého vládního komisaře Pánka, byla ustanovena komise, která tuto jeho činnost měla prozkoumat. Zjistilo se, že na válečných půjčkách upsal víc, než musel, z čehož vznikla obci ztráta, která při jejích následném odprodeji činila 103 813,12 K. K uhrazení byla vzata půjčka ze spořitelny 100 000 K a zbytek byl kryt z úspor běžných příjmů.\footnote{SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920}

Vlivem chybějící mužské autority v některých domácnostech a častému výtržnictví, museli členové výboru schválit policejní vyhlášku jako opatření proti „zmáhajícímu se pustnutí mládeže“. 4. března se sezení týkalo přejmenování ulic, na což byla ustanovena příslušná komise. Park mezi hospodářskou školou a hřbitovem „Sad Dr. Severa Joklíka“, starý park „Park Svatopluka Čecha“, nový park „Park Aloise Jiráška“, ulice Nerudova „Janov“, Tyršova ulice „Suchý řádek“. Střední část ulice Mezi mlaty „Ulice legionářů“, zbylá část ulice „Jungmannova ulice“. Původní Jungmannova ulice „Na valech“, ulice Nové domky směrem do poli „Ulice Tyršova“, směrem k lihovaru „Ulice Nerudova“. Učiněn byl návrh na svolání všech starostů okresního hejtmanství na schůzi 11. dubna 1919 kvůli zřízení okresní nemocnice v baráčích blíže Svatobořic, na kterou měl být přizván i okresní lékař Med. Dr. Jan Tobiš a zemský zdravotnický inspektor v Brně Med. Dr. Bohumil Vacek. Po této schůzi bylo zřízení nemocnice schváleno a obec se zavázala nést na ni připadající poměrný náklad. Na sezení 2. dubna se projednával rozpočet na rok 1919, kde schodek činil 86 790,3 K, který měl být uhrazen přirážkami k daní: 150% k dani výdělkové, 125% k daním ostatní. Z toho projektovaný neuhrazený schodek 4906,74 K se uhradil z pokladny. Jak je vidět, přirážky k daním jsou zatím stejně velké jako minulý rok. Co se ale oproti roku 1918 zvýšilo, byl poplatek za dodávku proudu: světlo 1 KW 1,50 K, motory 80 h. Také bylo vyhověno žádosti Sokola o darování stavebního místa pro postavení tělocvičny (5 ½ míry). Na stavbu silnice Koryčany – Břesovice (nyní Vřesovice) byl dán příspěvek 5000 K, a to tak, že za tento obnous obec dodá potřebný kámen ze své vlastní skály, když bude silnice vedena přes obvod obce břesovické. Schválen byl i návrh zažádat zemské finanční ředitelství o zaměření a zpracování polohopisného plánu místní trati katastrálního obvodu Kyjova.\footnote{tamtéž}

Na posledním sezení 10. června se rozhodlo o sloučení části obce Nečice (nyní Netčice) s názvem Nové Nečice s Kyjovem a volili se členové výboru družstva pro
regulaci Kyjovky (Stupavky).\textsuperscript{53} Tou dobou sužovaly Kyjov neustálé deště a hrozila povodeň. O měsíc později se Kyjovka vylila z břehů a zaplavila Kyjov i okolí. Kvůli povodní lidé přišli o velkou část úrody.\textsuperscript{54} Obecní výbor se celkem sešel sedmkrát a obecní rada osmnáctkrát.\textsuperscript{55}

**4.2 Volby 1919**

Když na 15. června 1919 Národní shromáždění vypsalo nové obecní volby, dosavadní zastupitelstvo odstoupilo. Volby se konaly podle poměrnosti stran.

Tabulka ukazuje, kolik hlasů a mandátů jednotlivé strany v Kyjově získaly.\textsuperscript{56}

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Počet hlasů</th>
<th>Počet mandátů</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. str. nár. socialistická</td>
<td>676</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. národně demokr.</td>
<td>359</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostnici</td>
<td>355</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. soc. demokratická</td>
<td>326</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Židé</td>
<td>198</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana lidová\textsuperscript{57}</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Starostou byl zvolen MUDr. Josef Keller (Čs. str. národně socialistická), I. náměstkem Miroslav Šafařík (Živnostníci), II. náměstkem František Tauchman (Čs. str. národně socialistická).\textsuperscript{58}


\textsuperscript{53} tamtéž
\textsuperscript{54} SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
\textsuperscript{55} SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920; SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 115, Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921
\textsuperscript{56} SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
\textsuperscript{57} Československá strana lidová nepostavila k obecním volbám žádného kandidáta, ale po rozpuštění zastupitelstva a následujících volbách, obdržela po domluvě 2 mandáty
\textsuperscript{58} SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
Náhradníci: Karel Blesík, Eduard Procházka, Štěpán Navrátil, Františka Koupá, Josef Svozílek, Karel Havlík, Dr. Vladimír Broček, Rudolf Rusňák, Josef Kopečný, Alois Kyslinger st., Maximilián Siebenschein. Jak můžeme ve výčtu členů zastupitelstva spatřit, své místo v něm mají i ženy, což není jev až tak úplně neobvyklý, neboť ženy byly v oblasti politiky činné i před republikou, i když jen ve velmi omezené míře a byly spíše pod „nadvládou mužů“.

Členy obecní rady byli: MUDr. Josef Keller, Miroslav Šafařík, František Tauchman, Maxmilián Halabala, Josef Jakerle, Jan Krejčiřík, Zikmund Mandl, Ludvík Moudrý, Jan Pulsberger, František Rechtořík.

Jak se dále dozvímme, trvání volebního období tohoto zastupitelstva nebylo příliš dlouhé. Celkem zasedlo jen pětkrát, rada osmkrát. První schůze se uskutečnila 31. července 1919, kde byl upraven jednací řád. Co se týká silnice v Břesovicích, stavba zdárně pokračovala, ale zjistilo se, že povede také územním velkostatku Kyjovského, takže na Kyjov připadá 40% nákladu, což dělá 14-15 000 K. 5000 K bylo povoleno, zbývalo tedy dodat 9-10 000 K. Po debatě nakonec přijat návrh, že Kyjov dává k dispozici skálu a 5000 K v hotovosti. Stanoveny byly komise (finanční, bytová, hospodářská) a starosta referoval o stavu rozpočtu: příjem vykazuje plus 22 000 K, ale veliké minus 72 000 K, chybělo tedy 50 000 K. Na to dostal starosta od členů plnou důvěru, a záležitosti se chopila finanční komise. Poslední sezení proběhlo 2. října, kde se rozhodlo upsat, na návrh finanční komise a obecní rady, na 4% státní pokladní poukázku Republiky Československé 20 000 K splatné 1. října. Pak starosta sděluje, že ministerstvo vnitra povolilo výnosem sloučení Kyjova se stejnojmenovanou židovskou obcí v obec jednu jménem Kyjov. Zastupitelstvo se po debatě vzdalo funkce. U sezení obecní rady 8. října byl přítomen okresní komisař politické správy v Kyjově Jan Dejmal a sdělil radě zprávu okresního hejtmanství, aby byly co nejdříve vypsány nové volby a než se tak stane, bude pro obě obce ustanoven vládní komisař a správní komise. Komisařem byl stanoven dosavadní starosta Keller a komise sestavena z členů rady plus dvou členů židovské obce Roberta Müllera (starosty) a Karla Vejse (radního). Volba byla přijata. Konečná sestava byla tedy: MUDr. Josef Keller (komisař), Miroslav Šafařík, František Tauchman, Maxmilián Halabala, Josef Jakerle, Jan

59 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920
60 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 115, Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921
61 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920
Krejčiřík, Zikmund Mandl, Ludvík Moudrý, Jan Pulsberger, František Rechtořík, Robert Müller, Karel Vejs.\textsuperscript{62}

Správní komise zasedla poprvé 31. října. Na sezení 24. listopadu podán návrh na úpravu silnice v Nerudově ulici na přecházení z jedné strany na druhou, a kvůli znehodnocení peněz a zdražení prací a potřeb k udržování budov a místností bylo třeba v roce 1920 zvýšit i cenu nájmů. Na řadu přichází též rozpočet na rok 1920. Schodek činil 266 845,93 K. Na úhradu se vybíraly přirážky k dani: 327\% výdělková, 294\% ostatní. Projektovaný výnos činil 267 207,62 K, čímž vznikl přebytek 361,52 K. I přes nepatrný přebytek je znát, že finanční situace není v úplně dobré kondici, což je vidět i na obecních přirážkách k daním, které jsou v porovnání s lety minulými výrazně vyšší. Pochopitelné zdražování se dotklo také sazeb elektrické energie: za světlo 1 KW 3 K (o 100\%), za motory 1,45 K (o 70\%), paušální sazby zvýšeny (o 100\%). Důvodem byl naprostý nedostatek nafty a ceny za 100 kg stoupaly ze 170 K na 300 K. Na zasedání 16. prosince byl čten dopis prezidenta obchodní komory v Brně, že je ochoten vybudovat telefonní linie a zavést autobusové spojení na Moravě, pokud by byl o to zájem a jestliže by obce byly s to vlastními příjmy udržet autobusový provoz. Komise vzala na vědomí. Poslední schůze se uskutečnila 24. ledna. Komise se sešla osmkrát.\textsuperscript{63}

4.3 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1920-1924

Následkem sloučení Kyjova s židovskou obcí, byly na 28. ledna roku 1920 vypsány nové obecní volby. V rámci kompromisu mezi politickými stranami, byly přiznány dva mandáty Čs. straně lidové, která do voleb v roce 1919 nepostavila žádného kandidáta, a tudíž neměla příslušný počet mandátů. Starostou byl zvolen stavitel Josef Polášek (Čs. str. nár. soc.), I. náměstkem se stal MUDr. Josef Keller (Čs. str. nár. soc.), II. náměstkem Miroslav Šafařík (Živnostnici).\textsuperscript{64}

Zastupitelstvo: Josef Polášek, MUDr. Josef Keller, František Tauchman, Marie Kolčavová, Dr. Antonín Danček, Josef Urban, Fr. Rechtorík st., Martin Švigler, Josef Fridrich, Zikmund Mandl, Dr. Zikmund Schindler, Rudolf Füchsel, Dr. Jan Chytíl, Dr. Alois Zalčík, Ludvík Moudrý, Miroslav Šafařík, František Říhovský, Hugo Schön, Maxmilián Halabala, Jan Krejčiřík, Alois Kislinger st., Karel Launer (rezignoval 10. února

\textsuperscript{62} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 115, Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921
\textsuperscript{63} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 105, Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920
\textsuperscript{64} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
1921, na jeho místo náhradník Otakar Blazi), Marie Hengalová, Dr. Karel Kozánek, Karel Antoš, Josef Jakerle, Vilemína Mošová, Josef Kopečný, Albert Oravec, Ondřej Králiček.

Náhradníci: František Rechtořík ml., Jan Latík, Jan Hilgert, Josef Moravanský, František Navrátil, Eduard Procházka, Jan Pulšberger, Františka Koupá, Jan Kučera (rezignace 27. července 1922), Štěpán Navrátil (16. července 1923 rezignace), Antonín Gavenda, Tomáš Synk, Františka Chytilová, Josef Vomáčka, Jan Strejček, Antonín Tureček, Aloisie Ondrujová, Alois Adamec, Vladimír Broček, Josef Šmarhák.65


Konaly se také volby do Národního shromáždění dne 18. dubna 1920. Následující tabulka ukazuje, kolik strany získaly hlasů v Kyjově.67

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Počet hlasů</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. str. soc. demokratická</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. demokratická</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. socialistická</td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostníci</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana lidová</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>Agrární strana</td>
<td>37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rok 1920. Přestože k volbě nového obecního zastupitelstva došlo již v lednu, zápisy z prvních sezení nejsou k dispozici. Prvním zaznamenaným sezením je schůze z 12. dubna 1920. Schůze se konaly v obecním domě v zasedací síni č. 1 o páté hodině odpolední, většinou měsíčně (i když to nebylo pravidlem). Opět se na zasedáních probírala domovská práva, chudobinské podpory, drahotní příspěvky, pronájmy obecních pozemků a místností, dary spolkům.68

65 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 106, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923
66 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 115, Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921; SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926
67 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
68 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 106, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923
Ohledně zřízení okresní nemocnice v barácích blíže Svatobořic, na návrh městské rady a finanční komise, se město zavázalo zaplatit příspěvek 10 Kč z každé hlavy svých obyvatelů. Na zasedání 27. května byl sválen návrh pro upsání se na prémiovou půjčku státní 100 000 Kč. 1. září byl vypsán nový jednací řád městského zastupitelstva v Kyjově. 15. října radní Tauchman referoval o válečných půjčkách, které byly vinkulovány a nemohly být včas odprodány, celková hodnota 146 200 Kč + 40 000 Kč židovská obec. Bylo tedy usneseno, upsání 4. státní půjčky na zákonem stanovených 75% obnosu uvedených válečných půjček, a aby byly tyto půjčky lombardovány u státního bankovního ústavu jako dlouhodobá výpůjčka tak, aby se sama umořovala. Ke krytí lombardu se zastavily 4% moravských komunálek.

Stavba silnice Koryčany - Břesovice stále pokračovala, nicméně kyjovská obec byla požádána, aby dala větší příspěvek. Tu však zastupitelstvo vstříc nevyšlo a zůstává tedy u částky 5000 Kč a lámání kamene na stavbu ve svém kamenolomu. 12. listopadu městská rada sděluje, že obsadila místo policejního inspektora (Cyril Píttro). Bylo jí ale vytyčeno, že místo obsadila bez uvědomování policejní komise a že zastupitelstvu se předkládá v návrhu jen jeden kandidát, čímž je většina a předkládá se pouze ke schválení. Ovšem kvůli tomu, že se záležitost táhla již delší čas, zastupitelstvo jmenování schválilo s podmínkou, že pro příště ať jsou takové věci projednávány pouze v mezích dané působnosti bez jakéhokoliv předbíhání. 9. prosince odchází tajemník František Stokláska a na jeho místo je zvolen Jan Kudlička. Učiněn byl návrh na připojení k osvětimanské elektrárně. Finanční komise měla proto vypracovat číselný rozklad, který by určil výhody a nevýhody tohoto připojení.

Rok 1921. Na sezení 24. ledna se probíral již tradičně rozpočet. Schodek činil 488 615, 41 Kč. K uhrazení schodku byly navýšeny obecní přirážky: 290% k dani činžovní, 590% k dani výdělkové a 400% k ostatním. Výsledný schodek činil 1054 Kč, který se uhradil z úspor. Ovšem podle výnosu moravského zemského výboru z 18. května, se mohlo vybírat pouze maximálně 142% přirážku k dani činžovní, a stanovení o 1/3 vyšší přirážky k dani výdělkové vůči ostatním daním nebylo přípustno, vzhledem k zákonu z 1. dubna. Proto musela být vypracována nová rozvaha. Bylo použito předpisu daní pro rok 1920, kde byla daňová základna vyšší, takže se mohlo přírůstky oproti lednovému rozpočtu snížit. Po změnách byl neuhrazený schodek 483 393,84 Kč a přirážky k dani následovné: 142% činžovní, 300% ostatní a 260% výdělková. Vznikl tak přebytek 7333,13 Kč, za který bylo

69 SokA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 106, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923
70 tamtéž
v plánu opravit obecní budovy. Také se zvýšily sazby za elektrinu: za světlo 1 KW 8 Kč, za motory 5,50 Kč.\footnote{tamtéž}

16. dubna byla obci předložena žádost československé církve o zapůjčení gymnazialní kaple k účelům bohoslužebným. Městská rada tuto žádost postoupila nadřízeným úřadům.\footnote{SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926} Za rok 1920 bylo v kyjovské elektrárně na dynamech vyrobeno 60 094 KWhod. V pivovaře 95 494 KWhod., úhrnem vyrobeno 155 588 KWhod., ztráta v akumulátořech 27\%. Celková tržba činila 428 449,65 Kč. Rosická elektrárna jednala s Kyjovem o připojení se k oslavánské centrále a to tak, že Rosická elektrárna by převzala rozvodnou síť v ceně 150 000 Kč, na kterýžto obnos by město převzalo akcie společnosti a budovu by pronajalo. Usměrňovač se měl pořídit v ceně 160 000 Kč, jež by se vybrały od konzumentů v příplatcích na proudu. Smlouva by byla sepsána do roku 1950. Zastupitelstvo vyjádřilo jisté znepokojení nad návrhem elektrárny, a raději se rozhodlo vyčkat, jak se ustáli cena nafty, aby proud mohl být za 4 a 2 Kč. Elektrárenská komise i rada byly zploňmocněny, aby stopovaly vývoj připojení se, a kdyby nastaly okolnosti výhodné, aby zahájily potřebné kroky.\footnote{SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 106, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923}

Projednával se návrh ohledně přestěhování cikána Zdeňka Holomka do Kyjova z periferie u Svatobořic někam do vnitřního města, kvůli snazšímu policejnímu dohledu. Politická okresní správa slíbila, že se zasadí o to, aby cikánský tábor u Svatobořic byl zrušen a cikáni byli převzati svými domovskými obcemi. Městská rada se měla postarat o to, aby byl přestěhován co nejdříve. Ovšem jednání stran přestěhování cikánů nedopadla, Svatobořice se vyjádřily zamítavě.\footnote{SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1921-1926} Proto byla ministerstvu vnitra zaslána rezoluce, aby byla zákonem upravena otázka cikánů, kteří jsou příčinou mnoha krádeží a znepokojují tak celé okolí Kyjova.\footnote{SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 106, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923}

Čtenářskému spolku byl poskytnut mimořádný příspěvek 7500 Kč na nákup knih s podmínkou, že budou zapsány do inventáře jako obecní majetek. Byla podána žádost, aby byl název Kyjova nepřeložitelný, jakožto město s méně než 20% menšinou jiné národnosti. Městská rada měla na starost poslat žádost ministerstvu vnitra.\footnote{tamtéž}

V roce 1919 byla Sokolu bezplatně postoupena část pozemků na stavbu tělocvičny, s tím, že případně zpět obci, pokud pozemek nepoužije. Jednota získala však jiný pozemek, a tak žádala o zrušení klauzule, o návratu do majetku obce, aby pozemek mohla odprodat
za kupní cenu hospodářské škole v Kyjově, a peníze použít ve svůj prospěch. Rozhodnutí zastupitelstva znělo, aby dispoziční právo na pozemek měla obec a obnos, který by utržila jednota z prodeje, ji byl dán hned.\(^{77}\)

Sklárnám byla udělena hostinská koncese, aby její zaměstnanci nemuseli docházet jinam. Rozpočet na 1922: schodek činil 243 160,15 Kč. Přirážky k daní: 142% činžovní a 323% ostatní. Do mimořádného rozpočtu zařazen obnos 500 000 Kč na stavbu domů. Úhrada zjednána dlouhodobou investiční půjčkou. Na základě úpisů 6% státní půjčky byly zaměněny dluhopisy předválečného rakouského státního dluhu majetku obce a fondů obcí spravovaných v úhrnném obnosu 52 300 Kč, za dluhopisy nové půjčky tak, že ty, které jsou ve vlastnictví fondu, stanoví se náhradní dluhopisy vlastnictvím dotčených fondů. A také aby předválečné půjčky v hodnotě 62 000 Kč patřící do fondu Lva Viktorina a Dominika Jurovského byly převedeny na 4. státní půjčku tak, že 5% náhradní dluhopisy dostanou se jako majetek fondů a dluhopisy 6% zůstanou v majetku obce.\(^{78}\)

Rok 1922. Městská rada měla uzavřít půjčku ve výši 98 800 Kč a tato částka měla být dána do mimořádného rozpočtu obce na rok 1922. Ustanovena byla letopisecká komise a zavedena kronika podle zákona. Kronikářem se stal Antonín Hromádka, a sad před gymnáziem byl pojmenován „Sad legionářů“.\(^{79}\)

Také bylo rozhodnuto o uzavření půjčky na 600 000 Kč u městské spořitelně na stavbu domů a krátkodobá výpůjčka 200 000 Kč jako nedoplatek přirážek za roky 1920-1921, kdy sklárně nebyla daň předepsána. Obnos byl vložen do rozpočtu. Rozpočet na rok 1923: schodek 205 399 Kč. Vybrané přirážky k daním, kterými měl být schodek uhrazen: 142% k daní činžovní, 200% k výdělkové, 350% pozemkové a 300% ostatní.\(^{80}\)

Rok 1923. Do městské rady byl zvolen Jan Latík\(^{81}\) a byl napsán přípis spořitelně, aby přispěla na zlatý podklad republiky. V souvislosti se zastavením provozu ve sklárnách, měla rada apelovat na správní radu podniku skláren, aby uvedla znovu sklárny do provozu, protože zastavení výroby ve sklárně ohrožuje hospodářský život ve městě. Také bylo rozhodnuto o zřízení samostatných pokračovacích škol pro živnost obráběcí kovy a případný schodek školy měl být hrazen z obecních prostředků.\(^{82}\)

Nedělní klid pro pekaře byl stanoven v neděli od 9 hod. dopolední do 5 hod. večer v pondělí. Prodej do 11 hod. dopoledne, kdy ostatní obchody zavírají. Na požadavek

---

\(^{77}\) tamtéž

\(^{78}\) tamtéž

\(^{79}\) tamtéž

\(^{80}\) tamtéž

\(^{81}\) SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926.

\(^{82}\) SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
moravského zemského výboru měla být provedena oprava rozpočtu na rok 1923. Vzniklý schodek 17 415 Kč byl odečten z položky na úpravu chodníků 19 266 Kč.\textsuperscript{83}

Dalším bodem, projednávaným delší dobu byl ten, aby se obec zasadila na příslušných místech o zbudování kasáren v Kyjově. Městská rada měla navázat styky se zemským vojenským velitelstvím a o výsledku zastupitelstvo zpravit.\textsuperscript{84} Po jednáních s velitelstvím bylo na zasedání městské rady dne 21. května usneseno, že na kasárná nemá město potřebný kapitál.\textsuperscript{85} 16. července byl projednáván návrh na stavbu pomníku padlým za svobodu.\textsuperscript{86}

Na dlažbu Masarykova náměstí, Husovy ulice a Riegrovy tř., udělilo ministerstvo veřejných prací subvenci 70 000 Kč. Usneseno bylo nakonec vydláždění náměstí a výstavba kanálových stok na náměstí. Dláždění Husovy bylo ulice odloženo.\textsuperscript{87}

Rozpočet na rok 1924: schodek 235 209 Kč, přirážky k daním: 142% k činžovní, 200% výdělková, 350% pozemková, 300% ostatní. Mimořádný rozpočet činil 355 000 Kč (na tuto částku město uzavřelo půjčku u městské spořitelny v Uherském Hradišti) na stavbu stoky, předlažbu náměstí, regulaci Kyjovky, stavbu autobusové garáže, zřízení autobusové linky. 75 000 Kč mělo být umořeno v deseti letech, zbytek po dobu 35 let.\textsuperscript{88}

Rok 1924. 26. února se (podle starostových slov) konala poslední schůze zastupitelstva, na které starosta podával výčet záležitostí, které zastupitelstvo stihlo vykonat a jaké náležitosti musí příští zastupitelstvo ještě do budoucna udělat (stavba vodovodu a kanalizace, dlažby ulic a náměstí).\textsuperscript{89}

Přestože bylo minulé zasedání avizované jako poslední, přece jenom se ještě jednou zastupitelstvo sešlo, a to 15. dubna. Přednesen byl návrh vydláždění okresní silnice v průjezdu Riegrovy tř. a Smetanovy ulice, rozpočtené nákladem 195 000 Kč, na nejž byl poskytnut ze strany obce příspěvek ve výši 25 % skutečného stavebního nákladu, který se uhradil v přebytcích za rok 1923.\textsuperscript{90} Poslední sezení městské rady proběhlo 11. dubna 1924, kde se, mimo běžných záležitostí o udělení příspěvků atd., probírala dlažba zmiňované silnice a finanční příspěvek na ni.\textsuperscript{91}

\textsuperscript{83} tamtéž
\textsuperscript{84} tamtéž
\textsuperscript{85} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926
\textsuperscript{86} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
\textsuperscript{87} tamtéž
\textsuperscript{88} tamtéž
\textsuperscript{89} tamtéž
\textsuperscript{90} tamtéž
\textsuperscript{91} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926

28
4.4 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1924-1928

Po uplynutí čtyřletého volebního období se konaly další volby do zastupitelstva a také volba starosty. Volby proběhly 16. března 1924. Dostavilo se 2276 osob z počtu 2497 oprávněných voličů.\textsuperscript{92}

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Počet hlasů</th>
<th>Počet mandátů</th>
<th>Počet mand. dříve</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. strana lidová</td>
<td>566</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. soc.</td>
<td>419</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostníci</td>
<td>380</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. dem.</td>
<td>256</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunist. str. Čs.*</td>
<td>226</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Židé</td>
<td>250</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. soc. dem.</td>
<td>182</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pozn.: Komunistická strana Československa v minulém období nekandidovala

Úspěch Československé strany lidové byl prý zapříčiněn tím, že se u voleb sešlo o 30% více žen a také tím, že získala hlas drobných živnostníků, rolníků a části dělnictva. Starostou byl zvolen, na schůzi zastupitelstva 3. dubna 1924, gymnaziální profesor František Tauchman (Čs. str. nár. socialistická), I. náměstkem obchodník Antonín Pokorný (Živnostníci), II. náměstkem rolník Ludvík Moudrý (Čs. str. lidová).\textsuperscript{93}


\textsuperscript{92} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
\textsuperscript{93} tamtéž


15. listopadu 1925 se také konaly nové volby do Národního shromáždění. Kyjov odevzdal 2167 hlasů do poslanecké sněmovny a 1825 hlasů do senátu.⁹⁶

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Poslanecká sněmovna</th>
<th>Senát</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. strana agrární</td>
<td>2</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. soc. dem.</td>
<td>223</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostníci</td>
<td>396</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsch soc. dem. arbeitsp.</td>
<td>8</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsch chrstl. soc. partei</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Národní strana práce</td>
<td>192</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. st. domk. a malozeměď'</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunist. str. Čs.</td>
<td>163</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. dem.</td>
<td>148</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. soc.</td>
<td>330</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>Republ. str. zemědělská</td>
<td>55</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana lidová</td>
<td>433</td>
<td>404</td>
</tr>
<tr>
<td>Bund der Landwirte</td>
<td>-</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Židovská strana</td>
<td>214</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rok 1924. Na sezení zastupitelstva 24. dubna starosta oznamuje, že se Kyjov nachází v úpadeku, o čemž svědčí velký úbytek obyvatelstva při posledním sčítání lidu.⁹⁷ Příčinou byl úpadek Moravsko-slezské banky a související stagnace sklárny, bytová krize, a vyšší úkoly, kterými by se nové zastupitelstvo mělo po celé volební období zabývat (opatření

⁹⁴ SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
⁹⁵ SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 116, Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926; SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 117, Zápisy ze sezení městské rady 1926-1935
⁹⁶ SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
⁹⁷ Při sčítání v roce 1910 bylo v Kyjově 4410 obyvatel, v roce 1921 už 4289; SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
vhodných bytů, stavba úřední budovy, vodovodu, pokračování v dlažbě náměstí a ulic, péče o lepší čištění města) a také se konala volba do jednotlivých komisí (finanční, elektrárenská, školská, zdravotnická atd.).

Co se týče stavebních záležitostí, bylo na sezení 16. května usneseno předláždění části náměstí a hranolová dlažba na Komenského třídě. Náklad činil 9000 Kč a kryt byl rozpočtovou položkou 32 000 Kč na úpravu chodníků. Téměř na každém zasedání se řešila otázka výstavby nových domů a bytů. Bylo přistoupeno k tomu, že se vypracuje plán na výstavbu 8 dvojdomků v ceně 400 000 Kč s tím, že 270 000 Kč si město vypůjčí u spořitelny v Uherském Hradišti a část uhradí případní zájemci o byty.

Po předložení stavebního plánu bylo rozhodnuto, postavit 1 dojdomků, a část kmenového jmění za prodaný obecní dům, bylo upotřebeno na stavbu dalších 12 domků. Celkem tedy bylo vystavěno 22 domků, což z původního plánu 8 domků je značný posun. Z dalších stavebních uskutečnění zastupitelstva v roce 1924 byla jistě důležitá i výstavba odpadní stoky v ulici Nové domky, ulici Žižkova a Dobrovského. Byl založen i nový sad a městská rada předložila návrh, aby se sad pojmenoval na „Sad Paternů“ (po jeho zakladateli).

Na oslavě šestého výročí osvobození 28. října byl slavnostně odhalen pomník padlým za svobodu, jehož autorem byl akademický sochař Rudolf Březa z Prahy.

6. listopadu se řešil rozpočet na rok 1925. Schodek činil 226 590 Kč a na jeho uhrazení byly stanoveny stejně přírůstky k daním jako za minulý rok, čili: 142% k dani činžovní, 200% k dani výdělkové, 350% k dani pozemkové a 300% k daním ostatním. Rok 1925. Na schůzi zastupitelstva 5. března byl přijat návrh na rozšíření kyjovského nádraží a měly být podniknuty příslušné kroky u ředitelství státních drah v Brně a u ministerstva železnic. 16. dubna byl čten přípis ředitelství státních drah v Brně, že bude jeho snahou všechny nutné opravy stanice dle možností postupně uskutečnit.

Stavební ruch neutichl, ba naopak ještě zesílil. Tohoto roku byla započeta stavba Sokolovny a také budovy městské společenství. Na sezení 22. května padl návrh městské rady na zřízení chodníků v Jungmannově ulici, Kollárově ulici, k novým domkům, k pálenici a ke sklárně. Na práci obec poskytla písek, ale majitelé domů museli zaplatit ostatní materiál ve splátkách během 5 let. Zde si vyskytl pochopitelně zádržel a 41 z 62 majitelů podalo odvolání proti tomuto rozhodnutí, které ale následně vzalo 29 majitelů

---

98 SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
99 tamtéž
100 tamtéž
101 tamtéž
102 tamtéž

31
zpět. A protože tedy velká většina majitelů nakonec nebyla proti, návrh byl schválen a zbývající odvolání zamítnuta. Ale přeje jenom se obec „slitovala“ a na návrh finanční komise byla na zbudování chodníku vzata půjčka 150 000 Kč u městské spořitelny v Uherském Hradišti a všem, kteří v roce 1925 a 1926 zbudovali nebo zbudují chodníky, byl poskytnut příspěvek ve výši 25% celkového nákladu. Provedena byla i stavba kanálů v ulicích Brandlova a Čelakovského, která měla být hrazena z přebytků roku 1926, pokud by to prostředky dovolily, v opačném případě by byla stavba hrazena z přebytků z roku 1925.103

Stran Sokola a jeho vyplacení, požadovala jednota za vrácený pozemek 17 000 Kč. Zastupitelstvo souhlasilo, ale s podmínkou, že jednota dovolí všemu žactvu cvičit na jeho cvičišti a ponese veškeré poplatky. Tento obnosi se uhradil z přebytků za rok 1924. Jednota Orel též žádala o příspěvek na opravu cvičiště, ale její žádost byla zamítnuta.

8. října bylo úkolem pojmenování ulic nových domků. A tak vznikla „ulice Jiráskova“, „Vrchlického“, „dr. Severina Joklíka“ a „Boženy Němcové“. Československé jednotě bratrské byl odprodán pozemek u dívčí školy na stavbu modlitebně, 1m² za 3,50 Kč (celkem 1 500 m²).104

Roku 1925 byla s konečnou platností dokončena regulace Kyjovky, která započala již v roce 1919. Drobné obtíže se vyskytly v elektrárně, kam bylo nutno koupit buď novou akumulátorovou baterii, nebo nový motor. Proto byl podán na zasedání 17. září návrh, aby byl založen na znovuzřízení akumulátorové baterie zvláštní fond pro výměru strojů se zpětnou platností od 1923 (převeden celkový zisk 76 245,03 Kč), z toho důvodu, že velký Dieselův motor nebyl plně zatížen, což bylo nehospodárné, protože tak vznikala velká ztráta na naftě. Mimoto elektrárna neměla ani žádnou rezervu, takže hrozilo nebezpečí částečné tmy, pokud by nafta došla. Nakonec byla koupena akumulátorová baterie od firmy Tudor za 179 938 Kč. Elektrárna také podala bilanci za rok 1924 a celkový zisk činil 48 213,51 Kč a byl přidělen do fondu pro výměnu strojů a zařízení.105

Co se týká školství, místní školní rada navrhl rozpočet na rok 1926. U obecné a měšťanské školy dívek se jevil schodek 52 150 Kč, a na Kyjov tím spadala úhrada 50 058 Kč, na Netčice 2088,63 Kč. U obecné a měšťanské školy schodek vykazoval 66 457,75 Kč, na Kyjov tak připadla částka 63 788,98 Kč, na Netčice 2661 Kč. 30. října se již tradičně schvaloval rozpočet na rok 1926. Schodek byl 219 835 Kč. Přirážky k daním se téměř

103 tamtéž
104 tamtéž
105 tamtéž
nezměnily: 142% k dani činžovní, 200% k dani výdělkové, 300% k dani pozemkové, jen k daním ostatním bylo na přirážkách počítáno o 50% méně, tedy 250%. Když byl v roce 1918 založen spolek České srđce, měl jasný cíl, pomáhat potřebným. Ale protože se hospodářské poměry zlepšily, nebylo už pomocí třeba, a proto se spolek rozhodl svou činnost ukončit. Poslední a smutnou zprávu roku 1925 bylo náhlé úmrtí někdejšího kronikáře Antonína Hromádka. Starosta mu na zasedání 29. prosince mu věnoval posmrtnou vzpomínku a místo něj byl ustanoven kronikářem Ludvík Kalus.

Rok 1926. V tomto roce se velmi často začalo mluvit o zřízení vodovodu, který si mnoho občanů přálo. Připravné práce pokročily, a tudíž bylo třeba podniknout vodoprávní řízení v nákladu 1200-1500 Kč. Protože bylo do rozpočtu na rok 1926 započteno 60 000 Kč na případné zřízení vodovodu, navrhuje se za souhlasu finanční komise, aby byl zemský výbor pověřen provedením veškerých prací spojených s vodoprávním řízením.

Jedním z plánů bylo také vystavění nového chudobince. Peníze na jeho stavbu byly opatřeny tak, že jistá paní Josefa Plhalová darovala městu pozemky, které byly následně odprodány a za utržený obnos se nechal vystavět chudobinect, který nesl jméno paní Plhalové. Roku 1927 se stala čestnou občankou Kyjova. Dokončeny byly také výstavby Sokolovny a městské spolupřídelky, které byly následně slavnostně otevřeny.

Sboru dobrovolných hasičů č. 1 byla poskytnuta subvence ve výši 4000 Kč na zakoupení 200 metrů hadic. Hasičský sbor č. 2 žádal také o subvencii na zakoupení hadic, ale zastupitelstvo se usneslo, že dva sbory jsou moc a požadovaly, aby byly tyto sbory sloučeny. Pokud by nedošlo ke sloučení, obec bude podporovat pouze jeden sbor (ke sloučení obou sborů došlo až v roce 1932). Výdlážděny byly ulice Riegrova a Smetanova.

10. června podala městská rada společně se školskou komisí návrh na rozšíření obvodu všeobecné školy živnostenské v Kyjově. Obvod měl být rozšířen na obce Sobůlky, Bukovany, Bohuslavice, Skoronice, Svatobořice a Vlkoš. Zastupitelstvo návrh schválilo s podmínkou, bude-li pro takto rozšířené školy dostatečný počet místností. Také bylo jednáno o zřízení samostatné odborné školy pokračovací živnostenské pro obuvníky a

106 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
107 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
108 tamtéž
109 tamtéž
110 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
111 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
112 tamtéž
113 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 117, Zápisy ze sezení městské rady 1926-1935
rozšíření odborného oddělení pro krejčí a holiče. Nakonec bylo rozšíření pro holiče zamítnuto a ostatní návrhy schváleny.113

6. května byla čtena bilance elektrárny za rok 1925. Celkový zisk činil 54 260 Kč a přidělen byl do fondu na obnovu strojů a zařízení. 18. října byl ke schválení předložen rozpočet na rok 1926. Schodek 177 101 Kč měl být uhrazen následujícími přirážkami k daním: 127% k dani činžovní, 185% k dani výdělkové, 285% k dani pozemkové a 220% k daním ostatním. Přebytek tedy činil 11 547 Kč. Jak je vidět, ekonomické poměry ve městě se výrazně vylepšily oproti minulým letům.114

Rok 1927. V tomto roce bylo postaveno celkem 17 nových domků nákladem 544 859,33 Kč, nájemníci i s úroky složili 173 801,14 Kč, spořitelně půjčila 267 029,67 Kč a zbývající obnos také zapůjčila spořitelně, ale jen se zárukou obce, která se zaručila 70% stavebního nákladu. Byla vydlážděna silnice na Újezd v délce 250 metrů a zároveň se silnicí byla vybudována i stoka. Také byly vydlážděny ulice Jiráskova a část Žižkovy v délce 100 metrů. Veškeré stavební práce vyžadovali 193 309 Kč, které byly uhrazeny následovně: v rozpočtu bylo zaneseno 44 000 Kč, zvýšený příděl na dani v rozpočtu neuvedený 60 000 Kč, státní subvence na činžovní domy 70 000 Kč a zbytek se uhradil z přebytků z roku 1926. Také byly zřízeny další chodniki (ulice dr. Joklíka, Tyršova, Dobrovského). Majitelé domů, pokud šlo o domy dříve postavené, dostali 25% subvencí na zřízení chodníků. Na to obec vzala výpůjčku 70 000 Kč.115

Co se týče školských záležitostí, došlo ke zřízení samostatné odborné školy pokračovací pro učně živností oděvních, kterým obec poskytla zdarma místnosti, sklepy, osvětlení a také případný schodek školy by obec uhradila.116

Kvůli plánované kanalizaci se na schůzi 10. března probíralo nivelaci měření Kyjova, protože bylo nutné změřit výškové body. Bylo požádáno zemské finanční ředitelství v Brně, aby nivelaci provedlo svými úředníky. Ministerstvo financí vyhovělo a pověřilo zemské finanční ředitelství, aby nivelaci provedlo v letním období, ale s podmínkou, že obec přiloží dodatečné prohlášení a zaváže se v něm, že uhradí všechny výpomoci včetně služebních požitků a cestovních výloh úředníka, který bude práci provádět. Nakonec se ovšem muselo kvůli financím od kanalizace upustit a přesunout ji na vhodnější dobu.117

113 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
114 tamtéž
115 tamtéž
116 tamtéž
117 tamtéž


4.5 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1928-1932

Po skončení dalšího volebního období se konaly opět obecní volby. Stalo se tak 25. března 1928.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Počet hlasů</th>
<th>Počet mandátů</th>
<th>Počet mand. dříve</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. str. nár. soc</td>
<td>587</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana lidová</td>
<td>405</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostníci</td>
<td>342</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. soc. dem.</td>
<td>290</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Židé</td>
<td>234</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunist. str. Čs.</td>
<td>141</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. dem.</td>
<td>133</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Strana pokroková*</td>
<td>95</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana agrární*</td>
<td>92</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

118 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 117, Zápisy ze sezení městské rady 1926-1935
119 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929
120 tamtéž
121 tamtéž
122 tamtéž
123 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
4. dubna 1928 proběhla volba starosty, nejprve se ale utvořily dva bloky, občanský (Čs. str. lidová, Čs. str. nár. soc., živnostníci) a socialistický (ostatní strany). Občanský blok zvolil jako I. náměstka Františka Říhovského (Živnostníci), socialistický zvolil starostu, kterým se stal opět František Tauchman (Čs. str. nár. soc.) a II. náměstek Maxmilián Halabala (Čs. str. soc. dem.).


Strana pokroková a strana práce měly rozděleny dva mandáty tak, že dva roky bude v městské radě Emil Cejp (pokroková) a příští dva roky František Kallab (strana práce), jenomže strana práce časem zanikla, a tak místo radního bylo obsazeno Janem Víškem.


Náhradníci: Josef Šmarhák, Alois Olšík, Julius Kotůlek, Arnošt Hayek, Leopold Teller, Antonín Malík, Josef Navrátil ml., Jakub Černý, Rudolf Stokláska, Josef Běťák, František Peřina, Štěpán Kříž, Jindřich Vrtáček, Dr. Vladimír Broček, Vojtěch Pirdek, Ph.Mr. Rudolf Svoboda, Alois Kyslinger st., Jan Moudrý, Josef Fridrich, Jan Špaček, Josef

---

124 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 233, Obecní volby 1928, kart. 4
125 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 117, Zápisy ze sezení městské rady 1926-1935
126 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
Navrátil, Albert Dvořák, Josef Urban, Bohumil Foukal, Jan Šneider, Richard Hrubíšek, Florián Valenta, Martin Žaroský, Otakar Hrubíšek.127

29. října 1929 se opět konaly volby do Národního shromáždění. V Kyjově bylo do poslanecké sněmovny odevzdáno 2459 hlasů (neplatných hlasů 51), do senátu 2152 hlasů (neplatných 65).128

<table>
<thead>
<tr>
<th>Politická strana</th>
<th>Poslanecká sněmovna</th>
<th>Senát</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Čs. str. soc. dem.</td>
<td>526</td>
<td>531</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. soc.</td>
<td>515</td>
<td>457</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. strana lidová</td>
<td>386</td>
<td>367</td>
</tr>
<tr>
<td>Živnostníci</td>
<td>360</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>Židé</td>
<td>209</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Čs. str. nár. dem.</td>
<td>118</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunist. str. Čs.</td>
<td>115</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Republikáni (agrárníci)</td>
<td>88</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Liga Stříbrného</td>
<td>42</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Hlinkovci</td>
<td>18</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>deutsche Wahlgem.</td>
<td>20</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>deutsche soc. dem.</td>
<td>9</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Christl. social.</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>deutsche Nationalpartei</td>
<td>-</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rok 1928. První schůze zastupitelstva se uskutečnila 19. dubna 1928 a jako vždy byly členové voleni do komisí. Naplno se již rozběhly práce kolem stavby vodovodu. O zřízení vodovodu bylo jednáno již před válcou, byly zkoumány prameny v okolí Kyjova, zemský stavební úřad vypracoval projekt, vše bylo připraveno, ale když přišla válka, byla jednání zastavena a znovu obnovená až v roce 1925. Zjistilo se, že prameny jsou stejně vydatné a mají stejnou teplotu, žádná povrchová voda. Po vodoprávním řízení se projekt nacházel u zdravotní rady při zemské politické správě a do měsíce se mělo dostat městu konsensu k odberu vody. Hlavní věcí bylo zachycení pramenů. Náklad na vodovod činil 3 725 000 Kč, předpokládaná subvence byla 15% od zemského výboru, 23% od ministerstva zdravotnictví, 10% ministerstva zemědělství. Odhadnutý roční náklad 160 000 Kč, na nějž by spořitelna přispěla 60 000 Kč, a také by byly použity dotace regulačního družstva

127 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 107, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929; SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 108, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941
128 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
Další starostí byla elektrárna. 12. července se rozhodlo o rozšíření městské elektrárny. Elektrárna byla zřízena již v roce 1912 a na současnou dobu už nestačila dodávat požadované množství proudu do síti, a proto bylo nutno pomýšlet na její rozšíření. Byla vypsána ofertní řízení na Dieselův motor o výkonu 200 HP, ale předtím se jednalo se západomoravskými elektrárnami (ZME) o připojení k oslavanské elektrárně. Tato jednání ale nedopadla, protože ZME požadovala koupí nového stroje, avšak za přepočítání nákladů se zjistilo, že dosavadní stroj v kyjovské elektrárně je dostatečný a proto není koupě nového stroje třeba. Přistoupilo se tedy na to, že pro Kyjov je lepší, když rozšíří vlastní elektránu a zakoupí výkonnější motor. Z předložených ofert byla vybrána firma Českomoravská Kolben-Daněk, která motor dodala za obnos 392 000 Kč.

Volalo se také po založení rodinné školy, protože spousta dívek musela do škol dojíždět do jiných měst. Byl také již propočítán náklad pro 1. ročník, který byl 15 000 Kč. Uhradil by se následovně: roční školní by bylo 300 Kč, při počtu 30 dívek ve třídě tedy celkový obnos činil 9000 Kč (nemajetné dívky byly osvobozeny), příspěvky na pomůcky a zapisní by daly 1080 Kč a zbytek 5 000 Kč by uhradila obec, která měla nárok na státní a zemskou subvenci. I přes tyto plány k otevření školy nakonec v tomto roce nedošlo, protože zemským výborem bylo povolení obnosem 5000 Kč na jeden ročník a jeden ročník. Ministerstvo školství a národní osvěty požadovalo, aby celý náklad nesla obec bez omezení. To bohužel nešlo, neboť obec měla velké vydání na stavbu vodovodu, a proto se zastupitelstvo usneslo na rozdělení chlapecké školy na chlapeckou školu měšťanskou a chlapeckou školu obecnou. Ohledně pokračovacích škol chtělo opět ministerstvo školství, aby obec nesla celý náklad, ale obec
se ohradila tím, že podle zákona č. 77/1927 Sb., nejsou obce s to něst jakékoliv navyšování břemen.\(^{131}\)

6. listopadu byl na schůzi čten rozpočet na rok 1929. Schodek 210 042 Kč měl být uhrazen přirážkami k daním: 127% k činžovní, 250% pozemková, 200% ostatní. Aktivní přebytek byl 7208 Kč. Také bylo usneseno, aby od 1. ledna 1929 přirážky k daní pozemkové vybíral berní úřad.\(^{132}\)

Rok 1929. Stran rodné školy se zastupitelstvo usneslo, že roku 1929 bude škola otevřena. Náklady ponese obec sama a škola bude prozatímně umístěna v budově dívčích škol. Rozpočet na to činil 21 700 Kč, z čehož 10 000 Kč uhradí škola sama.\(^{133}\)

Na zasedání městské rady 22. března bylo usneseno, že zadání prací stavby vodovodu bude rozděleno dvěma firmám. Přiváděcí řád po vodojemu byl zadán firmě Kunz a Káš Hranice za 1 497 651,60 Kč a vodojemu a rozváděcí síťí firmě Matička-Jaroš Uherské Hradiště za 1 748 869,05 Kč. Celkem tedy 3 246 520,65 Kč. V dodatečném rozpočtu činily náklady 4 400 000 Kč. Na stavbu vodojemu byly uzavřeny výpůjčky 2 000 000 Kč u kyjovské městské spořitelny, 1 500 000 Kč u Ústřední sociální pojišťovny v Praze. Z ofertních návrhů na koupí vodoměrů vyšel nejlevněji návrh firmy bratrů Micherů z Bratislavy za 209 Kč/kus. 5. prosince byla stanovena výše vodného. Jelikož k vodovodu měly být připojeny všechny domy, vodné mělo být ročně 20 Kč z každé místnosti, jež je součástí bytu, obchodu, atd., a zvláštní vodné bylo stanoveno na 2 Kč za 1m\(^3\). Půjčovné z vodoměrů pak měsíčně 3 Kč/kus. Elektrárna podala bilanci za rok 1928, kde celkový zisk činil 3 399 268,63 Kč.\(^{134}\)

16. května bylo na zasedání usneseno zřídit lidové lázně u elektrárny. Poplatek za jednu lázeň byl stanoven na 2 Kč, neboť by se na lázně využila ohřátá odpadová voda z elektrárny. Obnos na stavbu činil 83 964,55 Kč, ústřední topení v lázních stálo 19 638,10 Kč. Lázně se těšily velké oblibě a ročně vynášely městu až 10 000 Kč.\(^{135}\)

17. října byl ke schválení dán rozpočet na rok 1930. Schodek činil 381 624 Kč, a měl být uhrazen přirážkami k daním 127% k činžovní, 250% k daní pozemková, 200% k daním ostatním a aktivní přebytek 8 571 Kč.\(^{136}\)

Město bylo plně zaměstnáno stavbou vodovodu, tudíž stavební ruch o trochu poklesl, ale i tak bylo tohoto roku postaveno 33 domů a také byl dán příspěvek 15%
stavebního nákladu na výdlaždění silnice ke sklárně a na výdlaždění okresní silnice ke sklárně s předpokladem, že nepůjde o silnici dálkovou.\textsuperscript{137}

Rok 1930. Vodovod byl již hotov, ale musela být vyplacena náhrada majitelům poškozených pozemků v Osvětimanech, kde škody vznikly při stavbě vodovodu, a to 11 813 Kč. Zachycení pramene Gotlibka, jenž měl být připojen na sběrnou jímku č. 1., stálo 179 793,50 Kč a celkový náklad se oproti plánům navýšil o 50 000 Kč. Skutečný náklad, který si vyžádala výstavba vodovodu tedy byl 4 943 165,51 Kč (projektovaný 3 725 000 Kč). Na ulicích bylo zřízeno pět vodovodních stojanů pro odběr vody pro ty, kteří ještě čekají na zřízení vodovodu v domácnosti, ale už je jim účtováno vodné.\textsuperscript{138}

Jelikož už byl vodovod plně hotov, přešlo se na otázku o hledně stavby měšťanských škol. Zastupitelstvo se usneslo zatím počkat, protože obce neměla finanční prostředky, vodovod byl velkou zátěží, ale nechalo vypracovat na stavbu škol plány. Počítalo se také se stavbou okresní nemocnice a pro tu poskytla obec zdarma pozemek. 30. května se probíralo zakoupení nových věžních hodin za obnos 29 500 Kč a při této příležitosti měla být opravena i vnitřní část věže v ceně 15 000 Kč.\textsuperscript{139}

23. října byl schvalován rozpočet na rok 1931. Schodek 414 709 Kč kryt přirážkami k dani 127% k dani činžovní, 265% k dani pozemkové, 200% k daním ostatním. Aktivní přebytek 2207 Kč. V říjnu dal starosta vyhotovit inventář obecního majetku. Celkové aktivní jmění Kyjova bylo 9 085 212,83 Kč, z toho pasiv 5 041 976,49 Kč, tudíž čisté aktivní jmění čítalo 4 043 236,34 Kč.\textsuperscript{140}

Rok 1931. Jelikož stavební ruch už nebyl tak čilý jako v předchozích letech, sklárně omezila počet pracovních dní a snížila mzdy, přibývalo čím dál více nezaměstnaných, proto 3. února byly schváleny nouzové práce za účelem zmírnění nezaměstnanosti. Byla vydlážděna ulice Vrchlického, ulice mezi Jináráskovou ulicí a Riegrovou tř., a upraven terén na Újezdě.\textsuperscript{141}

Dále pak vystavěn činžovní dům s malými byty (dům neměl mít sklepní prostory, místo nich byly zřízeny tři byty), na kterou obec vzala výpůjčku 500 000 Kč u Ústřední sociální pojišťovny v Praze.\textsuperscript{142}

Pro stavbu pokračovacích škol byly vyhotoveny plány a vzata výpůjčka kmenového jmění 317 363,20 Kč. Splatena měla být tak, že byla každoročně vkládána položka do

\textsuperscript{137} tamtéž
\textsuperscript{138} tamtéž
\textsuperscript{139} tamtéž
\textsuperscript{140} tamtéž
\textsuperscript{141} tamtéž
\textsuperscript{142} tamtéž
rozpočtu na úrokování a umořování podle prostředků. Protože zastupitelstvo neschválilo návrh městské rady na stavbu pro rodinnou školu, byly pro ni adaptovány místnosti na Zámečku v I. poschodí, neboť po přázdniích nebylo již místo v divě škole, kde doposud rodinná škola pobývala. Také už bylo zamýšleno nad tím, co by se s místností udělalo, kdyby se rodinná škola někdy vystěhovala. Na Zámečku také sídlilo muzeum, a protože bylo pro jeho sbírky nedostatek místa, byla by pro ně tedy k dispozici uvolněná místnost po rodinné škole. Náklad na adaptaci rodinné školy činil 22 212 Kč, který se uhradil zálohově a pak se vložil do rozpočtu na rok 1932.

Schváleno bylo také, aby byly od 1. ledna 1932 zrušeny dobytčí trhy, protože nebyly navštěvovány. Další půjčka, kterou si obec vzala, byla na částku 780 000 Kč na úhradu přípěvku uděleného zemí Moravskoslezskou na stavbu vodovodu. Umořování půjčky převzal zemský výbor. Bylo zakoupeno 400 ha lesní půdy z polí Moravany, na což si obec vypůjčila 340 000 Kč kmenového jmění a u kyjovské spořitelny uzavřela hypoteční výpůjčku 200 000 Kč. 5. listopadu byl předložen rozpočet na rok 1932. Schodek 348 806 Kč byl kryt přirážkami 127% k dani činžovní, 265% k dani pozemkové, 200% daním ostatním. Tentokrát však nezůstalo žádné aktivum, jako tomu bylo v předchozích letech, nyní zůstal neuhrazený schodek 1556 Kč, který se kryl z běžných úspor. Je možno si to vysvětlit jako důsledek toho, že kupříkladu tržní poplatky, které byly pro obec jedním z pravidelných příjmů, neustále klesaly, a nebylo možno je nijak nahradit. Také se stojí před vybudováním kanalizace, tudíž je v rozpočtu zahrnuta i tato položka na její výstavbu.

Rok 1932. 18. února si obec vzala výpůjčku u Hasičské vzájemné pojišťovny 250 000 Kč na provedení kanalizace v Újezdě a byl vypracován projekt na soustavnou kanalizaci.

4.6 Obecní zastupitelstvo a obecní rada 1932-1938

Politická strana | Počet hlasů | Počet mandátů | Počet mand. dříve
---|---|---|---
Čs. str. nár. soc. | 614 | 7 | 7
Čs. str. soc. dem. | 425 | 5 | 4
Čs. strana lidová | 410 | 5 | 5
Živnostníci (starší) | 299 | 4 | 4
Židé | 240 | 3 | 3
Republikáni* | 157 | 2 | -
Čs. str. nár. dem | 155 | 2 | 2
Komunist. str. Čs. | 140 | 1 | 2
Živnostn. (mladší)* | 128 | 1 | -
Občanská strana* | 43 | - | -

Pozn.: Strany s hvězdičkou minulé volební období nekandidovaly.

Volba starosty proběhla 4. dubna 1932 a byly znovu vytvořeny bloky občanský a socialistický. Občanský blok zvolil I. náměstka, kterým se stal Matěj Urban, socialistický blok starostu Františka Říhovského a oba společně se shodli na II. náměstkovi, kterýmž byl ustanoven Alois Olšák (7. září 1933 vystoupil ze strany, místo něho byl zvolen Dr. Alois Žalčík).147

Rada: František Řihovský, Matěj Urban, Alois Olšák (Dr. Alois Žalčik), Josef Polášek, Rudolf Stoklaska, Dr. Rajmund Neumayer, Bedřich Weinberger, Jan Višek, Emil Cejp, Tomáš Korvas.148


147 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938; SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 234, Obecní volby 1932, kart. 5
Füchsel, Jan Moudrý, Richard Hrubísek, Antonín Malík, Jan Špaček, Rudolf Vaněk, Vojtěch Ševčík, rada: František Říhovský, Matěj Urban, Alois Olsák, Jan Višek, Rudolf Stokláška, Tomáš Korvas, Emil Cejp, Dr. Rajmund Neumayer, Bedřich Weinberger (2. července 1936 rezignace, místo něj Otto Hayek), Josef Polášek (29. července 1937 rezignace, místo něj zvolen Dr. Vladimír Broček).\textsuperscript{149}

Rok 1932. 21. dubna proběhla první schůze, kde bylo voleno členstvo do komisí. V tomto roce byl nejvíce činným ruchem ten stavební, nebot město začít šetřit, takže se realizovaly jen stavby, na které bylo pamatováno při sestavování rozpočtu. Byla vydávána okresní silnice Kyjov – Milotice (u sklárny) a Kyjov – Osvětimany (v Brandlově ulici). Provedena byla také stavba kanalizace na Újezdě za náklad 263 698,80 Kč. Na stavbu činžovního domu na Újezdě vzata výpůjčka 240 000 Kč a 270 000 Kč od Ústřední sociální pojišťovny v Praze. Kvůli rozrůstajícímu se počtu nových domů a bytů, musel být zakoupen nový Dieselův motor za 115 000 Kč, na který byla u městské spořitelny v Uherském Hradišti vyřízena půjčka 80 000 Kč a zbylý obnos uhradila elektrárna ze svých příjmů.\textsuperscript{150}

Rozpočet na rok 1933 byl čten na sezení 3. listopadu, schodek činil 414 411 Kč. Měl být uhrazen přírůžkami k dani 127% činžovní, 265% pozemková, 200% ostatní. Přebytek byl 2 678 Kč. Přírůžky k dani se po celou dobu trvání šestiletého volebního období nehnuly. 29. prosince byl projednán návrh na sloučení vodárny a elektrárny v jeden podnik jako Elektrárenské a vodárenské podniky města Kyjova (stalo se tak od 1. ledna 1934).\textsuperscript{151}

Rok 1933. Definitivní nájemné v činžovním domě na Újezdě bylo stanoveno na 110 Kč měsíčně, nezaměstnaným nebo položaměstnaným na 95 Kč měsíčně, domovník měl být zdarma. 13. dubna se město uchází o výpůjčku 1 400 000 Kč z výnosu půjčky práce na kanalizaci a dlažbu vozovek. Ale bylo nabídno jen 500 000 Kč a to jen na kanalizaci, která by ale obnášela náklad přes milion Kč. Kvůli tomu se také jednalo se zemským výborem, ale ani tam obec nepočítala, a proto se členové zastupitelstva rozhodli půjčky vzdát.\textsuperscript{152}

Celkově byl rok 1933 po finanční stránce nesnadný. Byly sníženy platy obecním zaměstnancům, musely být odprodány cenné papíry v hodnotě 223 322,50 Kč a také se splácely dluhy města. Aby tedy bylo možné i nadále dostát všem závazkům, musel se při

\textsuperscript{149} SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 108, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941
\textsuperscript{150} tamtéž
\textsuperscript{151} tamtéž
\textsuperscript{152} tamtéž
sestavování rozpočtu hledat kompromis. Schodek vykazoval 380 569 Kč, po sečtení přirážek k dani (stejně jako minulý rok) s dalšími poplatky vyšel přebytek 2105 Kč.\(^{153}\)

Rok 1934 a 1935. V roce 1934 byla založena Národní střelecká jednota a Legionářské muzeum, kterému bylo umístěno v obecním domě č. 2.\(^{154}\) Sazby za elektrický proud byly: za světla 1 KW 2,90 Kč, za motory 1 KW 1,60 Kč, topení 1 KW 1,30 Kč. Rozpočet na rok 1935: schodek 383 625 Kč, uhrazen přirážkami k dani a přebytek činil 1939 Kč.\(^{155}\) Roku 1935 byla rozšířena Kollárova ulice z 18 metrů na 24 metrů. Rozpočet na rok 1936: schodek 263 793 Kč, který byl uhrazen přirážkami k dani a přebytek tím pádem byl 1431Kč.\(^{156}\)

Rok 1936. V březnu byla schválena smlouva na pět let s uhelnými doly, které měly zásobovat město elektrickým proudem, jehož by byl nedostatek. Z každé vyrobené KWhod. mělo město platit dolům 55 h.\(^{157}\)

Spolek Krematorium podal žádost na stavbu kolumbária nákladem 84 690 Kč. Stavební komise však po zhlednutí dokumentace prohlásila, že se musí vypracovat nový projekt, neboť s takovým nákladem je to pro město nevýnosné a spolek má obstarat 3% půjčku na stavbu urnového háje.\(^{158}\)

Město upsalo na půjčku obnovy státu 100 000 Kč, potřebný kapitál byl získán prodejem cenných papírů nominální hodnoty 40 000 Kč z půjčky práce a 60 000 Kč ze 4. státní půjčky republiky Československé 6%. Protože kurzy byly větší než při upisování, vyneslo to městu 3660 Kč. Při půjčce práce bylo třeba zažádat o devinkulaci.\(^{159}\)

20. srpna vyjádřilo zastupitelstvo svůj souhlas se zřízením obvodní měšťanské školy chlapecké a dívčí. O stavbě budovy se mělo jednat. Za účelem zmírnění nezaměstnanosti dělnictva v obci, byla provedena stoka mezi mlaty. Rozpočet na rok 1937 vykazoval schodek 256 106 Kč, a po sečtení přirážek k dani byl přebytek 3229 Kč. Čestným občanem Kyjova byl jmenován prezident Edvard Beneš.\(^{160}\)

Rok 1937. Co se týká stavby živnostenské školy, zdálo se, že by se již mohla uskutečnit, protože ministerstvo školství s národní osvěty bylo ochotno přispět na školu až 1 140 000 Kč a i ministerstvo financí by také nebylo proti příspěvku, ale na řadu by se Kyjov dostal

\(^{153}\) tamtéž
\(^{154}\) SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
\(^{155}\) SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 108, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941
\(^{156}\) tamtéž
\(^{157}\) tamtéž
\(^{158}\) tamtéž
\(^{159}\) tamtéž
\(^{160}\) tamtéž
až za tři roky. Také chtělo město nechat postavit novou nádražní budovu, ale správa železnic se vyjádřila zamítavě. Naproti tomu se za rok 1937 postavilo 10 domů.¹⁶¹

Čestným občanem kyjovským se stal básník Petr Bezruč¹⁶², který o Kyjovu napsal i básně. O jeho příspěvku se na městskou elektrárenskou síť. Závazný odběr pro mlékářnu byl 20 000 KWhod. ročně, pro pivovar 30 000 KWhod. ročně. Při přeměně vedení na střídavý proud, činil náklad 20 000 Kč, na což pivovar přispěl 87% nákladů. Také sklárna projevila zájem se napojit, ale to by vyžadovalo postavení nové elektrárny, neboť stávající by nebyla schopná takové zatížení pojmout. Elektrárenská bilance za minulý rok vykazovala příjem 514 248,40 Kč. Rozpočet na rok 1938: schodek 250 930 Kč, po stanovení přirážek k jeho úhradě zbyl přebytek 1928 Kč.¹⁶³

Rok 1938. V tomto roce dosavadní obecní zastupitelstvo končilo své šestileté funkční období, ale do června, kdy byly vypsány nové volby, ještě stihlo vyřídit několik záležitostí. Například byl zřízen městský rozhlas a zajištěna pitná voda pro případ poruchy na vodovodu. Byly také zahájeny přípravy ke stavbě okresní nemocnice, obec věnovala pozemek a milion Kč splatný v ročních splátkách do patnácti let.¹⁶⁴ Také bylo k nemocnici nataženo vodovodní potrubí nákladem 18 000 Kč, elektrické připojení, na které padl obnos 30 000 Kč. 1/3 nákladů měla nést nemocnice sama.¹⁶⁵

Počalo se také se stavbou živnostenské školy, na kterou ministerstvo školství slíbilo dát příspěvek. Starosti byly také s elektrárnou, která v minulém roce připojila několik průmyslových podniků a v tomto roce měla být připojena též nemocnice. Elektrárenská správa se obávala, že kdyby vypověděl některý ze strojů, nebylo by možné dodávat proud a obnos za naftu také nebyl nikterak zanedbatelnou částkou. Bylo proto jediným východiskem to, že se elektrárna přebuduje na parní. Celkový náklad činil 2 800 000 Kč. Nakonec se ale přestavba prozatím nekonal, neboť velkoelektrárny prohlásily, že se jedná tzv. elektrizační monopol a soukromé elektrárny by musely být zrušeny. Proto se celá záležitost musela nejprve projednat. Co bylo ale provedeno, byly opravy ulic Kollárova a

¹⁶¹ tamtéž
¹⁶² tamtéž
¹⁶³ tamtéž
¹⁶⁴ SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
¹⁶⁵ SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 108, Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941
Nerudova, které byly vyválcovány. Poslední sezení zastupitelstva se konalo 27. května 1938. 166


166 tamtéž
167 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 235, Obecní volby 1938, kart. 5
168 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938
169 SOKA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 235, Obecní volby 1938, kart. 5
5 Závěr

Cílem práce bylo uspořádat složení obecních orgánů, tedy zastupitelstva a rady, od roku 1918 do roku 1938, chronologicky podle jednotlivých volebních období. V některých případech byla tato práce ztížena tím, že nebyly k dispozici výsledky voleb, a bylo nutné tedy přikročit k rekonstrukci členů z knih zápisů ze sezení zastupitelstva a rady.


Všechny tyto stavební záležitosti a chod města stály nemalé finanční prostředky, které bylo nutné si opatřit pomocí výpůjček a státních subvencí. Ekonomická situace města nebyla, i přes tyto okolnosti, nijak špatná. Svědčí o tom i to, že pro uhrazení schodků při sestavování rozpočtů jednotlivých let, nebyly přirážky k daním moc vysoké, a to i ve 30. letech, kdy hospodářská situace nebyla příznivá. I to je dokladem toho, že ve vedení města seděli schopní jedinci, kterým záleželo jak na zvelebování města, tak i na lidech.
6 Seznam pramenů a literatury

Prameny

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. Gustav Friedrich, Tomus I. (805-1197), č. 110, str. 111

Státní okresní archiv Hodonín (SOkA Hodonín), Fond Archiv města Kyjov (AM-Ky) 1480-1945 (1952):

I. Listiny, Inv. č. 18, sign. A18, 1548, 18. srpna, Vídeň

Inv. č. 105. Zápisy ze sezení obecního výboru 1908-1920

Inv. č. 106. Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1920-1923

Inv.č. 107. Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1923-1929

Inv. č. 108. Zápisy ze sezení městského zastupitelstva 1929-1941

Inv. č. 115. Zápisy ze sezení městského představenstva (rady) 1909-1921

Inv. č. 116. Zápisy ze sezení městské rady 1921-1926

Inv. č. 117. Zápisy ze sezení městské rady 1926-1935

Inv. č. 118. Zápisy ze sezení městské rady 1936-1941

Inv. č. 232. Obecní volby 1918, kart. 4

Inv. č. 233. Obecní volby 1928, kart. 4

Inv. č. 234. Obecní volby 1932, kart. 5

Inv. č. 235. Obecní volby 1938, kart. 5

Inv. č. 163. Kronika města Kyjova 1923-1938

Literatura

HURT, Rudolf a kol.: Kyjovsko, Musejní spolek v Brně, Brno 1970

HLAVINKA, Karel: O starém Kyjově, Okresní osvětová rada v Kyjově, Kyjov 1947

BAŠČAN, Michal: Kyjov – zapomenutá historie, Občanské sdružení Neolit, 1. vyd., Kyjov 2006
KYNĚRA, Jakub: Ruské letáky na Kyjovsku, Moravský Legionář, 1929

DUNDĚRA, Jiří: 33 životů, Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, 1. vyd., Kyjov 2005, str. 7-10

DUNDĚRA, Jiří: Hrstka osudů, Občanské sdružení kyjovské Slovácko v pohybu, 1. vyd., Kyjov 2010, str. 9-13


MĚSTO KYJOV: Kyjovsko lákavé, poutavé vstříc turistům, 1. vyd., Kyjov 2007

BŘEZINA, Ladislav: Kyjovsko v bájích a pověstech, vlastním nákladem u přiležitosti Slováckého roku, Kyjov 1991

ŠTOVÍČEK, Ivan: Zásady vydávání novodobých historických pramenů z období od počátku 16. stol. do současnosti, Praha 2002

HLEDÍKOVÁ Z., JANÁK J., DOBEŠ J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu až po současnost, Nakladatelství Lidové noviny, 2005

BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie, Nakladatelství Libri, Praha 2001

Internetové stránky

Webové stránky festivalu Concentus Moraviae (ke dni 15.5.2014)

Centrum medievistických studií, CDB I (ke dni 26.3.2014)
http://147.231.53.91/src/?s=v&cat=2&bookid=76&page=112

Webové stránky města Kyjova (ke dni 1.4.2014), obrazová příloha

Wikipedie – Znak města Kyjov (ke dni 1.4.2014)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjov#mediaviewer/Soubor:Kyjov_znak.png
7 Přílohy

Příloha č. 1: Listina o povýšení města Kyjova na královské město\footnote{SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 18, sign. A18, 1548, 18. srpna, Vídeň}

Příloha č. 2: Razítko městské rady v roce 1926\footnote{SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, Kronika města Kyjova 1923-1938}
Příloha č. 3: Podpis prezidenta Masaryka v kronice města\textsuperscript{172}

\begin{center}
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{image3}
\end{center}

Příloha č. 4: Znak města Kyjova\textsuperscript{173}

\begin{center}
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{image4}
\end{center}

\textsuperscript{172} SOkA Hodonín, fond AM-Ky, inv. č. 163, \textit{Kronika města Kyjova 1923-1938}
Příloha č. 5: Masarykovo náměstí po roce 1920, pohled na radnici \(^{174}\)

\[174\] Stránky města Kyjova, [online] dostupné na:

Příloha č. 6: Radnice v dnešní podobě\(^{175}\)

\[175\] Stránky města Kyjova, [online] dostupné na:
Příloha č. 7: Židovská synagoga

Příloha č. 8: Sokolovna


Příloha č. 8: Klvaňovo gymnázium

Příloha č. 10: Nemocnice

178 Stránky města Kyjova, [online] dostupné na:
179 Stránky města Kyjova, [online] dostupné na:
Příloha č. 11: MUDr. Severin Joklík, starostou v letech 1903-1914

Příloha č. 12: JUDr. Karel Kozánek, starostou v letech 1918-1919

SEVERINOVÁ, J., ŠIMEČEK, J., HOLEŠÍNSKÁ, R., Kyjov, ... op. cit.
tamtéž
Příloha č. 13: MUDr. Josef Keller, starostou v roce 1919

Příloha č. 14: Josef Polášek, starostou v letech 1920-1924

182 KYNĚRA, Jakub, Ruské letáky na Kyjovsku, … op. cit
183 SEVERINOVÁ, J., ŠIMEČEK, J., HOLEŠÍNSKÁ, R., Kyjov, … op. cit.
Příloha č. 15: František Tauchman, starostou v letech 1924-1932\textsuperscript{184}

Příloha č. 16: František Řihovský, starostou v letech 1932-1938\textsuperscript{185}

\textsuperscript{184} tamtéž
\textsuperscript{185} tamtéž
Příloha č. 17: Matěj Urban, starostou v letech 1938-1941

Příloha č. 18: báseň Kyjov od Petra Bezruče

---

186 tamtéž
187 HURT, Rudolf a kol., Kyjovsko, ... op. cit.
Příloha č. 19: Plán Kyjova k roku 1577

Příloha č. 20: Městská pečet’ z roku 1562

188 HLAVINKA, Karel: O starém Kyjově... op. cit.  
189 tamtéž