A követelések ből nem nehéz kiölvasni a néprajzi határokat — az országon belül! És legfeljebb az ország fedezetlen átszervezésének gondolatát a Magyar Szent Korona általma alatt, de semmiképpen nem a triánoni békediktáiumhoz vezető szentístváni Magyarország megszököttetését!

Források:

(Szintyaktört. 1970. szept.-okt.)

Adalékok
Hokky Károly emigrációs működéséhez

Hokky Károly, a Kárpátaljai Magyarok Szövetsége volt alegről elnézete, Kárpátalja volt képviselője és szemlője a prágai parlamentben, majd a Kárpátalja visszatérést követően a magyar országgyűlésen, negyedszázados munkás közéleti tevékenység után, 1971. jan. 18-án 88 éves korában, Clevelandben meghalt.

A »Katolikus Magyarok Vasárnapja» 1971. január 24-én száma már részletesen ismertette Hokky Károly közéleti pályafutását, Cleveland magyarságának vezető egyéniségeit ahol működött Hokky Károly emigrációs munkásságát, a szabad magyar saját majd a magyar emigráció sokaságára, mely a magyar emigrációnok Hokky Károly halálával érte.

Mint aki 1952-től kezdve élők figyelemmel kísértet Hokky K. és a kárpátaljai emigrációk tekintetéből, azt hízom, akkor álltunk legnagyobb emléket Hokky Károlynak ahol szövetségek legjobban Kárpátalja elárult úgy, és hányadadik hozzájárulunk kárpátaljai emigráció történetéhez.

A Kárpátaljai Magyarok Szövetségének gondolata még Hokky K. és szállájának az Egyesült Államokba való érkezése előtt felmerült s az akkor már megalakult Csehszlovákiai Magyarnemzeti Bizottságnak (CseMNB) elnöke, dr. Szilassy Béla meg szorgalmazta ezt, különösképp ezért, mert tudomásai jutott, hogy Puszhanics Páncélos Mihály vezetésével megalakult a Kárpátaljai Rusznok Szabadásmozgalma és attól tartott — természetesen nem ismertve P. Páncélos Mihály múltját s talán azt sem tudta, hogy P. Páncélos Mihály kezdeményezése mögött vitte kisbarnaki Farkas Ferenc
AZ AKTIVITÁS ÉVEI

A KMSz megalakítását követően Hokky Károly nagy lendülettel látott munkához. Egyrészt valamennyi kontinensre kiterjesztő levelezést benyújtott le a szétszóródott kárpátaljaikkal való kapcsolat felvételére, illetve azoknak a KMSz-be való beszervezés céljából. (Így többek között dr. Meggy Lászlóval, Ungvár utolsó magyar polgármesterével /Ausztáliája, Terney László újságíróval, a párizsi "Kisebbségi Közlöny" szerkesztőjével, a "Kárpáti Magyarok Köre" alapítójával, Salójgyörgy Sándor kárpátalja újságíróval /Detroit, Endrey Lászlóval /Argentina, stb.)


Az 1952-es elnökválasztási harca bekascsolódva 1953 szeptemberében a Szövetség nevében lévőben üdvözölte Eisenhower tábornokot, a Köztársasági Párt jelöltjét abból az alkalomból, hogy az Amerikai Légia kongresszusán a nab nemzetek felhasználása mellett foglalt állást. Hasonlóképpen Kersten képviselő abból az alkalomból, hogy a Köztársasági Párt főhadiszállásán a rábnépek felhasználásának az Egyesült Államok külföldi politikai célkitűzése közé való felvételét szorgalmazta. Alan G. Kirk admirálisnak a "Psychologial Strategy Board" igazgatójává történt kinevezése alkalmat is megragadta, hogy Kárpátalja kétségbejött helyzetre rámutasson.


Ezekben az években írta meg Hokky Károly "Kárpátalja, lándzsabegy Nyugat felé" e. többszöröldalas kéziratát, melyben Kárpátaljának a két világháború közötti történetét írta meg a kétvonalúság és a rendeltetésre álló iradalom felhasználásával. (E kéziratnak csak egy kis része jelent meg később angol nyelven: "Ruthenia, Spearhead Toward the West" cím mellett Wass Albert által elindított "Problems Behind the Iron Curtain" sorozatban 1966-ban.)

BELÉPÉS A MAGYAR NEMZETI BIZOTTMÁNYBA

Ezt lendületes és eredményekkel betöltött munkát törte derékszög Hokky Károlynak az a végeses döntése, hogy barátai és eddigi munkaháirának tanácsa ellenére, de Teleki Béla és főleg Kállay Miklós rábeszélésére hallgatva, belép a Magyar Nemzeti Bizottsága. Hokky Károly e döntésével Teleki Béla azon politikájának volt jóhiszemű áloldatává, mely az elszakított területek egy-egy képviselőjével kívánta kibővíteni az MNB Végrehajtó Bizottságát és ezzel a nemzeti emigrációról az MNB-vel szemben tanúsított elutasító magatartását fellazítani. (Hogy ez a politika valójában nem kívánt az elszakított területi magyarság értekelődése ténylegesen szolgálni, bizonyította az a tény, hogy dr. Falcone Arpad, Teleki Béla jelölte a Délvidék képviseliteire az MNB-ben 1954-ben olyan programot adott egy általánosan vegyészeti szervezet részére, hogy az ne vesse fel a revízió kérdését és ne támadja Tito kommunista rendszerét.) A döntő lőkést azonban Hokky Károly elhatározása Kállay Miklós volt miniszterelnöknek 1954 júniusában Cseve landban tett látogatásakor adott azon igérete szabta meg, hogy az MNB teljes mértékben fogja támogatni Hokky Károlynak kárpátalja kiadványait. (Kállay Miklós jól tudta, hogy ez igéretét nem tudja valóra tölteni, hiszen az MNB-t anyagilag támogató Free Europe Committee ezt sohasem engedte volna meg.) Hokky Károly maga mondta ezt el e sorok fröjának 1955 nyarán a csevegfőváros csereskérok táborozása alkalmával és kijelentette, hogy az esetben, ha Kállay nem fogja igéretét beállítani, le fogja vonni a közvetkezé nyményeket és ki fog lépni az MNB-ből.16 Kállay és Teleki még azt sem tudta elérni, hogy Hokky Károlyt meghívják volna a Végrehajtó Bizottságból, amitől Hokky Károly azt remélte, hogy legalább fizetését tudja majd az írásai kiadásának fordítani. S amikor Hokky Károlyt hitegetett, ismerven rendkívüli energiáját s kitartó munkakihívását, arra bírták, hogy kikapcsolják Kárpátalja népét szolgálatából — gyűjtötte össze és irja meg, mit adott a magyarság a világnak a tudomány, művészet, stb. terén. Hokky Károly vállalta e feladatot és több éves munkálja eredményeként elkészült a több száz oldalas kézirat — míg is várva kiadota!

KÁRPÁTALJA KÉPVISELETE

A MAGYAR FELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁGBAN

E sorok fröjdő, aki mint az 1955 májusában a CsMNB kezdeményezésére megalkult Magyar Felszabadító Bizottság titkára, majd az Igazgató Tanács tagja, Kovács Gyula altábornagy, az MFB ügyvezető alelnöke megbízásából aktiv szerepet játszott az MFB Nyugat-Magyarországi Csoportja és az Erdélyi Bizottság létrehozásában, az MFB-n belül ismételt felvetette Kárpátalja képviseletének kérdését is. Miután Holcky Károly akkor az MNB tagja volt, Pazsихács Pánczélos Mihály, a Kárpátaljai Rusznök Szabadságmozgalma és az MFB Igazgató Tanácsa s mint ilyen ő írta alá az MFB kárpátaljai memorandumát 1955 nyarán, a genditcsúcsértékelet előestégén.

Holcky Károlynak az MNB-ből való kivállása után ugyancsak a sorok fröjdő ismételt javaslatot tett az MFB Igazgató Tanácsa előtt a Kárpátaljai Magyarok Szövetségének az MFB-be való bevonására és Holcky Károlynak az Igazgató Tanácsba való meghívására, de az MFB Igazgató Tanács többsége egy korábbi elvi döntésre hivatkozva e javaslatot éveken át elutasította.


1968 januárjában, amikor Elköottsburghi görög katolikus püspöknél püspöki tisztétől való felmentése a clevelandi Plain Dealer-ban megjelent nyilatkozata alapján köztudomásává váló — e sorok fröjdő újból sürgette az MFB elnökét a Vatikánban való súrgós intervonálásra, nehogy az utolsó rutén szertartása amerikai görög katolikus püspökség is — ahová a magyar görög katolikus plébániai is tartoznak — az ukránok kezéhez hulljon. Így ismét Magy. Marina Gyulával közértéletünk, de ez alkalommal még választ sem kapkót. 19 Ezért ismét elskakkad az amerikai magyarság hangja és Róma ismét a magyarság meghallgatása nélkül döntött. Amíg az ukránoknak Kanadától le Argentináig kiterjedt egyházi szervezetük van, a két amerikai kontinens minden fontosabb államában külön püspökségével és két érsekéggel, addig a kanadai és amerikai magyar görög katolikuság 1966-ban sem kapott külön püspökséget és a pittsburghi püspöki széket Kocisko J. István, a philadelphiai ukrán érsek joghatáskörébe tartozó passzoni püspökök személyével tőltötték be. (Ez úgy is hozzájárult e sorok fröjdjénak az MFB alelnökségéről való lemondásához.) 20

Most, amikor Holcky Károly halával végleg elállt Kárpátalja ügyének emigrációs szolgáltatás, a Magyar Felszabadító Bizottságnak egyik legsürűbben változott, hogy e szolgáltatot újraiszervezze, hiszen a Szovjetunióba belebelelt és a nagy ukrán emigráció által is igényelt Kárpátalja kulcsproblémája a Kárpátmedence jövőjének békéjének és biztonságának.

HOMONNAY ELMÉR

* Lásd »VIRRASZTÓ« I. évfolyam 1. szám, 48. oldal.
  Ukran népi táncsport szereplésa a newyorki szabadsgárharcos ünnepélyen... (Szerk.)
Jegyzetek, utalások:

1 Dr. Szilágyi Béla levele Hekky Károlyhoz, 1952. január 7. Meg kell jegyeznem, hogy amikor Szilágyi Béla megismerte Páncélos Mihályt és megzöngött ez az aggodalma teljesen megszünt.

2 1952. június 20.


4 Hekky Károly levele Komáromi Endréhez (1952) abból az alkalmából, hogy Komáromi Endre kisérletét, Chicago-ban a Kárpátaljai Magyarak Szövetségének helyi csoportja megalakítására az ottani ref. lelkész megaláncolta.

5 Dr. Balla Fül cikke a Hungáriában: «Kisebbségi Bizottságok» (1952.2.8)

6 Hekky Károly Szilágyi Bélához írt 1952. október 11-én költ levelében: «...A program elkészült a Balla Fül teljes mértékben honorálta az általán kívánt változtatásokat.»


8 A program és indokolás teljes szövege megtalálható a «Nyugati Magyar-Ság» 1954. évi 1. számában (60-72. oldal).


10 Panahimis-Páncélos Mihály a Kárpátaljai Ruszin Szabadságmorgalom nevében hasonlóan járt el.

11 «Cseberből—Vödörbe» — 1934. 2. szám 8. oldal

12 A cikkirő levele Szilágyi Bélához, 1935. június 27.

13 Magr. Marina Gyula, mint a clevelandi Szent János görög katolikus plébániá vezetője aktívan részt vett 1952-ben a «Duna Intézet» megszervezésében, de egyházi felettes hatósági politikai tevékenységének megszüntetése céljából rövidesen elhelyezték Clevelandből.


15 Hekky Károlynak — e sorok írójához írt — 1955. április 4-én költ levele.


18 Dr. Esterházy István cikke a «Katolikus Magyarak Vasárnapja» 1933.3.31. számában: «Kocisko J.István püspök atyánk a pittsburghi görög-katolikus püspök.»

Homonnnay Elemér