HUNGARY

RESISTANCE

DESCRIPTION OF THE COUNTRY

THE STORY OF MISKOLC

SOURCE VIENNA: 27-year-old university student from MISKOLC who took a leading part in the events of the revolution, he seems to be reliable, intelligent and well-informed.

DATE OF OBSERVATION: Until end of January 1957.

ENGLISH SUMMARY: Source tells of events of the revolution in MISKOLC in their chronological order from October 22 until the end of January. The fighting and shooting came to an end in MISKOLC in mid-December, but the resistance of the students and workers continues. Meetings, although forbidden, are still held and the students and workers continue openly to make their revolutionary demands. During the revolution the Comitiat Council dissolved into the Workers' Council, but after the suppression of the revolution it was again re-established. This transition was carried out very smoothly, more so than elsewhere in the country, and because of this not so many of the leaders of the revolution fled.

EVALUATION COMMENT: This is a very valuable contribution to the history of the October-November revolution. MISKOLC is the second town of the country, an important industrial and communication center, therefore this chronological description of the revolutionary events in this town deserves particular attention.

A noteworthy event since the escape of subsourse has been the dismissal of the chairman of the Borsod County council, who was replaced by Janos KUKUCSEKA, the former secretary of the Pest County GP committee. A reshuffle of the members of the county council may now be likely.

For more material on the MISKOLC events please see VIENNA Items Nos: 11535/56 and 393/57.
ITEM No. IA60/57

A MISKOLC-1 FORRADALMI ESEMÉNYEK IDŐRENDSORRENDEBEN.
The Events of the Revolution in MISKOLC in Chronological Order.

October 22.


October 23.

Október 23-án, a GÉRÖ beszéd elhangzása után a gyűlést újra döbben és arra a megyei pártbizottságot is megáldották. E gyülelemen a GÉRÖ beszédét és az azzal kapcsolatban eljállott helyzetet vitatták meg. A vita során a pártbizottságot orosz-színesen szerítették olyannyira, hogy az kénytelen volt az előző napon hozott határozatokat akceptálni és a GÉRÖ beszédet alutasítani.

October 24.

Október 24-án, mikor a BUDAPEST-i események híre eljutott MISKOLC-ra, az akkorra már megalakult diákkamarát /az előbb említett gyüleseken választották meg az elnökséget és azután a vezetését/ az országba minden felé futóakat küldött szét tárásosan céljából és a parlament iniciatívájára az egész megye köpömelésében üttőgés küldöttség ment ÖLVÁRI Rudolf vezetésével a kormányhoz a 15 pontba foglalt követeléseket eljuttatása céljából.

Október 24-én még a ÚTMÁVAG gógyárban is volt egy üzeni naggyület, ahol a többi üzen munkásságának kiküldőttei is részt vették és követeléseiket 25 pontban foglalták össze. Ezek lényegében megegyeztek az előző diákgyülelésen felállított 15 pontban foglalt követelésekkel.

Ugyanazon napon a MISKOLC-i studió is felajánlotta szolgálatát a Borcsa-megyei állásnak és munkásságának.
Október 24-én délben a diákparlament néhány tagja az ÁVH-vel is tárgyalt, amelynek során igéretet kaptak, hogy az ÁVH nem átvételezik be az eseményekbe. Ezt az igéretet az ÁVH azonban még azman negeszte, mert a tíz órai műszakból hazajövő munkások által rendezett tüntetést szuronyok használata mellett széttasztotta. Lővés az alkalmat nem hangsúlyozott, de szurt sebesüléseket történtek és 31 embert letartóztattak, főleg diákokat, akik kizárólag a középiskolások köréből rekutálódtak.

Október 25.

Október 25-én délelőtt tiz órakor a DIMÁVAG és a Lenin Kohászati Művek kezdeményeztek egy tüntetést, aminek az összes helybeli üzen, képviselői utáni még a honvédség is csatlakozott. A tüntető tömeg kivonult az egyetemre és ott is nagygyűlést tartott. Körülbelül 200.000 ember volt jelen. A gyűlés folyamán beérkeztek a megyei üzemek küldöttségei is. A gyűlésen meglakult az Ősziborsodi Sztrákbirodság, amely a további intézkedési általános sztrákot hirdett meg. A sztrákbirodság délutáni ülésén munkástanácsos nyilvánította magát.

Október 25-én volt az első összeütközés a megyében az orosz katonság és a felkelők között. Ez MEZŐKÖVSEBben történ, ahol a Klementina pusztai repülőtéri építkezésen dolgozó munkaszolgálatos katonaik fényéért átadta a község lakosságának. Mikor az oroszok, akik az utakat még előzőleg ellenőrzött alá vonták, ezt megőrizték, bementek MEZŐKÖVSEBre és ott tűzharc keletkezett, aminek eredményeként az oroszok kénytelenek voltak két pánceles és hatvan ember veszteséggel visszavonlan.

Október 26.

Október 26-án a munkástanács a megyei tanács kerésére az utóbbitől a közigazgatási ügyek intézkedését részben átvette és beköltöztött a megyei tanács helyiségébe.

Ugyanezanny reggél kilenc órakor egy tüntető tömeg az ÁVH főosztályára elé vonult és követelte a 24-én elfogott diákok szabadombocsátást. A követelések hatása alatt az ÁVH 27 diákok nyomban ki is engedett, a tömeg azonban a visszatartott négy másik diáki hiadását is követelte. Az ÁVH erre tűzet nyitott a tömegre és az épület mellett lévő gyárépületre. A tüzelésnek 16 halott és 43 sebesült áldozata lett. Ez utódjában futott be a főosztály épülete középén lévő pályaudvarra a borsodi bányászok két különyvonta, akik épen
a lőfüldőzés idején szálltak ki a vonatból. A véréngzés hatására alatt ezek nyomban az ÁVH épületének megrohamozására indulhatott, az ÁVH földszintjén és első emeleten lévő rendőrségtől elfoglott fegyverekkel, akiket csodálnak megsegítségével tettek ártalmattal. /Az ÁVH ugyanis az épületnek csak a harmadik és negyedik emeletén volt elhelyezve, míg a földszint és az első emelet a rendőrség elhelyezésére szolgált./

Az így szerzett fegyverekkel megindult az ÁVH ostroma. Az épület teljes birtokbavételére és az ÁVH-sok ártalmatlanítása kétele körülbelül tizenkét órát vett igénybe. Az ostrom a munkásság részéről egy áldozatot nem követelt, az ÁVH-sok körül azonban többet felkonszoltak. Összesen kilencet végeztek ki nyilvánosan és holttestüket az orvos emlékműre felakasztották. E kilenc ÁVH-son kívül további három öngyilkosságot követték el. /Mindhárom egy-egy cukrázrában keresett menedéket és att lőtte magát agyon. Az épületben elfogott többi ÁVH-ot a bíróság börtönében helyezték el azzal a céljal, hogy majd bíróság előtt feleljenek tetteikért. /Másnap a tümen követelte, hogy a bíróságon fogyatéktott ÁVH-sok közül harmacik adjanak ki. A kikért három azemély közül egyet, majd a negyven tanács épületének erkelendezől kibocsát, a tümen nyomban megláncselt. /Ez volt ANTL rendőr-tüzsömester, akinek a tümen azért haragudott annyira, mert az ÁVH épületének ostromkor a sortú következésben elesett sebesültre lőfüldőzött. /A másik két ÁVH-at a munkástanácsosban helyet foglaló kommunisták megszótták, hogy a tümen vek haragjával megszarnék őket./

A másik négy diák soretről forrás nem tud biztosat mondani. Valószínűleg tartja, hogy ők is kiszabadultak, amíg ő is hallotta azt a hírt, hogy megcsontoltak holttestüket az ÁVH épületének a padlásán megtalálták volna. /Október 26-nak másik említésre méltó eseménye még a MISKOLA-i katona tanács magalakulása. E tanács első tevékenysége holott nagyrészt kommunista párttagokból állott, az ÁVH karhatalmi alakulatnál feloszlattak volt. Az ÁVH fősztálya mellett ugyanis, attól távolabb fekvő külön épületben, volt az ÁVH karhatalmi alakulata, amiben a tisztek és a továbbasoló tiszthyettesek mellett főleg sorozott legénység tartozott. Létszámuk megerősített zászlóaljújai erőt képviselt. A katona tanács megbízottat küldött az ÁVH laktányába, akinek fedezetére még két autóbusznyi egyetemi hallgató is oda vonult. A megbízott először a paranccsköri tárgyal és tudomására hozta azt a kivánását, hogy alakulatát fegyver nélkül küldötte át a LILLÁPTÉR-i laktányába, ahol ők a honvédség ellenőrzése alá kerülnek./
A parancsnok megtagadta a kívánság teljesítését hivatkozván arra, hogy "a belügyminisztérium alá tartozik és csak annak fogadhat el utasítását. "Nézzen most eligazításra kell menem," mondta a parlementnek, "egy negyed óra marva visszaajóvüük és akkor tovább tárgyalunk." Eltávozása után a katonai tanács megbizottja az eseményekről már érte-tült és a kulturterekben összegyűlt legénység kérésére lement hozzájuk és ott egy asztalra állva megkérdezte tőlük, hogy óhaj-tanak-e szabadságra menni. A kérdést kitörő ürömvel fogadták és ruhálkról az ÁVH jevényeket leszaggatva felkísérték a parancsnoki szobábá, ahol az időközben visszaérkezett parancs-noknak megmondották, hogy ha nem engedi űket szabadságra, akkor kényszeríteni fogják rá. A parancsnoknak nem volt más választása, mint tiszteletére a laktnyílóból eltávozni, mert a legénység megtagadása annyira fényező volt. A legénység pedig szabadságos levelekkel ellátva hazautazott.

Fentebb említettük, hogy október 26-án a munkástanács bevonult a megyei tanács épületébe és a közigazgatási ügyek intézését részben átvette. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megyei tanács tagjai teljes egészében kiépülődött volna az ügyek intézéseből, inkább arról lehet beszélni, hogy a két tanács összeolvadt. A megyei tanács elnöke és vb. titkára ugyan lemondott, de a megyei tanács tagjainak jó része megtartotta posícióját.

Október 26-án este ezek a munkástanácsba átvett megyei tanács tagok, akik természetesen mind kommunista párt tagok voltak, nagy között egy értékezletet tartottak és azon tanácsottak, hogy akként lehetne a forradalmi eseményeket hútráltatni, illetve a már elért eredményeket visszasajnálni. Mi- kez erről az egyetemi táborra tudomást szerzett, azonnal megbizható útmutatás és tanácsot küldött a munkástanácsnak, hogy a kommunista tagok igyekezését meghiúsítsák. Ezt el is érték azzal, hogy a tanács kommunista tagjait visszafelére kény- szerítették.

A kommunista az iránti erőfeszítéseire, hogy a forradalom eredményességét megzárják, adatokat szolgáltattak az ÁVH laktnyílásak átkultatása során a forradalmárok kezébe került írások, amelyekből kiderült, hogy az ÁVH karhatalom október 23-án és 26-án a DERRECEH-i és az UNGVÁR-i csoor katonai parancsnokságtól segítséget kért. Az erre vonatkozó írásbeli intézkedés illetve megkeresés eredetijét, amit szikratáviron továbbítottak az előbb említett csoor parancs- noksághoz, a laktnyílásparancsok száma iratai között megtaláltak.
October 27.

A kommunista munkástanács tagok kizárása már október 27-én történt és még ugyanazt nay kiírták október 28-ra a négyes munkástanács tagjainak a megválasztását, mert az adatok munkástanács csak egyensúlyt és váratlan, valamint a diktatúrát különbözőből alakult. Az új munkástanács választásában a falvak népe is, tehát az egész négye részt vett. A nap egyébként a munkástanács és a központi keretek az ügyekben közeledtek és a jegyében telt el.

Mivel akkor orosz befolyásokkal már számolni kellett a katolikus tanács, amelyből a kommunista tagok időközben megszakadtak, vádalmak és belbiztonsági tervek hozzák össze. A katolikus tanácsnak terve végrehajtásához a Miskolcon székekkő 3910 az általános munkások, tüzérségi és a felfegyverzett egyetemisták álltak rendelkezésére. Borsod-megyében az előbb említett kétúj, munkások, tüzérségi és néhány munkásokkal számos megkülönböztetett szakaszon kívül már honvédelmi erők is álltak rendelkezésére. A Miskolcon volt ugyan meg a korábbi időben egy tábort fegyverzett tüzérségi, de ezt még 1955-ben leszereltek és csak a tiszti keretek alól vannak, akik csatlakoztattak a forradalmi kihatalomhoz és az egyetemi erejéhez beolvadva annak törzstiszti karát szolgáltatták.

A Miskolci környéki személyek nem utolsósorban között elemzések voltak, akiket igazságszolgálati börtönökben szállítottak. Még mielőtt a forradalmi kihatalom e rabok országát áttette volna, az őség pártnapotásra elvonult, előzőleg azonban megpróbált adott a rabok kezébe. A párt a nyilván az volt a célja ezzel az intézkedéssel, hogy a felfegyverzett fényesnek megtagadása utján a forradalmi kormányt kellene cserélni. A bányához kivonuló forradalmi kihatalom alakulatnak azonban azt a veszélyt, hogy felkerül elhárítani és a fegyvenek szabadságát megakadályozni.

Az ÁVH le nem tartotta tisztjei és a Miskolci egyetem munkástanács tagjai, akik tulajdonképpen szintén ÁVH-sok voltak, egy pártizánalakulatba tömörültek azzal a céljával, hogy a szabadági harcok ellen harcoljanak. E pártizán alakulat keretében az ÁVH oldalában lévő pártizánokkal számos egyeztethetett a számos állományra, mert a hosszú ideje nem kerültek őket, a Keleti Házak magyarokból hozták meg. Számos név körüli helyi személyezett meg, mert más kommunista funkcionáriusok is csatlakoztak hozzájuk. Ezeknek lekülözhető a forradalmi kihatalom jobb tájékozódását, amelyből a parti összegektől és sikértől is őket kívánta négyen belül felülvizsgálni.
Október 28.

Október 28-án megtörtént a megyei munkástanács tagjainak megválasztása az üzemek, városok, járások és falvak kiküldöttjei után. A megyei tanácsba kürülbelül 40-50 tagot választottak be. Az így választott munkástanács Borsod-megye területén teljes főhatalmat gyakorlott, az állandó főhatalom minden ágát a kezébe vette és e hatalmat BUDAPESTtől függetlenül gyakorolta. Ugancsen az napon a MISKOLC-i diákparlament felhívta az ország meggyőző a képviselőit, hogy jöjjénnek össze közös értekezletre MISKOLCon.

Október 29.

Október 29-én megtörtént a belső karhatalmat szolgáltatott nemzetükség felfegyverzése és megszervezése, amely főleg munkásokból és tartalékosan tisztekből alakult.

Ugancsen a napon megszületett az a háromnapos konferencia, amely a környező megyékkal kerülve a kormányal szembeni közös fellépést és a követelések nem teljesítése esetén a kormánytól való elszakadást tűzte ki célján. E konferencián, amelyen Borsod-, Heves-, Nógrád-, Szabolcs- és Hajdú-megyék kiküldöttjeik, Csongrád-, Békés-, Baranya-, Tolna-, Zala- és Komárom-megyék megfigyelőök utáni vettek részt, közös politikai, gazdasági és társadalmi programot dolgoztak ki. Elmondották a konferencián azt is, hogy ha a kormány a hét pontba foglalt követeléseiket nem teljesíti, akkor elszakadnak a kormánytól és attól függetlenül közös vezetés alá helyezik magukat. A hét pontban foglalt követelések tartalma a MISKOLC-i rádió műsorából ismertes, a konferencia azonban zsen tudomány programmat dolgozott ki, amely főleg ideológiai szinten a helyzettől való máséset elszakadást képviselte. A konferencia az egyetem épületeinek egyikében folyt le.

Október 29-én érdemesse vége az ick, hogy e napon Szlovákiai én ember jött át MISKOLCra, érintkezést kereste a megyei munkástanács és a katonai tanács elnökével és figyelmeztette őket, hogy fegyeljenek gyakorlatok, amely Szlovákia

ban előkezdt a hirt másnap megerősítették a Kárpátalja felől be

nujon az országba. Ugyancs a hirt másnap megerősítették a Kárpátaljával jövő emberek, akik ennek köszönésé céljából jöttek át hozzánk.
October 30.

Október 30-án egyértelmű fontos eseménye a katonai tanácsnak az orosz parancsnokság felé küldött kölcsönös meg- nemtámogatási szerződése volt. Ennek értelmében kötelezték a felek magukat arra, hogy tartoznak egyikkel szemben minden agresszivitástól és az oroszok igérését tartottak meg arra is, hogy nincs jövő a városba.

October 31.

Október 31-én a hovudégség keretén belül megalkult a hovudégségi forradalmi tanács. A már említett katonai tanács úgyanis csak a magyai munkástanácsnak egy osztálya volt, a forradalmi katonai tanács pedig tisztségre katonai szerv volt, amelyik a magyai munkástanács katonai osztálya alá rendelve nőtt létre.

Ugyanakkor október 31-én indult BUDAPESTre a magyai munkástanács és a diplomáciai egy köldöcsöge, hogy átnyúlja a MISKOLC-i rádió által ismertetett hét pontban foglalt követeléseket és tárgyaló a megék konferenciája által elfogadott programról. NAGY Imre a hét pontban foglalt követelést magává tette és hajlandónak mutatkozott a konferencia programjáról tárgyalni.

November 1.

November 1-én a forradalmi katonai tanács magáévá tette a magyai munkástanács katonai tanácsa által az orosz támogatás esetére kidolgozott védelmi tervet. A rendelkezésre álló katonai erő a már említett légvédelmi tüzér haciósztályból és 1200 felfegyvert egyetemi hallgatóból állott. Az utóbbiak fegyverzete puska, géppuska és géppisz- toly volt.

November 2.

November 2-én MISKOLCon járt az OLIBEP /Országos Légierő és Légvédelmi Parancsnokság/ küldöttsége KIRÁLY Béla megbízásában, akik, mint én közöltük velük a védelmi tervet, annak a vallásoknak adtak kifejezést, hogy ne töltsék ezzel az idejüket, mert a védelmi tervek országos viszonylatban fogják kidolgozni és majd NIKÁDYák fogják az erre vonatkozó utasítást megadni.

/more/
Ugyanakkor a forradalmi katonai tanács közülte ve-
lük a fentebb ismertetett értesüléseit az oroszoknak Kárpát-
ukrajna és Csehszlovákia felőli támadási terveiről.

November 3.

November 3-ra a védelem előkészítésével telt, jól-
lehet a támadást csak november 11-ra várták és sejtelték, sem
volt arról, hogy ez már már nekünk be fog következni. Megfigyelők
uygan jelentették ekkor már, hogy az orosz határ mentén fokoz-
tott katonai mozgások észlelhetők. Erre való tekintettel,
utasítást adtunk a ZAHLONY-i közforgalmú vasúti hid használ-
hatatlanná tételére. Ez a hét órára azt az értesítést kap-
tuk, hogy az oroszok a Tiszán BEREGSURANY térségében hét
pontokat érintettek és ezen keresztül katonaság összlik az
oroszágba.

November 4.

November 4-én hajnalban a PINGOM-i orosz katonai
tábor parancsnoka MOSKEVAból telefonon utasítást kapott,
 hogy a várost megszállni késülő orosz gyalogság részére
ajton tüzérségi előkészítést. A parancsnok, POTOCKI alacson-
yás, a parancs teljesítése elől kitért azzal, hogy a katonai
helyzet ezt nem engedi meg. Egy rövid idő múlva újból hívta
a telefonon és megismételte a parancsot. POTOCKI újból el-
utasította a parancs teljesítését azzal, hogy ő igéretet tett
a MISKOLC-i tanácsnak, hogy a várost nem fognak lőni, ami
ót meg nem támogják. MOSKEVAból erre azt kérdezték tőle, hogy
udja-e, mi az orosz katonatiszt kötelessége. Azt válaszolta,
 hogy ilyen, letette a kagylót és főbelőtte magát. POTOCKI a
korábbiak során tényleg megígérte a MISKOLC-i katonai tanács
kiküldöttjeinek, hogy ha őt nem támogják még, ő sem fog a
forradalmi eseményekbe beavatkozni. Erre a becsületeszavát
is adta azzal a megjegyéssel, hogy tudja ulyan, hogy ő egy
orosz tiszt becsületeszve a magyarok előtt nem sokat ér.

November 4-én reggelt a MISKOLC-i tiszti orvost,
Dr. ILLÉS-t, Iki is hívta PINGOMra, hogy részesítse első
segélyben a meg akkorra meg nem volt POTOCKIt. Az akkor már
odsárhézett új parancsnok, SZERGEJEV ezredes /aki most is
a MISKOLC-i törparancsnok/ azonban, az orvost, mikor megmon-
dotta, hogy mi úgyben hívta PINGOMra nem engedte a haldok-
lóhoz azzal a megjegyéssel, hogy a kutyát döntőlők meg, ha
non tudja mi a kötelesség. /POTOCKI előbb amitett telefóni-
beszélgetéseihez vonatkozó adatok több oldalról megerősíttett orosz forrásból származnak. Így VOLKOV alezredes, MISKOLC városi katonai parancsnoka és ily értelemben mondta el a történeteket.

A PINGYOM-i orosz egység, körülből másfél ezred, nem is látta a várost, hanem még mielőtt a friss csapatok megerősítettek volna, elhagyta helyőrségét désertálási szándékai a MISKOLC környéki hegysége körüli vonal és legalább is január végéig felgyújtításuk nem sikerült. A PINGYOM-i orosz tisztaik már négy év óta szolgált ott, a legénység pedig az Ausztriától az államcsatlakozás után kívüli csapatokból adódott.

A MISKOLC városában frissen érkező orosz csapatok, amelyek BERÉGEM irányából jöttek, a hajnalra órákban volna- tak be az egyetemi városba, amit hason csusza küzdelmetek meg. Az egyetemi örség, amikor észrevette őket, világító rakétát lőtt a levegőbe, amiknek következtében az oroszok tüzére kezdtek, az örség pedig visszalépett. A lövőüldözésnek az orosz részről három halottja, az egyetemisták részéről pedig két halálozója és több súlyos sérültje volt. Ezzel az egyetemi város elhagolása be is fejeződött és ezzel az oroszok megsemmisítették városukat. Az egész megyét egy orosz hattartozó szállt meg.

Az orosz csapatok bevonulása következében a megyei munkástanácsok délén utáno gyűlt össze és ezen abban állapod-tak meg, hogy programjukat az orosz megszállás ellenére változtatlanul fenntartják és továbbra is úgy működnek, mint a hosszú ideig a városok ott sem lényekek. Egyébként a nap elmá, minden incidens nélkül telít el. Az emberek azonban természetesen az orosz csapatok jelenlété következében mélyen meg voltak rendülés és aggódalmon belültek a fővárosban. A munkástanács fentebb ismertetett határozatát hangsúlyozták utána a lakossággal közölte és felkért mindenkit, hogy a felesleges provokációitól tartózkodjék.

November 5.

November 5-én a megyei munkástanács ujabb gyúlást tartott és azon elhatározották, hogy egy küldöttséget meneszt- enek KÁDKÁHOZ, amelyik hivatva lett volna tudomásulhöz, hogy a munkástanács a korábban már küzölt következéseit a megváltoztatott helyzet ellenére fenntartja. A küldöttség a délután folyamán el is indult autók HUDÁEBRE után az oroszok elfogták és teherautóval átrakva az országból kiszállították.
SÁHONY-ágy vitték őket teherautón, majd onnan vonaton tovább Ukrajnába.

A munkástanács ugyanezmannak délelőtt folyamán megállapodott az orosz parancsnoksággal, hogy az őt védező orosz tábortulajdonosokkal majd tanácskozást folytatnak a helyzetet illetően. És a tanácskozás óta létre jött. A tanácskozással kiküldték tanácsostorok előtt az orosz tábortulajdonos orosznyelvű beszédeit mondott, amelyben felelősségtámadt nevézte őket, majd a beszéd végén elfogatta őket. Ezeket szintén orosz-császára szállítottak ki. Ók követően az oroszok megszállták a megyei tanács épületét.

November 6.

November 6-án az oroszok kezdeményezésére megalakult a megyei forradalmi munkás-paraszt bizottság, kizárólag kommunista és föleg a megyei tanácsnak a munkástanácsa át nem vető tagjaiból. A megyei munkástanács ezzel egyidejűleg a letartóztatások és az épület elfoglalása következtében beszüntette nyilvános működését. Illegálisan azonban tovább dolgoztak és vezette az ellenállást. A lakosság passzív ellenállást fejtett ki és sztrájkolt.

November 11 and Afterwards.


Az előbb említett követelések eredményekép november 22-én FÜLDVÁRI Ránói, december elején pedig a munkástanács többi tagja hazatértek Oroszországából.

FÜLDVÁRI az oroszok kivánságára december elején a korábbiak folyamán illegálisítása vonult munkástanács eltö-
kénék deklarálta magát és ezzel a munkástanács átvette az oroszbarát forradalmi munkás-parasztt tanácsotól az ügyek intézését. FÖLDVARI azonban nem elverte a munkásság bizalmát és ezt a bizalmatlanságot a tanács többi tagjával is igyekeztek előszólni, mert FÖLDVARI nem az ő, hanem az oroszok kívánságára lett elnökük. Az oroszok azért határozották el magukat erre a lépésre, mert az általuk korábban kreált tanácsra a munkásság egyáltalán nem hallgatott és a sztrájk váltószatlanul tovább folyt. A FÖLDVARI által vezetett tanácsnak sem sikerült azonban a munkáskat a sztrájk kérges felfedezésére bírulni. A munkáskép beállt ugyan az üzemekben, de nem nagyon dolgoztak.

A BUDAPESTI negyvennyolcórás sztrájkakkal egyidőben MISKOLCon is teljes sztrájk volt, még az élelmiszer üzemek sem nyitottak ki.

December elején APRÓ Antal is ját MISKOLCon teljes inkognitóban és a munkástanács tagjainak azt az utasítást adta, hogy a munkásság a minden eszköz mellett a munka felvételére kell kényeserelni. Ez intézkedése következésben több helyről erre a nem dolgozó munkások fizetésének kifüldését megtagadását, amire a munkások sokszor nagyon erősebben reagáltak. A MISKOLC környéki székhelyénak munkácson például több alkalommal teherautókon a MISKOLC-i Nemzeti Bank fiók elé vonultak, azt körülírták, behatolták az épületbe és az ott talált pénzügyi adatokkal magukhoz vették. Egy alkalommal például 90 millió forintot vitték magukkal, amit azután a bányászközségekben szétosztottak.

Miként a most említett magatartás tanúsítja, a magyar munkásság legforradalmibb rétege a bányászok, akik arról számolnak a keleti államokkal is tanúságot tettek. Így például azok a RUDOLETELEPI munkástanács három vezetőjét egy izben letartóztatták, az összes székhelyénak munkásai betelefonáltak a MISKOLC-i kapitányságra, hogy a három embert másnap kilenc órára adják vissza, mert ellenkező esetben 27.000 Borsod-i bányász vonul be MISKOLCról és felrobbantja a kapitányságot. Az érdekes fellépés következésében miután a bányászok már megindultak MISKOLC felé tíz bányászsátorbusszal, a három munkástanácsi tagot szabadon engedték.

DECEMBER KÖZÉPI TÜNTETÉSEK ÉS LÖVÜLŐDÉSEK
Demonstrations and Shootings of Mid-December.
leszajlása után délután öt órától kezdődően kijárási tilalmat rendelt el. E tilalomnak a körzőség nem engedélyeskedett és a hangulat a végsőig kielégődött améltől azonban, hogy incidensre került volna sor.

Másnap azaz december 11-én reggel a körzőség meg tudta, hogy a nyomdában a tüntetést kóprumisszáló ujságcikk kinyomása van folyamatban. Ezért nagy tömeg a nyomda elő vonult és követelte a már kész ujságpéldányok kiadását, ugyanúgy a többi helyénk nyomásának a beszüntetését. A nyomda védelmére és a tömeg feloszlattávára először a magyar karhatalmi alakulatok vonultak ki, ők azonban nem léptek fel erősen a tömeg mellett, sőt nagy részük a hónévadását vették részt a helyszínről. Ezért orosz páncélosok vonultak fel, amelyek először a tömeg közé gázolva kihajtott a tömegg szétevőléséért. Egy fiatal lány azonban a páncélosok elé vetette magát és ezzel a magatartásával megállásra bírta őket. Az oroszok kiszálltak páncélosaikból és ekkor egy tízszem év körüli diákgyermeek egy magyar néssel vitt hozzájuk és azt négsékelte velük. Az oroszok ezt meg is tették.

A további történtekről forrásnak nincs biztos értesülése, tény azonban, hogy ebből a barátkozásból lövöldözésre került sor, aminek eredményekép az oroszok részről két halott, magyar részről pedig négy-öt halott volt.

A lövöldözés következtében a nyomda elől a tömeg az ÁVH elé vonult és az ÁVH épületet hátulról megtámadta. Itt is lövöldözésre került sor, aminek következményekép többek között az ÁVH parancsnoka OPRENDEK Sándor örnagy is meghalt. A harc az éjszaka folyamán sem ült el, sőt három egymást követő éjszaka folytatódott egyrészt a munkásság, másrészt az oroszok és az ÁVH között. /Az ÁVH-t ugyan ekkor már új karhatalomnak hivták, de összetételére és gazdaságára való tekintettel nyugodtan lehet továbbra is ÁVH-nak nevezni./ Még az első éjszaka történt, hogy az oroszok egy foszforos lévedékekkel az Ávason lévő kilátótornyot felgyújtották. E harcokban az oroszok nem csak puskaival, hanem a harckocsijáik ágyúival is részt vettek, ami-ből kifejezésen épületkárok is keletkeztek, de nem jelentős mértékben. Tulajdonképen csak egy lakás ment tönkre, de nagyon sok ablak és kikötővége tört össze.
A POLITIKAI HELYZET MISKOLCON DECEMBER HÓNAP UTÁN.

The Political Situation in MISKOLC after Mid-December.

December 13-án éjszáda volt MISKOLCon utoljára, lövöldözés és az ezt követő időben a közlelem inkább politikai sikra tevékenyített. A politikai közlelem február elején tulajdonképpen csak előkészítő stádiumban volt. A zászlóvívó itt is az egyetemi ifjuság, amelyik azonban az üzemek munkásságával, sőt a munkástanács tagjaival és a katonaággal értesített együttműködésben készíti elő a talajt a további lépésekhez. Az egyetemi ifjuságnak az az elgondolása, hogy a KÁDÁR rezsim elleni támadást a MARX-i irodalom ideológia keretében belül hajtja végre ilyenformán, hogy a KÁDÁRKÉK által hirdetett programot és különösképp KÁDÁRKÉKnek azt az erősítését, hogy a forradalmat a reakció művének állítja be, - megfelelja és bebizonyítja, hogy az oktatói ésemények nem ellenforradalom, hanem forradalom voltak és hogy a forradalmárok voltak azok, akik MARX szellemében jártak el.

A politikai közlelem most említett előkészítmény a gyűlékezési tilalom és a sajátoszabadság megnyomása következtében csak illegálisban folyik, de megfelelő nagy intenzivizálással. Az egyetemi ifjuság és a munkásság nem akarja ugyan a kommunizmust, de úgy látják, hogy a jelenlegi helyzetben a kommunizmust csak a kommunizmuson, a MARX-i ideológián keresztül lehet megdönteni.

Az üzemekben, de különösképp a bányákban a munka még ha is csak nagyon vontatottan halad, áttagban az üzemek hatvan százalékos kapacitással dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy vannak üzemek, ahol a kapacitás ennél nagyobb, de vannak viszont üzemek és időleg bányák, ahol a termelés a régén álmodozó.

Abben a munkakörben, amely a KÁDÁR kormány és a munkásság között a nagyfejlődés visszaállítása és a munkástanácsok működési kérdések tiszteletben vannak, megfelelő körülményekre való redukálás helyett a legtöbb üzemben a szereplés és az ellátási illetékes megvitatása tárgyalása és folytatása sokan megfigyelik. MISKOLCON és a helyzet alakult ki, hogy a munkástanácsok és a munka elvégzésében elsősorban professziona által és annak egy csapata előtt kézi. Ennek a jobb korábbi állásfoglalás PÖLDVÁRT a munkástanácsok illetéke kedvesebbnek érkezik, hogy a munkástanácsoknak szerencsésre a szállítónként és szükséggel a munkaellenőrzés által következtetésre, amelyek a munkásság bizalmát bővítik és akiket az ország némileg megérintették, különféle olyan vezetőhelyezőkhoz jutott, amelyek a forradalmi
események következtében megjelent párttagok lemondása következtében üresedtek meg. Így a munkásság bízalmát bíró munkástanácsi tagok magyari tanácsai tagokké lettek, aminek egy részét az lett a következménye, hogy a magyari tanács tekintetében a munkásság szemében nőtt és a munkásság feladata azt a küzdelmet, hogy a munkástanáci körzisegézet és politikai tényezők többük mellett, más része a tagoknak a magyari tanácsba való bekerülése a magyari tanács működését jó irányba befolyásolja. Ennek a következménye az is, hogy MISKOLCon a forradalmi események megfordulása és a terror mérsékeltéb, mint BUDAPESTen vagy az ország egyes más részeiben.

FÖLDVÁRI, amikor a munkástanácsi tagok Orcse-oroszgól való hazakozatát készítőként és mindön őket pozíciókhoz juttatva a magyari tanácsba és a városi tanácsba behozta, nem ideális személyzetből, hanem jólisan és egyszen megfelelően kiválasztott veszettevé cselekedett, mert csak ilyen lehetőséges szándéka, hogy a forradalom után a politikai hatalmat a kezébe kerítse. E munkástanácsi tagok szerepehez juttatása nélkül a munkásság nem lett volna hajlandó őt akceptálni és a munkát felvenni még olyan mértékben sem, mint ahogy felvett. Még így is a munkásság FÖLDVÁRIVAL valamennyi szemben meglehetősen ellenséges volt.

Minden tilalom ellenére MISKOLCon a diákos a munkásság és egyes magyari tanács tagok bevonásával titokban tovább gyűlésedik és ennek során megpróbálja a helyzetet és a teszni. Célkitűzéseben változatlanul a forradalom követelményeinek alapján áll, csak a jelenlegi helyzetnek megfelelő más utat keres a célok elérésére, amint erről a fentiekben már szó volt.

MÜNNICH LÁTOGATÁSA MISKOLCON.
MÜNNICH: Vissza a MISKOLC.

Január 26-ban MÜNNICH a legnagyobb inkognitóban látogatást tett MISKOLCon. Felkereste a pártbizottságot és oda kérte be a magyari tanács és az ÁVH vezetőit. Kifogásolta a megfordulások mérsékelt voltát és sokkal nagyobb terror bevezetését követelte.

Réjeleztette, hogy különösen a rendőrség, de az ÁVH is pártfogly len szempontjából ez kifogásolni valót hogy maga után és bejelentette azok vezetőinek a leszüntetését. Ezzel az intézkedéssel MISKOLC és Borsod-megye pártelődők arra az utra, amelyik az egész országban uralkodik, jól lehet a MISKOLC magyai pártbizottság tagjainak mentálitásánál foszva meg ma is mérsékeltbő letágulását tanúsít, mint a BUDAPEST-i pártbizottság.
AZ EGYETEM UJßÓI MEÖNYITÁSA.
The Re-opening of the MISKOLC University.

A MISKOLC-i egyetem január 14-én nyílott meg újból. Tajgáinak körülbéllől 15 százaléka hiányzik főleg a dísszülők és következése az egyetemi hallgatóiak száma kettő. Sulyos abban, hogy a legidősebb 16. egy hallgatót pedig FŐZESARÓNYban a Neves-megyei AVH letartóztatta és jelentleg EGERben az ottani AVH-n örizik. Letartóztatásának okai ismeretlen, a MISKOLC-i forradalmi eseményekben egyáltalán nem vett részt. Az egyetem hallgatóinak a száma a forradalmon előtt 1800 volt.

Jánuár 15-én hervinc egyetemi hallgatót FÖLDVÁRI-ék név szerinti seghivóval zártkörű konferenciára hivták meg és ezen a konferencián FÖLDVÁRI, a vezető pártemberek és az oroszok az október 22-ki 15 pontban foglalt követelések médenítését és azt kérték, hogy az alakítandó MEFESZ működőké együtt a párttal. A jelenlévő hallgatók arra való hivatalosan, hogy újra nem autonómiák az egész egyetemi hallgatóiak névében nyilatkozni annak a válasznyélnek, akit kitérték, hogy a kivánság koresztütvény lehetetlen lesz. FÖLDVÁRI-ék szerették volna elérni, hogy a meghívott egyetemi hallgatók kivánságaiknak az egyetemi ifjúságot megnyerjék, hogy meghívottak, azonban a kivánság teljesítése elől kitérték. E meghívottak e magatartása annál is inkább érdekes, mint hisz FÖLDVÁRI-ék olyan hallgatókat hivtak meg, akikről elégóban tételeztek fel, hogy úgyüket hajlandók lesznek támogatni.

Jánuár 15-én a MEFESZ alakuló ülést tartott, ahol a vezetőségbe a forradalon legaktívabb szereplőit ígatta. Az ülés elnapolta magát másszorra és ez alkalommal egy negyven főből álló tanárokat választott abból az elgondolásból kifolyóan, hogy nélkül tanácsa a felelősségre vonás kérdése körülményező. E gyüleben megállapodtak abban is, hogy váltalaminul letartóztak az október 22-i gyülesten felállított követeléseket kellett. A hangulat egyáltalán nem volt csúgott, a hallgatók továbbra is hajlandók a kibontakozás érdekében fáradást nem kimélve risikót vállalni.

Jánuár 29-ra a megyei pártbizottság, az egyetemi pártbizottság és az egyetemek hallgatókból és tanárokból álló vezetősége a forradalmi események kiértékeléseinek megértése céljából ülést tartottak. Először ügyani a megyei pártbizottság az országos pártbizottság utasítására a forradalmi eseményeket kiértékelte, aminek eredményét azonban az egyetemi pártbizottság kérelvei követelten nem fogadtak el és ezért kilenki kiértékelés szerkesztettek.
Az egyetem vezetősége pedig mindkét pártbizottság kiértékelést elutasította. E véleménykülönbségek összeegyeztetése céljából volt szükség a január 29-re összehívott gyűlésre, aminek eredményéről azonban forrásnak már nincsen értesülése. A vita a körül forgott, hogy a megyei pártbizottság az októberi eseményeket ellenforradalomnak minősítette és azok előkészítésével az egyetemiistákat vádolták, az egyetem pedig az októberi eseményeket forradalomnak minősítette és az elfajulásokért a pártot tette felelőssé. Az egyetemi pártbizottság kiértékelése a két ellentétes álláspont között foglalt helyet: a forradalmat ellenforradalomnak minősítette, kitöréséért azonban a reakció mellett a régi pártvezetőséget is felelőssé tette. Megjegyzésre méltó, hogy a BUDAPEST-i központi pártbizottság kiértékelését még a megyei pártbizottság sem tette magáévá teljes egészében.