LIETUVOS Istorijos metraštis
1985 metai
THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY

1985

VILNIUS

1986

INSTITUT FÜR GESCHICHTE
DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER LITAUISCHEN SSR
PROBLEMISCHER-WISSENSCHAFTLICHER RAT
FÜR GESCHICHTSFORSCHUNG DER LITAUISCHEN SSR

JAHRBUCH FÜR LITAUISCHE GESCHICHTE

1985

VILNIUS

1986
ЕЖЕГОДНИК
ИСТОРИИ
ЛИТВЫ
ГОД 1985
Redakcinė kolegija:

Brenius VAITKEVICIUS (vyr. redaktorius), Alfonas EIDINTAS, Mečislovas JUCAS, Vytautas MERKYS, Vacys MILIUS, Leonas MULEVICIUS, Rita STRAZDUNAITE (sekretorė), Tamara TARSILOVA, Adolfas TAUTAVICIUS, Irena VALIKONYTE, Regina ZEPKAITE (vyr. redaktorius pavadojota)

Leidž. nuo 1973 m.
LTSR MA istorijos inst. leid. 1985 m. bibliogr. / R. Strazdūnaitė, p. 147—149.— Bibliogr. str. gale ir išnašose.

Knygoje spausdinami pranešimai ir straipsniai apie Šiaulių žemę karo su Ordinu metu (1236 m.), Birutės kalną ir gyvenvietę Palangoje, ekonomine ir socialine Klaipėdos krašto padėti 1923—1939 m., Šiaulių prekybos institutą ir jo veiklą 1939—1944 m., Lietuvos liaudži Tarybų Sąjungos tautų kovoje su hitlerinu fašizmu Didžiojo Tėvynės karo metais. Yra žinių apie majoristinius dvarus (XIX a.—XX a. pradžia) ir kt.
LITUANIKA JAV BIBLIOTEKOSE IR ARCHYVUOSE

Didesnių ar mažesnių lituanikos (knygų, laikraščių, žurnalų, rankraščių) rinkinių Jungtinėse Amerikos Valstijose sudarė daugiausia lietuvių emigrantai, kartu tai ir pāčios išeivijos gyvenimo JAV produktas. Sąlygų skaičius didėja medžiagą galima skirti į kelias grupes: 1) JAV išleistos knygos ir laikraščiai lietuvių kalba, 2) Europoje ir Lietuvoje spausdintos knygos ir laikraščiai, 3) Tarybų Lietuvos leidyklių produkcija, kurią nuolat papildo naujos knygos ir 4) JAV lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjų bei jų organizacijų medžiaga, susirašinėjimas su Lietuvos kultūros, meno ir mokslu atstovais.


giau kaip po 1000 leidinių. Bibliografijos papildymų tome A. Kačautas išvardijo dar 4000 su viršum pavadinimų lituanikos leidinių, tad iš viso suregistravo apie 15 000 knygų ir leidinių.


Dabar šios bibliotekos yra pasipilpė Tarybų Lietuvos mokslininkų, rašytojų knygomis.

Kadangi, stažuodamas JAV, daugiausia domėjasi lietuvių emigracijos į Jungtines Valstijas istorija, tad daugiausia šiuo aspektu ir pateiksiu rankraštinės medžiagos apžvalgą. Surasti lietuviškus šaltinius paranki yra amerikiečių bibliografas S. A. Granto ir J. H. Brauno knyga, kurioje jie suregistravo pagrindinius rankraščius ir archyvinę lituaniką JAV sau-gyklose.

Nuo 1964 m. Minesotos universiteto Imigracijos istorijos centras (University of Minnesota, Immigration History Research Center) pradėjo kaup-ti šaltinius etninių JAV grupių istorijos studijoms. Centras surinko apie 20 000 monografijų, 1700 periodikos rinkinių (tarp jų 400 JAV etninių grupių laikraščių) bei rankraščių. Centre yra Baltų kolekcija (Baltic American Collection), kurioje yra apie 650 lietuvišką knygų ir 36 pavadinimų JAV lietuvių knygų ir 36 pavadinimų JAV lietuvių knygų. Čia sau-goma žinoma JAV lietuvių komunistinio judėjimo atstovo Antano Bimbos knygų rinkinys, kelios XX a. pradžios JAV lietuvių pjesės. Rankraščių skyrui yra Jono Čėsnos (1897—1975) medžiaga apie lietuvių ir lenką

---

3 K a c h a u t a s A. A. Lithuanian Materials in the United States and Canadian Libraries and Archives.—Lituanus, 1974, vol. 10, N 4, p. 20, 21.
emigracijos diskusijas, JAV lietuvių poeto Antano Jokūbaitė (Jacobsen).
gimusio 1887 m., korespondencija bei iškarpas iš laikraščių daugiausia
apie jį ir jo kūrybą bei aktoriaus Vitalio Žukausko korespondencija ir laik-
raščių iškarpas apie lietuvių teatro istoriją 1579—1864 m., įvairių pro-
gramų, biuletinių ir spektaklių skelbimų. Centre saugoma lietuviška pe-
riodika daugiausia pokario laikotarpio.
XX a. ketvirtojo dešimtmečio lietuvių išeivijos istorijos kolekcija at-
sirado Ilinojaus universitete, kai 1970 m. J. R. Jatys padovanojo bibli-
tekai savo tėvo (Jack Jatis buvo žinomas ir kaip Juozaitis) dokumentų
colekciją (pilnas jos pavadinimas — Special Collections Department, Uni-
versity of Illinois at Chicago, Jack Jatis Collection). Joje (26 dėžės) yra
Amerikoje išleisti žinynai apie JAV lietuvius, Lietuvos vyčių organizacijos
dokumentai, yra biuletų, programų, rezoliucijų, biuletinių, laiškų, nuo-
traukų, kur atsispindi išeivijos sportiniai ryšiai su Lietuva 1934—1938 m.,
periodika: „Vytis“ (1932—1967) komplektai ir Cikagoje leisto
laikraščio „Jaunimas“ 1936—1948 m. rinkinis. Dalis dokumentų rodo,
akip JAV lietuvių organizavavo paramą Lietuvos krepšinio rinktinėi, kuri
1937 ir 1939 m. tapo Europos vyro krepšinio pirmenybų čempionu.
Įdomių dokumentų pavyko aptikti Cikagos istorijos draugijos (Chi-
ago Historical Society) rankraštyne. Tai V. Hasbando dokumentai. XX a.
pradžioje jis dirbo vadovaujamą darbą JAV imigracijos komisijoje. Rank-
raštyne yra jo parengta paskaita apie imigracijos į JAV apribojimo pla-
nus (1912), rašinis „Rusų valstiečiai ir mūsų ateities imigracija“ (1915),
kur parodomas Amerikos valdžios požiūris į gausią imigraciją į Rytų Eu-
ropos kraštų bei kai kurie JAV imigracines politikos aspektai. Medžia-
gos apie lietuvių išeivijos pavyko aptikti ir Merės Makdouvel (McDowell)
rinkinyje, kuris chronologiškai apima 1854—1936 metus. M. Makdouvel
buvo Cikagos universiteto kultūros centro vadinamojo setlimento prie 4630
Gross Avenue vadove, rinko medžiagą apie imigrantų į Rytų Europos
šalių gyvenimą Cikagoje, jų spaudą, nuotaikas, gyvenimo ir darbo sąly-
gas, Cikagos skerdyklių rajoną. (Beje, už lietuviškų aspiracijų palaikymą,
paramą lietuviams imigrantams buržauzinė Lietuvos vyriausybė 1931 m.
Merė Makdouvel apdovanojo Ldk Gedimino ordinu.) Draugijos bibliote-
koje taip pat yra trys mikrofilmai, kur yra į anglų kalbą išverstų straipsnių
iš etninių spaudos (tarp jų ir lietuvių) apie Cikagos imigrantų kulturinio
gyvenimo aktualiąsias 1930—1940 metais.
Pensilvanijos universitetas yra įsigijęs Lietuvos respublikos diploma-
to Jurgio Saulio archyvą (Rare Book Collection, Van Pelt Library, Uni-

---


Hüverio institute Kalifornijoje yra vertinų dokumentų, pasakojo netų apie Amerikos lietuvių tarybos veiklą 1918—1925 m., taip pat personalinių kolekcijų—JAV lietuvių visuomenės veikėjo Juozo J. Hertmanavičiaus (Hertmanovittech) 1916—1941 m. dokumentų, diplomato E. Turausko, prelato P. M. Juro, K. Bizausko, B. J. Kazlo (1918—1974) dokumentų.


ALK'oje taip pat saugomi Lietuvos respublikos konsulado Niujorke dokumentai, kurie ilustruoja išeivijos santykius su Lietuva 1919—1940 metais.

Rankraštinė medžiaga ALK'oje sudėta į geležines spintas, neaprašyta. Tarp įvairios medžiagos pavyko aptikti Vydūno ir Juozo Tumo-Vaižganto laiškų, Juozo Vilkutaičio-Keturakio laiškų ir asmeninių dokumentų, jo draūnijų veikalų „Sintas margų“.

Netolii ALK'os yra marijonų lietuviška biblioteka Marijanapolyje (Marian Fathers Lithuanian Library, Marianapolis Preparatory School, Thompson, Conn.). Cia ji buvo perkelta 1930 m. iš Indianos valstijos. Bibliotekoje yra daugiau kaip 2000 lietuviškų knygų, vertimų, apie 90 lietuviškų parapijų JAV istorijų, 120 folklorinių knygų. Rankraščių kolekcijoje yra vertinų JAV išeivijos politinio aktyvumo Pirmojo pasaulinio karos metais.

Cikagoje — Jaunimo centro pastate, vadinamajame Pasaulio lietuvių archyve po truputį gausėja 12 000 su viršum knygų ir leidinių kolekcija. Archyvas įkurta pokario metais V. Liulevičiaus iniciatyvą, šiuo metu jam vadovauja Č. Grincevičius. Jame saugoma vertingi periodikos komplektai (apie 400 pavadinimų periodinių leidinių), apie 200 000 lapų dokumentų apie pokario emigracijos gyvenimą Europos DP stovyklose, vėlesnę jų veiklą JAV, Kanadoje, Australijoje. Archyve taip pat saugomi neseniai mūsų muzikologo Juozo Žilevičiaus rinkiniai (apie juos plačiau rašyta žurnale „Lituanus“, vol. 19, N 4, p. 40—50).


Tokie tad būtų pagrindiniai JAV lituanikos centrai. Daugelis međiagos, apie kurią buvo kalbėta, be abejo, įdomi lituanistui, istorikui, kultūros istorijos tyrinėtojui. Belieka tikėti, kad jos likimu bus rimtai susirūpinta išeivijoje, kad medžiaga bus gerai saugoma, kataloguojama ir nesunkiai prieinama tyrinėtojui.

Alfonas Eidintas