Loučíme se s „našimi“ Ukrajinci aneb blýskání na lepší časy?

Rozhodně tomu tak není. Na Ukrajině válka pokračuje a probíhají tuhé boje. Ale „naši“ Ukrajinci se postupně vracejí domů. Ze 17 u nás ubytovaných si našli ubytování jinde 3, 10 se jich již vrátilo do své vlasti a nyní u nás zůstali 4. Jedna paní se chystá odjet v březnu. Zbývající tři nevědí, co s nimi bude. Manželé – důchodci (60 let) se nemají kam vrátit, neboť jejich dům v Bachmutu byl v minulých dnech rozbombardován. A poslední u nás ubytovaná mladá žena od Užhorodu stále neví. Její osobní situace je složitá i na Ukrajině.

První Ukrajinci přišli 18. března 2022. Když jsme jim otevřeli faru v Libštátě, nevěděli jsme, co přesně nás čeká. Zvláště na začátku jsme do toho vpadli doslova po hlavě. Naštěstí jsme si některé zařizování rozdělili ve sboru mezi sebou. Kdo bydlí v Semilech, zařizoval úřady v Semilech: VZP, úřad práce. Kdo bydlí v Nové Pace, vozil Ukrajince do Nové Paky a chodil s nimi do ČSOB. Někdo pomohl se školou. Ostatní se poptávali po práci, vozili Ukrajince po bazarech, do charity, kde si mohli běženci vyzvednout oblečení, potraviny, speciální balíčky. Krom toho někteří lidé přinesli téměř okamžitě ošacení, sami nakoupili i potraviny a drogerii, zvláště v prvních dnech, než se Ukrajinci rozhlédnou a zorientují. Většina našich uprchlíků k nám byla přidělena KACPU (krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům) Liberec. Několik jich dorazilo dodatečně za svými příbuznými nebo známými, ale většina se navzájem neznala.

Zpočátku jsme mysleli, že ubytování bude tak na měsíc, pak do prázdnin, ale pořád se to protahovalo. Na prázdniny jsme měli už faru rok zamluvenou (tábory, pobyty různých skupin z církve i mimo ni, dvoutýdenní pobyt s autisty, svatba…). Tyto akce nešlo už zrušit. Ale podařilo se nám na přechodnou dobu zajistit ubytování pro Ukrajince v místní ubytovně. Ta ovšem na dlouhodobé ubytování není uzpůsobená. Takže smlouva s městysem byla uzavřena pouze na měsíc a půl. Znamenalo to opět starost, přestěhování Ukrajinců, zajištění dalšího vybavení, aby všeho bylo v ubytovně dost. A pak stěhování zpět.

Samozřejmě občas byly problémy především mezi ubytovanými navzájem, neboť pocházeli z různých sociálních vrstev a různých koutů veliké země, o tom však netřeba mluvit. Ale co chci v tomto vzpomínání hlavně vyzdvihnout, je spolupráce a pomoc, které se nám dostalo. Zpětně oceňujeme, jak rychle vše probíhalo na úřadech, v bance, na KACPU, na VZP, jak rychle (snad nejrychleji v celé ČR) zareagoval krajský úřad Liberec a uzavřel s námi smlouvu, abychom včas dostávali na ubytované příspěvek a mohli jim leccos pořídit a platit energie. A v neposlední řadě jsme si pochvalovali pravidelné online konference, které vedl Petr Mokrejš ve spolupráci s Evou Balcarovou na ÚCK. Nejprve každý týden, později jednou za 14 dní až do prázdnin. Bylo to velmi přínosné, leccos jsme se dozvěděli, mohli jsme se sdílet, co a jak dělat, na koho se obracet, jaké jsou možnosti vylepšit a zpříjemnit běžencům pobyt. Díky několika finančním příspěvkům z Diakonie i přes ÚCK jsme mohli zajistit kromě lepšího vybavení výuku češtiny, potřebné učebnice, mobily, tablety, notebooky... Toto zboží bylo pro Ukrajince zásadní, aby měli spojení s domovem. Zaměstnancům ÚCK, kteří svou prací hodně přispěli k zvládnutí situace s uprchlíky ve sborech, patří velký dík. Děti dostaly dárky, knížky v ukrajinštině, pexeso vhodné pro výuku češtiny. Byla zde i nabídka pro financování volnočasových aktivit atd.

Trochu nám trvalo, než jsme pochopili, že „naši“ Ukrajinci nestojí o naše bohoslužby. Že patří spíše ke křesťanům na okraji, pokud vůbec. Pochopili jsme to, až když připravované kázání, které jsme nechali přeložit do ukrajinštiny a vždy na nedělní bohoslužby tiskli, zůstalo ležet na stole zcela nepovšimnuté a Ukrajinci buď odpočívali nebo pracovali na různých brigádách, jen aby vydělali co nejvíce peněz. Někteří je posílali domů příbuzným. Na bohoslužby dodnes dochází pouze jedna žena. Ta ovšem bohoslužby navštěvovala již na Ukrajině. Ale zvykli jsme si na to, neboť jsme si představili, jak by to asi bylo s uprchlíky od nás, jichž by se ujal nějaký sbor v cizině. Avšak několik besed jsme s nimi uspořádali, abychom se o nich něco dozvěděli, o jejich životě a zvycích ještě před válkou. Vždycky také přispěli nějakým pohoštěním. Časem vyprávěli i o zážitcích z poslední doby před jejich odchodem z Ukrajiny. A dodnes se stalo už jakousi samozřejmostí, že před svým návratem domů přijdou na bohoslužby a na posezení se sborem se rozloučit.

Vzdor několika žabomyším sporům mezi našimi hosty navzájem a situace, kdy jsme museli řešit některé jejich zvyklosti (pro nás nezvyklosti), hodnotíme uplynulý rok s uprchlíky u nás ve sboru vlastně jako zázrak. Soužití se ustálilo a zklidnilo. Dokonce se téměř všem, kteří chtěli pracovat, podařilo zajistit práci. Když odjely první Ukrajinky v květnu zpátky do Kyjeva, moc jsme se radovali; vypadalo to, že brzy bude konec války. V červenci sice přibyly zase další, ale na konci srpna zase někteří odjeli. Pak až do Vánoc ale nikdo. A situace je stále špatná. Až nyní po roce se začali postupně další opět vracet. Moc to nechápeme, neboť většina jich je z Charkova a nyní tam opět dochází k intenzivnímu ostřelování. Ale smutek a stesk jsou nejspíš silnější než strach a obavy. Moc na ně všechny myslíme (občas jsme v kontaktu) a přejeme, aby se už brzy situace vyřešila a oni místo uklízení trosek mohli stavět a budovat, co bylo zničeno, a začít znovu normálně žít.