1. 

## LANDHELGI EĐA LANDAUĐN.

SIĐFERDISLEGUR RETTUR ISLENDINGA ER RETTURINN TIL AD LIFA.

Hinn 19. marz 1952 mun um allan aldur verða merkur dagur í útvegssögu islendinga. En bá var út gefin hin nýja reglugjoro $\begin{gathered}\text { um strokun fiskveiôilandhelginnar. }\end{gathered}$

Einn, en lía aбeins eimn, annar dagur, getur og mun keppa við 19. marz i beirri sögu, en bå̂er 15. maí, bví pá tók reglugjörơ bessi gildi.

Pegar sá dagur rann, gladdi óvenjuleg sýn islenzkt sjómannsauga. Hin stóru veioiskip, jafnt islenzk sem erlend, og einnig hin smærri isl. skip, er veitif hafa stundaठ̃ meठ̃ botnvörp̣u eठ̃a dragnót, héldu burt af beim fiskimiơum, sem bátaflotanum er lifsnauø̃syn, aठ búa $\frac{\text { i }}{}$ fribi, burt af miठunum, bar sem islenzkir sjómenn á linu- og netabátum, vio siversnandi afkomu hafa háf langa og stranga baráttu fyrir Effi sinu og lifi islenzku bjódarinnar.

Dennan dag pökkuớu, pessir sjómenn festu islenzkrar stjórnarvalda, en einnig og ekki sfơur skilning og víósýni beirra islenzku útvegsmanna og sjómanna, sem nú var bægt burt af hinum nýju friờờu miঠum, en lögơu glađ̃ir pá fórn á altari nýrra afkomuskilyrơa ímlensku pjóôarinnar.
bennan dag sáú Islendingar letrað̃ á vegginn hi夫 mikla fyrirheit: Sá sem vill vinna, hann skal og mat fá, - fyrirheitiơ um baঠ̈, aঠ Islèndingar meठ̀ atorku og peirri dirfsku, karlmennsku og prautsegju, sem peim er í blóò borin, halda áfram aঠ heyja af alefli fangbrögõin vió fárviôri og skammdegismyrkur, pá skuli beim å̃ nýju kleift ađ̃ draga nægilega björg i búio til pess aठ̀ enn megi halda i heiठri helgustu hugsjón islenzku bjóðarinnar, pá mờ mega frjáls lifa menningarlifi í hinu fagra landi sinu.

Dennan dag festust islendingar í trúnni á bã, ađ̃ i hinum vestræena heimi ráờa lög og réttur rikjum, einnig pótt smápjóơ eigi um baơ aô sækja undir margar stórbjóofir.

Dennan dag sáu fslendingar rofa fyrir nýjum degi. pennan dag átti island eina sál.

Eg ætla ekki aঠ̀ ræฮ̃a um, hvort islendingar höfou ástæõu til pessarar miklu gleฮ̃i. Sá sem bjargađ er úr lifshættu,gleठ̃st, pótt hann viti ađ nýjar hættur muni verờ á vegi hans. Gleठ̃i íslenzku bjóðarinnar stafopi af pví, aõ henni hafoi lengi verió ljóst, aঠ̀ mikil og geigvænleg hætta grúfoi yfir henni vegna eyठingar fiskimiôanna.

Hún hafơi lơngu gert sér grein fytix, ađ̃ ef hinar stóru og voldugu vinarbjóðir héldu áfram å̃ seồja sig viठ matboro islendinga, mundu leifarnar ekki nægja islendingum til Iifsviðurværis. Um betta
 raunar alltof vel, bó ekki væri af ठ̧̧ru en bví, a ̊ á s.l. ári varó aঠ̀ taka nérri allan bátaútveginn til opinberra skuldaskila, fyrst og fremst vegna pverrandi aflagengs, sem stafar af rányrkju erlenura bjóø̃a á fslenzkum fiskimiðum.

En nú gera islendingar sér vonir, og ég held réttmætar vonir, um mjög bætta afkomu vegna friounarinnar og bykjast raunar vita, aঠ̀ sfōar muni koma i ljós, aঠ̃ allar beor bjófir sem tiskveiðar stunda vio strendur Islands, muni einnig njóta góठัs af bessum ráơstöfunum. Að Islendingar líti bannig á máliơ, mả m.a. sjá af pví, aঠ islenzk stjórnarvöld hikữu ekki við að̃ bægja islenzkum skipum burt af friðaঠ̃a swəôinu, jafnt hinum sməerri sem beim stærri, שr veiठ̃ar stunduôu meठ botnvörpu eठ̃ dragnót.

En gleggst má bó marka betta af bvi, aó nætri allir beir fslenzku útvegsmenn, sem bessar fórnir frora, gera baঠ meঠ fullum skilningi og af fúsum vilja.

Eg er enginn spámaỡur og get bví ekki meơ neinni vissu sagt fyrir um, hvort bessar friðunarráöstafanir dragi dilk á eftir sér, p.e.a.s. hvort beir sem telja sig missa spón úr aski sínum muni leggja stein i götu okkar vegna peirra.

Hinsvegar sé ég enga ástæð̃u til aঠ̀ fara dult meठ̃ pá persónulegu skođ̛un míns að̀ ég benni einkkis kvíða i bessum efnum, bví hvorki býst ég viơ óvinveittum aঠ̀gerơum, né heldur óttast ég pær, pó aô beirra væッ! von.

Eg held aঠ islendingum sé margt verr gefi夫 en å sameinast á heottunnar stund og vel greti ósanngjörn erlend afdstaঠ̃a gegn sjálfsbjargarvioleitni Islendinga sameinaঠ̃ okkur og bannig snúist okkur i haginn.

Rök Islendinga hafa aô nokkru leyti veriơ birt bjófinni i peim orôsendingum, sem islenzka og brezka stjórnin hafa skipst á um máliơ. Eg leiofi bví hjá
 mikil vonbrigofi, er hafizt verôur handa gegn okkur í bessu máli, vegna bess aঠ̃ beir, sem líklegastir eru til aठ gera baø, exu lika óliklegastir til bess. Eg á vió Breta.

Eg skal færa fáein rök fyrir bessu hugboõi minu.

Daঠ̃ er haft á orơi að̃ Bretar muni beita okkur refisiaə̈gerôum.

Êg skil vel, að̃ málsvarar, brezkra útvegshagsmuna stefni um baঠ̃ kröfum aô brezkum stjórnarvöldum. Slfkt er eôlilegt, pví pessir menn skilja betur stundarhag sinn en framtídarheill i bessu máli og einnig betur skaঠ̃a sinn en rétt okkar og börf.

En bađ̀ eru ekki beir, sem ráđ̃ i Bretlandi, heldur brezk stjórnarvöld.

Eg held aঠ i bessu máli hafi islendingar ekkert aঠhafst annaঠ̃ en baঠ̀ sem Bretar hefõu sjálfir gert, ef peir hefơu vexí i okkar sporum. Og ég leyfi mér aঠ́ vona, ađ brezk stjórnarvöld muni ekki láta neinum haldast paঠ́ uppi aঠ́ stefna hefindaraঠ̈geröum aঠ Islendingum fyrir baঠ̈ eitt aঠ̃ peir hagnýta sér rétt, sum beir međ̀ engu móti geta án verió, enda bótt af pví leiठi, aঠ Bretar geti ekki lengur notiঠ frifinda, sem ao sönnu hafa veriơ beim til hagsbóta, en sem beir eiga ekki réttmerta kröfu til.

Og seint mun ég festa trúnaঠ̀ á, aठ̀ brezk stjv́rnarvöld bannfæri sölu beirrar vöru i Bretlandi, sem Islendingar međ̃ miklum bló丈̛ớrnum lögõu á fátækleg matborờ aôprengdrar pjóđar i siơustu heimsstyrjöld, islenzka fisksins.

Meõ pessum og fleiri rökum tel ég óbarft aঠ̃ óttast refisiaøfferờir Breta vegna friơunarráốstafanna.

Bá heyrist un baб̂orætt, aठ Bretar muni stefna málinu fyrir Haag-dómstólinn. Auđ̃vitað er ekkert við pví aঠ̀ segja. Slikur er háttur sið̃að̈ra bjóø̃a, og á peirri. málsmeôferồ er a.m.k. sá kostur, ađ̃ fiskveiôilandhelgi islendinga byggist bá hvorki á velvild né víơsýni peirra, sem á sig telja gengiơ, heldur á lögum og rétti, lika rétti islendinga $\# 1$ aठ lifa.

Islendingum ber aঠ̃ gera sér $\mathbb{H}^{\prime}$ óst, aঠ̃ alveg eins og peir telkja baঠ̈ skyldu isizenzkra stjórnaxvalda aঠ̃ verja islenzka hagsmuni meठ̈ eठ̃lilegum og löglegum hæoti, bannig hvilix hin sama skylda á brezkum stjórnarvöldum varöandi brezka hagsmuni.

Međ̃al margs annars, sem brezk stjórnarvöld munu vega og meta meঠ́ alkunnri gætni og vitsmunum, áठur en pau stefna bessu máli fyrix Haag-dómstólinn, eru auõvitaঠ̃ heildar-hagnađ̃arlikur brezku pjóðarinnar af slfkum málarekstri.

Viò sem trúum á lagalegan og ekki pó siour sioferơislegan rétt Islendinga ímálinu, eigum engu ađ̃ kvíđa í pessum efnum.

Viđ höfum leitađ álîts frægustu sérfrwöinga og vandaõ til málsins meठ̃ baठ yrix augum aठ̃ âkvörờun okkar verofi ekki hrundið. Meira öryggi var ekki hægt fyrirfram aঠ̃ fryggja. Siơferờilega réttinn er
 Einföldustu rökin eru bó hér sem endranær sterkust.

Siðferờislegur réttur islendinga i bessu máli er rétturinn till aơ lifa.

Eg tŕúi bví par til annaঠ reynist, aঠ̃ eimmitt Bretar virói bann rétt. peir hertóku land okkar, begar peir áttu lif sitt å verja og begar beim kom bezt buð̃um viđ land okkar og li户 - einmitt okkar einvala liঠ, sjómennina - til aồ verja beirra lif og peirra völd.

Vio gexờum baঠ̃ af frjálsum vilja og af einlæg bróð̛urhug, vegna pess aঠ Bretar börờust ekki aঠeins fyrir sinu lifi heldur einnig fyrir frelsi og sjálfsákvörðunarrétti allra bjóð̃a, smárra og stórra, fyrir helgustu hugsjón mannlggs lifs, fyrir bvi sem Islendingar meta meira en sjálft lifio.

En eimmitt betta sannar betur en allt annaঠั, aठั Islendingar hafa lögmæta ástæőu til aठ̈ vænta góঠ̃s, en ekki ills ag Bretum, nú begar islendingar berjast fyrir irelsi sinu og frameforheill.

Eg átti swti i rikisstjórn islands, pegar Bretar hertók 1sland. Skömmu sif̃ar flutti ég mæöu hér af svölum Alpingishússins. Bretar tơldu sér pá samúठ Islendinga til hagsbóta. 直g fót ekki dult meठ̃ dóm minn um Breta, byggồan á bekkingu á sögu beirra og miklum persónulegum kynnum af mörgum brezkum mönnum. Máli minu til sönnunar vitnaठ̃i ég bá ìn.a. i pessi ummæli eins af merkustu stjórnảamönnum Breta:
"Gừ hefur útvaliঠ̀ smápjóठirirnar til bess aঠ̛ færa göfuğustu vinin a夫̀ vörum mananna barna, svo hjörtu beirra megi gleđ̃jast, andans sýn glæঠ̄ast, trú peirra vaxa og styrujast".

Og ennfremur:
"Réttlætio er dýmmetasta eignin".

Sjálfur bæotti ég svo vio:
"Betta eru orð bess al pjóðforingjum Breta, sem á sítari árum hefur náð hvað mestri lýőhylli bar i landi og ekki sizt vegna bess, hversu meistamalega hann kunni aঠ segja patimsem pjóชin hugsaฮ̃i.
 ásælui af hendi bjóðar, sem bannig hugsar".

Detta var dómur minn um Breta, begar peir stóঠ̃u ađ̃ heita mátti einir i baráttunni fyrir fif sinu og mátu pví nokkurs samúठ og liơsinni jafnvel okkar smælinganna.

Petta er dómux minn um Breta, pegar vid smpelingjarnix berjumst einir fyrir lifi okkar og sumar aঠrax bjóðir leita nú forystu Breta og atbeina til sóknar gegn okkur.

Eg horfi bví ókvíठinn fram á veginn og vona aठ i betta skiptió reynist spásögn min rétt, bví hún er innblásin af helgum rétti gamallar menningarbjóठar til pess aठ̃ lifa áfram i landi sinu.
$L_{a}$ ndauđ̃ eठ̃a landhelgi er i dag letraঠ i hver einasta islenzkt hjarta.

Eg biঠ blessunar sjởmönnum, útvegsmơnnum, bjóð okkar og landi.

Alfaơir verndi ættjörőina.

Ræöa á sjómannadaginn 8. júní 1952.
(Mb1. 10. júní 1952).

