KELAOUENN BOLITIKEL

MIZIEK

Niv. 36 - Kerzu 1969

An niverenn : 2,00 F

Koumanant-bloaz : 20,00 F
Dersouïñ a ra ar c'houmanant e miz Genver

EMSAV
30, Place des Lices, 35 - RENNES

C.C.P. RENNES 2 460 10

Echu eo koumanant 1969.
Koumananterion 1970 hepken a zegemero niverenn Genver.

T a o l e n n

An egor istorek .................................................. p. 361

An Emsav hag ar Vro (21) \[EMVR-111 - 112\] ................ p. 372
Danevelloù obererezh : Dalc'hioù Studi Politikel
e Roazhon d'ar îñ ha 2 Du 1969. Emvod hollek

Notennou politikel (10), Bonreizh ha bonreizhegezh ... p. 373

Roll ar pennaou embannet gant Emsav e 1969 ........ p. 381
Gerva 1969 ...................................................... p. 387
AN EGOR ISTOREK

Unan eus an traou díaseañ da gompr evit an danvez emsaverion eo an devoudou a eneberezh. Asantiñ a recott hep poan gwelout an Emsav evel ur benveg a liammezh, oc'h enen Breizh ouzh hec'h amzer dremen- et, oc'h unaniñ ar vrogarcourion en o stourn; diegi o devez bepred o veizañ an hevelep Emsav evel ur benveg a droc'herezh, un hadenn a eneberezh etre kenvroiz.

Morvan zo o pacouez kuitaat ur strollad ledemsavet evit dont d'un adkell; mertet en deus ne c'halle ket bezañ war un dro el ledemsvag hag en Emsav met, e dicuer ar biniou daelerezhel evit enebiñ ouzh ar strollad en deus distaolez, e tiflip o lavroutout : "Ar strollad-se n'eus ket anezhañ".

Maodan zo o tont war-een eus an derez mann. Entanet eo da heul e gejadennoù kentañ gant an Emsav. Ur gersenn eo dezechañ avat diz- oleiñ ez eus meur a luskad disran ha kenerezus o labourat "evit Breizh". E dicuer ar stummadur a rofe dezhañ an tu da veizañ kemp-oelld daelerezhel an hollad, en en denn evel ma o'hell oc'h ober "beulkeed" eus tud al luskadou all. Disteurel ha disterañ zo evit Maodan ar pezh ez eo an nac'h-anacout evit Morven, eleeze furmou all eus an ezkounañ a zo bet deskrivet c'hoazh (1).

Doareaou all zo da dec'hout e-lec'h sammañ an eneberezh. Komzomp eus Maodec, an danvez ezel-se en deus lakaet e fiziánñ ur wech evit mat e sternicou an Emsav hag a zegemér da wir bater kement gor o kouezhañ eus o genou pe o redek eus o fluenn. A dra sur n'he deus ar fiziánñ-se netra da welout gant ur fiziánñ etre dispac'heron. E pep emsaver emañ andon an Emsav, n'eus ket a emsaverezh eildorn ; andonisk eo an emsaverezhañ pe n'eus ket anezhañ. Diazez ar framm dispac'hel zo er reizhiad a liammoù andoniek gwriziennet e buhez personel pep emsaver, - al liammoù-se ne oufent bezañ kreizennet; ne vez kreizennet nemet liammoù deveret, leuriadez. Kenkoulz-all, diazez ar framm dispac'hel zo er reizhiad a droc'hou andoniek, a eneberezhliou sommet ent personel gant pep emsaver, - ha na oufent ket muic'h bezañ kreizennet. Eztalif a ra Maodec e emzalc'h tec'hadennek e-ser divizadennou evel houmañ : "Herve zo mignon din. Ul ledemsvag eo avat. Gwel eo din na gomb Breizh gantañ". Ha diflipout a ra rak an dleed da ren an eneberezh emsavet war an dachenn, ha fiziout war an Emsav evit henn ober en e lec'h. Penaoas avat e c'hallo Maodec kemer perzh en emgann-dieubiñ un deiz mar chom dic'houest da ziorren ha da zerc'hel keñverioù unvuhezel a eneberezh, pa'z eo ar c'heñverioù-se end-een danvez gremm an daelerezh-dieubiñ ?
Brav eo eztaolifenn menadou a eneberezh ouzha ar galloud sujer: ma ne embreger ket diouzhu war an dachenn an eneberezh-se, ez eo gevier ar menadou. Evit pep ensaver e krog distruj ar galloud sujer el lec'hioù m'en deus krap: en e vuhez hag e buhez e genvroiz. Al ledenmsaver zo ur Brezhon oc'h asantiñ d'an Emsav ha war un dro o herzel ouzh an Emsav; breinet eo e asant gant e harzadar, setu perak e rank an darempred etre ensaver ha ledenmsaver bezañ unan a eneberezh. O kas da get harzadar al ledenmsaver e kas da get krap ar galloud sujer diwar vuhez ar Vrezhonned. An eneberezh-se e par an hiniennou - ha war se e ranker pouseañ - zo an eneberezh ensavel andoniek : dioutañ e vez deveret ha warnañ e vez diazezet an eneberezh e par ar frammoù ez eo ar brezel dispac'hel.

War al liammerezh andoniek ha war an eneberezh andoniek diorreet gant pep ensaver en e zarempredoù personel fetis emañ diazezet ar framm; ar framm ned eo netra nenet ar furmekadur hag ar o'hreizennadur ret diwar an andonioù-se eus ar gremm dispac'hel. Brezañ e-unan, ar framm ne lakay negred da ziwanañ na liamm ensavel na troc'h ensavel el lec'h ma n'eus netra. Holen ar vro eo an Emsav, met an holen-se a zeu eus buhez an ensaverion, ne vez ket degaset d'o buhez gant an Emsav.

Kent mont pellroc'h e raim un evezhiadenn all a-zivout an deg-quezh Moadez. Ur o'bleñved e deus an danvez ensaverion da zivall dioutañ, a zo unan eus kloñvedoù bugeliñsh an dispac'hernoù: ar spered a strollad eo. Dre natur en en stag pep hini ouzh ar stroll tud ma labour ganto hag e pella diouzh ar strollouë all, ken ma tenn ar stagadur hag ar pelladur naturel-se da gemer lec'h al liammoù ensavel hag an troc'hioù ensavel. Seurt spered a strollad a ro da gompren al lizherouñ dislavarus a zegouezh gant E.S.P.: "Me ear emañ ar gvir gansoc'h, met me rank chom er strollad m'emañ". Gwall glaños eo ar strollad a vir e izili diwar-bouez un dislavar. Spisãoemp o'hoazh : un eneberezh ensavel n'eo ket forzh petore eneberezh. Soliet eo war boellelezh an Emsav, ha n'en deus ket nemeur da wel-out gant an eneberezhioù hep sol poellel, leun a zislavaroù, a zo frouezh ar spered a strollad.

Didriuez eo un ensav yac'h ouzh e fazioù hag e zislavaroù. Gwel eo dezaññ bezañ re gris ouzo eteg gouazaññ dallidigezh dre berzh ar spered a strollad. Un ensav a glark goleiñnhoberouñ diensavel e izili gant digareziñññ a seurt gant : "Hemañ zo unan ac'hanomp. N'hon eus
ket d'e dagañ" zo ar flaer gantañ. En em gondaonet en deus da zerc'hel e stronk en e gorf ha da vreinañ gantañ.

Perak ez eo an troch'hañ ken pouezus da nebeutañ hag al liammañ en un emsav ? Perak ez eo an eneberezh un arc'hwel politikel dizicou-erus ? O respont : peogwir ez eo un emsav un aozadur-brezel, ne zisklerier netra. Tremenomp evit ar poent gant ar stadalur ez eo an eneberezh un arc'hwel ken andoniek hag ar c'hevrederez hag ez eo ar politikerez a-benn ar fin ar meradur amouiziekañ swellañ eus an daou arc'hwel-diazez-se.

Dav eo merkañ n'eo ket bet kaset ken pell en Emsav studi an troch'hañ hag an enebiñ ha ma'z eo bet graet evit al liammañ hag ar c'hevrediñ. N'eus ket da scouezañ : o vezañ m'hon eus betek-henn deskrivet an Emsav en e amzeriegezh hag ar framm en e ziarazh dreist-holl, ez eo deuet a-wel a-raok pep tra un arc'hwelioù ademprañ, unvaniñ, kevrediñ eus an argerzh dispac'hel. Bremañ avat ma tegouezh an Emsav gant e furm glok, ma lez peder ar c'hevala amzeriek al loc'h kentañ gant ar c'hendereck'hañ en egor fetis ar vro, ma kil an damantoù diabarzh rak an damantoù diavez, e teu splann an arc'hwelioù troch'hañ, pellañ, enebiñ. Moarvet, adalek e benn-kentañ en deus E.S.B. embreget arc'hwelioù an eneberezh. Met n'eus bet savet c'hoazh damanierzh hollek ebet eus an arc'hwelioù-se. Sellet eo bet kentoc'h an eneberezh evel un ober-harpañ o tont da glokast ar c'hevrederez, evel pa vije ar pep pouezusañ krouiñ ha, goude, diouzhet, diwall ar grouerion hag ar pezh o deus krouet. Merzet hon eus avat ez eo an distrujañ un ober politikel ken pouezus hag ar c'hrouiñ, - ha, zoken en ober-krouiñ e-unan, e talc'h an eneberezh ul loc'h ken bras hag ar c'hevrederez. En ur ger, an eneberezh zo un devoud politikel ken andoniek hag ar c'hevrederez, ned eo e nep këfver un arvez eilvedel anezhañ hag un devoud deveret dioutañ.

Ar saviad "bezañ en Istor" a empreg liammoù, - al liammoù-se zo bet deskrivet ha termenet e meur a zegeuzh (2). O fennaenn a gavont
er boellelezh. Al liamm etre hon ober a hiziv hag an oberou tremendously zu ur poell : youl VALLEE da ziorren ur yezh nevez e 1900 ha youl an Emsav hiziv da vezañ ur bobl nevez zo an hevelep youl, hag eus hevel- expected ar youl-se e c'hoarvez poell an Emsav. En ur c'heñver all, emañ liammet an emsaverion konetrezo dre bleustrifñ an hevelep hent treset e pep mare etre ur sol fetis hag ur pal fetis, - anien an hent-se o vezañ ivrez poell an Emsav : e-se e vev an emsaverion en hevelep amzer istorek (3). Ur studi eus poell an Istor evel liamm hon degas bepred da vezañ an Istor evel un amzeriegezh : an Emsav e veizer neuze evel al liamm oc'h unaniñ dre an diabarzh eginou ar bobl vrezhon nevez ha, war un dro, evel al liamm etre ar prantadoù discurt eus Istor ar bobl vrezhon. N'eo ket dre zegouezh e vee anv e Al Liamm ar gelaouenn a vee neudenn Ariadna an Emsav hogos koazhet d'un organ-liamm.

Seurt arvez eus ar poell istorek zo pouszus, ha talvout a ra hep mar an holl studiennou bet gouvestlet dezhañ. Biglok e chom avat ar studiennou-se e kement ma ne ziskouvezont nemet un tu eus o darsev. Rak liamm eo a dra sur ar poell istorek, met un arvez ken pouszus-all eo dezhañ bezañ troc'h. Ar poell evel liamm a zave d'an amzeriegezh; fellout a ra dimp diskouvez penaos e tave ar poell evel troc'h d'an egoregezh, - alese titl ar pennad-man : an egor istorek. Klask a raamp savlec'hiañ an egor istorek e kendave d'an amzer istorek, hag o disk- ouez o-daou evel arvezioù-diazez eus ar bed istorek.

Ar geneiled deuet d'an Emsav etre 1965 ha 1969 o deus bet tro da vuhezañ an Emsav dreist-holl evel ul liamm : al liamm a roe gwriz- icou d'ar Vrezhoned arallek aet e cant bet; al liamm o unane en hevelep krouiff dispao'hel. Ken ma vee divarc'het un niver anezho gant an troc'h c'hoarvezet en hafiv 1969. An darvoud-se ne gawe lec'h ebes en o buhez, ha stroñset don e vee ar re a gred e un unvaniez furmel eus an Emsav.

Ar gredenn en unvaniez furmel an Emsav zo un azon eus kleñved ar spered a strolled meneget diagent; an ezoal eo eus an dangor- elouriezh ma tenn da risklañ izili an emsaviñ. Kenlec'h emañ
moarvat e pep mare an Emsav gant ar c’helc’hiad tud en samm; gwir eo al lakadenn-se, met ezhomm he deus da vezanñ klokaet gant houmañ : evit un niver mat eus an duc-se ez eo an Emsav ul lec’h-tremen. Ma ne zalc’her kont kent eus an eil lakadenn ezeur en arvar da welout e pep torradur eus ar c’helc’hiad ur freuzadur eus an Emsav e-unan. An Emsav zo e pep mare ar c’helc’hiad tud en samm, met ned eo ket kendonkad ganto. Kement freuz a c’hoarvez er c’helc’hiad ned eo ket dre ret ur freuz evit an Emsav. Dicouzh un tu all, e c’heil ar c’helc’hiad ivez padout hep ma vezad kem bet ennañ, ha koulz-koude paoeza a vezanñ an Emsav, - dres pa n’en deus ket goudset ober e koulz ar freuzadurioù ret. En degouezhioù reizh, ez eo rediegezh an Emsav hec’h-unan a zegaz torradur er c’helc’hiad, - ar pezh a zo c’hoarvezet hevline.

Mar o dije an emsaverion bet diwar’h gant troc’h an hañv anavezet gwelluc’h Istor an Emsav, o dije komprenet ez eo an troc’hou hag an diskarzhioù devoudou reol anezhan. Kounet o dije ne c’hallas Emsav ar bloavezhioù pemont drelatbevañ nemet dre argas dioutañ eneberion ar yezh peuruvan; sojij o dije bet penaos ne c’hallas diwanañ ar framm dispac’hel er bloavezhioù c’hwezont nemet e-ser un heulliad a droc’hadurioù kriz. Merzet o dije e c’hoarvezas an troc’hadurioù-se, n’eo ket etre nevezkeneiled pe damasterion, met etre tud liammet strizh gant ereou kreññ ar geneliczh engann. An devoudou o dije prouet dezho ez eo an troc’hou un amplegad eus yec’hed an Emsav. Daoust ha meizet o dije evit-se ar pouez en deus arc’hwel an eneberezh er vuhez politikel hag en ober dispac’hel ? N’eo ket sur, ha setu perak ez eo mallus savelañ damkaniezh arc’hwel an eneberezh.

Seul vallusoc’h eo m’emaomp e derou ar prantad eztroadur. Danvez emsaverion a seurt nevez a laka da sevel kudennou a seurt nevez evit an emsaverion a zel heñchañ o stummadur. En n’eo ket an disterañ kudenn e kavfe o buhez he foell gant poellelezh an Emsav, - he foell evel liamm, hag he foell evel troc’h. C’hoazh evit reiñ da veizañ poell an Emsav evel liamm ez eus binviou stenk en o c’herz, gant kement a zo bet lavaret, skrivet ha buhezet abaco seizh vloaz. Dibaot eo er c’hontrol ar binviou kolennadurel o tiskouez an Emsav evel troc’h. Ul labour divraññ eo ents a renomp amañ.

Rech e-touez an danvez emsaverion a vremañ zo o tent eus al
ledemsav. O zro Vreizh eus ar strolladoù breizhek o deus graet : tro-
ha-tro o deus skoazellet an F.L.B., darempredet izili eus Sav-Breizh
hag eus Bretoñeg-Action, gwerzhed Le Peuple Breton, difretet en emvod-
ou Galv ha redet ar festoù-noz. Penaos e vuhezont ar vro ? Evel ur
gériadenn strewet dindan ur skin a gant pemont kilometr. Eus Sant-
Nalcou da Gempag hag eus Naoned da Vrest ez anavezont pep perzhied eus
ar Mouvement Breton. Ezrevell a reont : "Hemañ zo MOB, hennezh zo
Kendalo’ha", evel pa laverfent : "Hemañ zo Plougastellad, hennezh zo
Redonad".

Penaos dezrannañ seurt buhezadur eus ar vro ?

Merkomp da gentañ un anadenn, dizalc'h diouzh Breizh peogwir ez
eus anezhi un devoud hollvedel, heuluiad d’ar Reverzh Glavezal, a zo
strishadur an egor douaronieshel. Bennozh d’ar c’hirri e c’hell douar
Breizh bezañ igerzhed en e bezh dindan vrez amzer. En ur ober an
nozvezh eus ar sadorn d’ar sul e c’hell ur c’harrad pactred tremen e
kement fest-noz a zo ha gwelout un darn vras eus izili ar Mouvement
Breton.

Merkomp un devoud all, a zo un arvez eus ar gedvuhez e Breizh,
hag a anvimp kurzhadur an egor kedvuhezel. Mard eo aet strizh an egor
douaronieshel dre berzh an araregou-kehentiñ arnevez, ez eo gwall
strizh ivez ar c’helc’hiad a ra ar Mouvement Breton. En em vuhezañ a
ra e doare ur gériadenn, anezhi familhoù turmodus ha broc’het kenetr-
ezo an trifarzh eus an amzer, met nes a galon evelkent, - ha ne voent
ket gwelet holl o vont war sikour pactred an F.L.B. toullbac’het ?
Pell diouzhimp ar mennoz da zisprizout al liammoù a gengarantez o
redak daocut da bep tra etre perzhidi ar strolladoù breizhek. Al
liammoù-se avat n’emañ ket o o rén ar Mouvement Breton, hag en Emsav
kennebeut-all. Un aspadenn int eus ar spered a gumuniezh a rene e
Breizh henvoazel. Evit arverañ yezh resis ar gevredadouric ez int
un aspadenn eus ar stuzezhed a Gemeinschaft, hag an azon e chomont
eus ar strolloù kentael emdarzhed (4). Taolomp pled avat e rene ar
spered-se war an daou vilion a çud a ra’e poblañs Breizh henvoazel,
ha hiziv emañ e kerz un nebet kantadoù hepkg : kériadenn a-strew,
"meuriad", ar Mouvement Breton. Ar Mouvement Breton zo Breizh henvoaz-el o stourm evit dreistbevañ war veg ur spilhenn.

Merkomp un trede devoud a zo steuaziadur an egor istorek. A-rack komz eus an egor istorek avat e vo gwelloc'h e dermenañ pe, da nebeutañ, e zeskrivañ.

Kemeromp skoueriou eeen. S.A.D.E.D. en e zerou a embanne ur pal politikel, met sevanadurel e chome an darn vrasañ eus e labour. Ken ma c'hallas mirelourion dönt da labourat ennañ. Pal ar strollad o vezañ estaolet ent difetis c'hoazh, ne ka kenstourn ebet etrezañ hag amkaniouñ an dud-se. An dud-se koulskoude ne oant ket evit heul-iañ ouzhpenn un tennadig eus an hent a gase da bal ar strollad, rak anat e tleee bezañ buan n'edont ket en hevelep amzer istorek hag eñ. O bezañ er fram dispac'heloa a dra sur un azon a anistor evit ar fram. Hemañ, o vont war-rack, a e vo e tro da reiñ mujo'ñ a fetistad d'e bal ha, da heul, ez anadas an dilevar etre pal ar fram hag amkanioù ar virelourion a laboure ennañ. Diskarzhañ ar re-mañ a vezañ eephe reiñ dezh o lec'h reiñ; o fellaat a vezañ reiñ fetistad d'ar peller-se gwirion ma edont diouzh an Emsav. A-rack o diskarzhañ e oa ar pelller-se goloet, hep eztaoalañ fraezh, hep ster na perzh politik. Cant an diskarzh e ao dizcoloet, estaolet, e teue da vezañ un arvez politikel eus ar fram; lavarout a reomp c'hoazh e kemere ar pelller-se furm un tamm egor istorek.

Keit ma vezañ tu da gammogere ar fram evit un aoazadur sevanadurel, e oa a-walo'h eus an egor kedvuhezel evit e vezaññ : ne weled ennañ nemet ur bodad tud liammet kenetrezo dre o labour da virout priz-iuseñ lodenn ar glad henvoazel, ar yezh. Hogen dre ma fetises ar pal politik - hemañ oc'h amlegañ distruj ar gevredigezh henvoazel ha krouidigezh ur gevredigezh nevez, - en em gavas pellañ diouzh ar fram un niver a izili, re un eend-seen na oant ket evit degemercout an amlegadoù-se.

Fellañ a voent, met n'eoc ket forzh penasoc. Lakaet e veo da anad-iñ war un dro ar pelller ma edont diouzh an Emsav hag an eneberezñ a oetresañ hag int. Amplegad pal an Emsav o vezaññ distruj ar bed kozh a stagen outañ o c'hallow hag a felle deziho Kemenn, ne o'halle ket o diskarzh bezañ ur c'himiad keneilel, nag ar pelller etrezo hag ar fram un tamm egor goullo, un tamm egor leuniet gant tennder un eneberezh a vuhez pe a varv ne lavaromp ket, - an eneberezh kris-se o vezaññ rag-seen un elfenn en daelezh renet gant ar fram dispac'hel ouzh ar galloud sujer.

An degouez aplamaññ er c'heññver-se a veo hini Për DEZOEZ. Ezel e veo da S.A.D.E.D. etre 1963 ha 1965. Kuitaat a reas ar strollad ar mare ma stage pal dispac'hel hemañ da fetisañ ha pa na oka ket tu d'enn em douellañ ken war e vennadur da gas da benñ ent rezhiedek distruj ar gevredigezh kozh e-ser krouidigezh ur gevredigezh nevez. Koulskoude e oa bet Për DEZOEZ stoumer pennañ an Emsav ar bloavezhioc pemont, ha dezhañ eo dleet evit un darn vras trech'h ar
yezh peurunvan. Met ul lec'h-tremen e vee an Emsav evitañ : e zilezel a reas pa zeuas mare ar frammadur dispac'hel; kilañ a reas rak politikadur an Emsav evel m'o doa kilet rak politikadur ar yezh an eñebenerion en dañ faezhet. An darvoudou abace n'o deus graet nemet fetisatac'h e emizizac'h hag e gêlerezh ; kouezhet eo en trap anavezet mat gant pep dispac'hed, anezhañ enbarzhadur frouezhiou darr Kel an dispac'h gant ar Stad eneboeur. Hiziv ez eo degeneret ar yezh peurunvan gant ar Skol-veur c'hall, ha dre-se e koll an arovezegac'h politikel he doa ar bloavezhioù pemoer, nemet e teu da veez ñ ur frouezh brein e diabarzh ar framm gall; aet eo Për DENEZ d'he heul, pez h a anezhañ ur breiner eus ar framm gall hag ur renavi d'an Emsav.

Dre ar skouer diweshañ-mañ e c'haller intent an diforc'h a zo etre ar amzer istorek hag an egor istorek. Diskouezet en deus Për DENEZ e 1962 edo er-meez eus amzer istorek an Emsav hag e oa distroet d'an anistor. Koll a ra etre-se pep daveen e amzer istorek. Net chom a ra savlec'hiet e-kêñver an Emsav dre ur pellder hag un eneberezh, anezhañ div zaveen eus an egor istorek.

Ar skouerioù-se a ro dimp an dro da zigejak dearoù 'zo eus an egor istorek.

An egor istorek zo lec'h ar pellder hag an eneberezh politikel. Pep hini, dre an doare emouizek pe get, heboell pe get, ma ren e vuhez, zo dezhañ ur savlec'h resis en daelerzh politikel. Goloet, dieztaoù e chom ar savlec'h keit ma n'eo ket bet diraezet an den gant an daelerzh. Perzh kentañ an daelerzh zo reiñ da bep den ent dizolo e savlec'h en ur poent eus an egor istorek, e kêñverioù spis a bellder hag a eneberezh gant an duñ all hag ar frammou. Priziet e vez ar pellderioù istorek etre ar savlec'hioù daelerzhioù evel ma vez muzuliet ar pellderioù naturel etre al lec'hioù douarioniezhel.

Skouerioù e-leizh a c'haller reiñ eus an trenmen graet gant an Emsav eus an egor naturel d'an egor istorek. Kemeromp tachenn ar yezh. Ar virelourion e veiz ar brezhoneg hervez ur yezhdouaroniez, o lakaat o freder gant ar c'hemmoù rannyezhel ha teodyezhel : kev-reiñ eo evito al favar d'an egor naturel. D'an emsaver, en enep, n'eus a gennou nemet politikel hag istorek e ve : etre Breizhiz gallegerion ha brezhonegerion n'emañ ket treuz Breizh e reter da gorneg, met treuz an dispac'h hiniennel; an enebadur etre Istor ha hanez n'emañ ket da glask etre Breizh ha Kembre evel ma rue skrivagner Barr-Hool ergentaou (5), met etre politikelezh ha dib-olitelezh; an diforc'h krem graet etre "framm" ha "stroilad" a zo bet en orin ar wariador stroladelour, o tegas un troc'h hag un eneberezh nevez er vro, ne lakaas ket ar wariadorion da bellaa...
en egor douaroniezhel met da biacouañ o savlec'h e pellleded an egor istorek.
Evel m'en deus an Emsav dihanezketaet an amzer, en deus ivez dizouaronieketaet an egor : istoreketaet en deus ar bed ma vev Breizhiz pe, e gerioù all, e bolitiketaet.

Komzet hon eus eus ar meni unvianiez emdarzhек a zo o ren er Mouvement Breton hag he deskrivet evel un aspadenn eus ar spered a gumuniez henvoazel. Anst eo n'en deus an Emsav netra d'ober gant seurt pallennad teuc'h ha strizh a drivliadoù m'emañ pakeg relegoù Breizh henvoazel. E roll zo gwiadiñ etre Breizhiz ur reizhiad a zar-empredoù politikel, gant an troc'hou, ar pelladurioù, an eneberezhioù garv a vez o regiñ hag oc'h astenn an egor istorek e kement lec'h eus ar bed ma'z eus anezhañ.

Distruj ar gevredigezh henvoazel zo diskar ar speredegezh vrezh- on (6). Setu aze da nebeutañ an desenn difennet gant mirelourion 'zo, - aleez o dic'hoonag dirak ar freuzadur hag o c'hasoni ouzh un Emsav kenwaller. Met hiziv ar speredegezh vrezhon zo enkor fet en dispac'h brezhon hag e nep lec'h all. A dra sur n'emañ ket e peñseou bruzhunet ar gevredigezh henvoazel, n'emañ ket muoc'h'en unvianiez dibolitikel ar Mouvement Breton, ar radell-se a druez ma kav bod difennerion war-zilerc'h ur bed aet da get. An dispac'h brezhon a zaskor da Vreizhiz an egor istorek ez eo lu en diouer anezhañ komz a speredegezh.

A-dal d'ar viirelourion ez eus ar aogetlourion 'zo o pleustriñ un dezenn enep. Tamallet o deus d'ar gevredigezh henvoazel bezañ un hual evit pobl Vreizh, met dagemeret o deus evit he distrujañ hag erlech'hiañ outi ur gevredigezh dixual ar benveg estren a gavent diidan o dorn. Felliout a ra dimp komz eus labour disrrannus ar politikerez hag e Breizh. Ar parrezioù rannet e daou gavailhad o tifenn a-getep skol lik ha skol libr hag o vagañ un enebiez diremd etrezo, zo ur skouer splann eus troc'hou, pelladurioù, eneberezhioù degaset en an dievaaez en ur boblañs kouezhet en an-istor. Aes eo merzout n'eus devoudet aze nemet ur falsegor istorek, un egor heklev, o taveiñ d'un amzer istorek gall manet estren rik da Vreizhiz.

"Metou" an Istor a c'haller enta meizañ diouzh daou arvez : an amzer istorek hag an egor istorek. An amzer istorek zo ar "vaezииnn"-se stiguet gant ar solioù, ar pellioù hag an hentoù a zegemer d'he re an denelez hag istorek (7). An egor istorek zo ar "vaezииnn" stiguet
gant an troc'hou, ar pelladuriou, an eneberezhiou.

An egor istorek zo an arvez a ro dimp an tu da verzout keflusk- eriou an Istor : an eneberezhiou hag an daelerezh renet diwarno. An amzer istorek a ro an tu da anacout sol ha pal an daelerezh o ren, da dernenañ ar c'hevala istorek lakaet en arver gantañ, da wiriañ an durc'haduriou o tisoc'h hañ dioutañ.

Meizañ an Istor evel egor a zigor dar vuhez politikel hentoù ar bed dre reiñ dezhi krap war ar gevredadelezh. An Emsav a anavez kevredadelezh Vreizh diwar ma krog pobl Vreizh da emellout e buhez politikel an Emsav, ken dre gevrediñ ken dre eneibiñ. Diazas eo laver- cut ez eo roll an Emsav diskoulmañ kudennou pobl Vreizh; pobl Vreizh eo a ziskouloñ ar c'hudennou stignet gant an Emsav. Pobl Vreizh a zeuy da annezañ en egor istorek digoret gant an Emsav ha da reiñ dezhañ un astenn broadel.

Meizañ an Istor evel amzer a zigor dar vuhez politikel ar c'hev- ala istorek, hini ar vro ha hini an denelezh, a ro dezhi an tu da gaout ur boellelezh hag un divezelezh (6).

Met meizañ an Istor evel amzer hepken zo en em gondacniñ d'an hiniennelouriezh ha dar geto, ur skouer eus ar meizadur-se a gaver pa studier enkadenn ar bloavezhiou pemont.

Met meizañ an Istor evel egor hepken zo dioueriñ n'eo ket hepken an divezelezh, met ivez pep poellelezh istorek : bezañ kondacnet d'ar c'helc'hicou-bac'h : kelc'h-bac'h an eneberezhicou diziskoulm deugaset gant ar politikerezh sujer er vro sujet, ar c'helc'hicou-bac'h ma vez al ledeamsav o treiñ (9), pe c'hoazh kelc'hicou-bac'h an dieubiñ evit an dieubiñ, an dispac'h evit an dispac'h, ar politikerezh direct d'ur c'halvezerezh hep gwriziennadur.

Evel ma lavaremp uheloc'h ned eo ar studiadden mañ nemet ul labour-divrazañ. A-vec'h divrazet eo ar meizad hon eus lakaet amañ dindan an anv a egor istorek. Ha kaset e vo pelloc'h termenadur ar meizad-se ? H'emp ket evit respont bremañ. An Emsav ned eo ket ur greizenn imburoc'h prederouirezh; amprestañ na ra ken digant pleustr
ar brederouriezh ar biniçiù en deus ezhomm evit kas e labour war-raok. Ar meizadou n’o devez ket priz evitañ diouzh kalvezerezh ar brederouriezh, met evel biniçiù evit an emgann dispaëlhel. An embregañ hepken a ziskouezo talvoudegezh meizad an egor istorek evel benveg-dezranneañ en daelerezh-dieubiniñ.

(5) Sl. EMVR-85, Emsav 31/205 1969.
(6) A-zivoc'h keal ar speredegezh, sl. Maodez GLANNDOUR, Dremm ar Speredegezh Vrezh, Studi hag Ober 18/86 1942; Emsav ha kevredigeh, Emsav 19/191 1968; EMVR-29, Emsav 20/231.
AN EMSAV HAG AR VRO (21)

DANVEVELL'O OBEREREZH

Dalc'hioù Studi Politikel e Roazhon d'ar 1añ ha 2 Du 1969

Al labourioc kaset da benn e kreizennou E.S.B. abaoe an hañv a c'houlenn ma ve bodet an emsaverion evit studiañ a-gevret ar c'hudennou nevez a gavont diraco.

Deuet eo a-benn an Emav da ziskar an cîl da heul egile an holl skoñloua a oa etrezañ hag e dachenn wirion. Emañ E.S.B. o vont war an dachenn foran. Ur samm hag un aterbegezh nevez eo evit an emsav-erion. Adal bremañ e sammont ent werc'hel holl enkadennou pobl Vreizh.

War ar roll labour eoc ar o'hreven-nañ : Stad ar o'hreizennou lec'hel e-keñver frammadur ha bruderezh. Penaos savlec'hiañ an diskarzhidi. Istor E.S.B. ha politikadur an Trede Emav. Penaos luskeñ diouzhtu war an dachenn an daelerezh emsavel; kudennou pleustrek ar politikadur; penaos en en gemer gant al ledemeavioù evit treññoush an enebour ar roll-distrujañ o deus sammet.

EMVR-111

Envod hollek S.A.D.E.D. e Roazhon d'an 2 Du 1969

Pevare ha diwezhañ envod hollek ar bloavezh zo bet gouestlet da gudennou o tennañ d'ar c'hoskor ha d'ar c'heleñn.

Embannet eo roll ar c'hoskor evit derou an 8t Bloavezh-Skol. Dre ma'z eo bet termenat dezvad izili E.S.B., ez eo sklaeraet da heul kement kraf chomet e skourr betek neuze o tennañ da goskor S.A.D.E.D.


Rakluniet eo dieubiñ diouzh ar staelou kelenn ha reizhañ an izili o deus kargou politikel a-hend-all. Koulskoude e ranker ober diforc'h etre an danvezioù studi. Ar staelou kelenn ha reizhañ war an danvezioù politikel (Istor, Politikouriezh, Armerzhouriezh, Lennegezh) a chomo dindan evezh an aterbeion politikel. EMVR-112
NOTENN'OU POLITIKEL (10)

BONREIZH HA BONREIZHEGEZH

Ar Bonrezhoù.

Hogos an holl Stadoù zo dezho ur Bonrezh, eleze un destenn dre skrid o termenañ urzhiadur politikel ar vro.

Bonrezh-raklun ha Bonrezh-dezv

Hervez ar riezou avat he deus ar Bonrezh rolloù disheñvel.

En darnvelañ eus ar broioù isdiorreñ eez eo ar Bonrezh termenadur ur renad politikel skouerel, disheñvel-bras diouzh ar renad embr-eget en devoud. An amveziadou armerzhel, kevredadel, amaezhiadurel, sevenadurel a vir ouzh ar Bonrezh a vezañ lakaet da dalvout. "Bonrezh-raklun" a reer eus seurt Bonrezh, - un dismeuadiur eo eus ar Bonrezh klasel.

Gant ar broioù diorreñ, e plaeu d’ur vuhez politikel kantvedel, e kaver Bonrezhoù a batrom klasel. Moarvat, urzhiadur devoudel ar riez ne glot nepred rik ouzh an urzhiadur menmet gant ar Bonrezh, nemet e chom bihan ar forch’ad. "Bonrezh-dezv" a reer eus ar Bonrezh klasel, rak tu ez eus d’hec’h erouñit evel an devoù all.

Gwir bonrezhel ha gwir amaezhel

Ar Bonrezh a sell ouzh urzhiadur hollek ar Stad, he renad politikel ha framm he levierezh : an dilenn, an Dael, ar Vaudierned, Penn ar Gouarnamant, Penn ar Stad, h.a.. Setu perak e renker dindan ar skritell gwir_bonrezhel kement reizhenn, kement dezv o tennañ d’ar c’hreñen-se. Ouzh ur gwir bonrezhel (anvet o’hoazh gwir politikel) ez eneber ar gwir_amaezhel (anvet o’hoazh gwir kofridiadel), o tiferañ an ensavadurioù amaezhel : amaezhidi, leziôù-barn amaezhel, Kuzulicô-kêr, h.a..
Hanezadur ar Bonreizhouz

Betek an 18t kantved e voe arveret "bonreizhouz" kustumel pe Kustumoù, - kounzomp Kustom Kozh-Meurbet Breizh, - frouezh an henvaozioù (sl. Emsav 27/92). En 18t kantved avat e voe santet diglokted ar C'hustumoù e-keñyer ezhomoñ nevez ar vuhez politikel. Rebechet e vee dezho bezañ fënvas ha re stag ouzh an devoudcù dibarek, diouerij ar rakselladurioù hollek ha skoueriek a ra efedusted an dezvoù. Ar si bras a damalled dezho ca òl dispisted a rae anezho biniou diaces da arverañ evit bevennañ arrealoù al levierion hag, en enep, ase da gorvoñ gant piauquier ar galleud a gave bepred en o mask diferadennoù a-du gant a amboazioù.

Da heul, unan eus amkanioù an emsav rezedelour a vee kaout :
- reizhennou dre skrid, fraezh, hep forc'hellegezh na dispisted,
- reizhennou dre skrid padus ha digemm,
- reizhennou na vent ket graet gant al levierion hag a chomfe e-maez diraez dezho.

E gwir, keal ar Vonreizh ned eo ket ur c'heal arneauz. Ken abred hag an Henamzer ez eo bet anavezet : dindan an titl Politeiai e taztumas ARISTOTELES Bonreizhouz kant pemont eizh keoded gresian ha barbar. Neñvledra, Kartac'h ar Grenniamzer a ca òl bevennañ ar vell. Ar Magna Carta a roer da skouer, - savet e vee gant ar C'hardinal LANGTON penn gwizion YANN DIZOUAR dispac'het outañ, - zo diazez ar frankiioù foran breizhveurat.

Ar Vonreizh kentañ embannet a vee Bonreizh Philadelphia (1787), bepred en arver er Stadoù-Unanet. An eil, ar Vonreizh c'hall eus 1791, na badas ket ouzhpenn dek miz, a verkas neozh derou un oadvezh nevez en Istor politikel Europa. Drez e fetisae ur spered istoriek nevez, diazezet war ar mennadur da veizañ an ensavadurioù en o focellelezh; ar fauldey trivliadel e d'an tremened, merket gant ar Gwir kustumel, a steuzie rak an damant d'ar boellelezh; ar gumuniez henvaozel (Gemeinschaft), frouezh edmarzhzek, "natural", an emdroadur hanezel, a leze he lec'h gant ar gevredigezh politikel (Gesellschaft) emouiziek
haframmet

En hanterenn genañ an 19t kantved e voe ar Vonreizh pal ar strolladoù frankizour, — anvet dre-se strolladoù_bonreizhel (kounañ ar Strollad Bonreizhdemokratel rusian e derou an 20t kantved). An damkaniezh frankizour a wele er Vonreizh an tu efedusañ da vevennañ beli al levierion : diferadennou ar Vonreizh a dalvez e vit an holl, levierion ha levidi; zoken al levierion ne c'hellont ket o c'hemmañ, hag a rank kentsentañ cuto, — pennaenn dreistelezh ar Vonreizh. Ar gevazasted ouzh ar Vonreizh eus divizoù al levierion a vez gviriet gant organou arbennik a zo en o c'hembeli freuzañ ar pezh a zo kontroll enno d'ar Vonreizh, — kefridi an organou-se a reer anezhi reoliñ bonreizhegezh an dezvoù.

Studiañ a raip lerc'h-ouzh-lerc'h pennaenn dreistelezh — lavar-out a reer c'hoazh : dreistevezvelezh — ar Vonreizh, hag arc'hwel ar reoliñ bonreizhegezh.

Dreistevezvelezh ar Vonreizh

Azonus eo ar bennañ-mañ eus ar renadoù bonreizhel. Empleg a ra e vez savelet ar Bonreizhou gant ensavadurioù diforc'h diouzh ensavadurioù al levierezh.

Dinaouin a ra ar Bonreizhou diouzh ur Galloud Uhelañ savlec'hiet dreist holl c'halloudoù ar Stad. Ar galloud-se, anvet_galloud-bonreizhañ a erverk ar reolennou ma vo diazezet warno ha ma arc'hwelo hervezo ar galloudoù all, — ar re-mañ a anver dre-se_galloudoù-silreizhañ, pe c'hoazh galloudoù bonreizhet.

Un diforc'h a reer ives etre ar_galloud-bonreizhañ_ensavus, arveret e pennderou ur Stad pe ur renad evit diazezañ ar Vonreizh, hag ar_galloud-bonreizhañ_ensavet, arveret da c'houde evit daskemnañ ar Vonreizh e talvoud.

Reoliñ bonreizhegezh an dezvoù.

Ne vez reolet nemet bonreizhegezh an dezvoù douget gant an Dael:
emañ ar re-se e penn-krec'h urzhaz ar greadou gwiriel, – gwelet hon eus c'hoazh (Emseay 31/220) e rank greadou al levierion all, Penn Stad, Tevezag, Maodierned, pennadurezhic'h lec'hel, bezañ isurzhiet d'an dezvoù dre berzh pennaenn an dezvegzh; e lec'h all (Emseay 35/354) hon eus studiet ar barnerezh evel ensav da reoliñ dezvegzh ar greadou amañzhel. Reoliñ ar vonreizhegezh zo gwirianñ ha kevazas – rozhfurm – eo an dezvoù ouzh ar Vonreizh.

Bonreizhou gwevn ha bonreizhou senn

Bonreizh_wew a reer eus ar Vonreizh a c'hell bezañ daskemmet gant an organ-dezvañ ordinal, hervez an hevellep furmou hag an dezvoù ordinal. En doare-se ne vez nepred dislavar etre an dezvoù hag ar Vonreizh, rak un dezv o tislavarcou ar Vonreizh zo e gwir un dezv o taskemmañ ar Vonreizh. Da heul, ar Vonreizh wevn n'he deus dreistel-ezh ebet war an dezvoù ordinal, n'he deus ket un dreistdezvelezh werc'hek.

Ar Vonreizh_sonn, en enep, ne c'hell ket bezañ daskemmet gant un dezv ordinal. Evit he daskemmañ e ranker digerñ un argerzhadur-azgewelout arbennik, luziet a-walc'h. En dro-маñ e c'hell bonreizhegezh an dezvoù bezañ reolel. Koulskoude, evitañ da vezañ gallus, ne vez ket embreget bepred ar reclerezh. Bonreizhou damsonn a reer eus ar re na vezont ket daskemmet dre an dezvoù ordinal, ha koulskoude na dalvezont ket da reoliñ bonreizhegezh an dezvoù, – e doare ma vez lakaet dindan erounit an holl dezvoù, ken bonreizhek ken enepononreizh, dre ma n'eus araez ebet d'c reoliñ na da herzel an erounidiskat anezho.

Bonreizhou ha Diskleriaduric'h gwiric'h

Evit ma c'hallie ar reoliñ bonreizhegezh talvout da vevenañ beli al levierion e-keñver al levidi, e rank ar Vonreizh reiñ un ezrevell resis eus ar gwiric'h hag ar frankizic'h anavezet d'ar geodedourion. Da heul Diskleriadur an Digaich amerikan hag e gowereb gall, Diskleriadur Gwiric'h an Ben hag ar C'heodedour, e teus boutin an embreg da enlakaat gant testenn ar Bonreizhou ur roll reizhennoc'h o spisaat ar
frankizicou foran hag o tennañ ar re-mañ e-maez krap al levierion.

E diouer ur seurt ezrevelladur eus ar gwiricou hag ar frankizicou, ne c'hell ket ar reoliñ bonreizhegzh c'hoari evit mad ar geodedourion nag o diwall diouzhi tidelezh ar veli. Ne dalvez neuze ar Vonreizh nemet da wareziñ unan eus organou ar Stad, - ar Governamant, - ouzh arlankaduricou unan all, - an Dael; pe c'hac'h, da wareziñ ar galloudou kevreet ouzh ar galloud-kreiz, pe a-c'hin, er riezoù kevreadel.

**Furmoù ar reoliñ bonreizhegzh**

En damkan, ez eus div furm a reolerezh : ar reoliñ_barnerezhel, evel ma kaver er Stadoù-Usanet, - ar riez-mañ a vee kentradour ar reoliñ dre ar barnerezh; ar reoliñ_politikel, empennet gant ar Gall SIBYES e dibenn an 18t kantved.

En embreg avat, evel ma welimp, ne dalvezas nepred ar reoliñ politikel da vevennañ ar veli evit mad ar geodedourion.

**Ar reoliñ_barnerezhel.**

Modelezhicou disseurt zo d'ar reoliñ bonreizhegzh dre ar barnerezh.

**Lez-varn arbennik pe lez-varn ordinal**

Evit a sell ouzh dibab ar barner ez eus div dezenn enebek : arverañ ul lez-varn arbennik pe arverañ ul lez-varn ordinal.

An dezenn a c'houlenn ma ve lezet a-gostez ar varnerion ordinal hag ensavet ul lez-varn a-ratozh evit reoliñ bonreizhegzh an dezvoù, a gener da arguzenn e tle an danvez pouezus-se bezañ fiziet e kefridicourion briekoc'h ha dizalc'hoc'h eget barnerion ar gwir boutin. Gant Bonreizhocol 'zo (Tchekoslovakia 1920, Aostria 1930, Spagn 1931; Italia 1948, Alamagn Gevreadel 1949) e vee krouet ul lez-varn arbennik. Hogen, e-keñver gwironiez strizh, n'eus arbenn ebet evit chom hep fizicout enselladur ar vonreizhegzh el leziñ-barn ordinal.

**Reolerezh dre berzh greadiñ pe dre berzh ezevih**

An diforc'h etre an dacou zoare-se da reoliñ ar vonreizhegzh zo e-keñver an hent ma vezont arveret. En doare kentañ, prevezidi pe an
actrouniezh foran a ra breud d’un dezh. Mar gouenezout o breud, mar bez anzavet gant al lez-varn ez eo an dezh kontroel d’ar Vonreizh, e vez freuzet an dezh, ha freuzet e vez er par kevredin, eleze e-keñver hollalezh ar geodedourion ha n’eo ket hepken e-keñver kevrennoù ar breud. Ar rezhiad, o vont en-dro en Helvetia, a vez arveret ken dirak al leziou-barn ordinal, ken dirak al lez-varn arbennek.

En enep, ar reolerezh dre berzh eseññ a c’hoari da geñver un erounezadenn eus an dezh nagenet. E-ser ur breud boulo’het dirak ul lez-varn ordinal, e c’houlenn ur gevrenn ma ve esevet ouzh an dezh, eleze ma ne ve ket lakaet da dalvout er breud o ren, dre an arben ma’z eo enepbonreizh. Mar ro al lez-varn he goulenn d’ar gevrenn nagenner, ne vo ket erounezet an dezh, met da geñver ar breud o ren nemetken. Ne vo ket freuzet hag e chomo dindan arounit keit ma ne vo ket lakaet esevar oul ur wech all pe ma ne vo ket freuzet da vat evel divonreizhek. Er Stadoù-Unanet e vez arveret ar reolerezh dre berzh eseññ. Evitañ da vezañ disheñvel en e furm, e teu dioutañ an hevelen disoc’h ha diouzh ar reolerezh dre berzh grediant, eleze freuz-adar an dezh.

**Ar reoliñ politikel**

Hervez tezenn ar reoliñ politikel, an hini a zo e roll gwiriañ kevazasted an dezvoù ouzh ar Vonreizh a rank bezañ dreist dezh. Ur barnar avat ne c’hell ket sammañ ar roll-se ; e gëfridi dezhañ zo barn hervez al lezenn ha n’eo ket barn al lezenn. Setu an abeg kentañ evit fizisout ar reoliñ bonreizhegezh en un organ politikel ha n’eo ket en ur barnar.

Difennet e voe an dezenn-se e Frañs gant SIEYES er Bloaz III. Gouleñ a rac ma ve savet ur Gambr Vonreizhel (jurie constitutionnelle) ampar et dre gevezholadur, dezhì ar gembeli da wirañ kevazasted an dezvoù ouzh ar Vonreizh. Ne voe disoc’h ebet koulskoue da vennad SIEYES. Er Bloaz VIII hag ivez dindan an Eil Impalaeriezh c’hall e voe sammet gant ar Sened ar roll a empenne an dispac’h er evit e Gambr Vonreizhel, met an organ-reoliñ-se n’en deves ket an dro da...
embregre e gembeli. Dezvoù divonreizhek-anat a voe douget, hini ebet avat ne voe freuzet.

Ar Vonreizh c'hall eus 1946 o savelañ ur Poellgor Bonreizhel a ree korf adarre da vennoc SIEYES, nemet e chomas diefedus ivez an organ nevez-se. Bonreizh 1956, gant ar C'huuzul Bonreizhel, a lakaas en arver ur benveg oberiantoc'h. Met, ouzhpenn ma rebecher dezhañ bezañ untuek, ned eo ket e roll difenn ar geodedourion ouzh al levierezh, met ar Gouarnmant ouzh an Dael.


Gant ar riezoù nevez diazezet er werinelezh e kemar ar reoliñ bonreizhegzh ul lec'h bras; rak dindan wesk an exhommou-diorren e tenn ar Gouarnmantou da bleustriñ hentoù actrouniek, e-se ar benveg-reoliñ a rank chom war evezh a-benn perraat ouzh pep drogarver eus ar veli.
ROLL AR PENNAĐOU
EMBANNET GANT "EMSAV" E 1969
hervez urzh ar pajennadur

Ali d'ar goumananterion nevez ........................................ 25/2
Petra respon d'an dud ? .................................................... 13
"Ar spered gall ha breizhat e Breizh" (arroud) ......................... 16
An Emsav dirak an darvoudou etrevroadel ............................. 7
An Emsav hag ar Vro (10) [EMVR-44 - 51] .............................. 11
Notennou politikel (1), ar Stat .......................................... 19
Notennou evit kelenn an Istor ........................................... 26/37
An Emsav hag ar Vro (11) [EMVR-52 - 53] .............................. 48
Notennou politikel (2), ar golloud 1. Bevoniezh
bredoniezh ................................................................. 49
Dremm dispens'hel ar brezhoneg ......................................... 27/69
An Emsav hag ar Vro (12) [EMVR-54 - 59] .............................. 73
Notennou politikel (3), ar golloud 11. Gwironiezh ................... 79
Kentnotenn ................................................................. 28/92
An Emsav hag ar Vro (13) [EMVR-60 - 66] .............................. 93
Peniasset meizañ kevredigezh an Emsav ? .............................. 29/131
"El-Moudjahid" (arroud) .................................................. 134
An Emsav hag ar Vro (14) [EMVR-67 - 72] .............................. 135
Notennou politikel (4), dihab al levierion ............................. 141
Poeizlezh an Emsav ......................................................... 30/163
An Emsav hag ar Vro (15) [EMVR-73 - 79] .............................. 172
Notennou politikel (5), framm al levierzh. 1. Elfennou
framm al levierzh. 1. Organou al levierzh .......................... 177
Leo'h al ledemañ en daelerzh-dieubif ................................ 31/195
"An Den suzet" (arroud) .................................................. 200
An Emsav hag ar Vro (16) [EMVR-80 - 88] .............................. 201
Notennou politikel (6), framm al levierzh. 1. Elfennou
framm al levierzh. 2. Arzhwelioù al levierzh ........................ 215
Unvanadur an istoregezh .................................................. 32/231
Demokrategezh ha frankiz-dezewif .................................... 237
"Petra ober ?" (arroud); "Denavellou 1964 S.A.D.E.D." (arroud) ............... 240
An Emsav hag ar Vro (17) [EMVR-89 - 95] .............................. 241
Notennou politikel (7), framm al levierzh. II. Ar
frammou fetis .......................................................... 247
"Breiz Atao" hag an daelerezh-dieubihan ........ 33/263
Alioù hollek evit an daelañ emsavel .............. /279
An Emsav hag ar Vro (18) [EMVR-96 - 97] ........ /286
Amkan, pal, finvez .................................. 34/295
Kendrael war armerzh Iwerzhon .................... /302
An Emsav hag ar Vro (19) [EMVR-98 - 100] ....... /309
Notennou politikel (8), bevennadur beli al levierion.
I. Pennaennoù ar bevennadur : ar frankizioù foran ... /317
Doareoù dibarre eus ar framm dispac'hel ........... 35/329
An Emsav hag ar Vro (20) [EMVR-101 - 110] ....... /340
Notennou politikel (9), bevennadur beli al levierion.
II. Arealioù bevennañ beli al levierion ............... /351
An egor istorek ...................................... 36/361
An Emsav hag ar Vro (21) [EMVR-111 - 112] ........ /372
Notennou politikel (10), Bonreizh ha bonreizhegazh .... /373
Roll ar pennadoù embannet gant "Emsav" e 1969 .......... /381
Gerva 1969 ........................................... /387
<table>
<thead>
<tr>
<th>Auteur</th>
<th>Page(s)</th>
<th>Année</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EVANS</td>
<td>4/80, 20/235, 253</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EVANS J.C.</td>
<td>20/236</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EVEN A.</td>
<td>21/280, 25/34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FAYOL 7/179</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FAVEREAU P.</td>
<td>25/12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FEDEKOVITCH 14/61</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FESTNER 6/135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FITZGIBBON D.</td>
<td>16/103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCO 21/260, 26/60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FREVILLE 18/180, 20/238</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRIEDRICH 26/61, 35/342</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FURIC J.F.</td>
<td>24/354, 28/125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GANDHI 25/12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GARSON 16/102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GAUTIER 6/152</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GETh 15/78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GEORGE D. LLOYD 15/78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GEORGE W. 15/82</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GESTIN R. (s.l. JESTIN R.)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GIFFEN 19/213</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GLADSTONE 20/239</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GLANNDOUR 2/5, 5/138, 141, 144, 19/195, 196, 20/251, 21/280, 36/371</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GLUTCHKOV 14/58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GOBINEAU 18/172</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GOULET Y. 11/285, 18/179</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GOURVES Y. 21/280</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GREGOR A. ROSTREHEN 4/83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRIFFITH A. 16/101, 102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GROSSMAN G.</td>
<td>14/50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUEM 4/61</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUESDE J. 9/242</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUIBYSSÉ 11/285</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUILLOT 32/252</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUYOMARÇ'H Y. 2/18, 20, 4/66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GYVITCH 6/152</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GWESKIN 11/295</td>
<td>12/321</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HERAUD G. 18/172, 19/202, 203, 22/295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HEUSSAFF A. 34/308</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HICKS J.R. 9/236, 19/213, 22/302</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HITLER 18/170, 172, 25/23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HOBSON B. 16/102, 103</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HOBRT 29/152</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HOUGHTON C. 11/295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HUGUES C. 20/236, 237</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HUON R. 21/280, 27/78, 28/125, 33/286</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHARLES BLEZ 11/295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHEKELI G. 21/260, 30/176</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHIEFSUL 11/12, 14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INNOCHEN 4 35/342</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>YANN DIZOUAR 36/374</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>YANN NONPORZH 11/295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>YANN 4/6/143, 11/295, 296</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>YANN 22/295</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JANDRED ARK 5/101</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JARL Y.E. 6/140</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JESTIN R. 6/141, 142</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JUSSET Th. 5/112</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JOULAI R. 29/136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JOHNSTON R. 34/308</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JUNO C.G. 52/260</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L'ESTOURVELLON 5/103, 15/83, 28/116</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LA BORDELOT 8/192, 26/35, 28/107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAERNECO 12/320</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAFONT 11/288, 291, 17/145</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAGANDEUZ 21/266</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAINE 11/285</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LALOR 16/102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAMBERZH 6/134</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAMMONAIJ 10/294</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LANCE O. 13/26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LANGEZ J. 14/140</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAGON T 36/374</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LASSALLE F. 9/241, 10/254</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAW 17/150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LE DIBBER T 35/342</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LE MENEUST 5/112</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LE PELLETIER 4/83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LE ROUX L.N. 11/263, 28/116</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LE VAILLANT Y. 17/142</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEBESQUE M. 32/242</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LECLAIRE 9/245</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEMASS S. 3/506, 307</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEMOINE L. 21/280, 22/294, 29/137</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LENON 20/239</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LENIN 2/16, 17/6, 130/7, 177, 9/241, 242/13, 16, 19, 21, 30, 14/60, 17/155, 156, 19, 203, 25/346, 25/4, 26/118, 32/240, 295, 33/267, 35/322</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEROI 13 9/241, 242</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEROI 14/59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEWIS S. 13/1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LIBEJMAN E. 14/58, 62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L'NYC J. 20/239</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LORIÈRE 21/266</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOCKE 31/216, 219, 224, 32/249, 35/351, 354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOTH J. 3/60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOTHAR 6/133</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOUTH 15/281</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOUTH 16 28/113, 33/287</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOUTH 15 1/2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOUTH 14 9/223, 18/170, 25/20, 27/94, 28/12, 19/213, 363</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LOUTH-PHILIPPE 30/181</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MALINE 19/200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MACHIAVELLI 25/19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MALMANCHE T. 3/63, 34/310</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MALTHUS 10/271</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MANER 21/266</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MACEDON 16/170</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARC A. 22/285, 297</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARKIEWICZ 16/102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARCUS E. 23/345</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARCHAL 23/328</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARILATIN J. 34/298, 301</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARSHAK 15/86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARSHALL 19/213, 219</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAZE G. 24/354, 25/12, 26/48, 27/88, 28/125</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MOCDARMADO 16/102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MOCDARMADO 16/100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MONEILL 16/102, 103</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MOPARISS 16/99</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
GERVA 1969

Ar ateredennig a verk e kaver ðiskleriadurioù war an danvez meneget pe war ster an termen.

guern 30/190*, 31/226
get 35/329*
get 'houde-taol 35/336
abberzurfungerecht 35/357*
abstolerezh 35/267
adkelletkaat 34/302
addilennadur 30/189
addisoc'h 35/353
addisoc'h 35/353
ademproudr 31/207*
ademproured 30/174*
adreizhadur 28/114
adsterezh 34/316.
advabadur impalaerel 29/155*
advrezhoneduradur 28/110
ali 30/190*
algourerezh 29/156*
algourerezh bell 29/156*
amaezh-leviañ 29/142
amaezh-Stad 31/225*
amaezhoidurezh 30/191, 31/218, 35/353*
amaezhier 31/226
amaezhier-Stad 35/354
amaezhou 25/26**, 29/142*
ambel 33/270
amkan 34/296*
amk an war loc'h 35/329*
ami kelourian 31/219*
amangetalek 29/149*
amgumentalezh 29/149*
amnedonon emave 33/283
amo'hallou 25/26
amledañ 26/59*
amleder 28/103
amuskegezh 26/55*
amplegad benvaegel 28/102
amplegedek 29/146*
amplegad 28/102
ampmizul 25/19*, 24/315
amre 31/227, 36/374
amstadel 25/30*
amva darbilegus 26/64*
amsteladur 25/29
amzaelaf 27/82
amzer istorek 34/296*
amzerlefezh 34/295*, 36/363*
anaenn an tre 26/103*, 32/242*, 34/297*, 35/356
anaenn daelerezhel 35/346
anaebek 25/252*
anaebran 34/300
andouegh 25/31*, 27/84*
andoust 27/88
anenda'h-us 31/226*
anist 26/43*, 31/210*
angaerzh 26/64*
angaerzh vac'hIon 34/317
angaerzh vel 26/64*
angloz 32/254*
angilouar 27/79*
angouezhierzh 34/316*
antroniezh 26/53*
antroniezh foran 27/32*
antroniezh speredal 25/25*
anaador ampoliti
ek 34/309*
anaador ar Broadoù Unanet 25/26*
anaador berenerzhel 25/27*
anaador kastiezel 25/27*
anaador kerrezhel 25/26*
arlekkadur 25/101
arlekkus 35/350
araez-brezelien 34/317*
arzaez-geardien 32/255
araez-gwaskañ 30/186*
arzegelur 36/396, 379
arbennadenn 33/279
arbeiten 29/155
arbennigiezh 30/186
arzegzh-aloubezh 32/234
arzegzh aotrounikur 29/154*
arzegzh kemmesk 29/157*
arzegzh-diarallekaat
arzegzh-diarallekaat 32/245
- diempruñ 30/174*, 34/326
- diistrañ-krouñ 35/337*
enegwenek 30/189
- freuzan 30/174
- gourzibell 30/173*
gwerinek 29/141*
herenhet 29/141*
- prieñin 28/122*
- umpeniel 29/154*
arzegzhaden 27/95, 30/191
- azevelout 36/376*
argile 31/195
argouennerezh 33/281
arhentererezh 26/50
arzhevel 30/177*
- arzhevel 31/227*
- barz 31/219*
- kefridiadel 34/309*
- devedañ 31/224*
- dezvñ 31/219*
- enebiñ 31/227*
- erouin 31/219*
- gwirizh 31/200
- harpañ 35/355*
- politikel 34/309*
arllakadur 31/219
arllankadur 36/377*
arlevej 30/180
arlevier 30/179
arlevier ar Goarnmant 30/180*
- ar Republic 32/253
- ar Ries 35/252
arlevierzh 30/180
arlez 30/182*, 187*
arm damkanell
armerzh kenderioñ 31/226*
- durc'hac 31/228*
- sturiadat 31/228*
armerzhelouriez 35/359
armerzhherezh 35/329
armerzhlañ 34/324
arouezeghezh 36/368
arnellia 27/82
arverelouriezh soviadell 32/243*
arvevat 34/324
arwarzh 26/53*
arwarzhed 32/253
arzaeladur 31/227
astalvocuakat 30/189*
alet 30/190*
-oberou 27/75*
ateteg devouedel 34/313*
atetegzh kastizel 30/191*
-politikel 30/192*
-stroll 30/192*
Azgminelezh 28/114
azgwelouriez 26/65*
azgwelout 36/376
"bains de foule" 26/54
barnorezh kastizel 31/221*
- keoedel 31/221*
- politikel 31/222*
barnour 25/26*
barnouriez koeoedel 35/354
barr-diorreadur 26/64*, 35/354*
- stummadur politikel 35/353*
- stummadur 35/353*
barrgezhe-kenderc'hañ 29/132
bed "bedel" 28/106*
- goureadel 32/241*
- istorek 36/364*
bedet 33/281
bedel 27/83*, 34/296*
bederiez 26/49*
- anistorek 32/244*
- kravezel 35/341*
- krenimaszel 35/341*
- hengonuel 28/114*
blegveliek 34/319
blegvellezh 35/341*
beliek 31/217
bellouriez 28/103, 32/234
bouvez-mac'homañ 26/56
- meizel 33/273
berniañ amaezhliou 30/185*
berusted ar strolladou 32/256*

betegwel 25/9
beved 26/49
bevedeg-stroll 26/50*
bevennau ar velt 34/322*
bezañ en Istor 36/363*
beziadel 32/244, 34/298*
beziadelz 32/244
beziz 25/26, 26/113
bezinoù gladalc'hel 25/26*
bezoud dezvel 25/31, 30/188*
bihanourc'hizel 28/117
bliañ bali 30/180*
bleiniad 32/22*, 23*/
- an eneberzh 35/335*
bod kemnek 30/186*
- dиферã 27/77*
bodañ 25/77*, 30/178*
- dezv 31/219*
- c'hlaudalc'hel 29/
155, 30/182*
- riek 32/248*
Bodaden-Vonreihañ 27/86*
bodadenn 32/248*
bon 30/174
fonlavang 34/322
Bonreizh 36/373*, 376*
- azgwelet 32/235*
- kevreadel 35/337*
"bonreizh" kustumel 36/374*
Bonreizh damson 36/376*
- dezv 36/373*
- Philadelphia 36/374*
- raklun 36/373*
- sonn 36/376*
- Weimar 32/252*
- wewn 36/376*
bonreizhgez 35/355*, 36/373*
bonreizhelour 30/182*
bonreizhoul 29/142
borc'hñ 26/50
boud istorek 25/25*, 32/245*
bouc'h an aberzh 26/63*
bouilhoñ-sifvañ 35/332
boure'hizelezh kelleidel 26/57*
- kenwerzhel 26/57*
- c'hreamtel 26/56*

boz 30/191*
Brahmana 25/25
brasluniekk 31/222
brastuaar 31/223*
bredklewad 26/63
bredelfennerezh 26/54, 63
bredoniez 33/279
- feudour 26/54*
Breizh devouedel 35/349*
- henvosael 36/366*
breud 36/378*
breutasrezh dileenel 29/149*
brick 36/377
briegezh 26/50*
brientin german 29/155
brientinelez c'hlaedel 26/36*
brizhkeñeleizh 35/347
brizhker 30/165
brizhñispal'helouriezh 25/5
brizhñesperadegzh 26/43
brizhñerinek 29/156*
brizhñerinelouriez 28/124*
broadelouriez 25/33*
"broadelouriez"-aloubiñ 25/33*
broadelouriez-dieubuñ 25/33*
bruderezh 28/123*, 26/59*
- dileenel 34/323
- rediek 26/60*
- reziudek 26/60*
bufe 26/49*
bufuzegez 33/274
builh 35/342
burev-arc'hañ 31/227*
burevirezh soviadell 30/184*

kabluñ 25/27
kabouilherezh 33/285
kadgarr 26/56
kadoriad 30/192*
kadouriez 25/3
kalficherezh kadouriezhel 33/273
kalvezeder-sterniañ 26/50*
kalvezeder-stlemañ 26/59*
kalvezekat 31/217
kalvezoniez 29/140
kalvezouriez 31/228
kalvezvalour 26/36
kalvezvelouriez rh 31/226* 
Kambr armouteik 30/183* 
- ar Birion 29/155* 
- - Fezak bag ar 
C’horefanniadou 30/184* 
- amernzel 30/183* 
- - brederiañ 30/183* 
- gevradeil 30/181* 
- gorfiniadou 30/184* 
- Izelañ 30/182* 
- Uhelañ 30/182* 
- unel 30/183* 
- vonreiゼル 36/378* 
- vrienteenu 30/182* 
- wereine 30/183* 

camarver 
Kamp a vreehonorien 
32/223 
Kandam kimiaed 29/155* 
Kanned 29/143* 
Kantgadiñ 30/188* 
Kantezsañ 26/53 
Kantezsel 34/301 
Kantreihañ 27/94*, 29/156 
Kafseller 30/180* 
Kantvout 34/316 
Kaiagantud 35/357 
Kaiagantuañ 29/158* 
Karbarc’hañ 26/33* 
Karta 36/374* 
Karzhaden 29/139 
Kasta 26/56 
Kavaihañ 36/369 
Kedarc’hwel 32/251* 
Kedskor 34/324* 
Kedeven 26/63, 27/91* 
Kedvevañ 26/49* 
Kedveved 26/49* 
Kedvuhez 26/49* 
Kefleuniañ 25/26, 29/146, 30/177 
Keflezadur 29/153* 
Keflez 29/153* 
Kefloc’hañ 28/124* 
Kefrediñ 25/9 
Kerfordouer 25/10 
Kerfordierezh 25/9 
Kerfriedel 31/203, 35/331 
Kerfridezh 35/341 
Kerfridour 31/225* 
Kerfridieriez 31/224*, 32/251* 
Kehelouriez h a berson- 
- elezh 32/244* 
- keepuz 30/192* 
- kehuzañ 30/191* 
- kehuzañ 30/192* 
- keisidur bernerezhel 
- 30/185* 
- keisieñ 25/26* 
- keisieñ ur varnenn 36/373* 
- kejusted 35/338 
- kelacouezhezh 26/59* 
- kelennadour 34/320 
- kelc’h-hac’h 30/172*, 31/196 
- kelc’h-hiad kevredal 
- 29/132 
- - diabarzh 26/58* 
- Kelo'hnoizialed 27/85* 
- kelc'hpoellata 34/311* 
- kolldistenuv 27/77, 30/189 
- kolligour 31/203 
- kelf 29/345 
- komboñ 31/218* 
- kembelek 31/228* 
- keman ar gwir 27/92* 
- kemenneluriez 30/167* 
- kemplezh ar gataureghezh 
- 32/241* 
- kempooilelez 30/167* 
- kempooez ar beliçou 32/ 
- 252* 
- kendaelour 33/279 
- kendarangerezh 31/204* 
- kendereñ hañ istorek 
- 28/101* 
- kendestelour 29/135 
- kendiizad 27/93* 
- kendiizier 33/219 
- kendizalou 32/247* 
- kendialou 31/206 
- kendic’hadenn 33/283 
- kendiel 27/95* 
- konelweniz 32/248 
- kengervel 30/187* 
- kengor 30/186* 
- - azmeriañ 30/186* 
- - - enklask 30/190* 
- - - evezh pad 30/191* 
- - pad 30/186* 
- kengriad 30/191 
- keongadenez 27/95* 
- keynuzhel 32/257* 
- kenlabour ar hwelez 
- 32/251* 
- kenrouz 30/179*, 32/251* 
- kensentiñ 36/375* 
- kentagaded 32/259 
- Kentañ Moadiern 30/180* 
- kentiidion 26/53 
- kentodiñ 30/188*, 31/222*, 227*, 35/396 
- - an dezvañ 32/249* 
- kentodusted 32/248* 
- kentpatrom 30/182 
- kentradour 36/377* 
- kenvañ 30/189 
- Kervar’had Breizhvereur 
- 34/308* 
- - Europat 34/308 
- kenwaouer 35/336 
- kenwir 25/10 
- kecopedeghezh 33/274 
- Keodedour Roman 25/26* 
- kerreizh 25/26* 
- ketep 35/359* 
- kevala amzerien 36/363* 
- - dispac’hel 35/337* 
- - istorek 25/23*, 28/101* 
- speredel 32/246 
- kevamzala’h 32/247, 251* 
- - kempooezus 32/259* 
- kevannen 25/22 
- - kevredad 27/70* 
- kevaniñ 31/219 
- kevann 29/142* 
- Kevanvaz ar Bobl 31/225* 
- - kevarezlañ 31/226* 
- kevazhez 29/155* 
- kevazhellez 25/10 
- kevazhelour 25/34 
- kevatale 29/148 
- kevatalour 27/95*, 29/142* 
- kevañaz 36/376* 
- kevañasted 31/226, 36/375* 
- kevarebnñ 30/189 
- kevezerezh bevedel 30/ 
- 174* 
- - buzezel 30/174* 
- kevezholad 30/179 
- kevezholadur 29/155* 
- - hinnennel 29/155* 
- - strolel 29/155* 
- kevezholiñ 29/155* 
- kevezus 34/305 
- kevrat 27/93* 
- kevredezlañ kalvezel 
- 35/354* 
- - dankanel 25/34* 
- - tiriel 35/354* 
- kervezdelouriez 25/34* 
- kevredezh 25/34*
kevredadelezh 27/90*,
30/170
- emsavel 27/70*
kevredurh 29/155*
kevrederezh 36/353*
kevredigezh ampolitikel
25/19*
- politikel 25/19*
kevredigour 29/134, 34/
324*
kevredin 31/216*
kevinouriezh ar Sturier
32/244*
kevrozamplegadek 29/146*
kevrozour 29/146, 31/223
kilouriez 28/109*
kimider 29/155*
klorofirmiñ 30/171
klozarmerzh 29/151
klozuzhez 29/151
KOMEKON 25/34*
Konkord 25/32*
Conseil d'Etat 35/354*
konsul 30/176*, 32/251*
Convention 30/179*
korf a oberob 28/121*
korf amzeriez 25/27*
- dezvañ 30/187*
- etre 25/31*
korfuniad 26/57
korfunaderzh 34/320*
korvoder treuzdoug 34/
325
korved 34/323
korverezh armerzhel
34/325*
korzhier 28/124*
korzhherezh 28/123*
kosp 25/27*, 27/91*
- kastizel 29/147*
- diviel 29/147*
koul 27/91*
koulzegezh 31/226*
kravezel 35/341*
kravezour 28/114
kreizenn-divizout 32/247*
35/351*
- - luskañ 32/255*
kreiztecmadur 25/16
Krennañezh vrezhon 35/
342*
krissat an dislavar 33/
285*
Kristendemokrat 27/85
krouuasted 34/300
Kahatriya 25/25
kudenn standur 32/253
kudennadur 26/121
kudennel 33/282
kumuniezh amstadel 25/
30*
- danriezel 25/34*
- dre ar pal 25/31*
- - sol 25/31*
- kumuniezhour 27/76
Kunett 30/182*, 31/222,
32/250*
kuraz an helavar 33/285
Kustun 36/374*
Kustua Kozh-Mourbet 36/
374*
Kuzul an Deskadurezh mag
ar Sevenadur 30/184*
- - Pevezvod 30/180*
- ar Brozhong 34/297
- Gedviuzhez mag ar
Yec'heñ 30/184*
- - Genderc'hierion 30/
184*
- - Riez 30/182*
- - Stadoñ 30/182*
- - Vaodierned 30/180*
- armerzhel 30/184*
- Bonreizhel 36/379*
- - Kevreadel 30/164*
kuzul endalcoñh 31/
226*
- - enluañ 25/27
Kuzul politikel-
urzhiañdel 30/184*
Dael 30/181*
- divgammbrak 30/181*
- uniambreñ 30/181*
- vreajzhveurat 32/257*
daeral emsaval 33/279*
daerezh 33/284*, 34/
325*
- bevedel 26/51*
- buhezel 25/52*
- - dieubriñ 30/169*, 31/
195*, 33/263*
- diepazhel komounour
27/81*
- - isterek 33/271*
daerealgezh klasel 32/
252*
- o'haolour 32/252*
- orleanim 32/252*
- weimezal 32/252*
dafar-kenderoñhañ 27/81
dalco'hiaidegezh 29/153*
dalco'hiaidegezh organel
32/251*
damani arc'hantel 29/143
dambolitikel 35/354
damkan 30/168*
damkanerñ 27/41*
damkanel 30/167
damkanerzh 34/313
damkaniñ 31/217
damkeniezh an "Nation"
29/146*
- ar rakstad 31/210*
- kevalarñ 33/251*
- jakobinel 34/323*
- - upennelour 29/154*
- - werinelour 29/154*
damkanour 30/181
danouug 33/284
damougel 30/170
damunelour 32/255*
damwerner 29/159*
damziktatouriezh 32/250*
dangorelezh 26/64
dangorelezhour 27/69, 70
36/364
danriezel 25/34
danvez dezv diezpleg 35/
356*
- - eplag 35/356*
danvezelouriezh istorék
26/62
danzelour 25/22*
daurbennel 30/179*
daurbernelezh 32/251*
daucustrolladeguzh 29/144,*
155*, 32/253, 254*
daucvleinded 32/251*
daucvleinelezh 30/178*
daucvleinelezh 30/181*
darabeverezh 26/59*
darblegañ 26/63*
darblegus 26/64*
darrempred frammeñ 35/354*
darfellegezh 33/277*
darfellek 33/277*
darraid 32/255*
darroureuzh 32/256*
darvoudaozerezh 34/310*
darvoudavarenez 34/310*
darsaver 29/135
daskemmanñ ar Vonenizh
36/375*
daspouezadur 29/148
Dasprenadur 34/299*
daspug ur muñaniver 32/
257
fuadur ar speredou 28/106*
furm amzeriek 25/23*, 28/103, 34/316*
furmek 29/143*, 34/323
furmekaat 35/329
furmekadu 35/329

Gallegeriezh 25/33*
galloud 26/49*, 27/79*, 30/163*
  - a urzhaz 31/226*
  - ananleik 25/31*, 29/146*
  - armerzhel 35/351*
  - ar'o hañ 31/227*
  - barn 31/216*
  - bedel 25/25*
  - bevennañ 31/227*
  - bonreizhañ 36/375*
  - ensavet 36/375*
  - ensavus 36/375*
  - bonreizheth 36/375*
  - kefridiadoel 31/225*
  - kelldidsteñviiñ 31/227*
  - kevareizhañ 31/226*
  - kevreañ 31/224*
  - kervest 36/377
  - kreiz 36/377
  - kreizh 36/377
  - krouiñ 30/164*, 34/319*
  - kouzuliñ 31/226*
  - devedañ 32/249*
  - dezañv 25/16, 27/93*, 31/216*
  - diazeañ 30/164*
  - dispac'h añañ 30/164*
  - divizout 31/225*
  - eilreizhañ 36/375*
  - erounit 25/16, 31/216*, 31/225*
  - ensavet 27/16*
  - gouleviañ 31/226*
  - leurleak 25/31*
  - leviñ 30/164*
  - leurleak 29/146*
  - luskañ 31/222*
  - politikiel 31/225*
  - reoliñ 31/226*
  - reveł 26/51*
  - riezal 28/107
  - -stad 31/222*, 226*
  - trenontiñ

Galloud Uhelañ 26/375*
galloudegañ 27/64*
galloudezh-dezvarn 33/260
Galv 34/297,
galvadenn 30/191*
galvenn 31/204*
gallor 32/252*
gallouriezñ 32/253*
Gemeinschaft 36/366*, 374*
gennad steuñvel 35/330*
gerrymander 29/148*
Gesellschaft 36/374*
getto 32/241, 36/370
gevver sakr 33/281*
gladamplegadek 29/146*
Gladalla'helezñ 27/89
Glaodelour 28/113*, 29/155*
glanelour 30/165
glizhienn 33/260
gloazadur 35/265
gpradenn 27/96*
Guarnamant 30/177*, 178*
  - da c'hortoz 29/156*
  - daubemmel 30/179*
  - daouvelenel 30/179*
  - diktakoreel 30/179*
  - diwar yzuz 32/257*
  - lleskorel 30/179*
  - roucel 30/179*
  - uncorl 30/179*
  - unpen nel 30/179*
  - unveliel 30/179*
  - Vichy 33/273
Gourned 26/60
Gourzh 30/189*
  - a-berezh gobl 35/356*
  - goursezus 30/189*, 32/249*
  - grofs 30/189*
Gourzhañ 30/189*
Gouneleñour 25/23
Gougevanenn 25/22
Gougevannñ 26/52, 55
Gougorenn 26/50
Gouleñ 30/191*
  - fiziññ 30/192*
Gouleviañ 32/25*, 31/226*
Gourbonnadur 30/188*
Gourbonñañ 30/188*
Gourbrrient 31/218*
Gouren d'ar galloyd 30/163*
Gourevelezñ 26/51
gourfere'henn 26/56
gourfouez 30/183
gourfouezus 30/179
gourseñkañ 26/64*
gourseus 30/189
Gourzhball 25/34*
Gourzhbelladur 28/113
Gourzhbellerezh 25/32*, 26/124*, 33/285
Gourzhbellour 31/203
Gouvennout 29/155*
Gouzileñ 25/159*
Graerezh 34/522
Graetanvet 35/336
Gratadur 30/180*
Grread a grefridieriezh 31/224*
  - riegezh 31/224*
  - amazezh 36/376*
  - kenduel 27/95*
  - erouunit 32/250
  - untuell 25/95*
Greadiñ 29/143, 36/377*
Grnon korerherion 28/124*
Grnond 32/255*, 257
gwalo'hiñ-empenn 26/63*
gwallvesket 33/264
Gwaranterezh ar frankizicou 35/334*
Gware 34/524*
Gwarelat 34/324
Gwaredour 34/295
Gwarezour 34/307*
Gwareidour 36/366
Gwareidour 26/63, 33/269, 34/316*
  - stroladelour 34/313*, 35/353*
  - tunelour 33/273*
Gwarizus 35/335
Gwaskadur 29/149*
Gwaizerzh Abrennik 33/273*
Gwaizerzh-kastiz 25/27*
  - foran 35/354
  - kevredin 34/329*
  - leforan 35/354
  - milorel 29/147
Gwazwa uro vovadem 30/185*
Gweladur hanezal 28/109*
Gwengel 26/54
  - ar Gouron 32/244*
Gwered-mestroniañ 34/308
Gwerc'h 39/332
Gwerc'hek 34/323
Gwerc'hhegæzh 34/325
yoc'helez 25/22*
yush 32/253*

Jezuist ed 26/58
labour istorek 31/204*
lakaat dindan erounit 50/188*
lakaat dindan gehuz 30/191*
- guouarz war 30/169*
lavar gwerc'hhek 25/7*
- -ober 25/7*
- -prientif 25/6*
lavarout ar gwir 27/92*
lazion ou forzan 27/95*
- prevex 27/95*,30/186
lealegezh 26/65
Lebensraum 25/22*
ledkennerzhel 27/77
ledensav 28/102*,30/166*,
31/195*,33/289*,35/346*
ledfaskour 30/184*
ledforan 35/354
ledstad 26/111
ledwerinek 29/158*
lech'n-krouñ 28/117*,
118*
- -dibab 28/117
- -divizout 28/117
- -sevenñ 28/118*
lec'hiañ daelerzhel 33/283*
- meizerszhel 33/284*
ledispac'hel 25/17
leuriad 29/143*
leuriadek 29/146*,25/31*
leuriadekait 29/142*
leuriadegez 29/31*,27/84*
leuriadur derc'houezus
29/144*
- -endaloc'hus 29/144*
leuriar 29/143*
leveson 26/53*
leviatur 30/177*
leviaturzh 30/178*
levierszh 30/177*
- a-c'houde-taoi 35/
336*
- gwirion
levierion a-wel 26/57*
- anguzh 26/57*
Leviour 30/179*,32/250*
leviouregezh 32/258*
leviourel 30/179

Lez-Uhelañ 31/222*,36/
379*
- lez-varn amaezhel 36/375
- -arbennik 36/377*
- -ordinal 36/377*
Lez-Veur 30/191*
lezezn 27/30*
lammerezh 36/361*
- -andonik 36/362*
lammou ebarzhiegzezh
32/241*
liesarc'hwelded 31/217
lieskargiezeg 36/185*
lieskorel 30/179*
lieskorelezh 30/179*
liesegezh 32/256*
lieselezh 35/355
lieselour 32/254,256*
liesmouezhiañ kevrozal
29/148*
- -gladel 29/148*
- -ozhac'hel 29/148*
liesorganed 31/217
liesorguan 32/248
liesparzhadur 26/56*
liesstrolladegzezh 29/61,
29/153*,32/253* hh.
lirinkus 26/62,33/278
linenn-disparzdi 32/257*
- -disram 32/257*
loezadur 30/189*
loezañ 30/189*
lorberzh 30/185*,189
lu-dicubis 30/164*
ludi 26/60
luoz 25/26*
luskad ampoltikel 34/315*
- -di olitikel 34/315*
- -dispac'helour 29/147
luskadour 26/58*

mad peurvouldel 32/243*
amoenn boellelez 30/
165*,167*
- -distruaz 31/199
- -istorek 36/369*
magistratus 32/251*
Magna Carta 36/374
mac'homerezh 34/320*
manifesto 25/4
Madiddri 30/180*
marksadagezh 27/86
markscouriez 27/61*
- -lelinourezh 26/62
meiz keallek 34/500*
meiz diwar vuhezañ 34/
300*
- -helev 34/300*
- -paen 28/122*
meizad skenuiadek 35/346*
meizfram 26/49
- -marksour 35/350
mellkeg 26/90
mennad-karezin 30/192*
- -disfla 30/192*
mennadurezh ar bobl 30/
189,31/215*
mennoù ar bobl 35/357
- -kevredien 34/322*
meslazelezh 27/74
"metou" an Istor 36/369*
milour 29/147*
mirielour 26/48,35/270
mirielourzh 29/147,36/379
mirielourien 36/367*
modelezh 26/49
moed 26/61*
moederezh 26/59*
- -aoniñ 26/60*
- -kordeneh'ñiñ 26/61*
- -komunour 26/63*
- -diveysk 26/65*
- -faskour 26/62*
monark 27/94
mont d'ar bobl 33/276*
mont dindan erounit 30/
189*
mouezh gourfouezus 30/
179*
mouezharc'h 29/149
mouezhiazadur-kaougantañ
29/156*
- -gouzilen 29/159*
mouezhiañ a-wel 29/149*
- -ameeun 29/149*
- -amgevatal 29/148*
- -kevredalet 29/148*
- -kevredael 30/183*
- -kevrozal 29/146*
- -korfuniadel 30/183*
- -kuzz 29/149*
- -dereziak 29/149*
- -deskol 29/146*
- -gladel 29/146*
- -hollek 29/145*,147
- -unel treudzougadus
29/152*
mouezhrivernzh 29/152*
mouezhva 29/146
mouladur 32/236*

396
EMSAV Kerzu 1969
moustrerezh 25/341*
mouvement Breton 36/366*
muderezh 34/313
mulaniver brevus 29/159*
- kêfiverel 29/151*
- dreistel 29/151*
- fîfîvus 32/257*,259*
mulaniverek 32/256
nagenner 32/237*,36/378
nagenmiñ 36/378
nac'h-anacout 36/361*
NATO 25/34*
natur 27/61*
naturelour 25/23
nemedel 30/192
nemeuriez 29/159*
nemeurvellez 29/159*
neo-unionist 34/308*
neptuegezh 33/244
erzh-deziriañ 25/26*
- dezvel 30/188*
- fizikel 26/55*
- -sturiaz 31/228
nerzhob-ademprañ 28/106
neurozlad 33/281
nevet 27/83*
nevetad ur veli 27/82*
nevetad 27/83,35/341*
nevetvelli 27/83*
nevestrevaddenerez 25/33*
nevezunanelour 34/308*
niverek'aat 26/53*
noblaññel 28/117

oom-ad-emstrivañ 29/150*
- -mouezhiañ 29/147*
oadouriez keodedel 29/147*
- -dilennel 29/147*
Oadvezh Modern 28/114, 29/157
ober ar gwir 27/92*
- breud da 36/376*
- foran 34/309*
- istorek 34/299*
- redieñ 26/52
ombusman 30/191*
"opiom an Emsav" 29/131*
"opiom ar vro" 29/131*
organ 30/177*
- -dezvañ 31/220*,32/249
- -erounit 32/248,249
- -hiniennel 30/178*
organ-leviañ strolleñ 30/179*
- -sturiañ 31/217
orleannor 32/252*
orleanouriez 32/252*
pedegrez 34/295
pal 34/295*
palvatadur 29/149*
panteon 26/34
par kevredin 31/221*,
36/378
- - korragantel 31/228
- - kudennel 35/282*
- - damkanel 30/167*
- - embregel 30/167*
- - gwerch'el 31/221*
- - hiniennel 31/221
- - mennel 31/221*
- - meurzantel 30/228
pastell dileñnel 29/148*
- direl 30/183*
patrom stuzegezhel 27/
91*
Penn an Tevezvod 30/180*
- - ar Gouarnamant 30/
180*
penn-daveñ 26/63
Penn Stad 30/180*
pennaern ar rakvern
a-du 33/281*
pennezh amezihiadurel
31/226*
pennstrolladek 32/256*
personed 33/280
personañ 26/53
perzhadiur 30/188
- - kefridial 35/350*
- - politikel 35/350*
peurileus 31/201
peurrekjadadun 35/329
peurseul 32/243
peurzibilikañ 35/315
peurzinevetad 27/83*
ples 32/251*
pluast diemvareñ 34/301
poaniñh dovezel 27/91*
- dezvel 27/91*
pobl 27/85*
poblaters 35/356*
- - unezholadek 35/357*
poblatersadeg 30/190*
pobligonec 35/356*
poblloezadur 35/356*
poblouarzñ 35/356*
poblouezhianadeg 35/356*
poblouezhiañ 35/356*
poell istorek 28/122*,
31/214*
Poell peurbedal 31/196*
poell trabezidal 32/244*
- - trafersonel 32/244*
polelekaat 27/70
poellelaat 25/21*
poleleizh 25/21*,30/163*,
31/195
- - - krouñ 30/165*,31/197*
- - - fetis 34/301*
poellgar 30/176*
Poellgar Bonreizhel 36/
379*
poellgar-leviañ 32/255*
Poellgar Salver ar Bobl
30/190*,32/246*
pollahiez 30/169
pollahorne 34/300*
- - ensevel 32/245*
Politieia 36/374
politikelañ 25/21*
politiker-leti 25/7
politikerrez 30/178*
- - gwarseur 34/307*
- - unel 32/283
poujadour 29/154*
pruntad entroaddur 35/332*
- - frammañ 34/309*
- - rakzispeñhel 35/331*
- - unelañ ar go monuneriezh
34/326*
prezegann an tron 30/190*
- - - digerñ 30/190*
prrezidiom 29/155,30/179*
31/225,32/255*
proletieriez c'hreantel
34/323*
- - vischerour 26/57*
pronunciamento 29/156*
putsach 29/156*
prakwarant 32/233
raklun 35/329*
rakluniañ 30/165
rakluak 34/310
raksealladur 36/374
rakseillout 27/89*,31/220*
Raksokrateion 32/243
rakstad 31/210*
raktres munudacouet 35/
356*
rakvern a-du 33/281*
rakzillennadur 29/151*
rannad broredel 29/152*
rannad dilennel 29/152*
 rannadur ar galloudou 32/249*
 ranner broadel 29/152*
 ranngfreidar 30/180*
 ranvnroeadur 25/15*, 32/244
 recall 35/357*
 redalgezh 35/165
 - diabarzh 34/297*
 - natur nel 27/90*
 REIZ 31/225*
 reizh kredenn 32/255
 reizh dereadur 27/94*
 reizh deren 27/94*
 reizhembegadur 27/94*
 reizhenn dibarek 31/216*
 - eroumit 31/220*
 - gevredin 31/216*
 - glokaat 31/225*
 - hiniennel 31/216*
 - hollek 31/216*
 reizh furm 25/3
 reizhiaad dilennel 29/151*
 - tevezvodel 30/181*
 - unezhoziel 32/255*
 - vualevivel divdrol 29/151*
 - rik 29/151*
 - undro 29/151*
 reizh ou livesel 27/91*
 reizhvarn 25/9
 reizhveli 27/79*
 - brolesterel 27/81*
 reizhvellegadzh 27/80*
 - douleurliaedel 27/84*
 - werinleuadrel 27/84*
 reizhvar 27/87*
 reizh virlekaat 29/156
 reizhvirlegadzh 27/87*, 31/215*
 relijusted 33/274*
 ren an tunicou 33/273*
 renab a zav voudou 28/109*
 renad anstrollad 32/255*
 - austrouinek 32/249*
 - arnerzhel 35/351*
 - annvezh 32/254*
 - bodadennek 32/248*
 - bonreizh 36/375*
 - breizhveur 32/253*
 - brizhwerinek 29/158*
 - kevredigezhel 35/351*
 Renad Kozh 27/89, 28/115*
 29/157
 renad daelic 31/215*, 32/251*
 - damulour 32/255*
 - damurerinek 29/159*
 - faskour 30/184*
 - gacoulour 32/252*
 - henvwzel 32/247*
 - ledfaskour 30/184*
 - ledwerinek 29/158*
 - leviourek 32/250*, 256*
 - lieselour 32/254*, 256*
 - mirelour 29/147, 30/184*
 - orleancou 32/252*
 - pennstrollad 32/256*
 - sokialour 30/184*
 - scviedel 32/254*
 - steuivour 30/184*
 - tevezvodel 30/180*
 - unpeniel 26/57*
 - unpeniezhel 27/85*
 - unelour 32/354*
 - unstrollad 32/254*
 - gwen 32/255*
 - sonn 32/254*
 - weinarel 32/252*
 renkad korboer 27/81*, 86
 - per'henn 26/56*
 - prolester 27/81*
 - tavante 26/56*
 - rennerzh-stroll 32/248*
 - reokerezh domocratel 32/246*
 - reolifh barnerezhel 36/377*
 - bonreizhegh 35/375*
 - politikel 36/377*
 - Republic vriinentel 32/251*
 Résistance 33/273, 35/340
 ret-huvez 34/305
 Reverzhli Boliitikel 35/341*
 - Galvezel 36/366*
 rez 26/55
 rezid 34/319*
 rezidek 27/90*
 rezidilour 36/374*
 riek 27/86*, 31/215*
 rieg 31/224*
 riegezh 27/84*, 31/224*
 riegelzh ar bohl 27/86*
 - vroad 27/86*, 29/144*
 - dirann 27/86*
 - prolesterel 27/86*
 - ranmet 27/86*
 - renkadel 27/86*
 riez 25/29*
 - kevreadel 25/25*
 - impalaerel 25/28*
 - unstadek 30/182*
 - vroadel 25/29*
 riezad 25/26
 rielzoulez 25/33*
 rhioniez 26/38
 rikladur istorek 34/297*
 35/335
 roll brizhellel 29/152*
 - reolifh 31/222*
 - sparlet 29/152*
 - stardan 31/222*
 rolloù a fïziâh 29/159*
 roulou darbennad-Doue 27/85*
 - dilennad-Doue 27/85*
 roue-doue 27/85*
 rouezezh a wir doueul 27/84*
 rumenn 25/23
 savbovent disfach 34/312*
 - treamezel 34/311
 saveleges 27/90*, 35/329
 sawleven 27/90*
 sawlevennoù an nevid 34/321
 saviad dislawar 28/122
 - disveziadel 25/7
 skadarur 29/151*
 skarat 29/151*
 - an argouloù 31/221*
 skedenn hud 33/268
 skouliadek 35/346
 skiant-voutin 32/243*
 skignerezh 26/59*
 skinva 29/149
 skoziadenn-gempouezañ 27/77*
 skoilherezh 30/186*
 skorenn 34/324
 skouerlekaat 35/329
 SEAT 25/34*
 Sekretour Meur ar Strollad 32/255*
 sell ergerek 35/338*
 - treamezel 28/109
 selledou faskour 29/148
Sened 30/162*, 36/378*
sevenadenn 32/284
Sevenadurezh 33/267
sevenour 25/23
sea vak 29/152
seanți 30/185*
siegezh 26/62
sokiallegzech 33/274*
sokiallouriezzh yougoslaviat 30/184*
sogezh 34/322
sol ensavadel 27/87*
- trabadel 27/87*
soliat 31/223
Sovied an Unaniezh 30/182*
- ar Broadalezhioù 30/182*
- Meur 31/225*
spered a strollad 36/362*
- broadel 35/346*
spered emeavel 35/334*
- chouan 35/340*
speredegezh 27/93*
- vrezh 36/369*
spontelouriezzh 25/4
Stad 25/19*
- arvavat 34/324*
- despoz 27/94*
- lik 34/319*
- skouer 31/211*
- vac'homus 34/320
- velegveliek 34/319*
- vovennek 34/311
- waredd 34/324*
- werinek 34/320
stadelezh 27/90*
stadour-leti 25/10
stadper'hennet 34/306
stael 29/142*
stalinour 27/90
steuenn-dispenn 30/165*
- greg 30/165*
steuñ 35/329*
- armerzhel guevn 34/303*
- gourhemenus 34/304*
steuñvel 35/330
steuñvezezh gwerinek 31/228*
stienn arhentel 26/50*
stiennañ youchhel 26/53*, 61*
stiennegenn-arheñañ
26/50*
stiennegenn-arheñañ
26/52*
stiennerezh 26/59*
- dastum 26/59*
- amiledañ 26/59*
stouarn a renkad 26/56*
- ar renkađou 35/330
- brezelel 35/330
- chweluniezh 35/330*
- rakkizpaz'hel 35/331*
- sevenadurel 35/330*, 347
- strollad 35/330*
stournad dlennel 29/149, 30/189
strizharbennikadur 32/249
stroll kentael emdrashek 36/366*
- leviañ 29/144
- patromed 26/57*
Strollad Bonreizh demokrat 35/375*
strollad bonreizh 36/375*
Strollad Komounar 32/255*
- sovieth 32/256*
strollad dehouat 36/379
Strollad demokrat 32/257*
strollad frankizour 36/375*
- gouarnamantel 32/257*
- politikel 32/254*, 34/308*
Strollad Republikan 32/257*
- ar Bold 32/256*
strollad tre'chel 32/255*, 256*
- unel 32/254*
- goun 32/255*
- unvelouh 32/254*
strolladegezh 23/153*
strolladloirezh 34/313*, 35/333*
strolladegezh 30/179
strollennel 26/50
stumadur 33/288*
sturian 33/226*
stuñ-bred bugalel 26/50
stuñegezh 27/90*
stuñ-bredou 26/63*
sumnit 27/85

Tadelouriez 26/54*
talben-argadiñ 34/315
talvoud dizesel 27/91*
- skouer 26/34
tangleuzet 30/179
taol-Stad 29/156*
taotologiez 29/30
tarzhadur tiriajel 35/333*
tec'hadennec 36/361
tollañ 31/223*
"teod an duñ" 27/91*
teurul pronn 29/142, 50/186
Tevezvod 30/178*, 30/180*
tevvezavulezh 30/181*
Tevezeg 26/57, 29/143, 30/178*
tezenn enebmesavel 32/238*
tezennch personel
disklotus 34/316*
Tì an Aotrouioù 29/158*, 30/182*
- Arlozod 30/182*
- Derouhouezourion 30/182*
- ar C'hunou 29/158*, 30/182*
tid an unpeñ 27/94*
tidelezh 25/24, 27/94, 36/377
tiern sklerijennoù 26/61, 27/89
tiernac'h 32/252*
tiranterezh 29/157*
tirianel 35/333
tiiregezh 25/32*
titor 26/59*
- polis 33/281
- titourozh 26/59*
Tî'r arglyydi 30/192*
tolpañez 32/246*
tolpap ar gallowoù 32/247*
- llesorgan 32/248*
- unorgan 32/247*
tonkad beziadezh 30/165
torfe 26/51
torradour 25/26
"touegi" 28/103*
trabad 27/81*
trebadegezh 34/320*
trabadel 27/80, 32/244, 34/298*
<table>
<thead>
<tr>
<th>tra betadilezh 27/82,90*</th>
<th>tuad 32/255*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tra bedouriezh 26/63</td>
<td>tuadur gwarius 35/333</td>
</tr>
<tr>
<td>tra beziadel 32/244*,34/</td>
<td>tudelezh 25/21*,29/144</td>
</tr>
<tr>
<td>298*</td>
<td>tun ar vertuz 33/274*</td>
</tr>
<tr>
<td>tra fernezel 32/244*</td>
<td>tunadur 29/149*</td>
</tr>
<tr>
<td>tre amzerel 31/221</td>
<td>thunlouriezh 33/273*</td>
</tr>
<tr>
<td>trebadekant 27/95*</td>
<td>thabelamaezhouriezh 29/155</td>
</tr>
<tr>
<td>trebadeghezh 27/94*</td>
<td>unanelouriezh 34/308*</td>
</tr>
<tr>
<td>trebadout 25/23,27/94</td>
<td>unanidigezh rez-ha-rez</td>
</tr>
<tr>
<td>tre hontelezh 26/52</td>
<td>30/165*</td>
</tr>
<tr>
<td>tre ch'h daelerezhel 33/285*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- meizerezhel 33/285*</td>
<td>- sujer-sujez 30/165*</td>
</tr>
<tr>
<td>tre ch'el 32/255*</td>
<td>unkambreghezh 30/181*</td>
</tr>
<tr>
<td>treiñ-kargouñ 29/142*</td>
<td>unkor 30/179*,32/251*</td>
</tr>
<tr>
<td>treug 25/31*,34/297*</td>
<td>unkorel 30/179*</td>
</tr>
<tr>
<td>treustec'hadenn 28/122</td>
<td>Unkorour 32/351*</td>
</tr>
<tr>
<td>treuuzzvare'had 34/325*</td>
<td>unelour 32/254</td>
</tr>
<tr>
<td>trevour 29/147*</td>
<td>UNESCO 25/34*</td>
</tr>
<tr>
<td>triviadlelez 26/62</td>
<td>unezholadez 35/357</td>
</tr>
<tr>
<td>Trinoum 32/251*,35/355*</td>
<td>unezholadur 29/149,29/155,158*,35/357*</td>
</tr>
<tr>
<td>trokellañ 32/260*</td>
<td>unezholal 32/255</td>
</tr>
<tr>
<td>trokellerezh 32/259*</td>
<td>unezholañ 29/157*</td>
</tr>
<tr>
<td>tro-skarat 29/151*</td>
<td>UNO 25/26,34*</td>
</tr>
<tr>
<td>- - vouezhiañ 29/151*</td>
<td>unorganezh 32/247</td>
</tr>
<tr>
<td>tu kefridadel</td>
<td>unpenn herezel 29/155*</td>
</tr>
<tr>
<td>- politikel 31/220*</td>
<td>unpennel 30/179*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>unpennelour 29/154</td>
</tr>
<tr>
<td>unpenniezhezh 27/85</td>
<td>unstilliezhezh 27/89</td>
</tr>
<tr>
<td>- kevezholadezh 30/179*</td>
<td>unvelin 30/179*</td>
</tr>
<tr>
<td>- kravezal 28/114*</td>
<td>unvelinezhezh 30/178*</td>
</tr>
<tr>
<td>- dihezveli 30/181*,32/</td>
<td>unvellezhezh 32/254,256</td>
</tr>
<tr>
<td>248,250</td>
<td>unvubezel 36/361</td>
</tr>
<tr>
<td>- diennadezh 30/179*</td>
<td>unverzhouriezh 34/325*</td>
</tr>
<tr>
<td>- levisurel 30/179*</td>
<td>urkhaz 31/214*</td>
</tr>
<tr>
<td>- vevennet 31/219*,32/250*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- unstilliezh 32/255*</td>
<td>- damkanel 31/217*</td>
</tr>
<tr>
<td>- unstillidezh 32/254*</td>
<td>- devoudel 31/217*</td>
</tr>
<tr>
<td>- unstilladeghezh 29/153*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unstilloutel 27/95*</td>
<td>- gwrael 31/217*</td>
</tr>
<tr>
<td>unvaniezhezh Turmel an</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emsav 36/364*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unvellezhezh 27/89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unvelin 30/179*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unvelinezhezh 30/178*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unvellezhezh 32/254,256</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unvubezel 36/361</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unverzhouriezh 34/325*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>urkhaz 31/214*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- damkanel 31/217*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- devoudel 31/217*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- gwrael 31/217*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>weimarel 32/252*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>welfare state 34/324*</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>