**Mgr. Ivan Mánek (1931 - 2012)**

1945 - vstupuje do skautského oddílu v Českých Budějovicích. Od roku 1948 až do zatčení Státní bezpečností vedl 10. skautský oddíl v Českých Budějovicích

Dne 7. září 1949 byl zatčen spolu s ostatními členy oddílu a obviněn z tisku a rozšiřování letáků, v nichž upozorňoval na porušování lidských práv režimem. 8. a 9. prosince 1949 byl s touto skupinou veden monstrproces v Praze. Ivan Mánek byl nakonec za zločin sdružování proti státu odsouzen na 4 roky žaláře, zostřeného čtvrtletně tvrdým ložem, samotkou a půstem, k pokutě 10 000 Kč a ztrátě čestných občanských práv na 5 let.

Důvodem horní sazby bylo to, že se během procesu urputně hájil tím, že se v žádném případě nedopouštěli ničeho protistátního, protože se řídili skautským zákonem a demokratickým.

Byl vězněn na Pankráci, ve Vinařicích, kde fáral na dole Fierlinger – Mayrau, v trestném lágru a kamenolomu Mořina a v Jáchymově na lágru Mariánská, kde fáral na dole Eva.

Mořina (trestanecký lom, trempsky zvaný Mexiko) byl jedním z nejhorších v tehdejším Československu. Vězni museli pod neustálým dohledem stráží těžce pracovat v kamenolomu. Za nesplnění velmi přísné pracovní normy jim navíc neustále hrozila korekce v bunkru, v lepších případech snížení už tak nedostatečné denní dávky potravin. Trestanci měli rovněž zakázanou jakoukoliv korespondenci s příbuznými. Po půl roce těchto „galejí“ odvezli Ivana Mánka přes Pankrác do Jáchymova. Přes ústřední lágr Bratrství putoval do pracovního tábora Mariánská, kde pracoval jako lamač na uranovém dole Eva. Za celou dobu věznění mu byla povolena pouze jedna návštěva matky. Zhubl o více než třicet kilo. Propuštěn byl v červnu 1953 po vyhlášení částečné amnestie. Do konce celého trestu mu tehdy zbývaly pouhé 2 měsíce.

V roce 1953 byl (2 měsíce před vypršením trestu) propuštěn na amnestii.

Roku 1953 se snaží dokončit středoškolské vzdělání, avšak je povolán k PTP. Od října 1953 až do 31. 12. 1955 slouží u PTP na dole Nosek a Nejedlý. Během vojenské služby se mu s pomocí přátel podařilo úspěšně složit maturitu.

Po službě u PTP pracuje Velešíně, jako kontrolní dělník tamtéž a v roce 1959 jako strojní technik u n. p. Pozemní stavby České Budějovice.

V roce 1959 odmítl spolupráci s StB (udávání skautů), byl propuštěn ze zaměstnání propuštěna byla i jeho manželka. Vedení podniku jej odmítlo zaměstnat v dělnické profesi, proto poté pracoval v českobudějovické teplárně jako topič a pak jako strojník.

1968–1970 založil a vedl v Českých Budějovicích skautský oddíl. Po rozpuštění Junáka vede oddíl mládeže ve skautském duchu v TJ KOH-I-NOOR České Budějovice až do roku 1989.

V době normalizace je veden Státní bezpečností v tzv. černých seznamech jako nepřátelská osoba.

Po roce 1989 je opět aktivním skautem, spoluzakládá skautskou organizaci v Českých Budějovicích, je jmenován výchovným zpravodajem a zvolen místopředsedou Krajské rady Junáka. Stává se členem instruktorského sboru Jihočeské skautské lesní školy, vedl rádcovský kurz. V roce 1990 absolvoval ve Švýcarsku, v Curychu, lesní školu pro vyšší skautské činovníky a vůdce (Panoramakurz).

Po roce 1989 spoluzakládal okresní klub PTP a KPV v Českých Budějovicích. Od roku 1990 je členem zastupitelstva města Českých Budějovic.

V letech 1991–1998 studuje na JČU, zdravotně-sociální fakultě, obor Péče o zdraví člověka, a v magisterském studiu na teologické fakultě Učitelství pro střední školy s aprobací etika a náboženská výchova. Studia dokončil ve svých 67 letech.