**Jan Hejhal – příběh vojáka, který se vrátil domů, ačkoliv jeho jméno je uvedeno mezi padlými**

Narodil se dne 18. května 1891 ve Vilíně. Byl synem Františka Hejhala, domkáře a krejčího ve Vilíně a matky Antonie, rozené Hejhalové.

Byl svobodným a vyučen tesařství.

Odveden byl dne 1. března 1912 a nastoupil dne 1. září 1912 do Kostelce nad Labem.

Sloužil u 8. dělostřeleckého pluku, těžké baterie v Kostelci nad Labem.

V den vyhlášení mobilizace odebral se ze svého vojenského působiště přímo na bojiště ruské. Tam byl dne 9. srpna 1918 zajat a od té doby jest nezvěstný.

Příběh Jana Hejhala, který je mezi ostatními uložen v tomto památníku, má pokračování. Jan Hejhal přežil. Zůstal v Rusku a dokonce se zde i oženil. Se svou manželkou měl dceru. Obě dvě mu ale při bouřce zabil blesk. Jan Hejhal byl truhlář. Své ženě i dceři zhotovil rakev, pochoval je v jejich domovině a sám se vydal pěšky do té své. Opravdu došel. Někdy ve třicátých letech dvacátého století se objevil v Chyškách a své jméno viděl na památníku padlým.

Podle vyprávění pamětníků žil na Kvašťově. Byl to činorodý člověk a organizační typ. Podílel se například na opravách cest, mimo jiné kolem Kvašťova. Děti zřejmě již neměl. Uměl velice dobře rusky. Když v roce 1945 na konci druhé světové války projížděli Chyškami Rusové, došlo k tragické události. Jeden z vojáků spadl z vozu a zabil se. Bylo ho třeba pochovat. Podle vyprávění pamětníků se jeho spolubojovníkům velice líbilo místo na zahradě u Boháčů, kde tehdy kvetly růže. Bylo tu ale kamení a nepodařilo se vykopat hrob. Dohodli se tedy, že jej pochovají v blízkosti památníku padlým před kostelem. Domluvili se s místními právě díky Janu Hejhalovi, který jim tlumočil.

Jan Hejhal se dožil úctyhodného věku. Dožil v nedalekém Nadějkově.