Léto je tady!

A to léto, jak má být, horké až k nesnesení. Ještě před pár dny se zdálo, že letošní léto ani nebude, že proprší a bude chladné. A ejhle! Jako téměř každoročně jsou tu parné dny, kdy hledáme chládek a osvěžení. A stěžujeme si na hrozné vedro!

S příchodem léta pokročily zemědělské práce na zahradách trvale bydlících obyvatel naší obce (všech čtyř částí) a nastalo sekání trávy na pozemcích chalupářů a chatařů. A to i v neděli a o svátcích, a aby toho nebylo málo tak i v pravé poledne! Bohužel nemám zpětnou vazbu na bulletin, nevím tudíž, zdali jej někdo vůbec čte, ale přesto bych rád přivítal Váš názor na obecní vyhlášku, kterou by se podobně hlučná činnost časově upravila. Sám jsem však tuto zásadu porušil, a v neděli 5. července kolem poledne jsem byl posekat trávu u kříže u Drahoty.

Přiznávám, že jsem tak učinil zcela záměrně a čekal jsem, jestli mi někdo z chatařů přijde vynadat. Nepřišel, bohužel. Měl jsem pro ten případ nachystanou otázku, proč musí chalupář ze vsi jít chatařům posekat kousek trávy kolem kříže, nota bene, který chtěli, a který jsem jim vyrobil? Proč již nejsou následně schopni se o tento prostor postarat, byť všichni mají na svých pozemcích anglické trávníky, tudíž potřebnou techniku vlastní a kolem tohoto pietního místa chodí a jezdí. Právě o takovéto činnosti „navíc“ jsem psal v jarním bulletinu.

V souvislosti se sekáním trávy a údržbou trávníků vůbec jsem si vzpomněl na článek, který jsem četl v týdeníku Čas, a který o této problematice pojednává s humorem. Přetiskuji jej pro Vaše pobavení na závěr dnešního bulletinu.

Události poslední doby:

* Zřejmě jste zaregistrovali, že v poslední červnový den v rámci festivalu Devět týdnů Baroka 2015 v Plzeňském kraji se v pořadí druhý festivalový den uskutečnil hned po Spáleném Poříčí v naší obci. Od 16.00 byl k prohlídce a meditaci otevřen kostel sv. Jana Nepomuckého a od 18.00 se uskutečnila komentovaná prohlídka Nových Mitrovic s výkladem pana Tupého, kronikáře ze Spáleného Poříčí. Program zakončil koncert hudby francouzského baroka v podání dua Balázs & Katalin (viola da gamba a theorba).
* V jarním bulletinu jsem se zmiňoval o kříži od Drahoty, který jsem chtěl postavit na návsi. Možná se ptáte, kde tedy ten avizovaný kříž je? Po zvážení všech okolností jsme se nakonec dohodli s Nechanickými a kříž bude vztyčen na místě jejich původního kříže při cestě z Nechanic k Ovčínu u lesa pod vrchem Hromadnice. Shodou okolností oba kříže nechal postavit v roce 1921 pan Václav Korbel, zpěvák a výměnkář z Nechanic. Zatímco původní kříž u Drahoty, resp. jeho torzo se dodnes zachovalo, kříž u Nechanic časem zmizel. Dojde tedy k symbolickému návratu, kdy kříž od Drahoty bude po repasi a doplnění vztyčen pomocí ocelové konstrukce na místě původního kříže u Nechanic.
* A když jsme již u těch křížů, předložil bych čtenářům opět návrh k zamyšlení. Pan Kučera, chalupář mitrovický nám věnoval litinový kříž, který nechal pan Michálek z Mítova otryskat a natřít. Já mám k dispozici žulový sokl, který by se k tomuto kříži hodil. Tímto Vás, čtenáři vyzývám, zvažte a dejte mi vědět, kam byste tento kříž v areálu obce umístili.
* Možná jste si všimli, že se u cesty na Drahotu naproti chatě Rosti Gály u stezky k pramenu vody objevil kámen s vytesaným písmenem R a letopočtem vyvedeným v latince – MCMXL **–** MMXIV. Jedná se o pamětní kámen, který sem jako vzpomínku na svého otce umístil syn Rosti Gály.

Nejživější vzpomínku na Rosťu máme z roku 2012, kdy jsme s manželkou chystali naši svatbu u kříže u Drahoty a byli jsme Rosťu poprosit, jestli by nám k tomu nezahrál nějaký pochod. Zahrál. Kolíne, Kolíne! A krásně!

* Sledujete-li televizní program, možná jste zaregistrovali, že se 26. května na ČT Déčko v programu o novinkách z přírody objevila chalupa paní Klášterkové (http://decko.ceskatelevize.cz/novinky-z-prirody). Událost Vám mohu popsat jako přímý účastník. Připravoval jsem za stodolou výběh pro koně a uslyšel Alwina (našeho pejska) jak štěká na příchozí. Nějaká paní s fotoaparátem stála u vrátek a ptala se, jestli si naší chalupu může vyfotit. A že s ní je i pan Václav Chaloupek (autor večerníčků o medvědech - Venca, Kuba s Matějem a dalších) a ten že by si chtěl vyfotografovat a nafilmovat i chalupu Klášterkovic s rozkvetlou skalkou. Dali jsme s nimi řeč, a protože byli filmovat divoká prasátka, zmínili jsme se o liščeti sousedů. Hned ho musel vidět a konstatoval, že je hezčí než má on, ale že jim stejně uteče, což ale čeká i jeho.

* Zaznamenali jste, že se v naší těsné blízkosti, na dotek Nechánic jela Podbrdská Rallye LEGEND? Tedy IV. GOLEMTECH se uskutečnila v termínu 8.-9.5.2015. Více třeba na <http://www.blovice.info/view.php?cisloclanku=2015050008>
* V minulém bulletinu jsem dal k zamyšlení návrh na znak obce a vlajku. Zatím se mi nikdo neozval, ani se souhlasem ani s protinávrhem. Jak jsem již poznamenal výše, asi to nikdo nečte a je to tudíž tzv. psaní do šuplíku. Zkusím návrh graficky zpracovat a předložit Vám k posouzení 5. září při příležitosti oslav 900. let Nechanic v sále kulturního zařízení v Nových Mitrovicích.

A teď slíbený článek:

**„Franto, nejsou ti lidé divní?“**

Na to se ptal Bůh svatého Františka, patrona a ochránce přírody. Byl totiž zmatený z toho, jak se lidé chovají a kam zmizely pampelišky nebo sedmikrásky. Přepis celého rozhovoru mezi Bohem a svatým Františkem:

**Bůh:** Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě. Co se to tam dole na Zemi děje? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouho kvetoucích květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že všude uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím, jsou jen zelené fleky.

**Sv. František:** To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám "plevel", ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.

**Bůh:** Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. To opravdu chtějí tihle Příměšťáci aby tam rostla jen tráva?

**Sv. František:** Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.

**Bůh:** Jarní deště a teplé počasí určitě způsobí, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice šťastní.

**Sv. František:** Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile tráva trochu povyroste, hned jí sekají. Někdy i dvakrát do týdne.

**Bůh:** Oni jí sekají? Takže jí suší jako potravu pro zvířata, to je hezké.

**Sv. František:** Nikoliv, Pane. Většina z nich jí jen hrabe a dává do pytlů.

**Bůh:** Do pytlů? Proč? Copak je to cenné jako myrha nebo kadidlo? Prodávají to?

**Sv. František:** Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.

**Bůh:** Tak počkej chvilku: Oni trávu hnojí, aby rostla. A když roste, tak jí sekají a platí za to, aby se jí zase zbavili?

**Sv. František:** Ano Pane.

**Bůh:** Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když ustane déšť a začne horko a sucho. Takové počasí dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim tak hodně práce.

**Sv. František:** Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.

**Bůh:** Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, který obohatí půdu. Je to přirozený cyklus života.

**Sv. František:** Raději si sedněte, Pane. Místo toho Příměšťáci spadané listí hrabou na velké hromady a opět platí za jejich odvoz.

**Bůh:** To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem? Půda přece musí být vlhká a nespečená!

**Sv. František:** Po tom co vyhodí listy, kupují v igelitových pytlích něco, čemu říkají mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.

**Bůh:** A odkud tento mulč berou?

**Sv. František:** Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.

**Bůh:** Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?

**Sv. Kateřina:** "Blbý a blbější" Pane. Je to opravdu hloupý film o...

**Bůh:** Dobře, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od Františka.

Na závěr si neodpustím zopakovat mnou oblíbený citát: „Neptej se, co může tvá obec udělat pro tebe, ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji obec!“

V Nových Mitrovicích dne 7.VII.2015

Miroslav Hakl

Tel.: 774995722

E-mail: hakl.mira@seznam.cz