**Poustevna v Mnichovci**

 V lese Mnichovci náležejícímu odedávna k osadě Šeřči se podle pověsti nacházela středověká poustevna. Poustevnické hnutí se rozmohlo zvláště ve 12. století. Lidé vyhledávali odlehlá místa, kde se ve skromných podmínkách oddávali duchovnímu životu. V případě místní poustevny za tím mohl stát i jiný důvod. Od raného středověku existoval poměrně nedaleko na kupecké stezce Provodov, podle názvu osada průvodců. Přidělením královského trhového práva jeho význam mnohonásobně stoupl. Benediktýni z břevnovského kláštera se zřejmě promyšleně připravovali na kolonizaci dosud téměř neosídlených okrajových území českého státu. Není vyloučeno, že si nechali předem prověřit vytypovaná místa. Za tímto účelem do nich vysílali své spolubratry. V pusté nehostinné krajině dnešního Policka je uváděn mnich Vitalis, jehož poustevna se stala pozdějším základem osady Police. Z téhož důvodu se v blízkosti Provodova mohlo usadit v lesní poustevně několik benediktýnů, příslušníků nejstaršího mužského řádu v Čechách. Z tohoto pohledu není zřejmě náhoda, že později benediktýni požádali panovníka právě o přidělení polického újezdu a Provodova. V roce 1213 král Přemysl Otakar I. jejich žádosti vyhověl.

 V Provodově se poté usadila malá komunita řeholníků, kteří si zbudovali nejspíše jakýsi dřevěný klášter s hospodářským dvorem a potřebným příslušenstvím. Umístění benediktinského areálu bývá kladeno do dnešního čísla popisného 9, poněkud stranou starého Provodova. Po dobu svého pobytu se zřejmě mniši věnovali modlitbám, fyzické i duševní práci a péči o potřebné, jak jim regule řádu přikazovaly. Nezdá se, že by benediktýni někdy uvažovali o kolonizaci zdejšího území, k tomu zde byl povolán rod Načeraticů. Od samého začátku se zaměřili na Policko, mnohem rozsáhlejší málo osídlené území. Dokonce už tehdy mohli mít dalekosáhlé plány zaměřené na získání Broumovska. V roce 1253 si nechali od panovníka z Provodova do Police přenést trhové právo. Nebyl právě v tom jejich původní záměr? V roce 1305 byla v Polici dokončována stavba kláštera. V téže době předal broumovský opat ves Provodov k doživotnímu užívání Benešovi z Vartenberka jako odměnu za prokázané služby. Znamená to, že nejpozději tehdy patrně opustili Provodov i zdejší mniši.

 O Šeřči, církevním benediktinském majetku, je známa první zmínka z roku 1406. Název osady je údajně odvozován od slova šerý (tmavý), čímž patrně odkazuje na černé řeholní roucho mnichů benediktýnů. Les Mnichovec rovněž nese ve svém názvu upomínku na své dávné vlastníky.

 Poustevna v lese Mnichovci se zachovala pouze v pověstech a vyprávěních přenášejících se z generace na generaci. Ničím nepodložená pověst rovněž vypráví, jak to bývá u mnoha podobných míst, že z provodovského benediktinského dvora vedla podzemní tajná chodba do poustevny v Mnichovci.

 *Marie Nyklíčková 29.2.2020*

Literatura: Provodov a Nesvačilov (Šeřeč) Zdeněk Jánský r. 2013 Provodov-Šonov aneb jak se žilo pod Dobenínem Zdeněk Jánský r. 2003 Břevnovské opatství ve středověku Josef Šrámek r. 2016 Kniha o Polici nad Metují a Policku Dr. Stanislav Brandejs r. 1940 Nové Město a okolí v pověstech a vyprávěních Eva Koudelková r. 2004

Poznámka:

Pověsti se předávaly ústním podáním, od pohádek se liší tím, že jsou mnohem stručnější, jednodušší, a může v nich být i zrníčko pravdy. „Mnichovec“ je historická pověst Josefa Červeného, který čerpal z kronikářských zápisů.