**Průvodci kladským pomezím**

 Český Provodov vznikl v raném středověku za panování přemyslovských knížat. Umístění v pomezním hvozdu, na staré dálkové obchodní stezce nedaleko strážní brány, nebylo náhodné. Podle názvu se dá soudit, že se původně jednalo o strážní osadu, jejíž obyvatelé doprovázeli kupce neznámým, nebezpečným územím a poskytovali jim ochranu před lapky. Zároveň střežili stezku a dohlíželi na to, aby se obchodníci nevyhýbali knížecí celnici. Kladská zemská stezka, procházející jaroměřským hradištěm a přes Provodov směřující k zemské bráně ve starém Náchodě, byla značně frekventovaná. Po dlouhou dobu byla nejspíše jediná, která v severovýchodních Čechách procházela hraničním hvozdem do Kladska a Slezska. Před Provodovem se na ní napojovala ještě stezka přicházející přes Dobrušku a Krčín z Podorlicka. Pravděpodobně za končící rané kolonizace se stala z Provodova trhová osada s výsadním právem královského trhu. Tím neobyčejně stoupl jeho věhlas.

 Dálkový obchod se solí a vzácným baltským jantarem probíhal přes zdejší území už v době bronzové. Pravěké nosiče a karavany soumarů v raném středověku postupně nahrazovaly vozy tažené mulami či koňmi. K další službě provodovských osadníků tak patrně náleželo poskytování koňské přípřeže kupcům k překonání prudkého stoupání na dobenínské návrší. Tehdy se obchodovalo s kožešinami, zbraněmi, dobytkem, sukny, zemědělskými produkty, a různým dalším zbožím. Odebráním trhového práva a jeho přenesením na nově založené město Polici, v polovině 13. stol., ztratil Provodov svůj obchodní význam. Jeho poloha na úpatí vrchoviny zřejmě nevyhovovala ani vzniku většího sídelního útvaru. Nemohl se srovnávat s nedalekým Náchodem, v metujské nivě se rodícím městem a jeho strážním hradem nad stezkou. Současně s Provodovem pozbyla důležitosti i starobylá Kladská stezka v úseku mezi Jaroměří a Provodovem. Poznenáhlu ji nahradila středověká veřejná cesta „Hradečnice,“ představující nejkratší spojení Náchoda se správním střediskem zdejšího kraje Hradcem. Starému Provodovu se už vyhýbala. Zanikla tehdy potřeba jakýchkoliv služeb provodovských strážců? Nebo definitivní konec zavinily až husitské nájezdy ve dvacátých letech patnáctého století likvidující církevní majetky? Dobenina při nich zanikla zcela a zpustošený Provodov po dlouhou dobu sotva přežíval.

 *MaNy 19.7.2020*

Literatura: Náchod-dějiny českých měst Lydia Baštecká s kolektivem r. 2004 Nové Město nad Metují Pohledy do minulosti Bohumil Dvořáček r. 2001 Dějiny východních Čech do r. 1526 František Musil s autorským kolektivem 2009 Duše krajiny Staré stezky v proměnách věků Radan Květ r. 2003 Provodov-Šonov aneb jak se žilo pod Dobenínem Zdeněk Jánský r. 2003

*Podle názoru* *Mgr. Jana Čížka byla ves Provodov větší, než se všeobecně předpokládá, vlastnila městská práva a tvořila zázemí Dobenině. Vznik Provodova pokládá nejpozději do 11. století.*