**Strážci zemských hranic**

Hranice Českého knížectví chránily v raném středověku hory a nesnadno prostupný pomezní hvozd. Sahal místy daleko do vnitrozemí a ztěžoval nepříteli přístup do země. Z těchto důvodů platil po dlouhou dobu zákaz jeho kácení. Na naše území se vcházelo po zemských stezkách, střežených pomezními strážemi. Náchodský průsmyk umožňoval nejschůdnější přístup na severovýchodě Čech. K přechodům pomezí ve zdejším kraji patřilo rovněž sedlo u Královce na Trutnovsku, odkud se mohlo na našem území pokračovat po stezkách na Žacléř nebo k Poříčí u Trutnova. Další možností, i když mnohem náročnější, bylo využití stezky přes Olešnici v Orlických horách-kotlinou stoupající od dnešního kladského Levína nebo od Polské brány u Homole.

V mírových dobách měli strážci v náplni práce udržování důležitých stezek, bezpečné provázení obchodníků přes hranice a dohlížení nad řádným výběrem cla. Strážci zemských hranic patřívali mezi svobodný lid, náležela jim půda a další výsady. Úkolem stálých hlídek na vybraných otevřených stanovištích bylo upozorňovat zemi na blížící se nebezpečí a zároveň varovat jeho příhraniční obyvatelstvo. Včasná výstraha umožňovala shromáždit ozbrojené oddíly a dávala vesničanům šanci ukrýt se do lesů. Strážnice musely být dobrými pozorovatelnami zajišťujícími dostatečný rozhled, čemuž vyhovovaly především odlesněné kopce.

Od určité doby existoval v zemi propracovaný strážný systém,zaměřený především nadálkové zemské stezky. Sestával ze strážnic, signálních stanovišť a pozorovatelen. Soustava fungovala na principu telegrafu. Vyslaný signál převzala nejbližší stanoviště, předala je dalším v kraji, až postupně dospěla ke správním střediskům v Jaroměři a Hradci. Výstražné signály se vysílaly pomocí nočního ohně nebo denního kouře. Dokonce se na kratší vzdálenosti dala použít i zvuková znamení loveckými rohy, jak naznačuje pomístní jméno Kalasperk. Zásadní význam v uvedeném varovném systému měla nepochybně hraniční strážnice Borovská s výhledem do kladského Levína. Odtud vycházely první zprávy určené blízkým vrchům Dobrošovu a Sendraži. V kraji od nich přebíraly poselství nejprve náchodská Homolka, šonovská Branka a další. Krčínská strážnice, hláska Varta u Jesenice, Balcarův kopec u Starého Plesu, Ohnišovská strážnice aj. Do dnešních dob se v okolí zachovala různá pojmenování připomínající dávnou strážní historii našeho kraje: Strážiště, Varta, Strážnice, Střezina, Strážkovice, Střítěž, Signál, Ohnišov, Valy, Provoz, Provodov, možná i Šonov, Spy a Spyta.

Opevněné strážnice na strategických místech poplašnou zprávu pouze přijaly a na jejím základě se shromážděná vojenská hotovost připravovala k boji. Zemská brána ve starém Náchodě hrála ve strážné soustavě hlavní roli. Procházela jí dálková kupecká stezka, později zvaná Kladská. V klidných dobách zabezpečovala bránu stálá stráž a přiměřené opevnění. Při hrozbě napadení zemskou bránu obsazovalo vojsko. Úzký průchod mezi dvěma návršími - Homolkou a Brankou střežili od raného středověku Náchoďané, jak naznačuje jejich jméno. Předpokládám, že v jeho blízkosti, patrně na vrchu Homolce, bylo zřízeno jakési strážní zařízení, opevněná strážnice nebo dřevěný hrádek. Odtud se daly sledovat signální ohně vysílané ze sendražské Varty.

Nedaleko zemských bran stávaly knížecí celnice, představující oficiální hraniční přechody. Stávalo se ovšem, že se někdo chtěl strážní bráně vyhnout, takže vznikaly i neveřejné pobočné stezky. V našem případě ji představovala „Branka,“ kterou se dalo sestoupit k Metuji v dnešním Bražci. Domnívám se, že Branku střežila strážnice Sklopce s vojenskou posádkou. Jejím úkolem patrně bylo sledovat signály z Dobrošova i Sendraže, případně vybírat clo od podloudných obchodníků. Podobně jako u hlavní brány měla rovněž zabránit lapkům nebo malým vojenským oddílům vpadnout do země. Dokonce je zmiňována možnost překvapit tudy nepřítele zezadu u zemské brány. Je zřejmé, že se strážnice neobešly bez určité podpory a možnosti spojení se zázemím.Prastaré vysílání zpráv formou světelných signálů přetrvalo v některých případech až do 19. století.

Součástí ochrany strategických pozic v hraničních oblastechbylopozději **ušlechtilé manství**. V Náchodě fungovalo manství od poloviny 14. století do přelomu století patnáctého a šestnáctého. Manové z okolních vesnic, obdaření určitými privilegii, měli na oplátku povinnost na základě výzvy nastoupit k obraně náchodského hradu.

*Marie Nyklíčková 6.6.2020*

Odborná literatura:

Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách J. K. Hraše r. 1885 Obchodní cesty na Hradecku v době předhistorické L. Domečka r. 1929 Polská cesta kladská Ivan Vávra Duše krajiny Radan Květ r. 2003 Silnice a dálnice v České republice kolektiv autorů Praha r. 2009 MAKOM kniha míst Václav Cílek r. 2009 Rodným krajem 58/2019 (Stávala na Kalasperku ve vsi Olešnici strážnice?) František Tuček

*Chodové, výsadní sedláci, měli jakožto pěší ozbrojené hlídky za úkol chránit nedotknutelnost královských pohraničních lesů. Čeští panovníci je odměňovali četnými privilegii, která jim přinášela výjimečné postavení. Nejdůležitější výsadou byla jejich osobní svoboda, poddanství pouze králi. V rozmezí let 1325-1612 obdrželi čtyřiadvacet privilegií. Měli vlastní samosprávu v jedenácti vsích, tvořenou rychtáři a purkrabím sídlícím na domažlickém hradě. Svá privilegia si udrželi téměř do konce 17. století. Chodské vesnice v okolí Domažlic vznikaly ke konci 12. století nebo v první polovině 13. století, největší význam pro obranu země mělo jejich fungování ve 14.-15. století.*

*Předávání zpráv ohněm znali už* ***Keltové****. Hory a kopce byly pro ně posvátným prostorem. Na řadě z nich byly umísťovány svatyně i pohřebiště. Odlesněných kopců se signálními ohni využívali pro přenos zpráv i jako výstrahu před hrozícím nebezpečím. V keltské společnosti existovala hodnost čert, spojená s ovládáním živlových sil, pohřbíváním, ale zejména s ohnivým poselstvím. Nejdůležitější pro přežití Keltů byly právě ohně. Čert je musel umět zapálit za každého počasí. Během několika minut upozornit na nebezpečí. Poté se mohli rozběhnout běžci a roznést konkrétnější obsah zpráv.*