***Němčanský potok***

Jako malý chlapec jsem záviděl klukům ze Slavkova i z Hodějic řeku Litavu a to do té doby, než jsem objevil kouzlo vody naší, pramenící v štědrém lůně luk mezi levobokým Lutrštékem a čechyňskými svahy.

To bylo někdy na začátku Protektorátu, kdy tehdejší starosta Šedý zavelel a zejména nezaměstnaní chlapi popadli rýče a lopaty a s fortelem dávali prostor vodě, která už – už *„se o pramínek bála, aby nezapadl do bláta a do kamení, tak jako člověk do soužení…“* (Bureš – Martinů: Otvírání studánek). Výsledkem této poctivé práce, dnes by se hovořilo o rekultivaci, bylo obnovené koryto potoka, až k ústí do rybníka. (Kdo netuší, že Němčany měly rybník, plavecký a bruslařský ráj děti, nechť popatří na nevábné garáže (!) naproti Hrbkova stavení. Tam to bylo a voda hluboká, že se u stavidel topil i nejstarší syn sedláka Hály, viz. nápis na torzu betonového stavidla.)

Na podrobných mapách, zejména vojenských, je vyznačen nijak skromný titul „Němčanský potok“. Jeho tok byl tak vydatný, že malý kluk jej nedokázal přeskočit. Ale stálo za to sledovat čistý proud, díky lodičkám z kůry jehličnanu, od lutrštéckého mostku, až po Hálovu zahradu. Bylo jedno, kdo vyhrál. Jako děti jsme byli vděčni za „naši Litavu“, břehy kvetly, dokonce i malou rybku jsme objevili a svět nám, přes německou zvůli a protektorátní temno, hezky – česky voněl*! „Jak křehký motýl bylo mládí naše. Dodnes za ním marně klopýtáme s ostychem, plaše.“*

Velkou vzácností, která nemá v kraji obdoby, je němčanský hájek a sněženky v něm. Když jsem jako jedenáctiletý denně časně z rána pochodoval do kopce k hájku a z kopce dolů, do Křižanovic k vlaku, abych se dostal včas do lavic gymnázia v Bučovicích, občas jsem si zalajdačil a nechal vlak ujet (výhled od hájku do kraje stál za to) – vždy to bylo v den, kdy výuka začínala přírodopisem, s laskavým panem profesorem Kratochvílem. Ten věděl, kudy vedou mé chlapecké kroky a nenechal si ujít příležitost objasnit třídě „co to je hájek nad Němčany a jaká rarita jsou sněženky v něm“. Můj pozdní příchod byl upozaděn a já byl konečně v prostředí bučovické „smetánky“ pyšný na obyčejné (?) Němčany! Mimochodem v celé třídě jsme byli jen čtyři chlapci z dělnických rodin, pak to šlo od syna ředitele měšťanky, přes syna zubaře ze Ždánic, až po synka majitele továrny.

Profesoři na gymnáziu byli buď přesluhující nebo i mladí, ale ti zase, jakmile „padla“, odjížděli domů, zejména do Brna a nám se mimo vyučování nijak nevěnovali.

Po Nejedlého reformě školství v r. 1948 byla osmiletá gymnázia zrušena a nižší ročníky převedeny do škol “obyčejných měšťanských“. S jakou však láskou vzpomínám na školu ve Slavkově – skvělí, srdeční učitelé! Mimo vyučování jsme se zdarma učili psát na stroji, rozmnožovat texty (!), existovala hudební skupina tamburašů (kluci z Křenovic měli brače, slavkovský Štěrba kytaru, já mandolínu), pan učitel Koňorza vedl dramatický kroužek, kde jsem, po němčanské průpravě, nemohl chybět a vyprodaný sál Spořitelny nám štědře aplaudoval. Měl jsem čest vypomáhat češtináři panu učiteli Vozdeckému v zámecké knihovně atd. Není divu, že mne toto prostředí inspirovalo ke studiu učitelství.

Mé skromné Němčany – schoulené mimo hlavní komunikace (ani pořádná silnice, natož cesta vlaková), všude daleko a hlavně pěšky! Až do roku 1951-52 bylo jedinou vymožeností kolo a to si, pár let po válce, nemohl dovolit každý. Básník Jaroslav Seifert se mi v této souvislosti připomíná dojemnými verši*: „Buď sbohem, dobo roztrhaných gatí, dny ztracené jsem marně hledat chtěl, čas, který se už nikdy nenavrátí – ach, bože, já jsem zapomněl.“*

Můj němčanský ročník 1935 – to se nás narodilo 12 chlapců a 4 děvčata. No není to „úroda“, na relativně malou obec, přímo mimořádná? A ještě jedna náhoda, zvláštnost, ani jedno dítě nebylo počato v zámožném selském stavení. Vůbec jsme se nestyděli za „roztrhané gatě, či všelijak vyspravované. Od jara do října bosky…, ale šťastní za to nespoutané dětství – grázlík vedle lumpíka, ale dědina nás milovala a my ji!

Všichni jsme cvičili v Sokole (sál „U Neužilů“) a když byla ve Slavkově vyhlášena celookresní soutěž o nejlepší zazpívané a pochodově zvládnuté písně, drze jsme tam nakráčeli – a vyhráli!!! To byla pocta, když nás doma „staří chlapi“ poplácávali po ramenou… a hle, všechna alotria byla zapomenuta. Tak nějak jsme se generačně prolínali a věřili si. Pro naši skromnou dědinu jsme byli a zůstali patrioty!

Vždyť, která ves v širokém okolí má extra objekt – jednopatrovou radnici s věžičkou a hodinami, které sdělovaly (a sdělují?) a to hodně do dáli, správný čas.

Která obec v okolí má dva kostely, z nichž jeden je známým poutním místem? Pamatuji přicházející procesí např. až ze Žarošic a jiných slováckých nebo hanáckým končin. Třetí neděle v září - to byla velká sláva – pouť a hody. Na Lutrštéku plno v kostele i před ním, v dolejší části řada stánků s perníkovými srdci „Z lásky“ a jinými cetkami. Z Pacalovy hospody hřměl orchestrion (němčansky cimprkchastl), lidé se vlídně setkávali a zdravili, rodáci s dojetím… ach, Bože, já jsem nezapomněl!

A čtvrtou neděli byla tzv. Německá pouť. To lutrštécký kopec obsadili „naši Němci“ z bohatých hanáckých vesnic od Vyškova.

Které dědině v okolí kvetou a voní tak neodolatelně fialky jako v naší Liborce, v liborecké zmoli? A v dosahu nádherné koniklece v píscích ve Wolkramech!

*„Už jen bláhový sen si po rodné vsi* ***stýská****.*

*Často ten kraj, ty obzory čisté slunko zlatilo.*

*A ti, jež jsme milovali*

*(spočívají na láskyplně ošetřovaném svatém poli)*

*to teplé, zlaté světlo rozdali beze zbytku!*

*My už jen vzpomínku*

*a v očích stesk po tom, co není*

*a co nám ještě zbývá.*

*CO DAL NÁM ŽIVOT?*

*Stříbrné naše hlavy moudré, či aspoň soudné,*

*dnes již vědí:*

*Od prosté kůrky, po třpyt diadému*

*rozdal nám tolik, co my jemu!“*

Vratislav Klimeš