**FARNOST**

**Tradice ožila: Putování na Svatou Horu**

Lidé putují pěšky z různých důvodů. Někteří chtějí poznat krásná místa, jiní si udržet kondici, další obnovit tradici svých předků nebo přinést své starosti a bolesti na posvátná místa. Překonávají při tom strázně a útrapy cesty s lidmi různých generací, což vyžaduje vzájemnou ohleduplnost a pomoc.

V

e čtvrtek 20. května 2021 se vydalo osm statečných na pouť z Jistebnice do Sedlce. Posílili jsme tím bohulibou aktivitu mladovožických farníků, kteří už popáté uskutečnili svou pouť na Svatou Horu. Obnovili jsme tak tradici, na kterou vzpomínají pamětníci nejen z Mladé Vožice a okolí, ale i z Jistebnicka a Nadějkovska. Poutníci z Nadějkova s sebou kdysi nosili dřevěnou sošku Panny Marie Svatohorské, takzvanou nadějkovskou madonu, která byla umístěna ve výklenku kaple stojící na sever od náměstí v Nadějkově. Dnes je tam její kopie.

Jistebnická poutnická větev vznikla už v loňském roce; v důsledku protikoronavirových opatření se ale mohla pouť uskutečnit jen v omezeném počtu poutníků, takže celé putování až na Svatou Horu (70 kilometrů během 3 dnů) absolvovala jen jedna poutnice. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Také letos totiž trvají covidová omezení včetně zákazu ubytování, a tak se v Sedlci a v Krásné Hoře nocovalo ve stanu, což bylo v současném deštivém počasí poněkud nepříjemné.

Ačkoliv to zní neuvěřitelně, pršelo hlavně v noci. Ve čtvrtek jsme zažili jen menší přeháňku na cestě od Nehonína do Stružince. V pátek bylo sice zamračeno, ale nepršelo, a v sobotu přišla také jen jedna drobnější přeháňka. Možná zapůsobil Murphyho zákon, když jsem při zamračené obloze navlékala pláštěnku na batoh, anebo přímluva „ať nám po cestě moc neprší“. Několikrát nám nad hlavami dokonce zasvítilo sluníčko, poprvé při zpěvu poutnické písně Slunce ať svítí, kde jsi ty.

Cestu jsme vybrali mimo hlavní silnice, takže jsme se mohli kochat májovou přírodou. Na Šibeničním vrchu nad Jistebnicí jsme při krásném výhledu na kopečky a naše rodné vesničky neodolali a zazpívali si píseň Čechy krásné, Čechy mé. V Ostrém došlo na příjemné zastavení na výborné gulášové polévce s domácím chlebem a kávě s buchtami. Děkujeme Markétce Bolkové a Ivance Rynešové.

 Další cesta nás vedla ke kapli u Dobré vody v Karhanech, kde už se stávají tradicí Bavorské zpívané litanie a všechny čtyři sloky naší hymny. Naše putování pokračovalo dál kolem Monína a Kozince na rozcestí k Jetřichovicím. Odtud jsme popošli ke kapli, která má nádherný portál, ale začíná pomalu chátrat a její okolí je neudržované. S mladovožickou poutnickou větví jsme se setkali na rozcestí k Šánovicím. Do Sedlce nás nakonec dorazilo také osm, i když se cestou měnil počet doprovázejících poutníků.

V pátek a v sobotu se přidávali další a další poutníci, i když někteří nás jen část cesty doprovázeli. Na Svatou Horu nakonec doputovalo 54 lidí z více než desítky farností, mezi nimi také asi 12 dětí ve věku od 4 do 12 let.

Už nyní se těšíme na příští rok a doufáme, že nás nepotká další překvapení ve formě Covid 22 a podobně. A že nás bude víc… Třeba tolik jako v květnu 2019, kdy na Svatou Horu dokráčela více než stovka poutníků.

**Marie Bendová**