4. ČÁST

Ale nové smlouvy nebyly tím jediným s čím se musela ZO ČZS počátkem 90. let potýkat. Nový politický systém s sebou přinesl svobodu politických názorů, nové politické strany všeobecnou demokracii, širokou amnestii a další změny, které se projevily nejen ve společenském dění, ale i v chování lidí. A jak to souvisí se zahrádkáři? Krátce po revoluci se vyskytla spousta případů vloupání do chat a do zahrádek. Drtivá většina zahrádkářů nebyla na takový útok vůbec připravena. Nemyslím jenom připravenost duševní. Ale málokterý zahrádkář měl ocelové mříže na oknech chatky, u králíkárny či u sklípku. Pokud někdo zamykal dveře chaty, bylo to spíše jen ze zvyku než proti zlodějům. Nikdo se nemusel bát ponechat nářadí voně na zahradě, nemusel se obávat o ocelový sud, starou vanu, vodovodní přípojku, králíky, slepice, zeleninu atd. Ti starší si vzpomenou a dají mi za pravdu. Bohužel, novou demokracii a svobodu si začali někteří vykládat a vykládají i dnes, po svém. Nebyla ani jedna osada, která by nebyla postižena zloději a vandaly! Na prstech jedné ruky by se dalo spočítat, kolik zahrádek nenavštívili zloději. Nápad trestné činnosti v koloniích v Ostrově byl opravdu nebývalý. Vypleněné králíkárny, kurníky a sklepy, rozbitá okna, rozlámané dveře, rozstříhané ploty atd. atp. Nemá smysl popisovat to, co si každý dokáže představit. A nelze popsat to, co každý z nás cítil, když zjistil, že mu zahrádku zloděj. Bezmocnost, vztek, lítost, rozhořčení, smutek, nepochopení…jak jinak to napsat. Výbor ZO ČZS projednával situaci s vedením Policie ČR i městskou policií. Ochrana osad není snadná ani jednoduchá. Výsledkem bylo, že se razantně snížil chov králík a drůbeže. Někteří rezignovali a chovat domácí zvířectvo přestali úplně. Řada uživatelů své chaty zabezpečili mřížemi, zámky atp. Jiní výbavu zahrádek nedoplňují, nebo si dražší předměty nosí domů. Občas se podařilo pachatele krádeží chytit, ale v drtivé většině je pachatel neznámý a škoda nenahrazena. Zájem o zahrádky přesto neustával a členská základně počátkem let stále ještě patřila mezi největší na okrese i v ČR. V roce 1993 bylo v evidenci ZO ještě 1250 zahrádek a 1371 členů. Situace s velkým pustošením zahrádek se po čase zklidnila. V současnosti je zvýšený počet krádeží v zimním období. Zahrádky jsou opuštěné a bezdomovci hledají útočiště před zimou. Proto se vlámou do chatky, ve které pobývají. Ze zahrádek se ztrácí vše, co je možné odevzdat do sběru. V sezoně se potom ztrácejí rajčata, okurky, cibule, ale také motorové sekačky, rádia, PB lahve…Způsobená škoda na dveřích, nebo oknech je zpravidla větší, než má cenu to, co zloděj odnese . Co k tomu zbývá dodat? Žádná obrana proti nenechavcům není dostatečně účinná. Jde o nekonečný boj se zloději. Bohužel.

Vše se v životě vyvíjí, a tak i zahrádkaření. Řadu z nás to potkalo, když jsme prvně měli „svůj“ pozemek a začali jsme hospodařit. Jen si vzpomeňme, vážení. Pustili jsme se do pěstování téměř všeho! Jahody, mrkev, česnek, cibule, brambory, nakládačky, salátovky, rajčat, květák, zelí, rybíz, angrešt, jablka, vinná réva, meruňky, květiny…nebudu dále pokračovat. Pravda, nešlo o arové záhony ani veletucty kusů. Řada z nás přičichla k chovu králíků i slepic. Něco nám šlo lépe, s něčím jsme skončili po několika nezdarech. Zahrádky sloužily skutečně pro pěstování ovoce a zeleniny. Odpočinek s opalováním jsme si sice dopřávali, ale ne v takovém rozsahu, jako vidíme dneska. Bylo to celkem přirozené. Pominu-li fakt, že jsme měli elán, byli mladí a chtěli si dokázat, že to umíme, byl tu další moment. Široký sortiment pěstované zeleniny na zahradách byl dán situací, která byla dříve na našem trhu. Čerstvá zelenina chyběla, také ovoce bylo málo. Zejména mimo sezónu. Pro některé to bylo zajímavé také z hlediska ekonomického. Něco se ušetřilo a přebytky se dokonce daly prodat. Se změnami ve společnosti se změnilo i užívání zahrádky. Ta přestala postupně plnit svůj účel. Tj. být zdrojem zeleniny a ovoce. Markety nabízejí po celý rok široký sortiment zeleniny i ovoce. Sluší se dodat, že se dá koupit slušná jakost. A to je jeden z hlavních důvodů, proč se ze zahrádek ve velké většině, stávají relaxační a odpočinková místa. A ještě jeden aspekt nemohu nevzpomenout. Drtivá většina členů ZO ČZS je již v důchodovém věku. Jsou to ti, které mám nejvíce na mysli, když píšu tento příspěvek. Hodně z nich se vzájemně zná, respektuje se, ví o sobě mnohé, jsou z nich přátelé a sousedé. Mnoho z nich má ještě dostatek sil a chuti do práce. Pečují o zahrádku, jak nejlépe dovedou. A někteří ještě pracují ve funkcích ZO ČZS. Na některých zahrádkách jsou již jejich potomci, včetně vnuků. A to už je generace, která zahrádku využívá především k odpočinku. Místo záhonů se zeleninou, vidíme více a více nafukovací bazény, dětské houpačky a skluzavky, grily, lehátka, stany… Zvelebují se chatky, zatravňují záhony a pěstuje trávník, někde okrasné keře a květiny. Každý si vytváří oázu pohody a soukromí podle svého gusta. Nic proti tomu nelze namítat. Jenom se mi v tom všem, něco vytrácí. Trochu více vzájemné úcty a ohleduplnosti k druhým.