Informace k túře Hodoňovice – Kozlovice dne 14. 2. 2015.

Základní trasa dlouhá 14 km začíná v Hodoňovicích u hostince U Čendy. Po modré značce vystoupáme na Metylovickou hůrku a odtud po žluté sejdeme do Metylovic, projdeme obcí a úbočím Ondřejníku vystoupáme na lokalitu Kubalanky. Odtud půjdeme po zelené značce přes Lhotku do Kozlovic a zde po žluté značce směrem na Frenštát po 1,3 km dojdeme k areálu Fojtství. (Je možno v Kozlovicích po dojití na hlavní cestu už nepokračovat na žlutou značku, ale dát se po silnici vlevo a asi po 1 km, těsně před kostelem, je po pravé straně Fojtství.)

Méně náročná trasa začíná v Metylovicích a odtud je totožná se základní trasou. Měří 10 km.

V hlavní budově Fojtství (vpravo) je muzeum a expozice Stará škola, v hospodářské budově (vlevo) je restaurace Valašský pivovar. Až tam přijdete, tak řekněte, že jste z KČT Petřvald, jsme tam již ohlášeni. Vaří zde i různé speciality, např. koleno na pivu (279,- Kč), pivní guláš Vojvoda (110,- Kč), cmunda z podhradí (125,- Kč), pivovarská kapsa plněná tvarůžky (145,- Kč), kozlovický steak s nivovou omáčkou (152,- Kč), pivovarská topinka (84,- Kč), kozlovická kyselica (37,- Kč) a jiné. Pokud by někdo z těch, kdo nebyli na túře do Rohova, chtěl vidět celý jídelníček, najde ho na internetu pod názvem restaurace. A pokud by   někdo z nich chtěl to koleno, musí mi dát vědět do úterý 10. 2., to je nutno objednat v předstihu.

Zajímavosti na trase:

Hodoňovice: První písemná zmínka o obci je z konce 14. století. Tehdy se jmenovala Qvittendorf. Brzy zanikla, během 15. stol byla obnovena, 1580 se už uvádí jako Hodoňovice. Od 1. 4. 1960 je součástí Bašky. Byla to vždy zemědělská obec. V r. 1871 byl vybudován Hodoňovický náhon (bere vodu z Ostravice a pod hrází ústí do Olešné). Poháněl mlýny (asi šest, dnes už jen v Kunčičkách) a stoupy v Hodoňovicích, Kunčičkách u B., Místku a sloužil také místeckým textilním továrnám. Roku 1875 byla dokončena a vysvěcena kaple Narozeni P. Marie. Postavena byla svépomocí a z peněžitých darů i okolních obcí. Základem vnitřní výzdoby byla křížová cesta z Jeruzaléma dovezena a darovaná Fr. Kořínkem z Koloredova. V r. 1928 byla postavena škola. Blízko kaple si Saleziáni od Don Bosca v Ostravě r. 1944 postavili rekreační objekt. V r. 1950 jim byl odebrán a sloužil jako pionýrské tábory a k podnikové rekreaci. Od r. 1990 je opět Saleziánů. Panuje domněnka, že zde kdysi stával strážní hrádek (v místech, kde je dnes vepřín), jsou zde nálezy, ale je jich tak málo, že jako důkaz nestačí.

Metylovická hůrka (všeobecně Čupek, žertovně Monte Čupelo): Kopec vysoký 523 m s výskytem chráněných rostlin. V letech 1919 až 1939 se zde pálily na Jana Husa ohně. 1933 zde manželé Závodní nechali zbudovat turistickou útulnu. V sezóně o sobotách se zde konaly taneční zábavy a v neděli čaje o páté. Návštěvnost bývalá veliká. Po r. 1948 patřila pod RaJ. Později ji získal jako rekreační středisko důl J. Šverma a pak DPMO, byla přestavěna a rozšířena. Po r. 1989 restituována, od té doby je zavřená a notně zchátrala. Dříve byl z vrcholu krásný výhled, nyní je zalesněný, ale z přístupových cest výhledy zůstaly.

Metylovice:

První písemná zmínka je z r. 1299. Někdy za vlády Lucemburku byla ves vypálena, zpustla, později byla obnovena. Půda je zde málo úrodná, proto se obyvatelé zabývali hlavně pastevectvím. V polovině 17. stol. přichází do obce první koželuh z rodu Bílků Rozvíjí se jirchářství, řemenářství a proslulá výroba bičů. Pro svou kvalitu jsou žádaným zbožím a vyvážejí se do celé Evropy, Asie i obou Amerik. Obec bohatne a získává si názvy Kožané město a Koňské nebe. Teprve v 50. létech 20. století je výroba utlumována, až zanikne docela. Zůstává jen zemědělství. Od r. 1975 do r. 1990 byla obec součástí Frýdlantu n. O., nyní je opět samostatná. Získává i znak (1997) - v horní části je v modrém poli stříbrný kůň se zlatým bičem, v dolní v červeném poli stříbrná mříž symbolizující smrt sv. Vavřince (upálení na mříži). Sv. Vavřinci byl totiž kdysi zasvěcen kostel. Nyní je Všem Svatým (ale pouť stejně slaví na Vavřince).

V r. 1577 byl na místě dřevěného kostelíka postaven kostel kamenný, zbarokizovaný. Vysvěcen byl až 1653. Kolem kostela býval hřbitov, později byl přenesen o něco dál, nyní je už na třetím místě, na okraji vsi v polích. 1789 byla postavena fara a stálým duchovním se stal člen představenstva zrušeného kláštera ve Velehradě. Ten měl vliv na kulturní úroveň obce. Krátce po jeho příchodu vznikla škola, takže školství zde má asi 225letou tradici. V loňském roce dokončili stavbu nové školní budovy, v pořadí již čtvrté. A třičtvrtěstoletí už oslavila i mateřská škola (vznikla v r. 1939).

V r. 1923 vznikla výstavná Sokolovna, která slouží svému účelu dodnes. V tomtéž roce vznikla na Vrchovině proti nejcennějšímu stavení fojtství (už není) ozdravovna, Sloužila hlavně ostravským dětem, ale i dospělým (i z jiných částí republiky). Od r. 1949 slouží jako léčebna respiračních dětských chorob.

Zajímavé a zdařilé je Muzeum bičů vybudované v jedné z dřívějších továren a veřejnosti přístupné (v sezóně) od r. 2010.

V r. 1944 se zřítilo u Sv. Anny americké bombardovací letadlo. Jeho 1. pilot se zachránil a v r. 1994 tato místa navštívil.

Olešná:

Pramení na katastru Metylovic ve výšce 565 m.n.m. na svahu Ondřejníku v oblasti Kubalanek. Délka toku je 21,4 km. Protéká Metylovicemi, Palkovicemi, okrajem Místku, Žabni a v Paskově se vlévá do Ostravice. Až po soutok s Palkovským potokem je to pstruhová řeka.

Až na malé výjimky je téměř celá zregulovaná. Způsobovala mohutné záplavy a tak už v r. 1903 se začalo uvažovat o stavbě přehrady. V r. 1960 se začala stavět hráz (přesně v polovině toku – 10,7 km) a od 1964 už slouží nejdříve účelům protipovodňovým a rekreačním, od r. 1983 jako zásobárna CELPAKu.

Lhotka:

Malá vesnice s nedotčeným přírodním prostředím a výskytem chráněných druhů orchideí. První písemná zmínka o ní je z r. 1359. Za 30leté války byla hodně zpustošena (kapličky na hrobech zabitých švédských vojáků). V 17. až 19. století se zde těžil vápenec a železná ruda pro frýdlantské hutě (uvažuje se o otevření nějaké štoly pro turistické účely). Od 1. světové války je obec ryze zemědělská.

Kromě zmíněných kapliček je zde ještě několik křížů a kaple Navštívení P. Marie. Každoročně v srpnu se v amfiteátru u školy (zbudovaném k tomu účelu) konají hojně navštěvované (soubory i diváky) Sochovy národopisné slavnosti na památku zdejšího učitele a sběratele lidových písní, zvyků, obyčejů a lidové slovesnosti Vincence Sochy. Pamětní desku má i na škole. A nota spolu s pluhem a lilií je i v obecním znaku.

Kozlovice:

Obec na rozhraní Valašska a Lašska. Od r. 1565 do r. 1764 byly sídlem valašských vojvodů z rodů Krpců a Žáčků. Jejich úkolem bylo dohlížet na hospodaření na daném území (viz dvoudílný román od Bohumíra Četyny Valašský vojvoda). V hospodě u Šebestů čerpal Janáček podněty pro své Lašské tance a ve mlýně u Šmiřáků přišel na nápad složit Její pastorkyňu.

První písemná zmínka je z r. 1294. Za třicetileté války byly základnou Švédů při obléhání Hukvald. Na dolním konci jsou tzv. Švédské valy s křížem na památku tehdejších událostí. Na počátku 19. stol se zde těžila železná ruda.

Kostel sv. Barbory a sv. archanděla Michaela je barokní z r. 1822, v 19. stol. přestavován. Uvnitř je dřevěný intarzovaný oltář. Vedle kostela je areál fojtství, do r. 1844 sídlo fojtů. 1785-1797 zde byla i první kozlovická škola. Budovy už byly téměř zničené, opravili je a jsou nyní (jak už víte) sídlem muzea a restaurace. Vaří zde i vlastní piva – Valašského vojvodu (světlý kvasnicový ležák) a Kozlovického fojta (tmavý kvasnicový ležák). Varné nádoby jsou v interiéru u výčepu. U řeky Ondřejnice směrem na Hukvaldy je zrekonstruovaný Šmiřakův mlýn ze 16. století se zachovalým náhonem a mlýnským kolem. V obytných místnostech je restaurace, kolem chatky na ubytování a malý skanzen. Naproti na kopci je kříž a vyhlídkový bod.

Dlouhou tradici má pěvecký lidový soubor Valašský vojvoda, dětský lidový soubor Valášek a amatérský divadelní soubor.

Ve znaku mají Kozlovice v horním modrém poli polovinu stříbrného kozla se zlatou valaškou. Dole tři pahorky.

Tak a teď už jenom aby toho sněhu utálo a nepřipadalo, ať se nemusíme moc brodit, protože tahle značka je málo frekventovaná i v sezoně. A šťastnou cestu

 Minková