Ohlédnutí do minulosti

Lidé, žijící na přelomu druhého a třetího tisíciletí, vnímali a chápali čas, život a dění v řadě ohledů jinak, než lidé v různých historických epochách. Tyto představy nám mohly připadat jako zcela samozřejmé, ale lidská zkušenost toho, co je označováno např. jako čas, stejně jako způsoby jeho měření a počítání, prošly řadou pozoruhodných změn.

Starověku bylo vlastní cyklické pojetí času. Život tehdejších lidí byl založen na opakování něčeho zažitého a budoucnost byla stanovena předky. Dá se to charakterizovat tak, že: "neviděli budoucnost, neboť k ní couvali otočeni zády".

Pro středověk už je charakteristická konečná koncepce pohybu od stvoření světa ke konci světa. Náboženské myšlení tak ovlivnilo na celá staletí představy, život i dění. Historický čas se stával nenávratným. Postupem doby se jakoby před lidmi v obou směrech otevřela nedohledná "propast". Ta vznikala na základě určitých rozporů, které přinášely konfrontace názorů založených na biblické tradici na straně jedné a s rozvojem vědy a techniky na straně druhé (archeologie, Darwinova vývojová teorie, převratné vědecké objevy).

V devatenáctém století právě díky tomuto rozvoji vznikla představa o otevřené budoucnosti, která neměla předem stanovený scénář. V tomto století byla ještě rozšířena představa, že dějiny mají nějaký směr a smysl. Přelom minulého století byl asi proto vnímán daleko intenzivněji něž dnes.

O sto let později byl pro postmoderní vědomí příznačný důraz na přítomnost. Důvěra ve smysl dějin chybí. Lidé nemají důvod, aby se ohlíželi do minulosti, ale také aby vzhlíželi s nadějemi či očekáváním do budoucnosti. A tak změna letopočtu byla spojena s přechodem k novému tisíciletí poměrně střízlivě a bez velkých emocí.

Chtěla bych zapsat v několika kapitolách některé důležité věci, jako například, životní styl, stručný přehled technických objevů, politického dění, které změnily jak lidi tak svět.

Životní styl se zejména v posledním desetiletí výrazně změnil. To se promítlo i do jedné z nejzákladnějších lidských potřeb, např. do spánku.

Člověk v roce 1901 spal denně asi devět hodin. Vstával okolo sedmé hodiny, v osm hodin odešel do práce, od třinácti do patnácti hodin měl polední přestávku, v patnáct hodin se vrátil zpět do práce. Domů se vracel mezi sedmnáctou až osmnáctou hodinou. Okolo dvaadvacáté hodiny odcházel do postele. Ponocoval jen vyjímečně, jen pokud šel na ples nebo za jinou společenskou událostí. Člověk pracoval však i v sobotu, ale pouze dopoledne. Odpoledne si pak s rodinou vyšel na procházku, na korzo, do společnosti či na výlet.

Člověk v roce 2001 spí denně asi sedm hodin. Vstává mezi pátou až sedmou hodinou. Odchází do práce na osm a půl hodiny. Cesta do práce mu může trvat i hodinu. Používá hromadnou dopravu nebo vlastní vůz. Dostává se do dopravní zácpy. Ve dvanáct hodin odchází na oběd, obvykle do závodní jídelny. Musí to však stihnout za třicet minut, tolik mu dává na polední pauzu zákoník práce. Po sedmnácté hodině odchází domů a pak většinou usedá k televizi nebo odpočívá. Někdy si bere práci domů, čeká ho rodina, děti. Okolo čtyřiadvacáté hodiny se ukládá ke spánku. O víkendu má volno. Zařizuje to, na co není přes týden čas, nákupy, úklid doma. Ani když odjíždí relaxovat na chatu nebo chalupu, na aktivní odpočinek většinou nemá čas.

Dnešní Češi podstatně méně odpočívají než jejich rodiče či prarodiče. Před sto lety málokdo někam spěchal, nebylo totiž kam. Historicky délku spánku ovlivnilo zejména rozšíření umělého osvětlení.

Dvacáté století bylo ve znamení vědeckých objevů, které změnily svět.

V roce 1901 italský vynálezce Gugliemo Marconi uskutečnil první radiotelegrafické spojení přes Atlantský oceán, v roce 1903 američtí bratři Wrightové podnikli první let letadlem. Německý fyzik Albert Einstein publikoval speciální teorii relativity v roce 1905 a v roce 1916 všeobecnou teorii relativity.

V roce 1911 Nor Roald Amundsen dosáhl jižního pólu, o devět let později bylo zahájeno vysílání prvních pravidelných rozhlasových stanic v Británii a Spojených státech Amerických. O rok později, v roce 1921 byla objevena vakcína proti tuberkulóze.

V roce 1922 Brit Howard Carter objevil v Egyptě Tutanchmónovu hrobku. Američan Charles Lindbergh uskutečnil první samostatný přelet Atlantského oceánu v roce 1927 a téhož roku byla objevena vakcína proti tetanu. O rok později Brit Alexandr Fleming objevil penicilin a Skot Logie Baird předvedl první pokusy s barevnou televizí a uskutečnil první televizní přenos přes Atlantik.

V roce 1934 francouzští fyzikové Fréderic Joliot-Curie a Irene Joliot-Curieová objevili umělou radioaktivitu a americký chemik Wallace Hume Carothers vypracoval metodu výroby syntetických vláken.

Německý fyzik Otto Hahn se spolupracovníky objevil podstatu štěpení uranového jádra v roce 1938.

V roce 1942 italský fyzik Enrico Fermi uskutečnil se svým týmem v Chicagu první řízenou řetězovou jadernou reakci a Němec Wernher von Braun postavil dálkově řízenou raketu. O dva roky později na Harvardově universitě ve Spojených státech Amerických byla dokončena stavba prvního digitálního počítače a v roce 1951 byla zahájena sériová výroba elektronkových počítačů Univac.

V roce 1945 pod vedením amerického fyzika Jacoba Roberta Oppenheimera byla v USA zkonstruována první atomová bomba.

Američan Norbert Wiener položil základy kybernetiky a Angličan Denis Gabor objevil holografii, oba vynálezy se staly v roce 1948.

V roce 1953 Čech Otto Wichterle objevil "měkké" kontaktní čočky a Novozélanďan Edmund Hillary a Tenzig Norkej z Nepálu vystoupili na nejvyšší horu světa, Mount Everest.

V roce 1957 Sovětský svaz vypustil první umělou družici Sputnik-1. Ve Sputniku-2 byla vypuštěna první živá bytost, pes Lajka, v roce 1961 sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk obletěl Zemi v kosmické lodi a první ženou ve vesmíru se stala v roce 1963 Valentina Těreškovová.

Jihoafrický chirurg Christian Barnard v roce 1967 provedl první úspěšnou transplantaci srdce.

V roce 1968 v Sovětském svazu vzlétlo první dopravní nadzvukové letadlo TU-144.

Američtí astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin přistáli jako první lidé na Měsíci v roce 1969.

V roce 1971 byl USA předveden první mikroprocesor.

V roce 1975 došlo k prvnímu sovětsko-americkému manévru v kosmu : ke spojení lodí Apollo-18 a Sojuz-19. O tři roky později se v Británii narodilo první dítě počaté ve zkumavce.

V roce 1982 v USA byla provedena první transplantace umělého srdce typu Jarvik a v tomto roce se také začala více šířit nová nemoc vyvolaná virem HIV, který způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS).

V roce 1983 západoněmecký matematik Gerd Falding prokázal teorii čísel, což je považováno za největší objev století v matematice, francouzský vědec Luc Montagnier objevil a izoloval virus způsobující AIDS. Americká sonda Pioneer-10 opustila sluneční soustavu. O čtyři roky později byl schválen lék AZT proti AIDS, který blokuje šíření viru HIV.

V roce 1990 lékaři ve Spojených státech Amerických začali první genovou léčbu u člověka. V tomtéž roce byl do vesmíru vypuštěn Hubbleův vesmírný dalekohled. A v roce 1994 tento dalekohled potvrdil existenci černých děr.

V roce 1994 byl otevřen tunel pod průlivem La Manche.

Evropští vědci poprvé vyrobili atomy antihmoty v roce 1996. V roce 1997 britští vědci jako první na světě použili úspěšně metodu klonování u dospělého zvířete. Jednalo se o ovci, kterou vědci nazvali Dolly. Tentýž rok na Marsu úspěšně přistála americká sonda Pathfinder s terénním vozítkem Sojouner. Britský vůz Thrust SuperSonic Car překonal v USA poprvé dějinách automobilismu rychlost zvuku.

V roce 1998 se kosmická sonda Voyager-1 se stala nejvzdálenějším lidským výtvorem ve vesmíru.

V roce 1999 byl poprvé rozluštěn genetický kód jednoho lidského chromozomu, italští vědci objevili gen dlouhověkosti.

Přehled politických událostí v Čechách ve dvacátém století.

V roce 1905 se v českých zemích konala demonstrace za volební reformu a v roce 1907 bylo zavedeno všeobecné a rovné hlasovací právo.

V roce 1908 v Praze se konal II.slovanský sjezd. V Praze a okolí bylo vyhlášeno stanné právo jako reakce vlády na nacionalistické bouře.

28. června v roce 1914 byl spáchán atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda dÉste. Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.

28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost Československa. Prezidentem republiky se stal T.G. Masaryk.

V roce 1919 byla v Prešově vyhlášena Slovenská republika.

Rok 1920 byl rokem velice bouřlivým. Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála sociální demokracie, prezidentem byl zvolen opět T.G.Masaryk. Úřednická vláda vedená Janem Černým se pokusila o levicový převrat a proběhla generální stávka.

V roce 1921 probíhaly velké stávky a sociální střety, konal se ustavující sjezd Komunistické strany Československa.

V roce 1927 se T.G.Masaryk stal potřetí prezidentem ČSR, v roce 1934 byl T.G.Masaryk zvolen počtvrté prezidentem.

V prosinci v roce 1935 abdikoval prezident Masaryk a novým prezidentem ČSR se stal Eduard Beneš.

V roce 1938 nová vláda generála Syrového označila Hitlerovy požadavky za nepřijatelné a vyhlásila mobilizaci. 29. A 30. Září v Mnichově byla podepsána dohoda, která plně akceptovala německé představy, vláda ČSR přijala diktát a prezident E. Beneš abdikoval a odletěl do Anglie. Novým prezidentem se stal Emil Hácha. V roce 1939 byl vyhlášen nezávislý a samostatný slovenský stát a prezidentem slovenského státu se stal Jozef Tiso. 15. Března nastala okupace českých zemí a byl zřízen Protektorát Čechy a Morava.

V roce 1940 bylo zformováno Ústřední vedení domácího odboje.

27. května byl spáchán atentát na Heydricha, bylo vyhlášeno stanné právo. Začalo zatýkání a konaly se hromadné popravy. Byly vyhlazeny Lidice a Ležáky.

V roce 1944 začalo Slovenské národní povstání a dukelská operace.

V roce 1945 v květnu byla osvobozena ČSR, v roce 1946 se konaly první poválečné volby do Ústavodárného národního shromáždění, prezidentem se stal Eduard Beneš, vláda podala demisi a vznikla třetí vláda Národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem.

V roce 1948 podali tři ministři nekomunistických stran demisi, nastala vládní krize.

25. února prezident E. Beneš podepsal komunistický návrh nové vlády, komunisté získali většinu a nastolili totalitní systém, ministr Jan Masaryk tragicky zahynul, prezident Beneš abdikoval, ve volbách do Národního shromáždění získali komunisté sedmdesát procent mandátů a prezidentem byl jednomyslně zvolen K.Gottwald.

V roce 1953 zemřel K. Gottwald, novým prezidentem se stal Antonín Zápotocký a přišla měnová reforma.

V roce 1957 zemřel Antonín Zápotocký, novým prezidentem se stal Antonín Novotný.

V roce 1960 proběhla nová územní organizace, volební zákony a vznikl nový název státu Československá socialistická republika.

V roce 1964 byl opět zvolen prezidentem A. Novotný.

V roce 1968 začalo "Pražské jaro". Novým prezidentem ČSSR se stal Ludvík Svoboda, byla jmenována nová vláda v čele s Oldřichem Černíkem. 21. Srpna začala okupace armád pěti států Varšavské smlouvy. Byla napsána smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk. Schválen ústavní zákon o československé federaci. V roce 1969 se upálil student Jan Palach na protest okupace. Byly ustanoveny Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního shromáždění. Alexandr Dubček rezignoval na funkci prvního tajemníka ÚV KSČ a nahradil ho Gustáv Husák. V následujícím roce Černíka v čele vlády vystřídal Lubomír Štrougal. Začaly prověrky a čistky v KSČ a byl zahájen proces totální normalizace.

V roce 1973 se prezidentem republiky stal Ludvík Svoboda a v roce 1975 byl uvolněn ze své funkce a novým prezidentem se stal Gustáv Husák.

V roce 1978 vzlétl do vesmíru první Čech, Vladimír Remek a v roce 1980 byl opět zvolen prezidentem G.Husák.

V roce 1989 projevy nesouhlasu s režimem vyvrcholily po zásahu policie v Praze 17. Listopadu. 10. Prosince Husák jmenoval "vládu národního porozumění" v čele s Mariánem Čalfou a poté abdikoval. 29. Prosince byl prezidentem jednomyslně zvolen Václav Havel.

V roce 1991 Občanské forum bylo rozděleno na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí, byl dokončen odchod sovětských vojsk. V následujícím roce zanikla Československá federativní socialistická republika a byla jmenována vláda Václava Klause.

V roce 1993 vznikla Česká republika a Slovenská republika a prvním prezidentem České republiky se stal opět Václav Havel. O rok později česká republika uzavřela smlouvu s NATO o individuálním programu projektu Partnerství pro mír. V roce 1995 vešla v platnost Evropská dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii a o dva roky později byla Česká republika oficiálně pozvána ke vstupu do Evropské unie.

V roce 1996 se konaly první parlamentní volby, při kterých zvítězila Občanská demokratická strana a konaly se první volby do Senátu.

V roce 1998 byl prezidentem České republiky opět zvolen Václav Havel, konaly se předčasné parlamentní volby ve kterých zvítězila Česká strana sociálně demokratická v čele s Milošem Zemanem.

V roce 1999 se Česká republika stala členem NATO.

Události ve světě

26. ledna postihlo Indii ničivé zemětřesení ve svazovém státě Gudžarát, ve městě Bhudž. Přírodní katastrofa si vyžádala více než 20 000 obětí a až o 35 000 raněných.

19. února se v britském hrabství Essex na jihu Anglie vyskytla po dvaceti letech slintavka a kulhavka. Výskyt slintavky a kulhavky je spojen s dlouhodobou krizí nemocí hovězího dobytka, tzv. nemocí šílených krav. Jedná se o virovou nákazu, která se vyskytuje zejména u hovězího dobytka, koz, ovcí a losí zvěře. Obavy měly i zoologické zahrady. Očkování není řešení, protože by bylo nutné ho uplatňovat každých šest měsíců u asi 300 milionů zvířat.

Toto "strašidlo" nad Evropou se rozšířilo z Anglie do Francie, kde bylo zjištěno první ohnisko slintavky a kulhavky. Všechny evropské státy zahájily opatření. Naše republika prováděla prevenci na státních hranicích tak, že lidé procházeli přes nádoby s desinfekcí. Byly uzavřeny přechody pro pěší. Za čas se situace uklidnila.

21. června v tomto miléniu sledovalo miliony okouzlených i ustrašených obyvatel jihu Afriky dopoledne zatmění Slunce. Jako první se do šera ponořila Angola, potom Zambie, Zimbabwe, Malawi, Mosambik a Madagaskar.

Jedenácté září se navždy zapíše do dějin světa. Ten den Amerika zažila největší teroristický útok. Město New York se stalo cílem teroristických útoků. Krátce před devátou hodinou východoamerického času do mrakodrapu World Trade Center, symbolu americké moci a prosperity, severní věže narazil unesený Boeing 767 pilotovaný teroristy. Z budovy vyšlehla ohnivá koule a necelých dvacet minut poté narazilo druhé letadlo, rovněž unesené, do jižní věže. Obě křídla jedné z nejvyšších budov světa (417 metrů) se asi po dvou hodinách sesula k zemi jako domečky z karet. Ve 23.30 se zřítil třetí mrakodrap v komplexu světového obchodního centra, protože byla narušena jeho stabilita. Útočníci udeřili nejen v New Yorku. Třetí unesený letoun dopadl na budovu Pentagonu ve Washingtonu. Žhavé sutiny pohřbily tisíce lidí. Ve dvou věžích obchodního centra (110 poschodí) se před útokem pohybovalo tisíce lidí. Mnozí stačili utéci, ale za oběť terorismu padlo okolo pěti tisíc lidí, v Pentagonu se počet obětí odhadoval na stovky.

Za strůjcem útoku byl označen arabský terorista Usám bin Ládin, islámský radikál. Tak jako celý svět, tak i Plzeňané projevovali svoji účast americké tragédii a obětem teroristického útoku.

U památníku „Díky, Ameriko!“ pokládali lidé celý den květiny. 14. září vyhlásila česká vláda Den státního smutku k uctění památky obětí teroristického útoku.

7. října v půl sedmé našeho času začala odveta Spojených států amerických vůči afgánskému Talibanu.

Události a zajímavosti v západočeském kraji.

Desátého ledna zůstal v čele Západočeské univerzity po volbě nového rektora i ve druhém funkčním období profesor Zdeněk Vostracký.

19.ledna Plzeňská radnice oznámila, že daruje dvacet tisíc korun prvnímu dítěti, které přišlo na svět ve třetím tisíciletí. Dar získala Juliana Gáborová, která se narodila 1.ledna.

28.ledna poslanec Stanislav Volák znovu vyhrál volby šéfa krajské organizace Unie svobody.

Sedmého února nastal zvrat v kauze sporů kolem projektu mexické firmy Nemak, která chtěla v Plzni postavit továrnu na výrobu hliníkových částí automobilových motorů. Vedení společnosti pouhých několik hodin před veřejným projednáním zastavilo přípravu projektu.

17. února jasným vítězstvím Václava Šlajse skončily mimořádně dramatické volby, při kterých na krajské konferenci sociální demokraté rozhodovali o novém regionálním vedení strany.

Dvacátého sedmého února do skupinky mladých lidí stojících na tramvajovém ostrůvku na Klatovské třídě v Plzni najel v noci s vozidlem Subaru devětadvacetiletý řidič Adolf Pech. Na místě zabil jedenadvacetiletou dívku, o rok mladší mladík zemřel po převozu do nemocnice. Tam s těžkým zraněním skončily i další dvě dívky, z nichž jedna později zemřela.

7. března zemřel nejvýznamnější představitel romské komunity na Plzeňsku Jan Puška. Osmačtyřicetiletý muž podlehl selhání jater.

19. března za přítomnosti ministra dopravy Jaromíra Schlinga se začal stavět zhruba osmikilometrový úsek dálničního obchvatu Plzně mezi Sulkovem a Útušicemi.

22. března novým šéfem organizace Strany zelených v Plzeňském kraji se stal Ivan Čipera.

29. března vrchní soud v Praze odmítl žalobu odpůrců schválené delší trasy dálničního obchvatu Plzně.

Prvního dubna plzeňské pivo zdražilo, pivovar zvýšil ceny. Cena vzrostla o padesát haléřů.

2. dubna plzeňští soudci začali užívat památkově chráněnou budovu Hamburk. Opravu zaplatil stát, jemuž město Plzeň prodalo rozpadající se budovy za symbolickou jednu korunu.

Do sedmého dubna více než milion televizorů Panasonic vyrobila japonská společnost Matsushita, která televize produkuje na Borských polích. Plzeňský podnik je s více než 1400 pracovníky největším zaměstnavatelem zóny Borská pole.

13. dubna prezident Václav Havel vrátil poslancům zákon o dálničním obchvatu Plzně, který by urychlil stavbu zkrácením lhůt pro správní řízení a zjednodušil vykupování pozemků.

Téhož dne byl zaznamenán první případ onemocnění meningitidou na Tachovsku.

4. května začaly v Plzni oslavy osvobození města Americkou armádou. Ten samý den se přehnaly přes část Tachovska přívalové deště a krupobití. Takovou zkázu nikdo ze starousedlíků nepamatoval. Řádění živlů si vyžádolo život šestasedmdesátileté ženy, škody vznikly na polích, zahradách, zničených autech a řada domů byla plná bahna.

Sedmého května navštívil Plzeň vnuk známého generála Pattona (velitel amerických vojsk, která osvobodila Plzeň), aby se zúčastnil autogramiády jeho knihy Příběh rodiny Pattonových. Kniha byla vydána česky.

15. května poslanci prosadili zákon o první části dálnice D 5, že se bude stavět podle speciálního zákona. Norma zkrátila lhůty pro správní řízení ze 30 dnů na polovinu a umožnila vyvlastnit pozemky, pokud vlastníci do 30 dnů nepřistoupí na dohodu o prodeji.

30. května hodinu po poledni vypukl obrovský požár v Chanovicích na Klatovsku. Shořela hlavní výrobní hala továrny na dřevěné desky firmy Haas Fertigbau.

31. května novinářka Petra Procházková na plzeňské radnici převzala cenu 1.června, kterou město již tradičně uděluje za přínos demokracii.

3. června napadlo na Šumavě několik centimetrů sněhu.

Desátého června přibylo dvacet nových spojů na tratích Českých drah v Plzeňském kraji. Dopravce zvýšil v regionu počet vlakových spojení v souvislosti s novým jízdním řádem.

15. června hranici třiceti korun za litr Naturalu 95 prolomily ceny u většiny čerpacích stanic v kraji. Za posledních několik měsíců cena benzinu vylétla u pump o zhruba tři až čtyři koruny za litr.

16. června německá společnost Prowell začala stavět v Rokycanech nový podnik na výrobu lepenkových desek za 850 tisíc korun.

Osmnáctého června se potvrdil výskyt nemoci šílených krav u zvířete v České republice. S poklesem zájmu veřejnosti o hovězí maso v kraji rostla cena vepřového.

17. července trvaly silné deště a nepříznivé počasí, které výrazně zpozdily žně v regionu. Velké škody napáchala v předchozích dnech bouře spojená s vichřicí, další pole pak poškodily i přívalové deště. Někde přišli zemědělci až o polovinu úrody.

19. července se v Holýšově na Domažlicku začala stavět Společnost EvoBus v tamní průmyslové zóně továrna na výrobů skeletů karosérií pro autobusy značek Mercedes-Benz a Setra. V továrně bude pracovat několik set lidí.

2. srpna na následky onemocnění klíšťovou encefalitidou zemřel šestašedesátiletý muž z Klatovska.

28. září plzeňští zastupitelé se rozhodli prodat klíčová dvě procenta akcií v Západočeské energetice státu za více než sedm set milonů korun.

Prvního října otevřela hospodu pro své zaměstnance v areálu plzeňského pivovaru společnost Plzeňský Prazdroj. Hospoda slouží jen zaměstnanci pivovarů a pivo je zdarma.

2. října získala plzeňská fakultní nemocnice Mammotom, přístroj umožňující šetrné vyšetření při nádorech prsu.

Plzeňský mykolog Svatopluk Holec označil letošní houbařskou sezonu za velmi zvláštní. V lesích houbaři nacházeli neobvyklé množství hub a dokonce i druhů, které již roky nerostly.

15.října odstoupil z postu šéfa plzeňské ČSSD náměstek primátora Petr Otásek. Ve funkci ho nahradil Richard Mareš.

19. října se stalo město Domažlice držitelem dlouhodobého mezinárodního ratingu na úrovni Baa+, což je nejvyšší možné hodnocení v rámci celé republiky. (např.objektivní hospodaření města).

19. října byl k doživotnímu trestu odsouzen Vladimír Herbrych za to, že zardousil a přitom znásilnil svou devětašedesátiletou matku.

26. října vedení Čtyřkoalice rozhodlo, že do voleb do poslanecké sněmovny budou v příštím roce kandidovat poslanec Stanislav Volák (Unie Svobody), poslanec Jaroslav Lobkowicz (KDU-ČSL) a starosta Dolní Bělé na Plzeňsku Tomáš Křiklán (Unie svobody).

8. listopadu došlo k zásadnímu zvratu v bytové politice města. Zastupitelé rozhodli odstartovat druhou fázi privatizace bytového fondu a prodat maximum bytů, které město vlastní.

14. listopadu skončil v konkursu známý výrobce jízdních kol, rokycanský Favorit.

26. listopadu odsoudil na osm let plzeňský městský soud Adolfa Pecha za to, že v únoru svou bezohledností zavinil nejvážnější nehodu, která se v našem městě dosud nestala. Odsouzený se odvolal.

28. listopadu oslavila Západočeská univerzita deset let své existence. Univerzita má sedm fakult, více než jedenáct tisíc studentů a 1300 zaměstnanců.

30. listopadu oznámili odpůrci schválené trasy obchvatu dálnice kolem Plzně, že Ústavní soud zamítl jejich stížnost. Ústavní soud tak udělal definitivní tečku za desetiletou válkou o to, kudy má obchvat Plzně vést.

Prvního prosince sociální demokraté z Plzeňského kraje rozhodli, že na prvních třech místech jejich kandidátky do poslanecké sněmovny budou poslankyně Milada Emmerová z Plzně, podnikatel Václav Votava z Tachovska a poslanec Milan Ekert z Klatov.

3. prosince začal poprvé v dějinách plzeňské Škody řídit dceřinou společnost Škoda Steel cizinec. Generálním ředitelem se stal pětapadesátiletý německý manažer Manfred Beckmann.

10. prosince Občanská demokratická strana nominovala na první tři místa své kandidáty do poslanecké sněmovny poslance Jiřího Papeže z Přeštic, Jiřího Pospíšila z Plzně a poslance Jiřího Bílého z Klatov.

Jedenáctého prosince krajští zastupitelé rozhodli, že Plzeňský kraj bude mít ve svém znaku lva, velblouda, symboly řek Berounky a Otavy a vyobrazení nejstarší dochované stavby v regionu-románské rotundy ve Starém Plzenci. Letos se rozhodovalo po druhé. První květnový návrh odmítl parlamentní podvýbor pro heraldiku. Důvodem byla skutečnost, že návrh neobsahoval prvek ze znaku krajského města Plzně.

Sčítání lidu, domů a bytů.

Za čtyřiasedmdesátileté existence Československa proběhlo sčítání celkem sedmkrát. Historie sčítání lidu v českých zemích sahá ale mnohem dále. Za první velké sčítání lze označit Soupis obyvatelstva Čech podle víry z roku 1651. Proveden byl z podnětu církve a informoval o pokročení rekatolizace. Určitý obraz o počtu obyvatel dalo také sčítání konzumentů soli z roku 1702. Podle odhadů žilo v té době v Čechách asi 1 732 000 lidí.

Pravidelná sčítání lidu byla však stanovena až reskriptem Marie Terezie z října 1753, kterým se nařizovalo sečtení všeho obyvatelstva a jeho rozlišení podle pohlaví, věku a stavu. První soupis byl proveden v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Tyrolích a v Kraňsku na jaře roku 1754. Soupis byl prvním svého druhu v Evropě, a Marie Terezie tak položila počátky novodobého sčítání obyvatel.

Za první moderní cenzus je považováno sčítání z roku 1869, které ukázalo, že Čechy, Morava a Slezsko v dnešních hranicích měly 7 617 230 obyvatel. Zákonem byly stanoveny desetileté lhůty pro sčítání, které se konalo vždy ke konci roku končícího nulou, případně na začátku roku následujícího. Tuto zvyklost zachovalo i Československo a pokračuje dodnes. Od roku 1869 byla také data ze sčítání veřejně publikována.

Ze zákona se vymezovalo obyvatelstvo přítomné, zjišťovala se státní příslušnost, rodinný stav a náboženské vyznání, od roku 1880 například i kulturní úroveň (gramotnost) a také řeč, čímž se nepřímo zjišťovala etnická skladba. Bylo také možno rozlišit všechno obyvatelstvo na výdělečně činné a závislé jak podle odvětví, tak i sociální příslušnost. Zjišťovalo se i postavení v rodině podle vztahu k majiteli bytu. Sčítání lidu z let 1890 až 1910 se obsahem, zpracováním a rozsahem publikovaných dat zařadila mezi nejlépe provedená sčítání své doby.

První sčítání v Československé republice se konalo 15. Února 1921, kdy počet obyvatel činil 13 003 446, v českých zemích 10 009 587. Zahrnovalo přítomné obyvatelstvo, povolání a nemovitý majetek občanů. Údaje o národnosti měly mimo jiné potvrdit oprávněnost vzniku samostatného státu. Při sčítání lidu 1. Prosince mělo Československo již 13 998 497 obyvatel, v Čechách a na Moravě žilo 10 674 386 lidí.

Po druhé světové válce navázalo na tradici sčítání lidu 1. Března 1950. Naposledy se při něm sčítalo přítomné obyvatelstvo (podle místa přítomnosti sčítaných osob v den sčítání). Od 1. Března 1961 se zpracování provádělo podle místa trvalého bydliště. Další sčítání pak následovala 1. Prosince 1970 a 1. Listopadu 1980. Poslední federální sčítání ze 3. Března 1991 ukázalo, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku žilo 10 302 215 obyvatel, celkový počet obyvatel Československa činil 15 576 550 lidí.

Jak se sčítají lidé v Evropě?

Polský statistický úřad bude během sčítání obyvatel v příštím roce zjišťovat vedle osobních údajů jen základní informace o občanské vybavenosti bytů.

* Slováci se letos sčítají poprvé a bez jména, adresy i rodného čísla.
* V Lucembursku se sčítají povinně pod vysokou pokutou, ale nemusejí udávat příjmy.
* Němci stále hledají vhodný model pro sečtení obyvatel sjednocené země.
* Nizozemsko sčítání lidu zrušilo, úřady dávají statistiku dohromady z existujících dat a průzkumů.
* Belgičané vyplňují pravidelně každých deset let podrobný dotazník, který je anonymní.
* Britové odpovídají povinně na čtyřicet otázek, údaje z nich jsou tajné dalších sto let. Irsko provádí sčítání lidu pravidelně každých pět let, účast povinná. Získané informace jsou pouze pro statistické údaje.
* Francouzi mají dva dotazníky, je povinné, neúčast nebo zkreslení údajů se trestá pokutou 100 franků. Jeden dotazník shromažďuje informace o domech a bytech, druhý o fyzických osobách.

Sčítání lidu, domů a bytů v tomto roce je upraveno samostatným zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů. Občanova aktivní účast je zákonnou povinností. Případné porušení bude stíhán jako přestupek s pokutou až do částky deset tisíc korun. Pojem sčítání zákon vymezuje tak, že sčítáním se získávají pro statistické účely údaje o obyvatelstvu, o struktuře domovního a bytového fondu, a to k jednomu rozhodnému okamžiku. Tím byla půlnoc z 28. Února na 1. Března 2001. Sčítání provedli v součinnosti s fyzickými osobami ti občané, kteří byli sčítacími komisaři a složili písemný slib mlčenlivosti o všech skutečnostech sčítání. Ze všech zjišťovaných údajů při sčítání byly pouze dva údaje nepovinné, a to národnost a náboženství. Nejpozději čtrnáct kalendářních dnů před rozhodným okamžikem sčítání zveřejní obec na úřední desce seznam sčítacích obvodů v obci spolu se jmény sčítacích komisařů a revizorů. Komisaři museli zvládnout roznášení formulářů do 28. Února. Vyplněné tiskopisy se museli vyzvednout do 15. Března nebo občan mohl sčítací arch odnést na obecní nebo obvodní úřad.

V druhé polovině března sčítací komisaři zkompletovali materiál a vypracovali požadované souhrny za sčítací obvod. Sčítací komisaři zkontrolovaný a uspořádaný materiál předávali sčítacím revizorům. Revizoři provedli revizi sčítacích materiálů a vypracovali požadované normy.

V poslední březnové dekádě sčítací revizoři odevzdali vyplněné sčítací tiskopisy a souhrny za revizní a sčítací obvody okresnímu pracovišti Českému statistickému úřadu. Předběžné výsledky byly k dispozici začátkem července. Konečné a úplné výsledky sčítání budou k dispozici v polovině roku 2003.

Mnoho lidí se ptalo proč se sčítá?

Kromě mnohostranného využití základních údajů o počtu a složení obyvatel je možné podle výsledků sčítání cíleně zaměřit sociální pomoc státu, protože příslušné instituce dostanou přesné charakteristiky různých skupin domácností, rodin s dětmi, neúplných rodin či důchodcích.

Získané údaje slouží také pro rozhodování o výstavbě bytů se státní pomocí, technické vybavenosti a bytových potřebách lidí vůbec. Data se využívají také k rozšiřování možností vzdělanosti, při rozhodování o potřebnosti, kapacitách a zaměření školských, sociálních, zdravotnických a jiných zařízení. Na základě informací o ekonomické aktivitě obyvatelstva v jednotlivých místech republiky se získají klíčové údaje pro dlouhodobé řešení politiky zaměstnanosti, ale také pro zajišťování potřeb národnostních menšin či pro funkční veřejnou dopravu.

V Plzeňském kraji bylo celkem 3 374 sčítacích obvodů a 2 739 komisařů a revizorů. V městě Plzni bylo 738 sčítacích obvodů a 755 komisařů a revizorů.

Na území MO Plzeň 2-Slovany bylo utvořeno celkem 170 sčítacích obvodů, stejný počet sčítacích komisařů a 35 revizorů.

Tabulka přehledu počtu obyvatel příl. v novinách.

K datu posledního sčítání žilo na území města Plzně 166 274 obyvatel, z toho 99,4 % zde bylo nahlášeno k trvalému pobytu. Zbytek představovali cizinci s přechodným pobytem na území České republiky, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů. V letech 1961-70 byl přírůstek obyvatelstva více než 13 tisíc a v následujícím desetiletí 18 tisíc. Od roku 1991 byl na území města již zaznamenán úbytek 6 734 osob, tj. 3,9 %. Za posledních dvacet jedna let se počet obyvatel snížil o 4 427 občanů.

Početně nejsilnějším plzeňským obvodem je Plzeň 1 s 51 923 obyvateli, další v řadě je Plzeň 3 s 50 923 obyvateli, dále náš slovanský obvod Plzeň 2 s 35 075 obyvateli., Plzeň 4 s 24 050 obyvateli. Ve zbývajících čtyřech městských obvodech žije jen 2,8 % obyvatel města.

Z předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. Březnu 2001 vyplynulo, že plzeňských občanů ubývá. V okrese Plzeň-město žije 165 358 trvale bydlících obyvatel. Při posledním sčítání v roce 1991 ve městě žilo 173 008 obyvatel, tedy o 7650 osob více. Posílil se poměr žen, které tvořil před deseti lety 51,9 procenta plzeňské populace, dnes jich je 52,1 procenta. Počet lidí nad 60 let činí 20,1 procenta. Republikový průměr se pohybuje kolem 18 procent. Dětí a mládeže do 14 let je ve městě 14,5 procenta.

Podstatně méně občanů Plzně se přihlásilo k nějaké víře. Zatímco v roce 1991 se považovalo za věřící 29,3 procenta obyvatel, letos je to pouze 20,1 procenta. Zredukovala se i skupina lidí, kteří se k této otázce nevyjádřili, a naopak poměrně výrazně stoupl počet lidí bez vyznání. Před deseti lety tvořili 55 procent populace, v současné době představuje tato skupina 68,7 procenta.

Nepříjemné zjištění bylo, že město "stárne". Byl zaznamenán pokles nejmenší populace ve věku do 14 let. V roce 1970 představovaly děti v tomto věku 18,6% plzeňského obyvatelstva, o deset let později 21,8 %, ale při posledním sčítání to bylo již 14,4 %. Slovanský obvod je nejstarší městský obvod s vysokým podílem obyvatel, kteří překročili hranici 60 let 28% a za ní je Plzeň 4 s 25,5 %.

95,1 % jsou občané české národnosti, s 1 % národnost slovenská, německá 0,2% a 0,1% polská a romská.

Ve městě Plzni je celkem 14 875 domů, z toho 13 717 trvale obydlených. Ve srovnání s rokem 1991 vzrostl počet domů o 673, jejich obydlenost má však klesající trend. Toto se netýká rodinných domků, jejichž podíl na trvale obydlených domech celkem stoupl během uplynulých deseti let z 59,9 % na 62,1 %.

Plzeň má 8 525 trvale obydlených rodinných domů. Na domovním fondu se největším procentem podílí náš slovanský obvod, a to 30,1 %, dále je to obvod Plzeň 3 se 25,9%.

Souběžně s vývojem domovního fondu je patrný i pokles trvale obydlených bytů. Naše město mělo k datu sčítání 73 359 bytů, takže jich přibylo od roku 1991 1 310. Průměrný počet osob v jednom trvale obydleném bytě se pohybuje na 2,45 a jeden trvale obydlený byt má v průměru 2,40 obytných místností s 8 a více metrů čtverečních.

Počasí

Třetího ledna ochromilo ranní náledí život na většině míst naší republiky. Kolem šesté hodiny ranní se spustil déšť, který se okamžitě po dopadu na zem měnil v led. Déšť namrzal tak rychle, že i když se začalo sypat nebyl účinek téměř žádný. Úrazy se počítaly dokonce na desítky. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny nohou, podvrknutí kotníků, ale také otřes mozku. V Plzni byla situace obdobná, chodci téměř bojovali o každý krok.

Autobusy nemohly dovézt lidi do práce. Ze sedmdesáti spojů dojelo před osmou hodinou do Plzně pouze osm. Situace v dopravě se uklidnila až po poledni.

Jak vznikla ledovka? Hydrometeorolog pan Václav Dvořák v Mladé Frontě dnes v příloze Plzeňský kraj tento přírodní jev vysvětlil. Z frontální oblačnosti padají srážky, tazvaná přechlazená voda, která má teplotu těsně pod bodem mrazu, avšak kapky nejsou celé zledovatělé. V led se začínají proměňovat v okamžiku, kdy se setkají se zemským povrchem ochlazeným mrazy.

9. ledna bylo zatmění Měsíce. Plzeňská hvězdárna připravila pozorování tohoto zajímavého přírodního úkazu. Pozorování bylo možné od půl osmé večer do čtvrt na dvanáct na parkovišti u hypermarketu Tesco na Rokycanské třídě. Zatmění bylo sice pozorovatelné pouhým okem, ale plzeňská hvězdárna dala k dispozici zájemcům tři menší dalekohledy. Bohužel počasí příliš nepřálo.

Částečné zatmění začalo dvaačtyřicet minut po devatenácté hodině, Země začala vrhat svůj stín na levý okraj své oběžnice. Zcela ve stínu byl Měsíc od 20.50 do 21.51 hodin a vynořoval se postupně do 22.59 hodin. Před a po zatmění se Měsíc ještě nacházel v takzvaném polostínu Země.

Ročně jsou na Zemi pozorovatelná nanejvýš tři zatmění Měsíce. Někdy však není viditelné ani jediné. Poslední pozorovatelné v České republice nastalo loni 21. Ledna v ranních hodinách. Na většině území naší republiky bylo však zataženo. Příští úplné zatmění Měsíce astronomové očekávají 16. Května 2003.

11. ledna postihla Plzeňský kraj první větší sněhová nadílka. Nejhorší situace byla na okresu Plzeň-sever, odkud nemohly dojet autobusové spoje do Plzně. Nezodpovědní řidiči zablokovali svými automobily silnice. Hlavní příčina kolapsu byla, že řidiči nevyměnili letní pneumatiky za zimní. Do třinácté hodiny se v našem kraji stalo sedmatřicet dopravních nehod bez vážnějších následků.

 Plzeň se ten den oblékla celá do bílého a nabídla tak lidem krásnou zimní podívanou.

Od třináctého do dvacátého ledna byla konečně správná zima. Sníh a teploty kolem minus patnácti stupňů. Také milovníci bruslení si přišli na své. Zamrzla Litická přehrada a bruslit se mohlo i na Boleváku.

Z dvacátého na jednadvacátý leden hustě sněžilo v celém regionu. Napadlo od pěti do třinácti centimetrů sněhu. Všechny silnice byly sjízdné.

23. února se v Plzeňském kraji se stalo celkem 105 nehod s jedním úmrtím.

19. března se přes Plzeňský kraj přehnala vichřice, která přerostla na horských hřebenech téměř v orkán. Vichr tam místy dosáhl rychlosti 112 kilometrů v hodině (orkán má rychlost 118 km/h a více). Hasiči v některých okresech odstraňovali padlé stromy a větve z vozovky.

Na první jarní den se zima vrátila a to se svou bílou nádherou. Vytrvale sněžilo po celý den a uvedlo do pohotovosti silničáře i dopravní policisty. Sněhová nadílka se neobešla bez dopravních nehod, protože silnice i dálnice byly většinou mokré a kluzké. Zimní počasí trvalo ještě několik dní.

Březnový víkend 24. a 25. Byl ve znamení vytrvalého deště. Ten způsobil, že hladiny některých řek se zvýšily. V okolí Plzně byl vyhlášen takzvaný stupeň bdělosti, na druhém stupni povodňové aktivity. Záplavy ve městě neohrozily domy ani hospodářská stavení. Voda se většinou vylila jen na rozlehlých loukách.

Záchranná stanice ptactva v Plzni upravovala hnízdo labutím v centru města u Městských lázní, protože původní hnízdo již ohrožovala zvýšená hladina Radbuzy.

28. března již hladiny většiny řek v Plzeňském kraji už poklesly. Meteorologové srážky na příští dny již nepředpovídali a tak sestup vody byl označen za trvalý.

Začátek dubna byl ve znamení velké proměnlivé oblačnosti, sluníčko bylo velmi skoupé. Na horách sněžilo.

Velikonoční počasí připomínalo spíše zimu než jaro. Denní teploty se pohybovaly okolo nuly, na celém uzemí naší republiky padal sníh s deštěm, patnáctého dubna v odpoledních hodinách byly dokonce sněhové vánice. Na horách napadlo až patnáct centimetrů sněhu.

21. až 23. Dubna se zvýšily hladiny řek našeho regionu v důsledku jarních dešťů a oblevy. Přes víkend totiž na horách napadlo zhruba čtyřicet centimetrů sněhu a vydatně pršelo.

 Řeky dosáhly prvního stupně povodňové aktivity, ale voda rychle opadávala. Zejména se jednalo o Úhlavu a Radbuzu.

1.květen, první máj byl nejteplejší za desítky let. V Plzni-Bolevci bylo naměřeno 28,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl z roku 1973 a tehdy se naměřilo 26,6 stupně. Nezvykle teplo bylo po celém západočeském kraji. Teploty se vyšplhaly přes 27 stupňů.

Ze 4. Na 5. Května se nad vesničkami Ostrovce a Lažany (Tachovsko) přehnalo krupobití a mohutná průtrž mračen, která ničila i zabíjela. Řádění přírodního živlu trvalo necelé dvě hodiny, ale následky byly katastrofální. Jeden lidský život a mnohamilionové škody. Po smršti nalezli lidé v zahradách rozsáhlé závěje z ledových krup, velká voda nadzdvihla i automobil, voda způsobila sesuvy na místních komunikacích a zcela je zablokovala.

Přes naše město se přehnala jen obyčejná bouřka s větším deštěm.

Květnový měsíc byl mimořádně příznivý pro růst hub. Prohlásil to známý odborník na houby, pan Smotlacha. Lidé nacházeli dokonce i pravé hříbky.

První červnové dny přinesly do míst s nadmořskou výškou nad tisíc metrů sněžení. Byl to opravdu extrém, tvrdili pamětníci například ze šumavské oblasti.

Okolo patnáctého června deště mírně zvedly hladiny řek v našem kraji.

Okolo 27. Června v našem kraji přesahovaly teploty 30 stupňů Celsia, tedy tropická vedra.

 První červencový víkend byl ve znamení bouřek spojených s hustým deštěm, krupobitím a silným nárazovým větrem. Například na Domažlicku padly bouři za oběť i dvě prastaré lípy v Trhanově, na Tachovsku nárazy větru dosahovaly osmdesátikilometrové rychlosti a vichřice si pohrávala s lesními porosty jako se sirkami. Plzeň a okolí vyvázla z bouře bez větších problémů. Hasiči odčerpávali vodu ze sklepů a ulic celkem na deseti místech a odstranili i čtyři spadlé stromy.

Poslední červencový víkend zasáhla plzeňskou oblast opět tropická vedra. Přímo v Plzni meteorologové naměřili 31,7 stupňů Celsia. Během dalších dní bylo počasí teplé a dusné.

2. srpna se teploměr vyšplhal až k třiatřiceti stupňům.

Z jedenáctého na dvanáctý srpen meteorologové naměřili mimořádně nízké teploty v noci. Nejnižší hodnota teplot klesla na Tachovsku, kde naměřili 1,4 stupně Celsia. V Plzni se teplota v noci pohybovala okolo deseti stupňů a denní teploty vystoupily na 25 až 30 stupňů Celsia. Vzduch byl nejchladnější asi hodinu před východem slunce.

V polovině srpna se teploty opět vyšplhaly až na třicet čtyři stupně, opět tropická vedra, která o víkendech skončila přívalovými dešti a četnými bouřkami v celém plzeňském regionu.

Měsíc září nebyl ve znamení teplého babího léta, ale právě naopak, vládlo chladné počasí a časté deště. Měsíc říjen nám ale všechno vynahradil. Přišlo k nám to opravdové babí léto a dokonce padly dva teplotní rekordy, a to 3.října 25,7 stupně celsia a 31. Října se teplota vyšplhala na 19 stupňů Celsia.

Padl tak teplotní rekord z 31. Října roku 1942, kdy bylo v Klementinu naměřeno 17,8 stupně.

Praze bylo v loňském roce nejtepleji za posledních 225 let. Průměrná teplota vystoupala na 11,78 stupně, což je o 2,34 stupně víc něž dlouhodobý průměr.

Prvního listopadu v časných ranních hodinách v Krušných horách napadl první letošní sníh. Sníh padal také na Šumavě. Jenom pro srovnání, ve středu 31. října se pohybovaly denní teploty okolo dvaceti stupňů Celsia a protože zem byla vyhřátá, sníh velmi rychle roztál.

23.listopadu dostal plzeňský region velkou nadílku sněhu, doprovázenou mrazy. Namrzlé silnice pokryté sněhem zkomplikovaly ráno život plzeňským řidičům. Hlavní tahy byly ošetřeny silničáři, ale v postraních uličkách to pořádně klouzalo. Jenom během dopoledne plzeňští policisté vyjeli k deseti dopravním nehodám, naštěstí jen lehkým.

Od 20. Prosince začalo sněžit na území celé naší republiky. V některých částech Plzně napadla až sedmnácticentimetrová vrstva sněhu a na silnicích se tvořily sněhové jazyky. Po dlouhé době jsme měli tento rok nádherně bílé svátky vánoční a dokonce i na Nový rok. V některých částech republiky ale se bílá nadílka proměnila ve sněhovou kalamitu, na Bruntálsku a Jablonecku některé vesnice byly úplně odříznuté od světa a byla vyhlášena kalamita. I v západních Čechách byly neprůjezdné některé silnice třetí třídy, kde se tvořily kolem vozovek místy i více než dva metry vysoké sněhové závěje.

Dvacátý první prosinec byl ve znamení zimního slunovratu a tak tímto dnem začala astronomická zima a nastala nejdelší noc letošního roku. Od dalšího dne se začnou noci zkracovat.

Vědci tvrdí, že teplotní rekordy budou růst a že oteplování naší planety způsobuje činnost člověka. Oteplování sebou přináší kolísání klimatu a extrémní jevy jako např. velká sucha, povodně, vichr a krupobití a mimo jiné věští přírodní katastrofy.

Průměrná roční teplota v České republice byla v letech 1961 až 1990 7,4 stupně, v posledním desetiletí 8,1 stupně. Loni se vyšplhala dokonce na 9,4 stupně. V

Dopady globální změny podnebí jsou např. mořský led u polárního kruhu taje a mizí, ohrožená zvířata se stěhují dále na sever, zvyšuje se hladina oceánů, jižní Evropa vysychá, katastrofy sužují místa, kde to nebylo obvyklé, vysokohorské vrcholy Afriky a Ameriky ztratily ledové pokrývky. Zvýšení množství oxidu uhličitého a dalších plynů pohlcujících teplo přispívá k mizení ozónové vrstvy. Ozón pohlcuje většinu škodlivých slunečních paprsků a jeho úbytek napomáhá skleníkovému efektu.

Kultura

4. dubna v hale Lokomotivy vystoupil soubor Brasil Tropicano z Brazilie. Vystoupení tak návštěvníkům připravilo nevšední podívanou jak barevností kostýmů tak exotických tanců.

Dvanáctého dubna byla na našem obvodě otevřena nová výstavní síň ve Francouzské ulici. Stalo se tak díky Unii výtvarných umělců, která hledala nové prostory. Unie dostala totiž výpověď ze svého původního zázemí v Loosově domě. Zastupitelstvo našeho městského obvodu pomohlo obstarat prostory jak pro zázemí tak pro malou výstavní síň.

Ve všední dny je výstavní síň otevřena od 13 do 18 hodin.

20. dubna od devatenácti hodin se uskutečnil Benefiční koncert v "Šeříkovce".

Koncert pořádalo ekologické hnutí Děti Země a z výtěžku hnutí plánovalo přispět na alternativní formy dopravy nebo na vytvoření cyklostezek.

Na akci vystoupily tři kapely a účinkující hráli za nižší honoráře, než je obvyklé.

Koncert byl součástí desetidenní akce Plzeňský den Země. Mimo jiné se například uklízela stráň nad Českým údolím.

21. Dubna se konaly akce na dopravním dětském hřišti před plzeňským výstavištěm.

Od 23. Do 29. Dubna proběhlo v Plzni již tradičně po čtrnácté, Finále Plzeň 2001, festival českých filmů.

V letošním roce organizátoři změnili festivalový statut. Přehlídka nabídla nové sekce i nová promítací místa. Během týdne se promítlo dvě stě dvacet snímků. Promítalo se v sále kina Elektra, Minikině, Šantánu v Andělské ulici a v aule Západočeské university. Novinkou bylo i promítání ve Šťáhlavicích v Bezejmené čajovně. O chod festivalu se staral patnáctičlenný štáb a téměř stovka brigádníků. Předsedou finálové poroty se stal česko-americký herec Jan Tříska.

Po tříhodinové debatě porota rozhodla , že vítězem přehlídky se staly filmy dva. Zlatého ledňáčka získaly Otesánek Jana Švankmajera a Paralelní světy Petra Václava. Zvláštní ocenění si od poroty za autentický záznam životní nezdolnosti a radosti odnesl dokumentární snímek Bitva o život.

Mezinárodní porota filmových klubů FICC udělila cenu Dona Quijota snímku Krajinka a zvláštní ocenění Otesánkovi. Studentské porotě se nejvíce líbil film Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba. Cena diváků připadla filmu Rebelové.

Na letošní přehlídku přišlo zhruba dvacet tisíc diváků.

Od dvacátého šestého do třicátého dubna se konal Majáles 2001. Akci připravovali desítky lidí. V pátek se od patnácti hodin na náměstí Republiky konala volba krále Majáles, v sobotu prošel městem zajímavý průvod. Účastníci putovali na koloběžkách, bruslích, trakařích a různých vozítkách.

Město přispělo na Majáles čtvrt milionem korun, díky této částce bylo například nižší vstupné pro návštěvníky.

26. května byla uvedena v "Šeříkovce" inscenace divadelního představení autora Oldřicha Daňka "Zdaleka ne tak ošklivá". Hru zrežíroval Jiří Benda s pražským divadelním souborem Divá Bára.

Začátkem června se do parčíku na Francouzské třídě vrátila socha Panenky s holoubkem. Vrátila se na místo po více než pěti letech. Soška je vysoká 130 centimetrů a pochází z keramického ateliéru Jaroslava Pleskala a Savvase Vojatzoglua. Stála necelých dvacet tisíc korun.

Všechny předchozí sochy zničili vandalové.

22. června se uskutečnila taneční párty v kulturním domě v Šeříkové. Párty měla původně proběhnout na plzeňském výstavišti. Na párty vystoupil Angličan Duncan Forbes, dalšími hosty byli Josef Sedloň, skupina L.P.D. a Jackill. Na párty byla zajištěna kyvadlová doprava.

Od 8. Do 18. Srpna se uskutečnilo díky podpoře dvaceti osmi sponzorů ze slovanského obvodu hradišťské kulturní léto "Hrákula", kinematograf bratří Čadíků v Hradišti U jezu. Během jedenácti dnů se promítal každý den jeden film, tedy celkem jedenáct filmů. Výtěžek celé akce byl věnován na charitativní účely v obvodu Slovan. Přesně podle hesla "Slovany sobě".

Prvního září se konal v Hradišti taneční festival Night Fever. Festival pořádal šéfredaktor časopisu Report a koncert pražské kapely Monkey Business živě přenášela jedna z komerčních rozhlasových stanic. Organizátoři pozvali do Plzně i známé zahraniční skupiny a zpěváky např. Eddieho Amadora z Los Angeles, Peta Mosseho z Bostonu nebo Roacheho, Fletchera z Jihoafrické republiky a beatovou skupinu Kava Kava z anglického Manchesteru.

Festival Night Fever se konal již podruhé a organizátoři počítají s tím, že tuto akci budou pořádat i v příštím roce.

Osmého září se konala opět "Plavba 21" na Radbuze. Ani mimořádně chladné počasí neodradilo účastníky tohoto recesistického klání. Na řece plaval UFO Tráboš, manželská postel, řeznictví nebo lazaret vybavený kapačkami. Letošní účast byla poloviční, pouze tři tisíce diváků. Loni při pěkném počasí jich bylo šest tisíc.

18.října se uskutečnila ve velkém sále kina Elektra premiéra filmu režiséra Miroslava Janka Nachové plachty. Film vznikal během příprav ojedinělého stejnojmenného divadelního projektu bratří Formanů.(Synové slavného režizéra Formana). Formanové text spisovatele Alexandra Grina proměnili v emotivní představení. Kromě režiséra se premiéry zúčastnili také bratři Formanové.

17. listopadu se konalo ve společenské sále závodu Vodárna Plzeň a.s. 13. Setkání doudleveckých rodáků. Jako hosté byl pozván slovanský starosta pan ing.L.Aschenbrenner a pan senátor Kulhánek. Před samotným setkáním rodáků od 10. Do 12. Hodin byla otevřena zdarma Meditační zahrada pana Hrušky.

Dvacátého čtvrtého a dvacátého pátého listopadu v Květinovém studiu u nás na Slovanech předváděla Petra Jáchimová spolu se zahradníky, dekoratéry a výtvarníky vazbu adventních věnců a vlastně všechno co patří k předvánoční úpravě bytů. O ukázky měli zájem především mladí lidé. Akce přilákala stovky lidí.

30. listopadu se po více než roce otevřela nová pobočka knihovny v Božkově. Knihovna je umístěna v zrekonstruovaných prostorech ve Sládkově ulici, ve fondu má více než dva tisíce svazků a nejrůznější tituly časopisů.

Ceny

Jaké jsou náklady na bydlení občanů, ceny elektřiny, plynu, vody, spotřebního zboží, potravin, ovoce a zeleniny a v neposlední řadě benzínu.

* **Vodné a stočné**

O jednu korunu dvacet haléřů byl dražší kubík vody v našem městě tento rok. Jeden kubík se platil devětadvacet korun a deset haléřů, tedy o 4% více. Vodárna udává průměrnou spotřebu 46 kubíků vody na jednoho občana. Průměrná rodina tak zaplatila cca o 140 Korun ročně více.

* **Plyn**

Tento rok zaznamenal plyn největší cenový nárůst zhruba o 24%.

Například majitel rodinného domku s plynovým vytápěním a roční spotřebou 3 500 kubíků plynu zaplatil v tomto roce 24 780 korun, tedy o 4 950 korun více než vloni. Měsíční poplatek za odběrové místo se zvedlo na 140 korun (tj. o 8%) a cena za kubík stoupla o 26% z 5,25 korun na 6,60 za kubík plynu.

Obyvatelé panelákových bytů zaplatili v roce 2001 za kubík plynu 9,54, o 18% více. Poplatek za odběrné místo stouplo z patnácti na dvacet korun.

* **Elektřina**

U maloodběru pro domácnost se od tohoto roku ceny zvedly v průměru o 14%. U maloodběru u podnikatelů došlo k navýšení o 1,8 %. U velkoodběratelů se ceny sjednávali individuálně a spíše klesaly.

Již v průběhu minulého roku bylo upozorňováno na hrozící zvýšení cen elektřiny. Jak se toto upozornění a zdražení promítlo do "kapes" našich občanů? Vše závisí na velikosti hlavního jističe před elektroměrem. Západočeské elektrárny to vysvětlily tím, že odběratelé mohou samy ovlivnit, kolik spotřebičů budou zároveň používat a tedy jak velký jistič potřebují.

Například : majitel běžného rodinného domku s jističem 3x4OA dnes platí za elektřinu ročně přibližně 10,500 Kč, v nových podmínkách to bude téměř o 1.400 Kč více. Pokud ale tento odběratel změní režim využívání spotřebičů a nebude chtít např. zároveň prát v automatické pračce i vařit, může si snížit velikost jističe na polovinu, požádat o přizpůsobení tarifu novému a naopak přibližně sto korun ušetřit.

Další příklad : občan v paneláku, v běžném bytu s jističem do 1x25A platí 46 Kč za měsíční pevnou platbu, která se mu nyní sníží na 32 Kč. V rodinném domku do 3x40A má nyní odběratel pevnou platbu 210 Kč za měsíc, od 1.července 2001 bude platit více - 248 Kč. Má-li slabší jistič 3x20A bude platit pevnou měsíční sazbu menší - 124 kč.

* **Teplo**

V této oblasti došlo celorepublikově ke zvýšení cen o sedm procent. Plzeňáci ale zaplatili více jen o 3,5% podle rozhodnutí Plzeňské teplárenské.

* **Telefon**

Poprvé za sto čtrnáct let své existence dala možnost firma Český Telecom, svým zákazníkům vybrat, jakým způsobem mohou platit své telefonní účty. Domácnosti si mohly vybrat tři cenové programy. Kromě nyní platného standardního programu, který kombinuje paušální poplatek 175 korun za měsíc a hovorné 1,45 koruny za minutu v místním styku, nabídl Telecom jednak program pro domácnosti, které telefonují málo, a pak také programy pro ty, které volají více.

Málovolajícím domácnostem poskytl Telecom devadesátikorunový kredit pro volání zdarma, ale dvojnásobné hovorné. Naopak častěji volající Českému Telecomu při zvýšeném paušálu 225 korun, zaplatí méně na meziměstském hovorném. O přechod na jednotlivé tarifní programy mohli zákazníci požádat již první týden v tomto roce. Tarify si mohou změnit každé dva měsíce a podniky každé čtyři měsíce.

**Přehled cen v letošním roce:**

* Měsíční paušál standart 175 korun
* Cena volání za minutu místně ve špičce 1,45 Kč standart
	+ Mimo špičku O,80 Kč
* Meziměsto ve špičce 3,70 Kč
	+ Mimo špičku 1,70 Kč
* Mezinárodní ve špičce 8,80 Kč
	+ Mimo špičku 7,60 Kč

Základní životní podmínky občanů

Jaké daně platili občané tento rok? V denících Bohemia byl 24.2.2001 uveden tento příklad. Pan Novák je svobodný a bezdětný, hrubý příjem má 12.OOO Kč

* sociální pojištění 960 Kč
* zdravotní pojištění 540 Kč
* daň z příjmu /záloha/ 1.110 Kč

Stát za pana Nováka platí :

* Sociální pojištění 3.120 Kč
* Zdravotní pojištění 1.080 Kč

Čistá mzda pana Nováka je 9.400 Kč a stát získá 6.800 Kč.

Analytik Conseq Finance Petr Zahraník uvedl důvody, proč stát bude vymáhat další daně. Je to hlavně snadná vymahatelnost u daní z příjmů fysických osob./zaměstnanců/. Na rozdíl od firem, které si najímali různé daňové poradce, kteří dokázáli opravit zisky a tedy i daně, zaměstnanci nic podobného dělat nemohli. Daňové nedoplatky dnes v České republice překračují 100 miliard korun. Nikoliv však u zaměstnanců.

Nezaměstnanost

V celé České republice vzrostla míra nezaměstnanosti. I v Plzni-městě přibylo zhruba v prosinci 200 uchazečů o práci, oproti předchozímu měsíci listopadu. Nezaměstnanost v Plzni-městě byla celoročně 7,2%.

Jak rostly české důchody?

Důchody byly valorizovány od roku 1989 celkem 16x. Přesto ještě dnes nedosahují reálné úrovně důchodů z roku 1989. Pohybovaly se těsně nad hranicí 90% jejich výše. Při poslední úpravě důchodů, kdy stouply v průměru o 356 Kč, vláda valorizovala pouze jejich procentní část. Podíl pevné části důchodů, na který měl nárok každý a která dosahovala 1.310 Kč, se zatím snížil na 20,8% celkového důchodu. Ještě před třemi lety byl tento podíl o 5% vyšší. Od roku 1996 se důchod rozdělil na dvě části, pevnou a pohyblivou, jež se odvozuje od výše výdělku a doby pojištění důchodce. Vzroste-li inflace od posledního navýšení o 5%, může vláda valorizovat. Musí však valorizovat, pokud je inflace vyšší než 10%. Navíc musí jednou za dva roky přihlédnout i k růstu reálných mezd. Naposledy to učinila v roce 1999.

Podle nařízení vlády č.345/2001 Sb. se zvýšily důchody od prosince 2001 takto :

Důchody přiznané před 1.1.1996 se zvýšily o 11% vyplácené procenstní výměry

Důchody přiznané po 31.12.1995 se zvyšily o 8% vyplácené procentní výměry

Základní výměra se nezvýšila a zůstala nezměněna.

Byty

Od července 2001 zaplatili plzeňané za středně velký obecní byt první kategorie každý měsíc zhruba o šedesát korun víc. O 4% se zvyšuje nájemné v městských bytech. Město využilo maximální navýšení, které umožňuje zákon. U 1.kategorie se zvedlo měsíčně nájemné o 1 korunu za 1m2 na 24,64 Kč. V bytech 2.kategorie na 18,46 Kč. U 3.kategorie na 14,37 Kč a v bytech 4.kategorie na 10,26 Kč.

Autobusová doprava

Jízdné v autobusech se naposledy zdražovalo v září minulého roku. Celkově se cena jízdného zvýšila v průměru o 4,7%. V tomto roce však nedošlo k výraznému zvýšení cen jízdného, ani k omezování linek.

Jízdné na železnici

Od 28.ledna 2001 zdražily České dráhy jízdné v průměru o 5%.

Městská doprava

 Plzeňské městské dopravní podniky letos nezdražily. Přistoupily k řadě vlastních úsporných opatření. Zajímavé je srovnání jízdného v některých ostatních městech, protože se v jednotlivých městech tarify výrazně liší.

V Plzni jednotlivé jízdné stojí 8 korun. Za osm korun jezdí také např.v Mostě a v Českých Budějovicích, za deset korun v Liberci a za jedenáct korun v Brně a Ostravě, v Praze za dvanáct korun.

Nejlacinější roční jízdenky jsou v Plzni a v Mostě, 2200 korun. V Českých Budějovicích tato jízdenka stojí 2 800 korun, v Liberci 2900 korun, v Ústí nad Labem 3000 korun, v Brně 3100 a v Ostravě 3320 korun.

Osobní doprava

Řidiči osobních aut zaplatili od 1.1.2001 více na povinném ručení a to až o 30%. Například u vozů s objemem motoru od 1000 do 1350 kubíků (nejpočetnější) bylo zvýšení z 2 124 korun na 2 682 korun.

Ceny pohonných hmot byly v průběhu roku velmi kolísavé. Byly odvozovány nejen ze strategie tuzemských dodavetlů, ale hlavně podle situace na mezinárodním trhu. Za zdražování pohonných hmot mohly také vysoké ceny ropy. V letošním roce došlo však k obratu, při němž naopak ceny benzinu zvýšily cenu ropy. Bylo to ovlivněno především rozhodováním západoevropských firem, jimž se přizpůsobil i český výrobce Česká rafinérská. Další vlivy na kolísavé ceny měly i v rozhodování těžařů nafty a společnosti OPEC, mohly to ovlivnit i nedostatky pohonných hmot přímo u producentů. V letošním roce to byly mimořádně nízké zásoby benzinu v Americe.

**Příklad kolísání cen benzinu v průběhu roku 2OO1:**

* **Speciál**

2/2001 4/2001 6/2001 8/2001 10/2001 12/2001

* **Benzina Letná**

 25,20 27,50 30,10 28,50 26,50 24,50

* **OMW U Prazdroje**

 24,80 27,40 30,10 28,50 25,69 22,50

**Přehled cen poštovních zásilek:**

* **Obyčejné psaní standardní do 20 g stojí 5,40 korun**
	+ Do 50 g 9,-
	+ Do 500 g 16,-
* **Obyčejný balík do 2 kilogramů 26,- Kč**
	+ Do 10 kg 38,-
* **Obyčejná zásilka mezinárodní do 10 gramů 9,- Kč**
	+ Do 50 f 17,-
	+ Do 1 kilogramu 177,-

**Ceny za poštovní poukázky**

* **Poukázka A (hotovost-účet) do 200Kč 10,- Kč**
	+ Do 1000 „ 17,- „
	+ Do 50000 „ 31,- „

Na jaře byly zrušeny veřejné automaty na všech poštách na západě Čech.

Vývoj cen zboží

Jaká byla situace ve vývoji cen zboží, zejména základních potravin nám ukáží tabulky z Plzeňského deníku a průzkum cen, který průběžně prováděl pan Ptáčník vlastními silami na našem slovanském obvodu.

* **Základní potraviny**

**Mléko máslo cukr sůl mouka olej**

**Pirník nám.gen.Píky**

14,80 25,60 27,60 6,00 8,80 29,00 (1/01)

15,40 21,50 28,40 6,50 7,80 27,50 (6/00)

**Trial Krejčík**

16,00 22,00 34,00 7,90 8,70 32,50 (1/O1)

17,70 24,40 32,00 7,90 7,50 29,70 (6/00)

**Prima, Sladovnická**

17,00 27,90 35,10 8,30 10,10 34,50 (1/01)

15,50 24,60 30,00 7,40 9,50 29,30 (6/00)

**Západočeské konzumní družstvo, Nepomucká**

15,60 26,10 28,90 6,70 8,90 29,90 (1/01)

14,90 22,50 28,90 6,90 7,90 28,90 (6/00)

**Milotová, Koterovská**

15,90 24,90 31,00 7,80 9,20 31,50 (1/01)

15,50 21,90 29,50 7,80 8,50 28,60 (6/00)

* **Zelenina a ovoce**

**Hroz.víno mandar. citrony rajčata papriky okurka**

(ceny v 1 kilogramu)

**Tyna, gen.Píky**

95,50 63,50 26,50 32,50 59,50 32,50 (6/01)

49,50 42,50 37,50 24,50 24,50 (6/01)

**U Trhlíků, Sladkovského**

95,90 62,90 28,90 29,90 66,90 29,90 (6/01)

49,90 35,00 29,90 20,00 25,90 16,90 (9/01)

**Vitamix, Slovanská**

119,90 73,90 35,90 44,90 73,90 39,90 (6/01)

 49,50 54,90 35,90 30,90 27,90 20,90 (9/01)

U ovoce došlo k zvýšení cen zejména u jablek vzhledem k velké neúrodě nejen v České republice, ale i v zahraničí. V podzimních měsích nastalo zdražení až o 20%.

* **Ceny některých druhů masa.**

**Vepř. kýta vepř. kotl. vepř. krk. hovězí př. hov.zad.**

**Bez kosti vc.s kostí s kostí bez kosti**

142,OO 128,OO 114,OO 69,OO 157,OO (3/01)

149,OO 132,OO 125,OO 65,OO 119,OO (6/01)

149,OO 132,OO 125,OO 69,OO 129,OO (12/01)

**Pirník, gen.Píky**

129,OO 127,OO 108,00 63,00 127,OO (3/01)

145,OO 134,OO 124,OO 68,OO 142,OO (6/01)

144,OO 130,OO 122,OO 68,OO 152,OO (12/O1)

**Bém, nám.M.Horákové**

142,OO 126,OO 125,OO 75,00 161,OO (3/01)

143,00 145,OO 135,00 75,00 152,00 (6/O1)

143,00 128,00 128,00 75,00 161,00 (12/01)

* **Ceny některých uzenin 1 kg v měsíci říjnu 2001 :**

**Salám salám salám salám dušená debrecínka**

**Šunkový vysočina Poličan dietní šunka**

**PEVA Krejčík**

115,OO 124,OO 200,00 71,00 155,00 205,00

**Pirník, nám.gen.Píky**

134,00 145,00 185,00 90,00 167,00 209,00

**Bém, nám.M.Horákové**

134,00 151,00 189,00 60,00 176,00 218,00

* **Před zahájením nového školního roku 2001-2002 nakoupily naše rodiny pro své děti školní potřeby za tyto ceny:**

**Sešit sešit vodové čtvrtka penál kružítko trojúhel.**

**Č.513 č.540 barvy A4 prázdný**

**Plzák, Koterovská**

2,80 6,50 27,00 1,20 59,90 28,00 12,00

**Pávek, Kopeckého sady**

5,00 9,50 42,00 1,50 154,00 62,00 19,00

**Carrefour, Borská pole**

3,90 5,30 19,00 1,50 29,00 19,60 8,50

* **Již na počátku roku 2001 byly publikovány informace o tom, že cigarety oproti roku 2000 podražily v průměru o korunu. Cena je za dvacet kusů.**

**Petra Marlboro LM Sparta Start West**

**Tabák Tylova**

36,80 46,00 40,50 39,00 29,00 31,50 (2/01)

37,50 46,00 40,50 40,00 29,00 35,50 (9/01)

**Ráj kuřáků, Americká**

36,80 46,30 40,50 38,70 29,80 31,50 (2/01)

40,00 46,30 40,50 42,00 29,80 31,50 (9/01)

* **U léků byly ceny stálejší oproti roku 2000.**

**Lékárna U nádraží**

**Nurofen Modafen Strepsils Coldrex Paralen500 Supradyn**

24tbl. 10tbl. 24 tbl. 24 tbl. 10 tbl. 30tbl.

95,50 38,30 107,10 112,00 8,20 144,90 (2/O1)

96,50 38,40 107,00 112,00 8,20 134,90 (6/01)

**Lékárna U bílého jednorožce**

96,40 38,20 107,00 96,50 8,20 144,70 (2/01)

96,40 38,40 107,20 111,90 8,20 144,80 (6/01)

Zdravotnictví

Celý měsíc leden a první polovina února byla ve znamení chřipek. Chřipková epidemie zaplnila čekárny obvodních lékařů po celé republice. Zpočátku trpěly nejvíce děti. Onemocnění se projevovalo záněty horních cest dýchacích a respiračními onemocněními. Okolo dvacátého ledna epidemie chřipky propukla plnou silou. Počet nemocných přesáhl dvojnásobně hranici epidemie. Ve všech plzeňských školách začaly od 29. Ledna chřipkové prázdniny. Po vyhlášení chřipkových prázdnin se začal snižovat počet nemocných dětí, ale onemocnění začalo postihovat dospělé. Chřipka navštívila zdravotníky i soudy, dotkla se i chodu některých firem a institucí. Podle Krajské hygienické stanice v Plzni byl počet nemocných chřipkou v prvním týdnu 6 619 osob, druhý týden 7 486, ve třetím týdnu 8 829. Ve čtvrtém týdnu onemocnělo již 21 530 lidí a až teprve pátý týden začala chřipka pomalu ustupovat, nemocných bylo "pouze" 20 531. V šestém týdnu počet nemocných byl 13 065.

26. února informoval hlavní hygienik České republiky Michael Vít, že letošní epidemie chřipkových onemocnění skončila. Letošní epidemii chřipky způsobil kmen tytu A/H1N1/ a zasáhl i většinu Evropy. Tento vir byl zaznamenán na českém území ve větší míře před deseti lety.

4. do 6. Dubna se konalo v Plzni sympozium o úrazové chirurgii. Organizovala ho klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Lékařské fakulty UK v Plzni spolu s ortopedicko-traumatologickou klinikou 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Tématem sympozia byly zlomeniny, jejich příčiny a možnosti řešení. Lékaři si také vyměňovali zkušenosti s léčením zlomenin na jednotlivých pracovištích.

Úrazy jsou totiž stále aktuálním problémem.

Každý rok zemře v české republice na následky úrazu zhruba pět tisíc lidí a sto padesát tisíc osob je se zraněním hospitalizováno. Kvůli úrazů zemřelo v roce 2000 každý druhý den jedno dítě ve věku do 14 let a každý den byl úraz příčinou smrti sedmi lidí starších 65 let. Úrazy patří k nejčastějším příčinám úmrtí, u dospělých ve věku do 45 let jsou dokonce na prvním místě.

Čtvrtý duben se stal dnem úrazové prevence dětí a seniorů a byl vyhlášen Národním dnem bez úrazů.

Šestnáctého května věnovala společnost Stock Plzeň-Božkov Fakultní nemocnici v Plzni částku 350 tisíc korun. Finance byly využity na nákup konkrétních přístrojů a zdravotnických pomůcek.

28. listopadu provedl operační tým chirurgů Fakultní nemocnice Plzeň pod vedením Vladislava Třešky zcela unikátní zákrok. Jednalo se o operaci výdutě na hrudní a břišní aortě a byl to vůbec první zákrok v historii plzeňské chirurgie. Operace trvala pět hodin a pacientovi se daří dobře.

Plzeňská Fakultní nemocnice, kožní klinika dostala v prosinci nový unikátní přístroj, videomikroskop. Přístroj se používá ke sledování mateřských znamének na kůži a bude pomáhat při diagnostice.

Radnice Slovany

V roce 2001 žilo v Městském obvodu Plzeň 2-Slovany celkem 35 592 obyvatel, z toho 18 699 žen a 16 893 mužů. Odhlášených osob bylo celkem 932, přihlášených 2053.

 Uskutečnilo se 594 sňatků a 147 rozvodů. Narodilo se 302 dětí a zemřelo 395 osob.

Devatenáctého prosince ZMO schválilo rozpočet Městského obvodu Plzeň 2- Slovany na rok 2001 jako vyrovnaný ve výši 137,431 000 Kč.

31. ledna se v Kulturním domě v Šeříkové ulici se sešli občané Božkova a Petřína se zástupci města Plzně. Občané byli znepokojeni se zvýšeným počtem projíždějících nákladních automobilů na odkaliště v Božkově a zhoršujícím se stavem ovzduší v této lokalitě. "Petici za okamžité zastavení přepravy popílku" podpořilo zhruba 500 obyvatel. Vedení slovanské radnice, starosta ing. Aschenbrenner a místostarostka pí. Veverková přizvali k jednání zástupce Plzeňské teplárenské, a.s., firmy REKKA, která zpracovává rekultivaci úložiště. Důležitost schůzky podtrhla účast náměstků primátora města Plzně ing. Kalouse a pana Otáska.

Petice občanů splnila svůj význam, protože již na tomto veřejném projednání zástupci města přišli s konkrétní možností variantního vedení přepravy nákladních automobilů z teplárny po Rokycanské třídě, Hrádeckou a dále přes les v místech cesty, která sloužila jako účelová komunikace při stavbě odkaliště. Úprava lesní cesty bude Plzeňskou teplárenskou stát asi pět milionů korun. Občanům bylo přislíbeno i pravidelné měření prašnosti a imisních limitů v okolí složiště. Bude zde uloženo přibližně 1,000 000 tun materiálu.

V polovině března se začalo v Božkově s měřením prašnosti. Důvodem byly stížnosti na průjezd nákladních automobilů, které svážejí na odkaliště v Božkově popílek z plzeňské teplárenské.

Měření prováděné prostřednictvím automatického odběrového zařízení umístěného v ulici Ve Višňovce trvalo deset dnů.

Koncem března byla schválena nová cesta na odkaliště, po které by měl být svážen popílek z Plzeňské teplárenské. Ukončení výstavby - květen.

Od 3. Do 13. Dubna proběhlo další měření prašnosti v lokalitě Božkov. Cílem měření bylo posouzení vlivu stavebních prací na znečištění ovzduší polétavým prachem způsobené především při zavážení popílku nákladními auty na odkaliště v Božkově.

Ze závěrů v technické zprávě vyplynulo, že ve sledovaném období nebyl prokázán vliv odkaliště na koncentrace prachu. Naměřené hodnoty nepřekračovaly imisní limity. V druhé polovině roku nákladní auta Plzeňské teplárenské, a.s.,vezoucí popílek na odkaliště již jezdila po nové komunikaci.

 Náš slovanský obvod se neustále potýká s nedostatkem potravinářských obchodů. Uzavřely se prodejny potravin "Beruška, dále naproti "Koni" v Částkově ulici. Ve druhém případě se nedalo dělat nic, protože se jednalo o soukromý objekt, kde radnice může maximálně intervenovat ve prospěch potravin. Podobným případem uzavření se stala prodejna potravin, samoobsluhy Duha na Koterovské ulici. Radnice jednala s vlastníkem objektu, jímž je Stavební bytové družstvo Škodovák, ale bezvýsledně. Radnice může zasáhnout jen tam, kde jsou obchody v nebytových prostorách patřící městu. Takovým příkladem se stal objekt na rohu Částkovy a Sušické ulice, kde dostaly přednost potraviny před hernou.

Proto v únoru obvodní rada schválila znovuotevření dvou slovanských prodejen potravin a jedné opravny obuvi.

Opravna obuvi byla byla otevřena 1. dubna v Táborské ulici č.20. Nalézá se v těsné blízkosti nově otevřené Knihovny města Plzně. Majitelem nové opravny ja pan Tomáš Černý a všechny opravny zajišťuje vlastními silami. Pro obyvatele této části Slovan je opravna vhodně umístěna. Pro zákazníky bydlící ve vzdálených čtvrtích města je k dispozici tramvajová linka č.2 se zastávkou Habrmanova ulice.

Jedna ze dvou schválených prodejen byla otevřena 18.4.2001 na křižovatce Lobezská ulice a Částkova ulice. Samoobsluhu vlastní firma TRIAL a nabízí se zde široký sortiment potravinářského zboží a lahůdky. Vedoucími prodejny jsou paní Dana Baxová a paní Alena Majerová. Vedou kolektic osmi zaměstnanců. Prodejna je v těsné blízkosti autobusové zastávky č.30., trolejbusové zastávky č.12 a je k dispozici mnoha občanům, bydlícícím v okolí, jakož i mnoha lidem, kteří v blízkosti pracují u různých firem.

Uspořádání samoobsluhy je velmi vhodně řešeno. Sortiment zboží je pěkně roztříděn a přehledně uložen tak, bay zákazník zde rychle nalezl žádané zboží.

Je třeba popřát do dalších let mnoho zdaru a zákazníkům dobrý nákup.

Druhá prodejna byla otevřena v září. Z prostorů bývalé prodejny vedle "Berušky", majitelka paní Strejcová v září otevřela dvě nové provozovny, menší samoobsluha s potravinami a jídelnu.

S paní Strejcovou jsem si domluvila schůzku, abych se dozvěděla o tom s jakými problémy, starostmi i radostmi se potýká podnikatel v dnešní době a abych tak mohla přímo popsat celé dění do naší kroniky. Paní Strejcová je také majitelkou "Berušky", prodejny lahůdek.

Paní Marta Strejcová se narodila v roce 1962. Je absolventkou hotelové školy v Mariánských Lázních. Po maturitě pracovala dvacet jedna letr v oboru, např. jako vedoucí školní jídelny.

V roce 1991 se paní Strejcová rozhodla začít podnikat a protože bydlela na Slovanech, příležitost je se jí naskytla. Na náměstí gen.Píky v prodejně lahůdek "Beruška" se konala veřejná dražba. Majitelem "Berušky" byl dřívější podnik Potraviny, majitelem nebytových prostor Městský obvod Plzeň-Slovany. Paní Strejcová obchod vydražila a získala i pronájem. Neměla to v té době opravdu jednoduché. Ze zákona musela zachovat stávající prodejnu potravin a také do sedmi dnů musela obchod oteřít. Znamenalo to provést v tomto šibeničním termínu stavební úpravy, nátěr topení, malování a v neposlední řadě smlouvy s dodavateli a sehnat zaměstnance.

Přes všechny potíže se nakonec prodejna "Beruška" v červnu 1991 otevřela. Při prodejně se také rozběhla cukrářská a lahůdkářská výrobna. Později vzniklo ještě pekařství, které peklo jemné pečivo (koláče). "Beruška" existuje dodnes jak se svými výrobnami tak i s pekárnou a se svými výbornými výrobky je známá po celé Plzni.

V tomto roce se dostala do problémů majitelka samoobsluhy potravin paní Mazancová. V té době se také stěhovala pobočka knihovny města Plzně z náměstí gen.Píky do Táborské ulice. Tím pádem se nabízely prostory k pronájmu. Toho využila paní Strejcová. Původní záměr paní Strejcové byl otevřít v prostorách bývalé knihovny cukrárnu nebo kavárnu. Opět se to neobešlo bez problémů. Nabízené nebytové prostory se nacházely v domě, který již byl soukromým majetkem nájemníků. Při jednání se zástupcem nájemníků nedošlo k žádné dohodě a tak termín otevření již zmíněných prostor byl v nenávratnu.

Nakonec ÚMO 2 nabídlo paní Strejcové prostory bývalé samoobsluhy potravin.

Paní Strejcová začala budovat jídelnu a vyšetřila místo i pro samoobsluhu potravin. Přidělené prostory kladly velké nároky na úpravu interiéru jídelny, zařízení kuchyně a v neposlední řadě i na vybavení samoobsluhy. To znamenalo i velké finanční zatížení. Paní Strejcová si s manželem vzali úvěr.

Nájem během přestavby byl levnější, po otevření platila majitelka již nájem normální.

Paní Strejcová zaměstnává okolo zaměstnanců.

Nejatraktivnější pro občany Slovan se stala jídelna, která je otevřena každý den, pondělí až pátek od devíti do osmnácti hodin, v sobotu a v neděli od desíti do patnácti hodin.

Jídelna nabízí okolo třiceti pěti druhů jídel a denně jich strávníci zkonzumují přes třista. Je možné si jídlo nosit přes ulici ve vlasních nádobách nebo i v přenoskách, které si strávník může koupit za 6,50 korun a použít celkem třikrát, může si také podle své chuti změnit přílohy, přidat porci nebo naopak dát si pouze poloviční porci.

Paní Strejcová je spokojena se stávajícím stavem a chodem jak jídelny tak prodejny potravin. Jejím cílem je spokojenost zákazníků a strávníků. (ukázka jídelníčku)

 14. března přijal na slovanské radnici starosta ÚMO 2 ing. Lumír Aschenbrenner plzeňské fotbalové legendy, pány Františka Hlavatého, Josefa Šnajdra a Rudolfa Hyrmana. Všichni tři pánové patřili k velmi známým a výborným plzeňským fotbalistům, žijí v našem obvodě a pan starosta jim za všechny popřál k jejich životnímu jubileu.

Pan Josef Šnajdr a Rudolf Hyrman oslavili na jaře osmdesátku a pan František Hlavatý se v únoru dožil sedmdesáti let.

24. a 25. března začaly výkopové práce k výstavbě kanalizace v Božkově. Tam probíhá ekologická investice - III. Stavba kanalizace v Božkově.

Výsledkem bude nejen ozdravění v této části Plzně, ale i ozdravění řeky Úslavy. Akci zajišťuje Vodohospodářský podnik s.r.o. Plzeň, Pražská 14.

Stavba započala v září minulého roku a její dokončení bude koncem roku 2001. Dotkne se území od železničního mostu až k točně trolejbusu číslo 12 v Sušické ulici a přilehlých ulicích. Hodnota stavby je propočítána na více než 19,900 milionů korun.

Současný odtok probíhá volnými výustěmi do řeky Úslavy. Takto přiváděné odpadní vody špatně nebo vůbec nečištěné, způsobují hygienické závady v přilehlém území a zhoršují kvalitu vody v Úslavě.

Na základě dřívějších rozhodnutí se přistoupilo k nápravě nevyhovujícího stavu - etapové výstavbě odkanalizování městské části Plzeň-Božkov. V již realizované I. a II. Etapě se provedla výstavba centrální čerpací stanice u hlavní stoky A, části vtokové sítě Na příčce, Na spojce, Na špitálkách a výtlačného řadu.

V rámci předpokládaného řešení III. stavby se provede výstavba nového sběrače v ulici Sušická, včetně přepojení bočních ulic Strmá, U pošty, Palírenská a Sládkova. Sběrač ze Sušické ulice bude zaústěn do nové, již vybudované kmenové stoky u likérky Stock Božkov. Součástí této III. stavby je i výstavba veřejných částí kanalizačních domovních přípojek (na veřejném pozemku). Stavba rovněž řeší uliční dešťové vpusti a zpevnění konstrukce vozovky.

Dále se uvažovalo s odkanalizováním zástavby městské části Plzeň-Božkov situované na pravém břehu řeky Úslavy, za mostem přes řeku.

Projektované kapacity III. Stavby :

**Nové kanalizační stoky**

DN 200 délka 15 m Přepoje či založení

DN 300 „ 324 m DN 300 délka 77 m

DN 400 „ 158 m DN 400 „ 8 m

DN 600 „ 182 m DN 500 „ 8 m

DN 1200 „ 103 m DN 600 „ 59 m

-------------------- DN 1200 „ 33 m

 782 m -------------------------

 185m

Domovní kanalizační přípojky a uliční vpusti jsou řešeny samostatným projektem společně s podružnými stokami. Celkem bude 70 kanalizačních přípojek, 29 samostatných dešťových přípojek a 35 kusů uličních vpustí.

V současné době to znamená určité komplikace občanům Božkova, když jsou o víkendu odstávky a čtvrť je odříznuta od městské hromadné dopravy trolejbusem číslo 12. Přijde již brzy čas, kdy všichni budeme mít radost z toho, že dobrá práce se podařila, že vynaložené peníze přináší užitek všem.

Sbor dobrovolných hasičů z Hradiště dostal sedM set tisíc korun na projekt a výstavbu nových sociálních zařízení. Do hasičského sboru přišlo několik žen a tak se musejí přistavět nové záchodky. Finance dostanou z fondu rezerv a rozvoje.

Z tohoto fondu by mělo jít 1,7 milionu korun na obytnou zónu u Českého dvora, 837 tisíc na výstavbu kanalizace a přes 300 tisíc korun půjde na dokončení knihovny v Božkově.

9. května v Koterově uctili památku padlých z první a druhé světové války místní sokolové společně se sborem dobrovolných hasičů. Na pietním aktu vystoupil i starosta ÚMO Plzeň-Slovany Lumír Aschenbrenner. Mimo jiné zde vystoupil i orchestr Lidové školy umění z Chválenické ulice.

 Bývalý náčelník místního Sokola Zbyněk Černý zjistil asi po dvou měsících po loňských vzpomínkových oslavách, že památník byl poškozen vandali. Byly ukradeny dvě bronzové desky, na kterých se nacházela jména koterovských obětí z obou světový válek. Památník a deska na památku padlých z první světové války byla vybudována již v roce 1921 a pro děti druhé světové války v roce 1945. Začala se zjišťovat jména osob, která byla na desce vyryta. Ale vůbec to nebylo jednoduché. Po zjištění jmen se nakonec koterovští obrátili o pomoc na Úřad městského obvodu 2 a pana starostu. Díky pochopení úřadu, který poskytl finanční pomoc na desky z černého mramoru, se mohl letošní pietní akt konat.

Cena obou desek se pohybovala okolo třiceti tisíc korun.

26. června slovanští zastupitelé rozhodli, že uvolní na větší opravy místních obecních bytů částku 12,440 milionů korun. Celkově největší investice je oprava vnějších omítek v Koterovské 94 a 96 za více než milion korun. Smlouvy jsou již i pro generální opravy balkonů na Francouzské třídě 17 až 27, nátěry oken v Koterovské 114 až 126 a na opravu lepenkové střechy ve stejné ulici v číslech 80 a 82.

Dále radnice získala od města více než dva miliony korun na drobné investice. Ty byly využity na dokončení rekonstrukce prostorů pro místní knihovnu, regulaci vytápění pro 89. Mateřskou školu, opravu střešní krytiny 21. Mateřské školy a také na výstavbu obytné zóny v ulicích Na brázdě, Na Líše a U staré hospody.

Náš slovanský obvod má v současné době jedenadvacet dětských hřišť a ještě letos by mělo vzniknout další nové a to v Koterově. Tato část našeho obvodu jako jediná žádné podobné zařízení nemá. Nové hřiště vzniklo na hřišti v bývalé koterovské mateřské škole a bylo vybaveno skluzavkami, věží, řetězovou lávkou, žebříky, nezapomněl se ani koš na streetball a ruské kuželky. Stavba byla zprovozněna koncem listopadu a investice si vyžádala téměř sto dvacet tisíc korun.

Příjmy ze správních poplatků vybraných v prvním pololetí slovanskou radnicí přesáhly o osmnáct procent více než se původně předpokládalo. Celkem se vyinkasovalo přes 2,7 milionů korun, nejvíce z herních automatů a to 1,7 milionu. Pan starosta uvedl, že 350 tisíc korun z uvedené sumy se rozdělí mezi neziskové organizace a část půjde na opravy a údržbu dětských hřišť.

Dvacátého pátého září se Zastupitelstvo MO 2 zabývalo možnostmi výstavby obchodního zařízení typu Supermarket či Hypermarket na území obvodu. Zatím je na území Slovan z větších obchodů pouze Delvita v Papírenské ulici.

Co je příčinou této situace? Soukromým podnikáním došlo k rozvoji obchodní sítě s řadou vzájemně si konkurujících obchodů. Každý investor před realizací zvažuje, jaký je v daném místě okruh zákazníků, jaké je dopravní napojení, jaká je stávající obchodní síť, velkokapacitní parkoviště, napojení na inženýrské sítě, architektonika a vzhled stavby k porovnání k okolí.

Centrální část Slovan je charakteristická svým specifickým řešením obchodů a přilehlých prostor, umístěných v přízemí budov, urbanisticky uzavřených do bloků, kde nelze uvažovat s výstavbou moderních typů obchodů - Supermarketů. Když před 40 lety bylo zakládáno sídliště Slovany, počítalo se s větším obchodním zařízením pouze na náměstí generála Píky v prostoru tzv. trojúhelníkového pozemku mezi Koterovskou a Francouzskou ulicí. Konkrétní záměr pro tento objekt a toto území však ještě není dořešen.

Obchodní síť Slovan v sortimentu potravin lze považovat za nedostatečnou z těchto hledisek :

* Velikostní složení maloobchodních jednotek v sortimentu a jejich počet.
* Skladba (šíře) sortimentu prodejem potravin.
* Cenová hladina ve stávajících prodejnách potravin.
* Podíl obchodní vybavenosti v sortimentu potravin do 99 m2 prodejní plochy je 81%, v tom případě se jedná o klasických pultový prodej. Prodejny od 100 - 299m2 prodejní plochy se podílejí na obchodní vybavenosti v obvodu 17%, jsou to menší samoobsluhy. Prodejny s prodejní plochou nad 300 m2 představují 2% v obchodní vybavenosti - Delvita v Papírenské ulici s plochou 1 500 m2.

Aby se dosáhlo srovnatelného sortimentu potravin tak, jak je uskutečněno v jiných částech města, muselo by dojít až k trojnásobnému zvýšení prodejní plochy o 5 000-9 000m2. Toto razantní zvýšení však, i když rozdělené do několika obchodních zařízení, lze jen velmi obtížně umístit. Malé prodejny pod 300 m2, které tvoří 985 vybavenosti potravin nemohou poskytnout takovou šíři sortimentu jako Supermarkety. Malé prodejny mají sortiment spíše doplňkový - základní druhy potravin nebo čerstvé druhy zboží.

Zvýšené náklady provozoven se samozřejmě promítají do vyšších cen zboží, nastává úbytek zákazníků, nerentabilita a likvidace provozovny. Dochází k oslabení již nedostatečné obchodní sítě.

Pokud jde o zmíněnou výstavbu "Administrativně obchodního centra-trojúhelník" na náměstí generála Píky, Okresní soud v Plzni připravuje vydání dražební vyhlášky, kde bude určeno datum držby předmětného pozemku.

Další lokality pro stavbu obchodního zařízení typu "Supermarket" jsou následující :

* Koterovská před bazénem /požadavek více podlažního objektu/
* Slovanská třída - Malostranská-náměstí Milady Horákové /investor uvažuje o využití pozemku na výstavbu areálu pro motoristy/
* Koterovská-Libušínská /pozemky ve vlastnictví Západočeských plynáren a.s./
* Před objektem Koterovská 158
* Na křižovatce Nepomucká Třída, Do Zámostí
* Na křižovatce nové trasy silnice I/20 a Barvínkové ulice/zatím bez vybudované komunikace/
* Bývalá kasárna Slovany /zatím nepředáno civilní správě/
* U Černic se připravuje výstavba Hypermarketu

Všechny tyto návrhy budou sloužit ke zlepšení stavu obchodní sítě obvodu Slovany. Jejich využití bude třeba v dalších obdobích sledovat.

Třetího září proběhla kolaudace nových bytů ve Sladkovského ulici. Předalo se celkem devět garsonek, šestnáct bytů 1 plus 1. Na přidělování bytů spolupracoval také Úmo 2 a přednost dostali místní žadatelé. Dům za přibližně sedmnáct milionů korun vlastní družstvo, v němž mají dvoutřetinový podíl držitelé zmíněných bytů a třetinu město, které do stavby vložilo státní dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 8,64 milion korun.

15. září se úředníci i političtí představitelé našeho slovanského obvodu účastnili tenisového turnaje o pohár slovanského starosty. V hlavní soutěži mužů zvítězil pan Miroslav Řeřicha, v soutěži žen paní Libuše Hanzlíková.

Turnaj byl zakončen jeho ředitelem - panem starostou obvodu Ing. Lumírem Aschenbrennerem předáním ocenění nejúspěšnějším.

Začátkem listopadu prošel vnitřní interiér budovy slovanské radnice velkou změnou. Na chodbách se objevily nové květiny a v reprezentačních prostorách umělecké originály. Unie výtvarných umělců na oplátku za poměrně nízký nájem nabídla spolupráci při zkulturnění prostor radnice. Zapůjčila radnici dvacet obrazů a jednu sochu plzeňského akademického sochaře Františka Bálka. Vystavená díla chtějí přibližně jednou do roku obměňovat.

Pošta

V minulém roce proběhla na Slovanech velká reorganizace poštovní sítě.

Poskytování poštovních služeb zajišťovaly čtyři pošty, Plzeň 7 ve Francouzské ulici, Plzeň 17 v Nepomucké ulici, Plzeň 9 na rohu Rychtaříkovy a Částkovy ulice a Plzeň 8 ve Sladkovského ulici. Nedoručené balíky pro celý střed Plzně a Slovany byly po celá léta ukládány v Mikulášské ulici. Všechny zmíněné pošty se nacházely v pronajatých prostorách, kde nebylo možno provádět stavební úpravy, které by zlepšily jak pracovní podmínky zaměstnanců pošty tak prostředí, v němž je obsluhován zákazník. Výstavbou velkého přepravního uzlu v Plzni-Křimicích v roce 1998 se uvolnily poštovní objekty v Železniční a ve Skladové ulici. Z tohoto důvodu vznikla pošta Plzeň 27, kde se ukládaly nedoručené zásilky, přijímaly veškeré druhy zásilek a vydávaly se oznámené listovní zásilky. Do objektu ve Skladové ulici bylo přesunuto balíkové doručování pro střed a horní část Slovan a také doručovatelé z pošt ve Francouzské, Nepomucké ulice a z pošty v Božkově. Pošty v Nepomucké ulici a v Božkově zůstaly. Spolu s reorganizací poštovní sítě se musela nutně změnit poštovní směrovací čísla, nové slovanské se změnilo na 326 OO, z původní 3O1 01.

Česká pošta na Slovanech podstatně zlepšila služby občanům , ale přestože v tomto roce fungovalo šest pošt, nespokojenost občanů trvala.

 Proto městský obvod Plzeň 2 - Slovany inicioval jednání s Českou poštou.

Česká pošta, s.p.,Obvod Plzeň se ztotožnila s názorem ÚMO Plzeň 2-Slovany a proto v Habrmannově ulici č.33 v rekonstruovaných prostorách otevřela 3. září poštu novou, poštu Plzeň 8. Kromě příjmu všech druhů zásilek se na této poště budou ukládat nedoručené zásilky pro adresáty z oblasti Petrohradu. Pošta je otevřena ve všední dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 11. Hodin.

Životní prostředí

Zástupci Správy veřejného statku města Plzně, občanského sdružení Centrum pro komunitní práci západní Čechy a úřadů čtyř městských obvodů navrhli "Park na přání". Základní myšlenkou projektu bylo totiž vyslechnout představy budoucích návštěvníků parku a na základě jejich požadavků jej vybudovat. Výběr mohli občané ovlivnit vyplněným dotazníkem, prostřednictvím Internetu nebo také tak, že byli pozváni všichni občané žijící v okolí vytipovaných lokalit na víkendové plánování parku . Bylo vytipováno celkem pět lokalit, "zemník" u halových garáží v Žlutické ulici, dále část Slovanského údolí u Vejprnického potoka, část Homolky u horního či dolního pískoviště, lokalita Špitálského lesa a Na Poříčí.

Jak dopadlo hlasování o "Parku na přání"? Celkem se vyjádřilo 447, z toho 51 na internetu. Největší ohlas byl na Doubravce se 187 hlasy a na lokalitě "Zemník" se 150 hlasy. Pro Slovanské údolí hlasovalo 81 lidí, Homolka získala 34 hlasů a Na poříčí pouze 15 hlasů.

Vyhodnocení dopadlo tedy následovně:

Na 1. Místě "Zemník" s 82 hlasy, na druhém místě Špitálský les, na třetím Slovanské údolí, na čtvrtém místě Homolka a na posledním pátém Na poříčí.

Odborná komise rozhodla, že první park na přání bude na Košutce na místě zvaném "Zemník", protože získal nejvíce hlasů.

**Likvidace psích exkrementů**

Odbor životního prostředí již v roce 1996 zkušebně provozoval na našem obvodu speciální kolo s vysavačem na psí výkaly. Zařízení se ale neosvědčilo. Dál se objevovaly velmi razantní stížnosti na výskyt psích exkrementů, pejskaři zase poukazovali na to, že neuklízí proto, že platí poplatky za psa. Proto se Odbor životního prostředí rozhodl pro instalaci několika košů se speciálními sáčky. Od 1. října měl každý majitel psa možnost odtrhnout nainstalovaný sáček na koši a po svém psu uklidit. Tato služba se osvědčila a tak odbor životního prostředí se rozhodl rozšířit počet košů na třicet. Tato služba bude provozována příští tři roky. Přesto přes zimu jsou trávníky poseté nevábnými psími hromádkami. Trávníky zachrání až jarní vyhrabávání.

Odbor životního prostředí již v loňském roce umístil zkušebně do oblasti Čechurova a Bručné ke stávajícím nádobám na separovaný odpad nádobu na bioodpad. "Hnědé popelnice" jsou určeny na běžný zahradní odpad (tráva, větve, zbytky jídel, ovoce, zeleniny), prakticky vše co lze dát do běžného zahradního kompostu.

Od 1. února se tento sběr rozšířil do oblasti Božkova, Koterova a Hradiště. Celkem na našem obvodu bylo již umístěno 44 odpadových nádob o objemu 240 litrů.

Potěšitelné je to, že se nepotvrdily obavy z častého přeplňování nebo ze zvýšeného nepořádku u "popelnic".

Počet stanovišť na sběr separovaného odpadu se zvýšil o pět míst. Jejich počet tak vzrostl celkem na osmdesát dva.

Skončilo jedno velké dilema, v Mikulášském parku se stromy likvidovat nebudou. Nezávislá expertiza potvrdila stanovisko odpůrců likvidace zeleně. To znamená, že nebude použito plošné kácení dřevin, ale bude postupováno citlivě a bude zachována stávající parková úprava.

Plzeňští ornitologové získali finanční dotaci od nadačního fondu Zelený poklad. V plzeňských parcích tak budou postupně vznikat ptačí krmítka. První dvě velká ptačí krmítka instalovali dvacátého šestého ledna v parku na Homolce. První krmítko slavnostně otevřel předseda nadačního fondu Milan Svoboda, realizátor projektu Václav Kural a vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Kaiferová. Krmítek bude celkem dvanáct a budou rozmístěna v příměstských parcích. Ptačí krmítka se instalují proto, aby se ptáci v zimních měsících zbytečně neslétávali za krmením do středu města, kde jim při letu hrozí náraz do velkých skleněných ploch či vysokých budov.

Během měsíce dubna a května bylo vysazeno na Slovanech celkem šedesát čtyři nových stromů. Osmnáct z nich je umístěno ve Chválenické, Jasmínové a Sladovnické ulici, sedmnáct v ulicích U Hvězdárny, Liliové a před bazénem, dvacet jedna v ulici U Českého dvora a osm v Táborské. Stromy budou opečovávat čtyři firmy. Jejich údržba vyjde tento rok obvod na 45 tisíc korun.

Všechny vysazené stromky jsou listnáče a převládají mezi nimi javory a na druhém místě jsou to lípy.

Městský obvod Plzeň 2 vydal za tento rok více než půl milionu korun za opravy a údržbu městského mobiliáře (lavičky, dětská hřiště). Oblíbeným terčem zlodějů jsou lavičky. Ve vnitrobloku ulic Táborská a Koterovská jakési auto naložilo pět tamních laviček a odvezlo je, prý k opravě a vlastně to byla krádež za bílého dne. Cena lavičky činí až tři tisíce korun. Ještě dražší jsou "lázeňské" litinové lavičky ( o patnáct stovek), které byly instalovány nedaleko plaveckého bazénu na náměstí gen.Píky. Čtyři lavičky byly přišroubovány na místo v polovině července, po měsíci dvě někdo lavičky vyrval a přendal za skupinu keřů. Než se stačily lavičky znovu nainstalovat, jednu z nich někdo ukradl.

V ulici Kapitána Jaroše kdosi navrtal do kmene místního jasanu dvanáct děr o průměru až dva centimetry, do kterých pak naléval zatím neurčenou kapalinu s cílem strom zahubit.

V srpnu zřejmě pes rozhrabal záhony s letničkami před hlavním nádražím. Náhradní výsadba na rozloze tři krát tři metry přišla slovanský obvod na 3 500 korun.

Všechny zmíněné případy skončily trestním oznámením.

Policie

13. února zažilo město Plzeň desáté loupežné přepadení od začátku letošního roku. Loupežné přepadení se stalo odpoledne ve slovanské zastavárně. Muž vešel do zastavárny a vrhl se na třiapadesátiletou majitelku, několikrát ji udeřil do obličeje, škrtil ji a nastříkal jí do očí slzný plyn. Napadená žena volala o pomoc. Z prvního patra přiběhla její dcera, pachatel jí také vstříkl slzný plyn do očí. Sáhl po penězích a ze zastavárny utekl. Celkem si odnesl asi dva a půl tisíce korun. Zranění žen naštěstí nebylo vážné.

13. dubna v pozdních večerních se stala první vražda v Plzni, na mostě Milénia.

Parta mladých Plzeňáků se projížděla v pozdních nočních hodinách po městě. Poté, co dojeli k mostu Milénia. Jeden z nich, dvacetiletý mladík si potřeboval odskočit. O několik okamžiků běžel od mostu zpátky a křičel, že ho někdo bodnul do břicha. Kamarádi se lekli, zraněného kamaráda naložili do auta a z místa rychle odjeli. Cestou zastavili policisty, kteří přivolali záchranku, ale chlapci již nebylo pomoci a zemřel.

Plzeňští kriminalisté tento případ objasnili během deseti dnů. Vraždil šestnáctiletý skin. Mladík patřil do okruhu kriminálně závadných osob a policisté ho zatkli při vloupání do stánku. Vražedná zbraň se našla v kontejneru v Ledecké ulici. Pachatel byl učeň lesnického učiliště z Abertam.

Prvního června proběhla rekonstrukce přímo na místě činu, na mostě Milénia. Vrah tvrdil, že vraždil v sebeobraně.

Vrah je mladistvý a za vraždu na mostě ho poslal senát Krajského soudu v Plzni na dva a půl roku do zvláštního oddělení věznice s dozorem.

V ten samý den, sedmnáctého dubna, se utopil v slovanském bazénu chlapec, chovanec z diagnostického plzeňského dětského ústavu.

22. dubna se ve Francouzské ulici ocitl v nouzi pětašedesátiletý invalidní důchodce. Jeho sousedka zjistila, že leží na zemi a nemůže se hýbat. Proto zavolala městskou policii, ti zavolali zámečníka, rychlou záchrannou pomoc a tak muž byl převezen do nemocnice včas.

4. července podlehl četným poraněním obyvatel jednoho domu na Koterovské třídě, které způsobil pád v koupelně

9.července v Jablonského ulici vyskočila z okna sedmapadesátiletá žena z okna na dvorek přímo pod okny domu, ve kterém bydlela.

31.července ráno se ráno vypravili krást dva muži do ohrady staveniště na rohu ulic Plzenecká a Houškova. V krádeži jim zabránila hlídka městské policie. Případ pak strážnici předali Policii České republiky.

13. srpna večer zadržela hlídka městské policie čtyřiadvacetiletého Plzeňáka ze Šeříkové ulice. Mladý muž napřed zdemoloval byt a poté chtěl zabít svoji rodinu a nakonec sebe. Mladík byl značně opilý a opravdu ohrožoval své okolí. Při příjezdu hlídky policie vyndal z kapsy otevřený nůž s patnácticentimetrovou čepelí a stačil si ještě způsobit čtyři menší řezné rány na předloktí. Na lékařské doporučení mladíka odvezla hlídka do psychiatrické léčebny do Dobřan.

Dvacátého třetího srpna se stal velice smutný případ, který museli řešit policisté ze slovanského obvodu.

Do bytu 92leté stařenky bydlící na náměstí Generála Píky přišla po osmé hodině neznámá žena, která se představila jako pracovnice kontroly bytů. Žádala majitelku bytu o doklady k němu. Stařenka ji vzala do pokoje a začala požadované dokumenty hledat. Návštěvnice se po chvilce nabídla, že požadované dokumenty sama najde. Údajně je také našla a po chvíli odešla. Když se stará paní šla podívat do skříně, zjistila, že se jí ztratila peněženka a obálka, ve které měla uschováno 57 tisíc korun.

V srpnu a v září se staly další dva případy okradení důchodců. Neznámá žena se opět vydávala za kontrolní pracovnici, důchodci ji vpustili do bytu a po chvilce hledání a povídání oba muže okradla.

V září se opět na Slovanech pohyboval podvodník. Seriozně vyhlížející muž přišel postupně ke třem důchodkyním, kterým oznámil smyšlenou zprávu o finanční výhře. Poslední okradená důchodkyně dokonce sama vydala podvodníkovi občanku a vkladní knížku na heslo. Podvodník zmizel a později z knížky vybral 40 tisíc korun.

Čtrnáctého září došlo na Koterovské třídě k další letošní sebevraždě v Plzni. Skokem ze čtvrtého patra ukončila svůj život jednačtyřicetiletá žena. Přestože byla převezena rychlou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, na následky četných zranění zemřela.

19. září našla matka svoji šestnáctiletou dceru ve vaně bez známek života. Dcera měla hlavu pod vodou a nehýbala se. Pokusy o oživení byly neúspěšné. Policisté nezjistili cizí zavinění a pravděpodobně se jednalo o nešťastnou náhodu.

22. listopadu odpoledne přepadl lupič se zbraní v ruce prodavačku novinového stánku na rohu ulic Francouzské a Brojovy. Lupič požadoval tisíc korun. Prodavačka mu sdělila, že žádné peníze nemá a tak chtěl alespoň krabičku cigaret.

Začátkem listopadu musela slovanská policie čelit velkému náporu zlodějů specializujících se na interiéry aut. V ulici K Parku navštívil neznámý zloděj hned tři Felície po sobě. Ze škodovek si odnesl autorádia v hodnotě čtrnácti tisíc korun. Kromě těchto případů přibyly policistům další čtyři, jejichž celková škoda byla odhadnuta na 64 tisíc korun, šlo například o ukradení řidičského průkazu, dokladů k vozidlu a autorádia, o které přišel rovněž majitel Felície zaparkované v čechurovské ulici Zadní cesta. V téže ulici se terčem zloděje stala i odstavená oktávie. Kromě autorádia zmizely z palubní desky také doklady k vozidlu a zbrojní průkaz.

29. listopadu v našem městě bylo vykradeno devět aut. Největší kořist si pachatel odnesl z auta peugeotu, které stálo na parkovišti v Částkově ulici. Během chvilky z něj sebral počítač, černou koženkovou tašku, 1500 korun a notebook.

Přehled nehodovosti v našem městě.

Počet kolizí se v tomto roce výrazně snížil, potěšující bylo i klesající množství smrtelných následků dopravních nehod.

Policisté řešili v tomto roce celkem 4534 případů, což bylo o téměř 650 méně než v roce 2000, ztrát na lidských životech bylo celkem devět ( o osm méně než loni). Naopak se navýšil počet těžce i lehce zraněných účastníků nehod. Závažné zdravotní následky utrpělo 57 lidí a dalších 504 osob vyvázlo s lehkým zraněním. Hmotné škody policisté odhadli na 195 milionů korun. Počet havárií se pravděpodobně snížil díky změně nové ohlašovací povinnosti při dopravních nehodách.

Největší podíl viny na nehodovosti měli motoristé, kteří figurovali ve 4320 případech, necelých 70 kolizí zapříčinili chodci. Nejkritičtějším dnem se stal pátek, kdy řada lidí odjíždí na chalupy, nejbezpečněji bylo na plzeňských komunikacích v neděli.

Plzeňská čísla roku 2001 :

* Počet dopravních nehod 4534
* Počet smrtelných zranění 9
* Závažné zdravotní následky 57
* Lehká zranění 504
* Nehody zaviněné motoristy 4320
* Odhad hmotných škod 195 milionů

V měsíci květnu přišli plzeňští strážnici s novinkou. Usedli na kola a objížděli svůj rajón. "Cyklohlídky" se zatím objevili v Doubravce. Jízda na kole je ekologičtější a levnější. Plzeňané inovaci přivítali, protože mají pocit většího bezpečí.

**Zajímavá fakta o sebevraždách v Plzni.**

Od začátku roku policisté zaznamenali dvacet devět sebevražd. Nejtragičtějším měsícem tohoto roku se psal červen, kdy se stalo celkem jedenáct případů. Nejčastějším způsobem, který sebevrazi volili bylo oběšení, na druhém místě skok z okna nebo věže. Dvě oběti použili střelné zbraně. Nejvíce obětí bylo ve věkových kategoriích čtyřicet až padesát let.

Školství

Šestého ledna se uskutečnil Den otevřených dveří na Církevním gymnáziu. Zájemci o osmileté studium mohli netradiční formou nahlédnout do zdejšího života školy a způsobu výuky. Představilo se studentské divadlo a pěvecký sbor. Rodiče měli možnost besedovat i s představiteli školy.

Do poloviny února probíhaly zápisy do prvních tříd celkem na 36 základních školách. Termín zápisů se vztahoval i na soukromé školy. Tento rok zápisy do prvních tříd vyhlásily také dvě zvláštní školy.

Přesto úbytek dětí pocítily téměř všechny školy na území města Plzně. Loni přišlo k zápisu 1850 dětí, letos jich přišlo 1776 a z celkového počtu jich 273 požádalo o odklad školní docházky. Bylo tedy otevřeno o šest až sedm prvních tříd méně než v tomto školním roce.

V současné době se dávaly nejčastěji doporučení k odkladu kvůli vadám řeči. Bylo to způsobeno především domácím prostředím. Rodiče se svými dětmi velmi málo komunikují. Děti jsou v poslední době hlavně u televizních obrazovek a u počítačů.

17. ledna proběhly zápisy také ve 21. Základní škole ve Slovanské aleji. Jednalo se o zápisy do standardních i jazykových prvních tříd. Prvňáčci procházejí jazykovou výchovou vedenou v anglickém a německém jazyce. Ta je nepovinná a vyučuje se čtyřikrát v týdnu dvacet minut. Povinnou výukou pak pokračují žáci od třetího ročníku. Do třetího ročníku s rozšířenou výukou mohly nastoupit i děti z jiných škol, které se cizím řečem dosud neučily. Podmínkou bylo se zúčastnit se ve druhé třídě přijímacího řízení. Přijímací řízení se uskutečnilo 23. dubna.

Desátého února skauti a skautky z plzeňského 55. Oddílu Bílá střelka (ze Slovan) pořádali již deváté zpívánky. Které se konaly tradičně v klubovně v Hluboké ulici. V klubovně se sešlo více než osmdesát skautů, z nichž třicet soutěžilo. Vítězové Skautských zpívánek si odnesli tradiční vyřezávané ceny od zakládajícího člena oddílu Bílá střelka a zároveň autora známého skautského Betlému Oldřicha Drozdy a ruční výrobky skautů a skautek z pořádajícího oddílu.

2. dubna se od sedmnácti hodin v budově Gymnázia na Mikulášském náměstí konalo testování inteligence, které by mělo přivést další Plzeňáky do MENSy. MENSA je organizace, která v Čechách sdružuje ty, jejichž IQ je vyšší než 130. MENSA je světová organizace založená v roce 1946 v Oxfordu. Ve více než stovce zemí světa má tato organizace nyní okolo sta tisíc členů. MENSA v České republice má statut národní MENSy a k 31. prosinci měla 1424 členů, z toho 121 členů dětských.

23. dubna se konalo výběrové řízení do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků na které se mohli přihlásit všichni zájemci bez rozdílu jazykových znalostí. Žáci mohou v průběhu školní docházky získat základy nejen dvou povinných cizích jazyků, ale seznámit se i s jedním či dvěma dalšími.

Sedmý duben byl vyhlášen Mezinárodním dnem zdraví. Základní škola v Božkově spolu s Městskou hygienickou stanicí v Plzni pořádali v budově školy mezi devátou a třináctou hodinou Den zdraví. Celý den probíhal ve znamení "Pověz mi, co jíš, a já ti řeknu, jaký jsi". Návštěvníci si mohli bezplatně zjistit některé zdravotní a tělesné ukazatele, hodnotu celkového cholesterolu z kapky krve z prstu, hodnotu krevního tlaku, hodnotu zastoupení tělesného tuku v celkové skladbě těla. Dále se mohli seznámit se zdravou výživou a se zdravým životním stylem, přítomny byly i vyzážistky a kosmetičky. Novinkou celé akce byla ochutnávka racionálního pečiva.

V dubnu se studenti gymnázia na Mikulášském náměstí zapojili do třetího ročníku Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže EYP. Cílem bylo vybrat delegace, které budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním zasedání EYP. Z České republiky bylo vybráno deset delegací z různých škol a tito delegáti prezentovali sebe a své město. Zasedání nebývá jen o soutěžení, ale také o schopnostech komunikovat v cizích jazycích.

Již podruhé se v Plzni - Božkově konaly Dětské olympijské hry. Pokyn k zahájení dala paní místostarostka P. Veverková. Her se zúčastnily celkem čtyři Základní školy a to Božkov, Křimice, Černice a Újezd. Děti soutěžily ve třech kategoriích podle věku a ve čtyřech disciplínách lehké atletiky a šplhu. Odměnou vítězným sportovcům byly diplomy a medaile. Sportovní soutěže probíhaly na sportovním hřišti ZŠ Plzeň-Božkov a ve sportovním areálu a tělocvičně TJ Sokol Božkov.

Doprovodnou akcí byla výstava prací dětí z mateřské školy při ZŠ Božkov ve vestibulu školy.

Druhého října uplynulo osmdesát let od položení základního kamene stavby školy na Jiráskově náměstí.

Charita, spolky

V pátek devátého února se pořádal den otevřených dveří v Centru sociálních asistentů v Božkovské ulici od 10 do 18 hodin. Den otevřených dveří se konal v rámci akce 30 dnů pro neziskový sektor. V centru může získat azyl osm až deset klientů. Ubytování nemá charakter noclehárny, ale je dlouhodobé s aplikací resocializačního programu. Program představuje i pracovní program, kdy jsou klienti zaměstnáváni při veřejně prospěšných pracích.

Prvního března byl otevřen azylový dům v ulici Na Celchu 6. Zrekonstruovaný objekt, který vznikl z trojdomu, sloužil původně jako dům s pečovatelskou službou. Nyní je rozdělen na tři oddělené části, takže jeho obyvatelům poskytne více soukromí. V jedné části zůstává dům s pečovatelskou službou, v ostatních domech je úprava přizpůsobena pro potřeby azylového domu. V domě je čtrnáct nezařízených jednopokojových bytových jednotek s vodou a elektřinou, sociální zařízení na chodbě je společné vždy pro dva až tři byty. Azylový dům má sloužit hlavně pro matky s dětmi, které se dostanou do krizové životní situace. Nájemní smlouvy jsou na dobu šesti měsíců, v závažných případech je lze prodloužit, nejvýše však třikrát. Nájemné bude kolem 300 korun měsíčně a nájemníci si budou platit sami vodu a elektřinu. Svůj byt si vybaví svým nábytkem a potřebnými doplňky, aby se matky s dětmi zde cítily opravdu jako doma.

Pro rekonstrukci azylového domu bylo z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2-Slovany uvolněno více něž půl milionu korun.

Slavnostního aktu zahájení se zúčastnila řada představitelů města a obvodu, v čele se starostou p. Ing. Lumírem Aschenbrennerem.

Již v době po zahájení se přistěhovala se přistěhovala první obyvatelka paní Miroslava Mudrová s dvouletým synem. Je třeba jí přát mnoho zdaru a spokojenosti, aby se zde cítila opravdu jako doma a překonala krizové období šesti měsíců, než najde definitivní bytové řešení tak, jak určuje nájemní smlouva.

V městském domě pro neplatiče v Železniční ulici, který spravuje nadace Naděje byl téměř prázdný. V těchto prostorách se začalo scházet "Klubíčko", což je podobný program mateřské škole. Předškoláci si tu hrají, poznávají různé věci. Denně sem přišlo okoloe šesti dětí. Pobyt v Klubíčku včetně svačin stojí 50 korun měsíčně.

29. dubna se konala v našem městě první handicapparty v restauraci Mazda na Rokycanské třídě, která je bezbariérová. Akci pořádala Český svaz tělesně postižených. Na programu byla diskotéka Petra Březiny a vystoupila hudební skupina Pesa-spol.

27. června v Hospici sv. Lazara byla otevřena zimní zahradu s terasou. Nové prostory mají přispět k tomu, aby se nemocní i jejich blízcí cítili v zařízení co nejvíc domácky.

Celá akce přišla na 850 tisíc korun.

Od 18. Do 28. Září se konala v mázhauzu plzeňské radnice na náměstí Republiky vernisáž výstavy "Lidová umělecká tvořivost zdravotně postižených". Ruční práce zde předvedly především členky kroužku dovedných rukou Plzeň-Slovany, který vede paní Marie Englmanová. Pro nás je potěšující, že členky tohoto kroužku se scházejí na Koterovské třídě 143, tedy v nových prostorách Svazu invalidů.

Jeho členky zhotovují umělecké dárky pro své spoluobčany k vánocům a velikonočním svátkům. Soutěží v různých technikách ručních prací, na festivalech, i na Abilypiádě v Pardubicích. Při všech akcích získaly členky našeho kroužku přední místa.

Od srpna začala fungovat na našem Slovanském obvodu na Koterovské třídě 84 organizace "Svoboda zvířat".

Jedná se o nepolitickou, neziskovou a nenáboženskou ekologickou organizaci, zaměřenou na ochranu zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život na Zemi má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu. Občanské sdružení vzniklo v roce 1994 v Hradci Králové. V současné době je město Plzeň centrem celé organizace.

Jejich příjmy jsou granty, nadační fondy a zahraniční organizace, občané a v neposlední řadě také sponzoři.

Svoboda zvířat má v Plzni kolem třiceti příznivců a další aktivisté v kraji s organizací spolupracují.

Předsedou organizace "Svoboda zvířat" je pan Tomáš Popp. Narodil se roku 1978 V Plzni a vyučil se kuchařem. Místo řádné vojenské základní služby "odsloužil" civilní službu na ÚMO 2 Plzeň-Slovany na sociálním odboru.

V mládí se seznámil s kamarády z Hradce Králového a ti jej vlastně přivedli k této problematice. Postupně se z něj stal vegetarián a začal se angažovat při různých akcích zaměřených proti zabíjení a týrání zvířat.

Na jaře se otevřel nový azylový dům v ulici Na Celchu, který slouží slovanským občanům v nouzi. Azyl poskytl v tomto roce jedenácti žadatelům. Převážně se jednalo o matky s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci. Devět starších občanů využilo služeb dvou slovanských domů s pečovatelskou službou v Suvorovově a Plzenecké ulici a osm žadatelů se přihlásilo o ubytování v Plachého ulici na Borech. Jednalo se o objekt určený pro obyvatele bytů, které postihla nějaká havarijní situace. Slovany zde mají vyhrazeny dvě místa.

11. listopad je Dnem veteránů a při této příležitosti se konal vzpomínkový akt u pomníku před hlavním nádražím Českých drah. Den veteránů slaví mnoho zemí jako výročí ukončení jedné z nejstrašnějších válek světa. Česká republika se k této tradici připojila před třemi lety. Věnce a kytice u pomníku legionářů položil zástupce Československé obce legionářské Alexandr Tůma, Václav Kutan a Jan Košťál, zástupci Aeroklubu Plzeň-Letkov, Leteckého historického klubu i městské pobočky Svazu letců České republiky. Čestnou stráž drželi členové Klubu vojenské historie v uniformách 35. pěšího pluku.

Smutné bylo, že akce proběhla za naprostého nezájmu Plzeňanů.

Doprava

V únoru došlo k velkým dopravnínm změnám na Mikulášském náměstí. Hřbitovní zeď Mikulášského hřbitova na Petrohradě prošla velkými úpravami. Po tak dlouhé době musela zeď ustoupit neustále rostoucí automobilové dopravě, tak i městské hromadné dopravě v prostoru Mikulášské třídy.

Projekt na přemístění zdi zpracovala plzeňská firma Adapta, která se zabývá architekturou, inženýrskou činností, projekty a realizací. Hlavním projektantem je Ing. Architekt K. Salát, odpovědným projektantem M. Nedvěd. Schválený projekt Magistrátem města Plzně byl předán plzeňské firmě Stavpran Plzeň s.r.o., která převzala staveniště k zahájení výstavby a k bouracím pracem 15. listopadu 2000. Smluvní termín dokončení výstavby nové hřbitovní zdi byl 31. května 2001. Stavbu vedl stavbyvedoucí Radek Pešta. Byla navržena v celkové délce cca 187 metrů od stávajícího domu č. 14 na Mikulášské třídě, směrem k vstupnímu portálu hřbitova a pokračovala dále až k tržnici. Od stávající staré zdi ke zdi nové bylo uvažováno cca 10 metrů uvnitř hřbitova. Projekt zvažoval jak konečnou úpravu nové zdi, tak i bourání staré zdi po skončení výstavby. Rovněž byla opravena vstupní brána včetně restaurátorských prací.

Mikulášská třída se rozšířila tak, aby přibyl jeden odbočovací pruh na Mikulášské náměstí. V tomto místě totiž vznikala častá dopravní zácpa. Rozšíření vozovky přišlo městskou pokladnu na třináct milionů korun.

Další úpravy, včetně demolice domů na Mikulášské třídě budou řešeny jiným stavebním projektem, který je součástí uvažovaného zřízení odbočovacího pruhu do Barrandovy ulice.

V těchto místech probíhá doprava Městské hromadné dopravy - tramvaje a v úseku do Barrandovy ulice i trolejbusová doprava. Silniční doprava Mikulášské ulice je hlavní komunikací spojující Slovany se středem města i jako výjezdová komunikace směrem na České Budějovice.

Stavba navazuje na výstavbu ulice U trati. Projekt uvažuje přeložky inženýrských sítí, které novým návrhem jsou vedeny v komunikaci a v části chodníku, včetně přemístění trakčních stožárů. Trolejbusová doprava bude stavbou omezena. Nový návrh řeší odbočovací pruh do Barrandovy ulice, nový chodník, cyklistickou stezku a propojení chodníkem k Ježíšku a demolici objektů v Mikulášské ulici číslo 12 a 14. Chodník - propojení k Ježíšku - z důvodů velkého výškového spádu, má navrženo pět terénních schodišť.

Prostor po demolici objektů se upraví. Na základě vyjádření magistrátu města Plzně je možná dostavba od stávající zástavby až po vzdálenost cca 18 metrů od zdi hřbitova.

V současné době je komunikací Mikulášskou ulicí vedena doprava silnice I./20. Po vybudování ulice U trati a přemostění nádraží - Lobezská ulice - U Prazdroje, bude Mikulášská městská komunikace funkční třídy C 1. Pro zlepšení dopravní situace je křižovatka Mikulášská - Barrandova řešena světelnou signalizací.

Výhledově byla zpracována studie rekonstrukce komunikace i tramvajového tělesa, které bude přeloženo jako samostatný pruh, ve středu komunikace.

Termín zahájení stavby bude odvozen od termínu ukončení stavby - Přemostění nádraží - Lobezská - U Prazdroje tj. červen 2002.

Trocha o historii "Plzeňského Slavína"

Již téměř šest století se malebně vyjímá gotický kostelík sv. Mikuláše nad řekou Radbuzou na plzeňském Petrohradě.

Roku 1414 byl při kostele na povolení krále Václava IV zřízen i hřbitov. Byli zde pochováváni jen chudší obyvatelé města. Pro bohaté měšťany byly hřbitovy přímo ve městě, u kostela sv. Bartoloměje a u dvou zdejších klášterů.

Význam Mikulášského hřbitova začal vzrůstat koncem 18. století. Bylo to ovlivněno rozkazem císaře Josefa II., který zrušil všechny hřbitovy uvnitř města.

V polovině 19. století byl hřbitov rozšířen na současnou velikost, byl obehnán hradební zdí a upraven. V té době začal rychlý stavební ruch na Petrohradě. Byla zřízena silnice ve směru na Nepomuk a České Budějovice. Od roku 1900 bylo již na tomto hřbitově pohřbívání zastaveno z důvodu velké dopravní frekvence.

V roce 1966 doznal hřbitov potřebných úprav. Cenné náhrobky byly přeneseny do staré části u kostelíka a zeď opravena. Mikulášský hřbitov nemohl být zrušen, protože poslední odpočinek v něm nalezlo mnoho významných osobností.

V těsné blízkosti Mikulášského hřbitova se nachází kostelík U Ježíška.

Roku 1764 Petr Pavel Helffer z Helffersteru, lékař a plzeňský primátor, postavil u své letní usedlosti kapli zasvěcenou Pražskému Jezulátku od Karmelitánů v Praze. Stavitelem kaple byl Ondřej Kondel.

Roku 1770 ji umírající P. P. Helffer odkázal magistrátu. Roku 1794 nový majitel Petr Pavel Perner, majitel známé zvonařské firmy, přistavěl podle návrhu architekta Antonína Bartha hrobku.

Roku 1933 byl kostelík opraven dle návrhu architekta Hanuše Zápala. Od roku 1998 byl kostelík v majetku města Plzně. Jeho stav byl neutěšený. Roku 2001 se zdevastovaného objektu ujalo Sdružení pro obnovení památek s jeho předsedou ing.arch.Janem Soukupem. Občanské sdružení jako svůj vklad do celkových nákladů zajistilo potřebnou projektovou dokumentaci a také zajistilo některé finanční prostředky přibližně do výše 10% nákladů za práce provedené v letošním roce.

Zbytek nákladů převyšujících 600 tisíc korun zajistil Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně společně s Nadací 700 let města Plzně (dar firmy STOIK Plzeň,a.s.) a Správou budov města Plzně.

 Za pomoci ÚMO Plzeň 2 a Střední průmyslové školy stavební v Plzni byly zahájeny práce na obnově tohoto objektu. Stávající krytina i omítka fasád objektu byly vlivem stáří a povětrnosti značně poškozené. Poškozeny byly i kamenné prvky fasády, výplně oken /zčásti zcela chybí/. Cílem opravy bylo zachránění této historické památky, celková rekonstrukce střechy a vnějšího pláště celého objektu.

Oprava se týkala těchto prací:

* sejmutí stávající střešní taškové krytiny včetně klempířských prvků
* vyčištění půdního prostoru
* repasování kovářských prvků
* částečné osazení nových klempířských prvků
* provedení nové taškové krytiny

V další etapě oprav bylo pokračováno po zajištění dalších finančních prostředků a byla provedena oprava fasád včetně kamenných a štukových prvků, oprava truhlářských prvků a dalších nezbytných prací.

Dne 8. října byla provedena kontrola průběhu oprav tzv. "kontrolní den". Akce proběhla za účasti generálního projektanta, zástupců Správy budov města Plzně, Magistrátu města Plzně, Státního památkového ústavu, Stavební firmy Monex, Stavební firmy Profisol, hostů z českého rozhlasu Plzeň a dalších účastníků.

Kontrovaly se prováděcí prací a byly stanoveny další úkoly pro zdárný průběh prací. V rámci těchto rekonstrukcí by mělo dojít při i k úpravě přístupové terasové cesty ke kostelíku právě z Mikulášské ulice.

Kostelík je v současné době kvalitně zakonzervován a bude čekat na další etapu rekonstrukce zahrnující jeho vnější fasády.

Začátkem dubna začala dosud největší investiční akce v Plzni, silniční most přes hlavní nádraží. Stavba by měla přijít město na 526 milionů. Most by měl centru města odlehčit od tranzitní dopravy. Spojí ulici U Trati s výpadovkou na Prahu.

Délka mostu bude dvěstě padesát metrů, nejvyšší bod nad kolejištěm třináct metrů. Výškový profil mostu nebude vodorovný, ale překoná nádraží obloukem.

Most bude mít celkem osm podpor, včetně krajních opěr.

Stavba bude ve znamení dvojek, dva pruhy pro automobily, dva pro chodce a dva pruhy pro cyklisty.

Dekorativním prvkem budou kamenné obklady pilířů a opěrných zdí, které budou evokovat architekturu použitou v některých částech hlavního vlakového nádraží. Kamennou linkou mají být lemovány i římsy zábradlí.

Na most se bude ze slovanské strany najíždět po toboganu, který je nutný kvůli výškovému rozdílu mezi mostovkou a Železniční ulicí. Na druhé straně se bude most po překonání kolejiště rozdvojovat a naváže na poměrně komplikovanou křižovatku v prostoru u Prazdroje.

Oproti původnímu projektu nebude možné z mostu scházet přímo na nádražní nástupiště. Plzeňský magistrát spolu s Českými drahami nenašli způsob jak vyřešit schodiště, která by musela mít i výtahy pro invalidy.

Nový most přes nádraží již dostává obrysy. Harmonogram celé stavby se přesně dodržoval.

V polovině června se montovali ocelové nosníky, jejichž celková hmotnost bude činit přibližně osm set tun. Ocelové nosníky tvoří kostru rozestavěného mostu.

28. června byl otevřen první úsek cyklistické stezky, která bude spojovat Plzeň s Prahou. Její první část, osmikilometrový úsek z Plzně -Červeného Hrádku do Ejpovic. Úvodní práce byly zahájeny v polovině roku 1998 a vlastní stavba začala před rokem. Stezka by měla být součástí plánované mezinárodní cyklotrasy Norimberk-Všeruby-Domažlice-Chudenice-Plzeň-Praha.

"Za trest 100x hopsat!!!"

Přejít před několika lety křižovatku ulic Slovanská - Vřesová, Strnadova bylo velkým rizikem. Zejména pro děti, které každý den tudy přecházejí cestou do školy. Zřízením světelné signalizace ubylo rodičům starostí o zdraví dětí.

Je třeba znovu poděkovat za dobrý počin, zřídit signalizaci.

Nyní však přibyl další problém. Po dešti je zaplavena polovina silnice ve Vřesové ulici přesně v místě přechodu u signalizace. Lidé nemohou chodit přes toto hluboké jezero a proto přecházejí mimo přechod a vystavují se nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly. Proč k tomu došlo?

Vysvětlení je jednoduché. Projekční zmetek. Voda neteče sama nahoru, ale dolů. Není zde kanál tak jako jinde, ale kanálek, který když je ucpán, způsobí tuto záplavu.

Chybami se člověk učí. Trvá to již dlouho a není naděje na nápravu, třebaže obyvatelé této části Slovan již několikrát věc oznamovali na patřičných místech.

Z doby, když učil Jan Amos Komenský je známo, že nejvíce pomáhaly při nápravě chyb ve vědomí žáčků takovéto tresty :

100 x opsat větu, kterou žák napsal špatně. A tak si žák pamatoval navždy, jak psát a bez chyb.

Stejně je třeba postupovat v době moderní. Těm, kteří se špatně podepsali na technickém řešení přechodu, vyřknout tento trest :

100 x hopsat přes přechod záhy po dešti.

Kdo by měl hopsat? Projektant, stavbyvedoucí, technická kontrola a kolaudační komise.

Je lepší ještě jiné řešení. Udělat rychlou nápravu, aby nebylo žádné hopsání. Pro všechny!

Obchvat

19. března ministr dopravy Jaromír Schling přijel do Plzně, aby slavnostně poklepal na základní kámen a tak začala stavba více než osmikilometrové části dálničního obchvatu Plzně mezi Sulkovem a Útušicemi.

28. března Vrchní soud v Praze vynesl rozsudek, který zamítl žalobu obcí Štěnovice a Útušice, občanských sdružení Dětí Země Plzeň, Sdružení pro ochranu přírodního útvaru vrch Val u Plzně a 33 fyzických osob proti územnímu rozhodnutí na stavbu dálnice D5, stavba Ejpovice-Sulkov. Takže trasa obchvatu je již pevně určena a obyvatelé Plzně si budou jen přát, aby celý úsek dlouhý přes dvacet kilometrů byl co nejdříve dokončen.

Magistrát města Plzně nechal vypracovat studii o dopadech nadměrného tranzitního provozu v lokalitách na Rokycanské a Domažlické ulici za 800 tisíc korun.

Studie zjistila, že po hlavním průtahu se v pracovní den pohybuje kolem třiceti tisíc vozidel, z toho na tři a půl tisíce nákladních, z nichž téměř dvě třetiny městem pouze projíždějí. Vysoký počet kamionů způsobuje nadměrnou hlukovou zátěž, která zejména v noci výrazně přesahuje stávající předpisy.

Dostavěním obchvatu by se hlučnost v inkriminovaných ulicích snížila o šest decibelů.

Studie potvrdila i překračování imisních limitů v uvedených lokalitách po značnou část roku, což mimo jiné přispívá ke zvýšení výskytu akutních a chronických respiračních potíží u dětí a dospělých.

Sport

Začátkem roku začala rekonstrukce Zimního stadionu v Plzni. Do 20. července byla nová plocha hotová, výměnou prošly i mantinely, šatny i vzduchotechnika.

Celková suma rekonstrukcí přišla městskou pokladnu na padesát milionů korun a byla součástí celkové přestavby areálu do podoby hodné mistrovství světa v ledním hokeji.

31. března se konalo v bazénu na Slovanech mistrovství republiky v plavání družstev mužů a žen. Bojovalo celkem osm nejlepších týmů obou kategorií.

Výsledky mužů : vyhrála Kometa Brno, na druhém místě skončila USK Praha a třetí místo získal Zlín.

V kategorii ženy zvítězila také Kometa Brno, druhé místo obsadil Zlín, na třetím místě skončila Bohemians Praha a na čtvrtém místě Slavia VŠ Plzeň.

Sedmého dubna se v Koterově konal turnaj jednotlivých družstev sokolských žup České obce sokolské ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev a v kategorii do třinácti let zvítězili kluci z Koterova a družstvo kategorie čtrnáct až sedmnáct let se umístilo na místě druhém.

Tentýž den se konaly Aprílové závody v bazénu na Slovanech. Přijelo osmset plavců, tři kluby z Německa a dvacet sedm klubů domácích.

14. dubna v hale Lokomotivy odstartoval jarní závod v moderní gymnastice.

Vystoupilo celkem třicet závodnic z osmi států, z Finska, Maďarska, Německa, Ruska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a České republiky. Zvítězila závodnice ze Slovinska, Dušica Jeremičová. Nejlépe z našich závodnic se umístila Karolina Černá na pátém místě.

O velikonočním víkendu se konal ve střeleckém areálu v Lobzích Český pohár brokařů a Jarní cena Dukly. Výsledky střelců ale silně ovlivnila nepřízeň počasí.

11. května se na stadionu Lokomotivy představila mezinárodní skupina Flottse. Tato skupina má pětadvacetiletou tradici a předvádí kaskadérskou show-autorodeo. V pátek odpoledne se představil mistr světa ve skoku na motocyklu přes sedmnáct aut, dále diváci shlédli jízdy na dvou kolech, práci s ohněm a mohli nahlédnout i do filmařské kuchyně.

19. a 20. Května se konal ve slovanském bazénu mezinárodní šampionát veteránů, 18. mistrovství České republiky masters. Záštitu nad šampionátem převzala Plzeňská sportovní unie a Nadace 750 let města Plzně.

Závodů se zúčastnilo přes 250 závodníků z České republiky, Německa, Polska, Běloruska, Lucemburska, Rakouska, Švédska a Slovenska. Nejstaršímu účastníkovi šampionátu z kategorie mužů bylo 87 let a nejstarší účastnici v kategorii žen bylo 80 let.

14. července proběhl druhý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev na hřištích Sokola Hradiště "O pohár starosty ÚMO Plzeň 2-Slovany". Na turnaji se sešlo šest smíšených družstev. Na prvním místě se umístilo družstvo Noční hvězdy, na druhém místě VPV Zruč a na místě třetím skončilo družstvo Bílá Hora.

V srpnu u příležitosti oslav 80 let organizovaného volejbalu v České republice a životního jubilea významných volejbalových osobností našeho města a obvodu Slovany, přijal starosta Ing.L.Aschenbrenner pana Stanislava Šnebergera a pana Zdeňka Mourečka. Po neformální besedě převzali oslavenci z rukou starosty věcný dar a od předsedy Městského volejbalového svazu Plzeň město "Zlatou plaketu".

Třetího a čtvrtého listopadu se konal na slovanském bazénu již třináctý ročník mezinárodního mítinku Plzeňský vytrvalec. Plaveckého závodu se zúčastnilo 600 vybraných plavců z České republiky, Francie, Lotyšska, Maďarska a Slovinska. Na závodech padl rekord. Šestnáctiletá slovinská juniorka Čarmanová uplavala 800 metrů volným způsobem pod hranicí devíti minut. Na druhém místě se umístila Pechmanová a na třetím Černá, obě ze Slavie Plzeň. V závodě mužů na trati 1500 metrů zvítězil písecký Jindřich Mokráček, druhý byl Cselény z Maďarska a bronz vybojoval Srb z Prahy.

Zajímavou novinku zavedla Správa veřejného statku města Plzně. U všech základních škol v Plzni přímo před školou nebo v její vstupní části byly instalovány velké nástěnné mapy města, ve kterých jsou zakresleny i cyklistické trasy vhodné pro děti. Jedná se o krátké trasy na území města, které jsou vedeny po komunikacích s malým nebo žádným provozem motorových vozidel.

21. listopadu bylo otevřeno nově zrekonstruované víceúčelové hřiště Sokol Petřín. Plocha hřiště byla opatřena plastovým nástřikem a umožňuje tak celoroční provoz. Úpravy areálu stály přibližně 1,6 milionů korun. Osmdesát procent hradil Sokol, dvěma sty tisíci přispěl slovanský obvod a devadesát tisíc korun dodalo město.

Sportoviště zahrnuje dvě hřiště na odbíjenou, jedno na košíkovou a tenisový kurt. Kromě Sokola bude využívat areál sportovní gymnázium a částečně také veřejnost.

28. listopadu slavnostně otevřel slovanský starosta Lumír Aschenbrenner hřiště na skateboard v Malostranské ulici. Výstavbu sportovně-rekreačního areálu zorganizovala slovanská radnice. První etapa, která trvala zhruba rok přišla na více než pět milionů korun. Pozemek musel být odvodněn, musela být natažena vodovodní přípojka.

Většinu nákladů na první fázi výstavby areálu, asi čtyři miliony sedm set tisíc korun, hradilo ze svého rozpočtu město. Obvod přidal téměř půl milionu korun, které získal z fondů na prevenci kriminality.

Od 30. listopadu do 2. prosince se konalo v slovanském bazénu třídenní mistrovství České republiky v krátkém bazénu. Plzeňská plavkyně Simona Drozdová získala titul i limit pro Mistrovství Evropy.

Prvního prosince se v hale Lokomotivy uskutečnilo mistrovství České republiky v umělecké gymnastice v kategorii juniorek i seniorek. Šampionát pořádala 32. Základní škola společně s oddílem umělecké gymnastiky SK 32. ZŠ Plzeň.

1.prosince se také v bazénu na Slovanech v Plzni konalo zimní mistrovství plavců v krátkém bazénu. Plavkyně Slavie VŠ Plzeň Simona Drozdová vybojovala v domácím prostředí tři zlaté medaile. Padly také rekordy, český rekord přidala S.Drozdová a K.Svobodova, který překonal osm let starý rekord na 200 metrů znak.

Osmého prosince TJ Sokol Plzeň-Koterov pořádal v sokolovně dětskou vánoční besídku.

Několik týdnů předtím probíhaly v tělocvičně nácviky mládeže v pohybových skladbách, v prostných a ve cvičení na nářadí.

Besídka byla zahájena projevem bratra starosty Františka Bartovského, potom přítomní sledovali připravené sportovní dovednosti mládeže. Potom následovala podiová vystoupení a scénka s vánoční tématikou.

Pak následoval příchod Mikuláše, anděla a třech čertů, kteří způsobili v sokolovně trochu vzruchu. Nakonec ale všechny přítomné děti dostaly balíčky se sladkostmi a bylo jich hodně, bylo jich přes devadesát.

Pan Ptáčník se sešel s panem Stanislavem Šnebergerem, dlouholetým rozhodčím volejbalu, trenérem národního mužstva žen, aby ho vyzpovídal.

U příležitosti oslav 80 let organizovaného volejbalu v České republice a životního jubilea významných volejbalových osobností našeho města a obvodu Slovany, jste byl přijat společně s dalšími vašimi kolegy, starostou obvodu Slovany panem Ing. Lumírem Aschenbrennerem, byl vám vysloven dík a předána Zlatá plaketa za dlouholetou činnost.

Vzpomínáte na své první volejbalové úspěchy? Kde jste začínal a kdo byli vaši první cvičitelé?

Mám-li vzpomínat na své první volejbalové úspěchy, pak nemohu zapomenout na žákovská a dorostenecká léta strávená v Dělnické tělocvičné jednotě Plzeň II. Na Petrohradě. Naši cvičitelé, jako byli F.Engl, K.Vlk, Fr.Brož, K.Gott(otec dnešního Zlatého slavíka), nás vedli k všestrannosti. A tak přicházely úspěchy nejen ve volejbalu, ale i v házené, atletice, nářaďovém tělocviku a i v jiných sportech.

Začínal jste na Petrohradě a postupně vaše působení se rozšířilo na celou Plzeň a Českou republiku. (Československou republiku).

Jaké máte vzpomínky na výkony svých svěřenců jako trenér národního mužstva?

Je pravda, že největší sportovní úspěchy jsem získal jako volejbalový trenér. Dařilo se mi pracovat s mládeží ve volejbalové škole Krajského výboru Československého svazu tělesné výchovy, na kterou navázalo trénování žen Slavoje Masného průmyslu Plzeň. S tímto družstvem jsem, jako první a dosud poslední trenér v poválečném období, získal v roce 1960 pro Plzeň titul přeborníka Československé republiky a hráli jsme prvně v dějinách volejbalu ČSR "Pohár mistrů evropských zemí". Na to pak navázalo úspěšné období s juniorským reprezentačním družstvem dívek ČSR. Později pak v roce 1971 jsem přivezl z mistrovství Evropy v Itálii stříbrnou medaili a jako dosud jediný trenér ženského reprezentačního družstva jsem se dvakrát zúčastnil Olympijských her: V roce 1968 v Mexiku (5. místo) a v roce 1972 v Německu (7. místo).

Plzeň

31. ledna byla v plzeňské zologické zahradě po tříleté konstrukci otevřena unikátní expozice otevřeného akvária a terária. Tato expozice nemá v České republice obdoby. Slavnostního otevření se zúčastnil jihoafrický velvyslanec v České republice Noel Lehok, představitelé města Plzně a v neposlední řadě i zoologové a další příznivci plzeňské zoo. Expozice představuje návštěvníkům exotická zvířata z říše plazů, ryb i brouků a dalších bezobratlých.

Dále plzeňská zoologická zahrada jako jediná v České republice získala brýlové ovce a kozy paví. Zvířata přesídlila do Plzně z Tierparku Berlín z Německa.

V letošním roce oslavila plzeňská zoologická a botanická zahrada 75. výročí založení.

Od třetího do osmnáctého února se na plzeňském výstavišti konala Valentýnská pouť. Výstaviště se tak proměnilo ve velký zábavný park s desítkami atrakcí. Největší atrakcí byly atrakce holandské, které přivezlo čtrnáct obrovských kamionů a vážily šedesát tun. Holanďané představili vodní dráhu, která byla umístěna v blízkosti řeky. S některými atrakcemi byly problémy technické, které se ale posléze napravily. Konala se řada také jiných zajímavostí, např. Soutěže, diskotéka a house party.

Vstup do areálu byl deset korun a osoby do 120 centimetrů měli vstup zdarma.

9. února na náměstí Republiky se zastavil se svojí Tatrou šestinásobný vítěz Rallye Paříž-Dacar Karel Loprais.

 Přijel přesně v deset hodin. Na pana Lopraise čekal dav lidí, přišli ho pozdravit, požádat o autogram a prohlédnout si jeho Tatru.

Desátého února se střelnice v Lobzích stala dějištěm souboje mezi francouzskými zuávy a plzeňskými pětatřicátníky. Střelbou na ostro a na vzdálenost tří set metrů si členové Klubu přátel historie připomenuli památnou bitvu u Solferina.

Její součástí se stala i výstava historických palných zbraní, šavlí, uniforem a dalších věcí z období prusko-rakouské války v roce 1866.

V polovině února byla vyhodnocena soutěž "Osobnost Plzně 20. století". První místo získal Antonín Liška /válečný pilot ze 2.svět.války/, druhý se umístil Karel Gott/zpěvák populárních písní/ a na třetím místě skončil Josef Skupa/autor světoznámých loutek Špejbla a Hurvínka/.

Po dvou letech se ve dnech 7. až 9. února vrátila do Plzně mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest. Letos se konal osmý ročník a proběhl v kině Elektra a Minikině. Febiofest se uskutečnil v období čtyřiceti dvou dnů v České republice a na Slovensku. V úvodní den festival nabídl předpremiéru nového filmu Jana Švankmajera Otesánek.

31. března se konala již tradičně na náměstí Republiky Apriliáda, kterou navštívilo osmnáct tisíc lidí. Touto akcí západočeská metropole oficiálně zahajuje turistickou sezónu. Na náměstí proběhlo mnoho netradičních soutěží, např. běh na plzeňskou věž. Vítězem se stal Pražák za neuvěřitelnou jednu minutu a čtyři sekundy, děti malovaly strašidla a bubáky v různých barvách

4. dubna v poledne ukončil svůj život 44letý muž z Plzně skokem z plzeňské věže na náměstí Republiky (kostel sv.Bartoloměje). Byl na místě mrtvý. Před smrtí zanechal muž manželce dopis na rozloučenou.

Běhen jediného týdne opět skočil z věže další sebevrah, tentokrát se jednalo o 64letou důchodkyni ze Slovan.

Plzeňské biskupství rozhodlo věž chrámu sv. Bartoloměje uzavřít, zajistit a upravit zábradlí na ochozu.

Od 17. do 22. dubna se konal mezinárodní filmový a televizní festival plzeňských dětí a mládeže v Plzni ve Středisku volného času dětí a mládeže v Pallově 19, v kině Eden a ve Středním odborném učilišti ve Skvrňanech.

Návštěvníci si mohli vybrat filmová představení ze čtyř soutěžních oblastí festivalu. Do soutěží se přihlásili zástupci z jedenácti států světa (Irsko, Norsko, Rusko, Finsko, Dánsko, Kolumbie, Německo, Slovensko, Maďarsko, Francie, Česká republika). Všechny filmy byly na jedno společné téma: Volný čas dětí a mládeže. Nedílnou součástí festivalu zůstalo malování na chodník, výtvarné soutěže a výstavy, např. loutkové divadlo a marioneta. Díky společnosti Český Telecom, a.s. bylo ve Středisku volného času dětí a mládeže vybudována síť počítačů s internetovým operátorem Quick, kde se děti mohly seznámit s novým audiovizuálním médiem po celý filmový festival. Poprvé začala pracovat Ekumenická porota, která byla ustanovena ve švýcarském Locarnu v roce 1974., dále Mezinárodní dětská porota, kde byly děti z Německa, Slovenské republiky, Ruska a České republiky. Další hodnocení prováděla odborná porota.

I nadále zůstal čestným Králem festivalu filmový režisér a herec Jiří Strach. Porotci udělili jedenáct ocenění. Režizér Filip Renč si z Filmáku odnesl dvě ceny za snímek Rebelové. Nejlepší herecký výkon v televizním dramatickém pořadu podal podle porotců Vladimír Škultéty ve filmu Naše děti.

Celý průběh Filmáku provázelo špatné počasí, které rušilo venkovní projekce a dokonce v neděli, poslední den festivalu, vítr dokonce strhnul plátno i střechu v prostorách před střediskem na Rockové scéně.

Novinkou festivalu bylo také to, že organizátoři nabídli školákům besedu s pracovníky Linky bezpečí.

24. dubna pracovníci jedné stavební firmy vykopali téměř dvousettřicetikilogramovou funkční bombu, pozůstatek z druhé světové války, v Jateční ulici v Doubravce. Bomba byla ukryta pod zemí v hloubce zhruba jednoho metru. Policejní pyrotechnici bombu odvezli a poté ji odpálili na střeženém území v Brdech.

Mezinárodní projekt ochránců přírody, do kterého se zapojilo i naše město, umožnil přímý přenos ze sokolího hnízda na internet. Cílem projektu bylo umožnit nejširší veřejnosti nahlédnout do hnízda, současně informovat o problematice ochrany vzácných a ohrožených sokolů stěhovavých a dalších chráněných dravců.

Začátkem měsíce května se na soše plzeňského purkmistra Matěje Kopeckého ve stejnojmenných sadech se uhnízdila kosí rodinka. Místo pro hnízdo si kosové našly pod rukou bývalého prvního muže města Plzně. V Kopeckého sadech hnízdili také havrani, před západočeským muzeem hnízdí ve vykotlaném dubu špaček. Plzeňské městské parky si oblíbili sokoli, poštolky, rorýsi, sýkorky, vlaštovky a jiřičky.

Letošní májové oslavy v našem městě nebyly již tak honosné jako v minulých letech. Kromě tradičních kulturních programů navštívil tento rok vnuk generála Pattona Robert H.Patton. Zúčastnil se autogramiády v Chmelově knihkupectví na Americké třídě. Robert H.Patton napsal kroniku rodu Pattonů. Díky této knize se čtenáři dozvěděli mnoho nových skutečností o jeho životě a vojenské dráze.

Další velkou akcí se stalo přistání amerického vojenského bojového vrtulníku Apache AH-64. Původně měl vrtulník přistát na náměstí Republiky, ale protože se tam nevešel, přistál nakonec na Borech na helioportu Letecké záchranné služby v Plzni.

Vrtulník Apache je nejmodernější silně vyzbrojený bojový vrtulník, který létá v malých výškách. Váží asi 6,5 tuny, při plné výzbroji může hmotnost dosáhnout až 9,5 tuny. Maximální cestovní rychlost je 293 kilometrů za hodinu a měří osmnáct metrů.

Vrtulník obdivně prohlíželi zájemci všech věkových kategorií po celý den.

12. května se opět konal tradiční běh Terryho Foxe. Výtěžek projektu s podtitulem Tisíce startů a jeden cíl byl věnován na výzkum rakoviny.

V polovině května hostoval v našem městě Cirkus Berousek. 15. Května se konal "pochod komediantů" ulicemi Plzně a nechyběli při tom sloni ani velbloudi.

16. května na náměstí Republiky dojeli "míroví" cyklisté ze Závodu míru. Skončila zde šestá etapa, která vedla ze Žďáru nad Sázavou. Do Plzně dojel první německý jezdec Christian Lademann.

Následující den účastníci Závodu míru ještě ráno rozdávali autogramy a poté před jedenáctou hodin se vedeni Stanislavem Cinkem na velocipédu vydali vstříc sedmé etapě do německého Zwickau.

17. května se konal Květinový den, který pořádala Liga proti rakovině. Dvojice skautů prodávala žluté kvítky. Vybrané peníze se věnovaly na výzkum léku proti rakovině.

26. května se na náměstí Republiky konal dvanáctý ročník Jízdy okolím Plzně a do vrchu na hrad Radyně. Akci zorganizovali členové Veteran Car Club Plzeň.

Z plzeňského náměstí vyrazilo asi sto starých škodovek, fiatů, aerovek, pragovek i motocyklů nejrůznějšího stáří.

27. května se odehrál odpoledne v Borském parku největší rodinný piknik na světě. Piknik provázelo zábavní odpoledne se zábavou a soutěžemi. Akce se zúčastnilo celkem dvě stě jedenáct rodin a šest set jedenapadesát jednotlivců. Pikniku se zúčastnil také český karikaturista Lubomír Vaněk. Ten překonal svůj minulý rekord, když za dvě hodiny nakreslil sto dvě karikatury.

Od 25. do 27. května se konal třídenní sraz Euro moto Plzeň 2001. Desítky motorkářů z celé České republiky, ale také i z Polska a Německa předvedli své nablýskané stroje. Tradiční spanilá jízda vedla v sobotu přes Litice, Šlovice a Chotěšov až na náměstí Republiky.

Od 15. do 17. června se konal v našem městě historický víkend. Pořady probíhaly souběžně na sedmi scénách po celé Plzni. Ve dvou stovkách programových hodin návštěvníky bavilo 350 účinkujících.

V sobotu v noci prošel průvod čertů, kostlivců a mnoha jiných strašidel.

Nočním "Vejšlapem plzeňských strašidel" si obyvatelé Plzně připomněli starou místní pověst, podle níž se po prvním dubnu, plzeňská věž rozplakala zlatými a stříbrnými slzami a po 77 dnech každý poctivý občan města se ve strašidlo promění.

Červnový víkend navštívilo odhadem asi třicet tisíc lidí.

18. června do 24. června se konal III. Letní filmový festival, který pořádal Český národní registr dárců dřeně. Promítalo se celkem sedm filmů a výtěžek celé akce byl věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

Od čtvrtého do sedmého července se konal již 35. Ročník festivalu trampské, folkové a country hudby Porta 2001. Přehlídky se zúčastnilo celkem 38 soutěžících kapel. Čtyřdenní maratón písniček navštívilo kolem sedmi tisíc diváků z celé České republiky.

Od devátého července začal plzeňský magistrát vydávat nové registrační poznávací značky automobilů. Od dřívějších se liší tím, že obsahují označení krajů a nikoliv okresů, jako doposud. Značky mají nadále sedm znaků, podíl číslic a písmen ale nebude omezen.

První písmeno zleva bude označovat kraj, ve kterém je auto evidováno.

0d prvního srpna se opět otevřela věž katedrály svatého Bartoloměje. Věž nabízí opět pohled na město, ale pouze přes ochranné sítě, které mají zabránit sebevražedným skokům.

Ochoz věže nechal uzavřít plzeňský biskup František Radovský v dubnu, poté, co odtud v krátké době po sobě skočili dva sebevrazi a za posledních šest let čtyři lidé.

Celé zabezpečení přišlo asi na tři sta tisíc korun.

 Také v letošním roce se konaly tři úspěšné festivaly "Struny na ulici". Od 7. do 10. srpna patřily dny Jazzu na ulici, od 13. do 17. srpna folku při Strunách na ulici a od 20. do 23. srpna Divadlu na ulici.

Celou akci zhlédlo dohromady téměř sto tisíc lidí. Třítýdenní akce vyšla asi na jeden a půl milionu. Osm set tisíc věnovalo město, zbytek získali pořadatelé od sponzorů.

Dvacátého září se uskutečnila v Plzni tříhodinová sportovní galashow. K vidění byly např. ukázky bojových umění, aerobiku, moderní gymnastiku nebo basketbalu. Předváděly je regionální tělovýchovné organizace. Akci pořádalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci "Prevence kriminality". Záštitu nad celou galashow převzali krajský hejtman Petr Zimmermann a primátor města Jiří Šneberger.

13. října se konalo v naší metropoli neobvyklé sportovní klání, mistrovství Evropy v bikejoringu a canicrossu. V tomto sportu s běžcem nebo jezdcem na kole běží pes.

Do Plzně přijelo více než 162 závodníků z osmi zemí Evropy.

Od 16. Do 21. října proběhl mezinárodní divadelní festival Divadlo 2001.

23. listopadu v prostorách Západočeského muzea v Plzni začala zářit jediná svítící Křižíkova oblouková lampa z konce 19. století. Světově proslulá diferenciální lampa se samočinnou regulací světelného oblouku byla v roce 1880 patentována pod názvem Křižík-Piette a ve světě je známá pod názvem the Pilsen Lamp, Plzeňská lampa.

Třetího prosince v osmnáct hodin se již tradičně v našem městě rozsvítil čtrnáctimetrový a třiatřicet let starý vysoký vánoční strom ze Štěnovic.

Jedním ze základních atributů nově ustanovených čtrnácti krajů, vzniklých v České republice podle zákona č. 129/2000 Sb.,má být znak a prapor. Ustavení nových krajských symbolů se stal v dějinách české heraldiky závažným okamžikem a novem, protože kraje, existující v dějinách české státnosti od 13. století do roku 1868 a novodobě od roku 1949, nikdy znak neměly. Od 11. prosince se po jednom neúspěšném pokusu Plzeňský kraj konečně mohl pochlubit vlastním znakem.

Od 14. prosince do 23. prosince začaly na náměstí Republiky tradiční vánoční trhy. Plzeňané zde našli desítky stánků, v nichž předváděli zručnost řemeslníci z celé České republiky. Kromě výrobků z keramiky, skla a dřeva se zde prezentovali přímo před zraky návštěvníků řemeslníci se starými řemesly např.kováři, dřevořezbáři nebo zpracovatelé hovězí kůže.

22. prosince přivezli do Plzně již tradičně skauti z plzeňského střediska Ichthys tzv.betlémské světlo. Oficiální přivítání se konalo také již tradičně při mši svaté v katedrále svatého Bartoloměje 23.prosince v 10,30 a předávalo se od 11,30 do 14.hodin a o Štědrém dnu od 8 do 16,30 hodin.

Kolem pěti tisíc plzeňáků vítaly nový rok 2002 na náměstí Republiky. Akci připravila televize ZAK (západočeské aktuality) spolu s Plzeňským deníkem. Od 22.hodin byl připravený program a po půlnoci ohňostroj.

Příchod roku se v západních Čechách odehrál v porovnání se Silvestrem na přelomu tisíciletí klidně.

Osobnosti ze slovanského obvodu

**Amálie Kožmínová, spisovatelka**

Narodila se v Plzni 11. července 1876. Pocházela z rodiny známého profesora a spisovatele Tomáše Cimrhanzla, který působil na 1. České reálce v Plzni. V rodině bylo pět dětí, čtyři dcery a syn. Základy vzdělání dostala v Plzni studiem dívčí školy a dalším studiem na Vyšší dívčí škole v Praze. Na těchto školách se vyučovaly hlavně ruční práce a proto se také stala učitelkou ručních prací.

Literární talent zdědila po otci, již jako studentka psávala do odborných časopisů.

Provdala se za petrohradského rodáka J. Kožmína, který pocházel ze živnostenské rodiny. Byl poštovním úředníkem. Jejich tři synové se jmenovali Jiří, Václav a Prokop. O nich napsala svou první knihu nazvanou "Naši kluci". Psala tehdy pod pseudonymem jejich křestních jmen.

Manželství s J. Kožmínem se brzy rozpadlo vlivem jeho nepochopení manželčiných literárních a emancipačních snah. Byly to také vlivy národopisné, zejména vyplývající ze snah všeslovanských a sokolských, které vyžadovaly mnoho času. Velice dobře si rozuměla s vdovou po Dr. Miroslavu Tyršovi - zakladateli Sokola. Paní Renata Tyršová byla rovněž učitelkou ručních prací. Společně v roce 1921 napsaly knihu nazvanou "Svéráz zemí československých", ve které popisovaly staré české zvyky, popis krojů a podobně.

Po 1. světové válce byla též, jako mnozí čeští učitelé na Slovensku, aby pomohla vyučovat na učitelském ústavu. Později se stala inspektorkou oboru ženských ručních prací na Podkarpatské Rusi. Zde načerpala poznatky, které uplatnila ve svém románu "Olenina láska". Předtím již napsala román "Zatoulané štěstí". Rovněž se zaměřila na písemné zaznamenání podkarpatoruského svérázu v další knize z roku 1925.

Do Plzně se vrací A. Kožmínová po skončení své práce na Slovensku. Bydlela na Petrohradě v Radyňské ulici se svými syny Jiřím a Prokopem. Brzy se stěhuje do Prahy, kde pokračovala ve své národopisné práci.

Napsala mnoho národopisných prací a studií z mnoha koutů naší vlasti. Byla i autorkou divadelních her.

Největší zájem a popularitu zaznamenala její "Zlatá kniha českých hospodyněk", jež vyšla v mnoha vydáních.

Amálie Kožmínová zemřela 24. dubna 1951 v Praze. Je pohřbena na hřbitově v Plzni "U všech svatých".

V letošním roce vzpomínáme 125 let od jejího narození a 50 let od úmrtí.

**Karel Koval - Šlais**

Narodil se v Plzni 5. září 1896 v rodině povozníka, později statkáře Tomáše Šlaise. Těžko se tehdy žilo rodině se čtyřmi dětmi. Otec zprvu nádeničil, později měl povoznictví a uhlířství. Matka byla pradlenou. Bydleli na Petrohradě v Táborské ulici. Když se štěstí obrátilo čelem a přišlo znenadání dědictví z Ameriky, měla již rodina Šlaisova velký statek v Plzni. Pamětníci starého Petrohradu si pamatují na hospodářská stavení na Nepomucké třídě, nynější Slovanské a v Klášterní ulici. Ze čtyř dětí jen Karel zůstal na statku, nepovedl se pro hospodářství, jak říkával jeho otec. Ve škole byl dobrým žákem. Nebyl však na tom zdravotně dobře. Rodiče mu umožnili léčení v Lázních Letinech, aby se vzchopil. Zdravotně na tom byl lépe, avšak stejně ho spíše zajímala kultura, divadlo a hlavně loutkářské umění. Však se dobře znal s mnohými vrstevníky, kteří již u divadla něco znamenali.

Karel odešel do ciziny na zkušenou na sever do Dánska. K něčemu to bylo dobré, získal cenné zkušenosti a hlavně vážil si domova. Zanedlouho se s otcem nakonec udobřil. Vše se urovnalo a hlavně, přišel domů.

Karel nezanevřel na divadlo. Posilovali ho i jeho přátelé umělci. Stýkal se s akademickým malířem Votlučkou, akademickým malířem Josefem Ladou, profesorem Josefem Skupou, řezbářem Karlem Noskem a jeho synovcem Gustavem, Jiřím Trnkou a dalšími.

Karel Koval-Šlais se stal členem souboru Loutkového divadla feriálních osad v Plzni. Když se na jevišti v roce 1920 objevila nová loutka- ušatý strýc ve fraku, byl to podle svědectví současníků právě Karel Koval Šlais, který mu dal jméno, které se zamlouvalo i ostatním členům souboru. Nazval ho Spejblem. Tak prý pojmenovával jeho otec Tomáš Šlais svého čeledína na statku, který měl skoro stejné vzezření.

V roce 1926, když přišel na svět okatý chlapec-syn Josefa Spejbla, byl Karel Koval i jeho kmotrem. Zdůvodnil jméno Hurvínek tak, že sudičky které stály u jeho kolébky mu daly nic víc a nic míň, než třikrát-hurá do vínku! Z toho důvodu odvodil jméno Hur-vínek.

Skupa pro své divadlo hledal vedle podařených karikatur i satirické šlehy a také kabaretní pořady. Nemohl je dělat sám. Pomohl kromě jiných i Karel Koval. Později se tento, jak o něm Skupa hovořil, -bouřlivácký literát společně zformoval s dalšími jako avantgardistické křídlo radikálů, které prosazovalo různé grotesky a pohádkové fantazie v divadelních pořadech tehdejší doby.

Karel Koval-Šlais napsal mnoho divadelních scénářů pro loutkové divadlo. Přestěhoval se do Prahy. Byl novinářem, zabýval se i divadelní a hudební kritikou. Ve svém stáří se stal významným spisovatelem. Velmi rád měl Mozartovu hudbu. Byl jejím propagátorem a stál v čele organizátorů mozartovských koncertů v Praze na Bertramce. Svou lásku k této hudbě ztělesnil v obsáhlé románové kronice Mozart v Praze. Další knihou je Česká madona. Jsou to jeho nejvýznamnější literární práce.

V mládí odešel na zkušenou do Dánska. V pozdějších letech v roce 1925 až 1927 se vrací, aby zde působil jako kulturní atašé československého vyslanectví v Kodani. Propaguje českou kulturu, zejména hudbu Bedřicha Smetany a jeho Prodanou nevěstu. Přednášel na tamní konzervatoři o české hudbě a publikoval odborné články v dánských novinách. Věnoval se překladatelské práci z dánštiny do češtiny, například přeložil Andersenovy pohádky a jiné.

Byl to bohatý život, plný krásné práce, na kterou budou lidé rádi vzpomínat.

Karel Koval-Šlais zemřel v Praze dne 27. Dubna 1956.

Letos si připomínáme 45. Výročí jeho smrti.

**Rudolf Kraisingera-Cortés, zpěvák**

V  letošním roce vzpomínáme jeho významného výročí. Tento populární zpěvák se narodil 14. března 1921 v Plzni, na Petrohradě. Spolu s rodiči bydlel v Božkovské ulici. Jeho otec byl bednářem v plzeňském Měšťanském pivovaru. Jako zkušený odborník pomáhal zajišťovat provoz pivovaru v Uruquayi v jižní Americe. Odtud si také přivezl manželku, půvabnou Mercedes Cortés.

V roce 1921 se jim narodil syn. V křestním listu měl napsáno Rudolf Kraisinger-Cortés. Vedle otcova jména je připojeno i jméno matky, tak jak se zvykem ve španělsky hovořících zemích. Když bylo Rudolfovi pět let, jeho otec podlehl těžké chorobě. Rodina zůstala bez prostředků, matka pomáhala prodávat na trhu, ale nestačilo to. Proto přijala práci kuchařky, bohužel s povinností cestovat z místa na místo. S těžkým srdcem dala syna do opatrování do sirotčince, kde mu platila pobyt a výživu. Těžké mateřství, ještě těžší dětství Rudolfovo, kterému se po matce velmi stýskalo. Ve čtrnácti letech se chlapec začíná učit kožešníkem v Praze. Sní však také o baletu. To odkoukal u některých svých spolužáků. Proto se za první učednické peníze dal zapsat do školy paní Aubrechtové. Ta dobře rozpoznala, že Rudolf víc než k baletu bude mít vlohy ke zpěvu. To už vystudoval amatérsky trampským kvartetem Zlatá hvězda, později zpíval v pěveckém sboru Smetana. Hodiny zpěvu si ale nemohl dovolit, neměl na to peníze. Ve sboru se však setkal s profesorem Drago Vitičem, kterému se líbil jeho hlas. Profesor se nabídl, že ho bude učit zpěvu zadarmo. O tom, že Rudolfův hlas upoutával odborníky, svědčí i to, že výuku zpěvu mu nabídl i profesor Lewitzki.

Rudolf se dobře učil a získával i sebedůvěru. Matka, ani její druh-nový otec Rudolfův-nesouhlasili s tím, aby se věnoval profesionálně hudbě, a trvali na tom, aby pokračoval v řemesle, kterému se vyučil. Kontakty s profesorem Vitičem však zůstaly. Jeho laskavá podpora Rudolfa posilovala. Rostoucí úspěchy na amatérském poli ukazovaly, že jeho cesta je správná.

V lednu 1941 poprvé zpíval před mikrofonem s orchestrem Metropolitan. Na podzim téhož roku podepsal smlouvu s orchestrem Emila Ludvíka a začal účinkovat pod matčiným jménem Cortés. Jeho exotické jméno vyvolávalo řadu dohadů, ale on se prosadil především kvalitou svých vystoupení. Taneční písničky byly v tehdejší době balzámem na mnohá churavá srdce.

V říjnu 1942 zpíval Rudolf Cortés v rozhlase a to s velkým ohlasem. V tomtéž roce však dostal jako příslušník ročníku 1921 příkaz k totálnímu nasazení. Měl štěstí, byl nasazen v Plzni ve Škodových závodech. Z Plzně občas dojížděl do Prahy, přišly nabídky k nazpívání desky i pro film.

Hned po osvobození v roce 1945 se stal členem sboru Opery 5. května a později přijal nabídku Ladislava Habarta, aby zpíval s jeho velkým tanečním orchestrem.

Konce roku 1945 se Rudolf Cortés oženil, počátkem roku 1946 nastoupil vojenskou službu. Půl roku zpíval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Dirigent Jiří Pinkas mu potom nabídl zaměstnání v rozhlasovém pěveckém sboru. Cortés přijal a nelitoval. Doplňoval si zde své hudební vzdělání a nabyl praxi, kterou potřeboval. Další nabídka přišla od Karla Vlacha, který chtěl, aby Cortés se zúčastnil konkurzu v divadle Voskovce a Wericha pro hlavní roli připravované komedie. Byl přijat jako sólista souboru. Po boku s též začínající Soňou Červenou vytvořil postavu Woodyho ve zpěvohře Divotvorný hrnec. Zpíval zároveň taneční písničky s orchestrem Karla Vlacha, se kterým setrval až do roku 1956. Po komedii Divotvorný hrnec v divadle v Karlíně zpíval například v představeních Nebe na zemi, Schovávaná na schodech, Jedenácté přikázání, Fidlovačka, Lumpácivagaundus, Akulina a další.

V roce 1956 si založil vlastní skupinu a stal se nezávislým estrádním umělcem. Za dlouhá léta nazpíval několik set gramofonových desek a zpíval v mnoha zemích Evropy.

Nezapomínal ani na harmonický život své rodiny. Byl oporou své manželky Dáši tak, jako byla jeho oporou i ona. Byl dobrým otcem svých dvou dětí. Rudolf Cortés zemřel 12. prosince 1986.

Zhodnocení roku 2001

Šest miliard obyvatel Země si v tomto roce uvědomilo hloubku vzájemného sepětí a nutnosti zajímat se o osudy ostatních a počítat i s těmi nejposlednějšími z posledních. Lidé poznali, že v globalizujícím se světě propastný rozdíl mezi jednotlivými částmi planety způsobil, způsobuje a bude způsobovat katastrofu a katastrofy, jak člověku, tak lidem, národům a také celé zeměkouli.

V tomto novém tisíciletí nejsou hrozbou jen jaderné zbraně. Dlouholetým devastováním životního prostředí začínají postupně ohrožovat zákeřné choroby každého z nás, např.nemoc AIDS. Dalším nebezpečím se stala vysoce organizovaná síť mezinárodního zločinu a terorismu, který vlastně začal ohrožovat osud všech lidí na této planetě. A obava se stala skutečností, úterý 11. září 2001 se navždy zapíše do dějin světa. Ten den zaútočili teroristické na New York a Pentagon, a obětmi se staly tisíce nevinných lidí. Američané se těžce vzpamatovávali ze šoku, ale vzápětí volali po tvrdé odvetě za tento čin.

Bezpečnostní opatření na ochranu lidí proti případnému ohrožení teroristy byla provedena i v Plzni. Stalo se tak po zahájení odvetné akce proti teroristům v Afganistánu.

Naše město má k dispozici 144 stálých a sedm tisíc improvizovaných krytů, které dohromady pojmou na čtyřicet tisíc lidí, tedy přibližně čtvrtinu obyvatel Plzně.

V posledních letech se začal také v naší republice slavit 14. února nový svátek, svátek sv.Valentýna, svátek všech zamilovaných, který je rozšířený po celém světě. Svatý Valentýn není výmysl dnešní doby, je skutečnou historickou osobností. Zemřel v roce 269 a byl prohlášen svatým. Byl to kněz, který podle legendy tajně oddával milence( za dob císaře Claudia II, který se rozhodl zrušit manželství, protože ženatí nmuži podle něj nebyli dobrými válečníky), za což byl uvržen do vězení a popraven. A tak od té doby si na sv. Valentýna posílají a dávají zamilovaní lidé navzájem dárky a sv. Valentýn se stal patronem věrných a čisté, oddané lásky.

Celý svět zaplavily mobilní telefony. V naší republice se první mobil se objevil někdy v roce 1991.

Díky své "mobilnosti" se stal součástí našeho života, společníkem i nutností. Technologický i estetický vývoj mobilních telefonů prodělal do toto roku výrazné změny hlavně ve velikosti a váze. Neustále se přístroje vylepšují např. melodie zvonění, připojení na internet, spojení s bankovními ústavy, informace o počasí, kultuře, sportu, konferenční hovory apod.

Co říkají mobilu lékaři? Ti se zaměřili na vliv záření na mozkové tkáně u pokusných zvířat, ale žádný dopad nebyl prokázán.

 V dnešní době se razí heslo, že ten kdo nemá mobil, jako kdyby nebyl. Mobil se v poslední době stal nejčastějším vánočním dárkem.

Je zajímavé, že Češi snědí víc potravin než vyrobí. Lišíme se tak od zemí Evropské unie, které vyvážejí násobky toho, co doma spotřebují. Pivo je jeden z výrobků, ve kterém naše republika je plně soběstačná.

V loňském roce průměrný občan, včetně batolat a důchodců, vydal za potraviny necelých 25 tisíc korun.

V tomto roce se mimo jiné staly aktuálním problémem plastové lahve. Podle odhadů se ročně vyrobí 35 až 40 tisíc tun PET (plastové lahve vyrobené z ropy a zemního plynu). Kam s PET lahví po použití? 12 tisíc až 14 tisíc tun končí v tříděném odpadu, čtyři procenta z toho se spálí, zbytek končí na skládkách. Jednorázová PET lahev stojí při nákupu až tři koruny, další náklady se vynakládají za odvoz odpadu. Řešením je také recyklace obalů, ale v Česku zatím existuje jediná továrna na zpracování vytříděných PET lahví.

Před skončením záznamů do Kroniky r. 2001 je třeba is připomenout slova římského filozofa Pliniuse, který řekl: "Protože nedáno nám dlouho žíti, zůstavme něco po sobě, co by bylo svědectvím, že jsme žili".

Jiný římský filozof Cicero řekl :

"Nevěděti, co bylo dříve než jsi se zrodil, to znamená byti stále dítětem".

Uvědomit si musíme především to, že kronika není jen vypsání dějů a příběhů, které se staly v časovém pořídku. Je to především pamětní kniha významných událostí, které musí být písemně zaznamenány pro ty, kteří přijdou po nás, tak, jak říká Plinius.

U kladných příběhů a skutků je možné býti spokojeni a poděkovat těm, kteří se o to zasloužili.

U záporných skutečností je povinností nás všech v dalších letech sledovat a zaznamenávat nápravy. Budeme spokojeni, že došlo k nápravě ve prospěch nás všech.

Historie Koterova, součást Plzeňska

Plzeňsko bylo v samém začátku součástí pomezního pralesa pohraničních hor, řek a bažin, a proto bylo toto území čistě kolonizační. Dokazují to také archeologické nálezy.

Teprve v polovině desátého století během osidlování slovanských kmenů v čele s českými Přemyslovci se začaly osidlovat také západní Čechy. Plzeň se tak postupně stala nedílnou součástí české země a českého státu.

Střediskem západních Čech se stal hrad Plzeň nad řekou Úslavou, dnešní Starý Plzenec.

Původ jména Plzeň, latinsky Pilsna, nebylo nikdy úplně objasněno. Slovo Plzeň znamenalo původně lezoucí, plazící se jako had.

"Plzeňské hradisko" bylo typicky hradištěm slovanským. Z tohoto hradiště se dochovala rotunda sv.Petra, původně velkofarní kostel, vedle kterého se rozkládal hřbitov.

Hradiště leželo na významné řezenské cestě. Tudy přicházeli jak obchodníci tak nepřátelská vojska. V roce 976 se staly rozbroje mezi bavorským vévodou Jindřichem a německým císařem Otou II. Jindřich utekl k českému knížeti Boleslavovi II. Císař Jindřicha pronásledoval a vtrhl do Čech. Bavoři táhli na pomoc císaři a utábořili se pod hradem Plzní, někde mezi Starým Plzencem a Koterovem /první zmínka o Koterově/. České vojsko je přepadlo a pobilo. Prohraná bitva u Plzně hluboce poznamenala tehdejší Německo.

Plzeňské podhradí bylo sice tržním střediskem, ale jeho význam v druhé polovině 13. Století upadal spolu s hradem. Hospodářské důvody přiměly panovníka k založení města, Nové nebo Nového Plzně.

Doba založení města není přesně známa, někdy mezi rokem 1288 až 1300. Zakladatelem se stal Václav II, ale skutečným zakladatelem, který město opravdu postavil, byl lokátor Jindřich.

Založení města bylo postaveno podle tehdy nejmodernějších urbanistických zásad. Město bylo obehnáno mohutnými hradbami a jeho bezpečnost posiloval důmyslný systém příkopů.

Koncem 13. A 14. Století města pomalu získávala na důležitosti v české stavovské společnosti. To byl důvod proč města mimo jiné získávala i pozemkový majetek. I Plzeň dostala práva zakupovat nebo získat venkovské osady.

Do jejího panství byly přikázány okolní vesnice, které přímo sousedily s územím Plzně. Jednalo se o Skvrňany, Doudlevce, Radobyčice, Útušice, Černice, část Lobez, Božkova a v neposlední řadě Koterova.

Není znám způsob jejich získání, ale zachoval se výpis z berní knihy plzeňské z roku 1418. Tytéž vesnice se znovu uváděly v zápisu v zemských deskách, který si po jejich shoření v roce 1514 dali 13. Března 1543 do obnovených desek vložit plzeňští.

 Jméno osady Koterov je v Čechách ojedinělé a je vlastnického původu. Ves byla nazvána podle jejího zakladatele Kotery nebo Kotory. Ve starých dochovaných pramenů jméno vesnice kolísalo mezi Koterov a Kotorov. Toto slovo je odvozeno od staroslovanského jména kotora, což znamená spor nebo boj.

První písemná zpráva o Koterově je z roku 1369, z 28. Března. Jedná se o listinu, která nám přibližuje sociální i právní poměry českých vesnic. Podle ní byly vesnice spravovány podle starého českého práva. Podle práva byl sedlák pouhým dědičným nájemníkem a majitel vesnice ho mohl kdykoliv z jeho usedlosti vykázat.

Ves Koterov si zakoupil plzeňský měšťan Vavřinec z Kralovic od bratří Mikuláše a Jakše z Újezda. Nový majitel "vysadil zde dvanáct lánových statků (usedlosti)právem zákupním". Z každého lánu byli uživatelé usedlostí povinni platit 93 grošů pražských a mlynář 100 grošů. Vedle toho musel každý poddaný z lánu odvádět o Vánocích čtyři kuřata a o Velikonocích čtyřicet vajec.

V listině z roku 1369 se uvádí, že ke vsi patřily kopce Kolešovka, ležící směrem k Božkovu, a Mešnice, ležící směrem ke Starému Plzenci.

Plzeňské vesnice nebyly nijak malé. Podle zápisů v berních knihách z roku 1418 patřilo v Koterově pět osedlých.

Roku 1466 král Jiří z Poděbrad zastavil Koterov Matoušovi ze Všechovic v sumě 400 kop grošů a zároveň přikázal novému majiteli vsi, že nemá své poddané zatěžovat nespravedlivými poplatky a břemeny.

V roce 1509 odkázal Petr Ebrzvín z Hradiště městu Plzni svou ves Koterov s povinností platit kaplanům u oltáře Všech svatých a Panny Marie v kostele sv. Bartoloměje dvanáct kop grošů ročně. Darování se realizovalo roku 1515 po smrti dárce a od té doby Koterov náležel plně městu Plzně.

Obyvatelé Koterova byli poměrně zámožní. Dokazuje to nález zlatých dukátů při přestavbě stodoly čp.6 z druhé poloviny 15. Století.

V letech 1544 byl počet usedlostí v Koterově 16, v roce 1549 15 a v roce 1607 opět 16. Počet selských usedlostí se udržoval ve stejné výši až do druhé poloviny 18. Století. Přibývalo pouze domkářských a podružských usedlostí, a to teprve od 18. Století. Do té doby byla na vesnicích jistá stabilizace a nedocházelo k přelidněnosti ani odlivu.

Koncem 16. Století dvakrát postihl plzeňské vesnice velký mor a to letech 1582 a 1598. Tehdy mnoho obyvatel zemřelo a řada usedlostí musela být znovu obsazována.

V roce 1631, od vpádu Sasů a Švédů starostí městu Plzni přibývalo. Tři desetiletí války byly pro Plzeň nejtěžší. Celou zemí i kolem Plzně křižovaly švédské armády.

V letech 1639, 1640, 1647 a 1648 se Plzeň stala operační základnou císařské armády.

Nejvíce vedle města byly postiženy vesnice při silnici do Prahy. Mezi ně patřil také Koterov, dále také Černice a Lobzy.

Za války pro finanční obtíže musela Plzeň prodat některé vesnice (např.Kozolupy) a tak město Plzeň měla v majetku 21 vesnic, mezi nimi byl Koterov, Doudlevce, Božkov a Černice.

V berní rule z roku 1654 je uvedeno, že v těchto vesnicích bylo celkem sto šedesát sedláků, osm nově osedlých, dvacet čtyři chalupníků, čtyři zahradníci, dohromady sto devadesát osedlých rodin asi s 1100 až 1200 osobami. Kromě toho bylo tehdy na plzeňských vesnicích ještě třináct pustých statků a jeden pohořalý.

 V Koterově to bylo devět sedláků a pět chalupníků. V roce 1714 k těmto čtrnácti starousedlíkům přibyli další nově usedlí, vedle mlynáře to byli především podruzi. Celkem tu bylo dvacet tři osadníků a obecní chalupa.

Při komisi téhož roku bylo konstatováno, že stavení jsou větším dílem dřevěná, je v nich jen něco víc kamene než v sousedním Ledkově. Zahrádky měli tehdejší obyvatelé dobře opatřené a vysazovali je švestkami. Mlynář Ondřej Čechura měl mlýn na nestálé vodě na dvě složení a jednu stoupu. Ve vsi od 16. století byla kovárna a krčma, o niž byl roku 1565 spor. Krátce před tím totiž získal šťáhlavské panství dravý Jiří Kokořovec a žádal Plzeňské, aby zastavil šenk, neboť je to prý na újmu a škodu jeho statku. Přivolaní svědci z Koterova, Černic i Letkova však zdůrazňovali, že šenk piva v koterovské krčmě je od starodávna.

Koncem 18. století vrcholila krize feudálního řádu. Vznikaly nové výrobní kapitalistické vztahy.

V letech 1846 až 1848 byl proveden soupis bytových stran. Podle toho se mohly vyčíslit jednotlivé skupiny venkovského obyvatelstva. Celkem bylo na třiceti vesnicích 2 272 bytových stran. Zemědělství se věnovala téměř polovina, 45,38 %, řemeslu 13,83 %, dělníků bylo 18,87 %, čeledi 4,49 % a vdov 12,14 %. Typická vesnická povolání byla kovář nebo ovčák. Kromě mlýnů byly na vesnicích také železárny, chemické podniky, vápenky, cihelny a pila. Mlýn byl téměř v každé vesnici. Koterov měl mlýny tři a jednoho dělníka, Božkov tři mlýny a dva dělníky.

V Božkově byla chemická továrna, která zaměstnávala padesát dělníků. Produkovala sirné rudy, surovou síru a zelenou skalici.

Životní úroveň na vesnici byla nižší než ve městě. Strava byla velmi prostá a skromná, obsahovala mléko, mouku, brambory, zeleninu a černý chléb. Maso bylo jen o svátcích, pila se převážně voda, pivo zřídka.

Podrobný pohled na vesnici a především na její obyvatele v 1. Polovině 19. století podává soupis duší plzenecké fary z roku 1838, kde byly zachyceny Černice a Koterov. Vsi to byly prostředně velké, kde mělo převahu zemědělci, čeleď, pacholci, děvečky a chůvy, byli převážně u sedláků. Pacholci a děvečky měli průměrný věk osmnáct až dvacet let. Jako chůvy sloužila velmi mladá děvčata. V Koterově jich bylo deset u sedláků a dvě u řemeslníků, patnáct děveček sloužilo u sedláků a dvě u řemeslníků, chůvy byly tři u domkářů, jedna u řemeslníka a jedna u podruha. Ves měla také jednoho krejčího.

Průměrný věk byl v Koterově velmi nízký, 24,5 roků. Nejstarší obyvatel měl 84 roků. Průměrný věk majitele usedlosti 39,8 roků. Z počtu obyvatel v Koterově připadlo na selské rodiny 79 (27,8%), na domkářské 77 (27,1%), na chalupnické 11 (3,1%), na řemeslnické 27 (9,6%), na podruhy 56 (19,7%) a na čeleď 34 (12%).

Z rozsáhlých pozemků panského dvora v sousedním Božkově získali půdu nejen zdejší dosavadní bezzemci, ale i někteří sedláci. Jejich bohatství se později projevilo na výstavných usedlostech a chalupách, zdůrazňující sebevědomí sedláků a chalupníků.

Poměrný blahobyt v Koterově koncem 18. století, zejména pak na počátku 19. století, se odrazil ve stavbách statků a chalup. První barokní formy pronikly na plzeňský venkov drobnými stavbičkami sakrálními. Nejstarší z nich je kaplička právě v Koterově z roku 1700 (proti škole). Neznámý mistr užil tvarů a skladby sice rustikalizovaných, ale na venkovské prostředí slohově dosti pokročilých. Stavebník se rád pochlubil na vratech či na štítu i svým jménem, ba i letopočtem, kdy byl statek stavěn.

Na stavbách se střídalo několik stavebních slohů-renesance, barok i empír.

Začaly také vznikat první zděné selské usedlosti, lidová architektura a výzdobné plastiky. Lidovou architekturu vytvářel venkovský zedník a tak vybíral nové tvary blízké svému vkusu a přetvářel je v duchu svého tradičního uměleckého cítění.

Koterov byl v průběhu své existence postupně zastavován. Stará ves se rozložila podél dlouhé návsi, jež se směrem dolů rozšiřovala. V dolním prostoru stávala pastouška. Návsí se projíždělo po cestě, jež směřovala od Plzně přes brod nahoru ke Starému Plzenci. V 18. Století při velkém demografickém rozmachu si chalupnicí a podruzi stavěli domky i chalupy pod vsí v řadě, rovnoběžně s řekou až ke mlýnu a odtud kolmo k plzenecké silnici. Říkalo se zde "Pod Chalupy". V minulém století se rozšířila zástavba podle zmiňované silnice a nové čtvrti se říkalo "Na Hradčanech". Pak se zastavovalo pole "Za Kovárnou" a dále směrem "K Hájím" podle cesty k Letkovu. Před druhou světovou válkou se začalo stavět i kolem železnice u zastávky Koterov a výstavba tu na území, kde se stýkají katastry koterovský s plzeňským a černickým, pokračuje stále.

Zemědělská výroba byla v Koterově na stejné úrovni jako v okolních vsích. Stroje přicházely do Koterova dosti pozdě, až v šedesátých letech minulého století (1864 ruční mlátičky, 1870 žentoury). Sedláci měli průměrně jednoho čeledína a dvě služky.

Koterov se vyvíjel do poloviny minulého století poměrně pomalu. Teprve výstavba železnice Plzeň-České Budějovice roku 1876 a o dvacet sedm let později, v roce 1903, kdy byla vystavena nová silnice do Starého Plzence, přinesla do obce oživení.

Koterovští začali ve větším počtu dojíždět za prací. Začali se zde usazovat dělníci a roku 1904 zde byla založena místní organizace sociálně demokratická, teprve po roce 1918 vznikly organizace národně socialistická a agrární. V roce 1914 byla založena i dělnická tělocvičná jednota.

Ve dvacátých letech 20. Století bylo v Koterově několik továren a podniků. Byl to mlýn, Theinerova továrna na mlýnské kameny a stroje, vedle toho i kovář, dva zedníci a dva truhláři. V obci byly též dva obchody.

Kulturní život byl poměrně čilý. Škola v obci byla od roku 1873, od dvacátých let se zde konaly přednášky a účast na nich byla poměrně velká, vždy kolem sta lidí. Bylo zde také několik spolků např. Sokol, DTJ, Dělnický ochotnický spolek, Sbor dobrovolných hasičů. Ročně se hrálo průměrně dvě až tři ochotnická představení, pět tanečních zábav.

Koterov však nebyl tak průmyslový jako ostatní bližší obce, které s městem přímo sousedily.

Největší růst prodělal Koterov v meziválečné době. Roku 1850 měl 355 obyvatel, roku 1900 531, roku 1921 již 749 a roku 1930 1013. Po válce v roce 19050 zde žilo 1672 obyvatel.

Pak nastal pokles způsobený tím, že některé části související stavebně s Plzní byly k ní připojeny, a tak roku 1970 vykazoval Koterov jen 517 obyvatel. Souviselo to také se změnami správní organizace v Plzni. Při vytvoření plzeňského magistrátu byl roku 1942 Koterov spojen s městem v jednu obec. Poněvadž však šlo o obec tradičně zemědělskou (roku 1952 bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo), byl roku 1964 Koterov s jinými zemědělskými částmi Plzně vyčleněn a vtělen k okresu Plzeň-jih. Ale při další reorganizace byl roku 1976 opět spojen s městem a stal se součástí obvodního národního výboru Plzeň 2.

Literatura : Dějiny Plzně, 1.,2. A 3 díl, Plzeň, Západočeské nakl. 1981, Bělohlávek, Plzeňská předměstí, Plzeň, Nava 1997.

Historie školy T. G. Masaryka

Tímto příspěvkem bych chtěla na historii školy T. G. Masaryka přiblížit vzdělávání školní mládeže na Slovanech.

Na počátku 20. století pro Východní a Pražské předměstí již nestačily stávající školy označené jako I. a II. obecná škola pro hochy a dívky. Bylo potřeba rozdělit stávající školy tak, aby vznikly školy nové.

**III. obecná škola chlapecká, východní obvod (později Masarykova)**

Vznikla v roce 1903 rozdělením dosavadní II. obecné školy chlapecké ve východním obvodě na dvě, a to na II. A III. Druhá obecná škola byla zprvu umístěna ve dvou soukromých budovách v Houškově ulici čp. 588 a Radyňské čp. 5. Později byla škola v Radyňské ulici zrušena a část školy se přestěhovala do Houškovy ulice čp. 528. Při této škola byla také mateřská škola.

Ve dvacátých letech se v Plzni počaly stavět školní budovy pro ty školy, které byl umístěny v nevyhovujících budovách. Tak došlo ke stavbě moderní školní budovy na Jiráskově náměstí, v níž byly umístěny obecné školy chlapecké a dívčí. Škola byla nazvána Masarykovou a byla otevřena 28. Ledna 1923. Položení základního kamene se zúčastnil president T. G. Masaryk. Od té doby se škola nazývala Masarykova obecná škola chlapecká. Růstem plzeňského předměstí, hlavně Slovan, byla dosavadní Masarykova škola v roce 1938 rozdělena na školy dvě, a to na I. A II. Masarykovu obecnou školu chlapeckou

V roce 1941 bylo nařízeno, bay školy byly pojmenovány podle umístění a nebyly označovány jako I. A II. Apod. Proto se škola od té doby nazývala Obecnou školou chlapeckou v Plzni, Jiráskovo náměstí. Za války byla budova zabrána pro válečné účely a škola přemístěna do budovy Nad Hamburkem, po bombardování Plzně byla škola přeložena na Mikulášské náměstí. V roce 1946 v lednu se škola vrátila do budovy původní a v březnu 1946 se vrátila i k původnímu názvu, I. Masarykova obecná škola chlapecká. Ještě téhož roku se však název školy opět změnil na I. Obecná škola chlapecká, Jiráskovo náměstí. Pojmenování Masarykova škola byl ponechán pouze budově.

V této budově bylo umístěno pět škol, a to I. a II. Obecná chlapecká, Jiráskovo náměstí, obecná chlapecká na Slovanech a I. a II. Obecná škola dívčí, Jiráskovo náměstí.

Na základě nového školské zákona z roku 1948 byly chlapecké a dívčí školy sloučeny a přejmenovány na 6.národní školu. Od 1.září 1950 bylo všech pět dosavadních škol v budově sloučeno ve dvě, a to na 6. a 8. Národní školu. O rok později byla obnovena 9. Národní, bývalá II. Obecná škola dívčí. Při nové školské reorganizaci v roce 1953 byly stávající školy v budově, to je šesté, osmé a deváté sloučeny s devátou střední školou ve 12. osmiletou střední školu, zároveň při tom byly obměněny a nově upraveny školní obvody.

**II. Masarykova obecná škola chlapecká (1938-1950)**

Škola vznikla 1.9.1938 rozdělením dosavadní Masarykovy obecné školy chlapecké na dvě, a to I. A II. Během své krátké existence změnila škola několikrát své jméno. V roce 1939 byla přejmenována na II. Obecnou školu chlapeckou , Jiráskovo náměstí a v roce 1940 na Obecnou školu chlapeckou, Klášterní ulice. Na nátlak nacistů, kteří omezovali české školství, byla škola 1.9. 1942 uzavřena a její žactvo bylo posláno do okolních škol. Po květnové revoluci byla škola 1.9.1945 opět otevřena.

Po školské reformě v roce 1948, kdy se všechny školy sloučeny, byla škola přejmenována na 7. Národní školu. V roce 1950 byla škola uzavřena.

**IV. obecná škola chlapecká, východní obvod (později na Slovanech) 1909-1950**

Uvedená škola vznikla v roce 1910 rozdělením II. Obecné školy chlapecké, východní obvod na II. A IV. Škola byla umístěna v najatém domě na rohu ulice Božkovské a Guldenerovy č. 13. Pro ni a pro měšťanskou školu byla v roce 1938 vystavěna moderní, přepychová budova na konci Javorové, kam se také v roce 1939 škola přestěhovala. Od prvního ledna 1949 byla přejmenována na Obecnou školu chlapeckou na Slovanech. Dlouho však ve své budově nepobyla, neboť již v září 1940 byla zabrána německým vojskem a od konce války bylo v budově gynekologické oddělení Krajského ústavu národního zdraví. Obecná škola chlapecká byla umístěna ve školní budově na Mikulášském náměstí, v roce 1945 v Doudlevcích a od 16.1.1946 v Masarykově škole na Jiráskově náměstí.

Po školské reformě v roce 1948 byla škola přejmenována na 20. národní školu a dnem 1.9.1949 byla zrušena.

**III. obecná škola dívčí, východní obvod (později Masarykova) 1907 - 1953**

Škola vznikla v roce 1905 rozdělením dosavadní II. Obecné školy dívčí, východní obvod na II. A III. Nejdříve byla umístěna v soukromých domech v ulici Sladkovského a Houškově. V roce 1923 se přestěhovala do nové budovy, Masarykovy školy, kde byla zároveň s obecnou školou chlapeckou. Po přestěhování dostala škola také nový název : Masarykova obecná škola dívčí. Přílivem obyvatel předměstí Plzně se začalo rozrůstat a tak došlo k tomu, že škola byla rozdělena na dvě, a to na I. A II. Masarykovu obecnou školu dívčí. Od roku 1940 škola nesla název I. Obecná škola dívčí na Jiráskově náměstí, po okupaci se škola vrátila ke svému původnímu jménu, od roku 1946 se však škola opět nazývala I. Obecnou školou dívčí na Jiráskově náměstí.

Při školské reformě v roce 1948 se škola přejmenovala od 1.9.1948 na 8. Národní školu. Vedle ní byla v budově ještě mimo 7. A 20. Národní školy 9. Národní škola, s níž byla tato škola od školního roku 1951/52 administrativně i pedagogicky spojena. Další školskou reformou v roce 1953 škola zanikla, byla totiž spojena s 6. A 9. Národní a 9. Střední školou a tak vznikla 12. Osmiletá střední škola.

**II. Masarykova obecná škola dívčí 1938 - 1953**

Škola vznikla v roce 1938 rozdělením Masarykovy obecné školy dívčí na I. a II. V roce 1940 byla přejmenována na II. obecnou školu dívčí na Jiráskově náměstí, v roce 1941 na Obecnou školu dívčí, Písečná ulice. V té době byla již budova zabrána pro vojenské účely a škola umístěna ve školní budově v Jablonského ulici. 1.9.1942 byla zrušena škola v Klášterní ulici a děti byly předány do této školy. Již o rok později 1.9. 1943 byla i tato škola zastavena a teprve 1.9.1945 byla opět obnovena. 1.9. 1945 se započalo učit v Lobzích, do vlastní budovy se škola vrátila 2.3.1946, kdy se jí dostalo opět starého pojmenování. Od roku 1946 se však obnovil její druhý starší název - II. Obecná škola dívčí, Jiráskovo náměstí. Při reorganizaci v roce 1948, kdy všechny školy se sloučily, byla přejmenována na 9. Základní školu. Ve školním roce 1950/51 byla dočasně uzavřena, v roce 1951/52 byla opět otevřena, ale byla pedagogicky i administrativně spojena s 8. Národní školou. Při reorganizaci v roce 1953 škola zanikla. Jejím spojením s 6. A 8. Národní 9. A Střední školou vznikla 12. Osmiletá střední škola.

**12. osmiletá střední škola v Plzni, Jiráskovo náměstí 1953 - 1962**

Novou školskou reorganizací v roce 1953 byla6.,8., A 9. Národní škola v budově na Jiráskově náměstí sloučena s 9. Střední školou ve 12. Osmiletou střední školu v Plzni, Jiráskovo náměstí. Tato škola získala rozhodnutím ministerstva školství a kultury v dubnu 1957 čestný název "Osmiletá střední škola Aloise Jiráska v Plzni, Jiráskovo náměstí". Po novém školském zákoně v roce 1960 byla přeměněna ve 12. Základní devítiletou školu s názvem "Základní devítiletá škola Aloise Jiráska v Plzni, Jiráskovo náměstí".

Citace z kronik:

**Školní rok 1903-1904.**

Vynesením c.k.zemské školní rady ze dne 29. července 1903 č. 29560 rozdělena byla II. Obecná škola pro hochy ve východním obvodu ve dvě samostatné školy, a to tak, že druhé obecné škole přiděleno pět tříd postupných, 3 definitivní a dvě prozatímní pobočky, třetí obecné škole přiděleno pět postupných definitivních tříd.

Tato nově zřízená škola umístěna zatím, než přikročí se k stavbě vlastní budovy, ve dvou soukromých budovách a sice II.,III.,IV. A V. třída v Houškově ulici, čís.588, I. Třída v Radinské ulici č.p.5.

Řídícím učitelem třetí obecné školy pro hochy ve východním obvodu města Plzně vynesením c.k.zemské školní rady ze dne 2.února 1904 č.928 jmenován učitel I. Třídy druhé obecné školy pro hochy ve východním obvodu města Plzně Josef Vavřínek.

Ostatní síly učitelské přeloženy byly zatímně na nově zřízenou školu z druhé obecné školy ve východním obvodu a to : Václav Suchomel, Josef Tomec, Václav Krofta a Václav Kopp.

**Životopis řídícího učitele**

Definitivní řídící učitel, narozený dne 30. měsíce listopadu r. 1858 ve Vídni v Dolních Rakousích, katolického vyznání. Vykonal přípravu na školách reálného gymnásia v Plzni, kdež maturoval r.1878, pak pobyl dvě léta na technice v Praze, na to působil v Plzni jako výpomocný podučitel a nabyl dne 28. Měsíce června l. 1881 vysvědčení dospělosti pro školy s vyučovacím jazykem českým. Konav potom jako mladší učitel službu na školách ve Spáleném Poříčí a v Plzni celkem přes dvě léta, podnikl v měsíci dubnu l.1884 zkoušku k dosažení způsobilosti učiti na školách obecných. První definitivní ustanovení nabyl dne 19.října 1882 na obecné škole chlapecké ve východním obvodu v Plzni.

Dne 4. května 1889 ustanoven skutečným učitelem na obecné škole chlapecké v západním obvodu města Plzně a ze služebních příčin přeložen c.k.zemskou školní radou r.1891 na obecnou školu chlapeckou ve východním obvodu města Plzně.

Vynesením c.k.zemské rady školní ze dne 2.února 1904 č.928, jmenován definitivním řídícím učitelem na nově zřízené třetí obecné škole chlapecké ve východním obvodu města Plzně.

Na škole byli čtyři učitelé, katechetou byl jmenován dp. Jan Krátký, který působil na škole do 1. prosince 19O3.

Školní rok 1903-04 počal dne 17.září 1903 vzýváním Ducha svatého a ukončen dne 15. července 19O4 slavnými službami Božími.

Dne 18. září 1903 zúčastnila se mládež školní smutečných služeb Božích Její Veličenstvo zesnulou císařovnu a královnu Alžbětu.

45. října oslaveny jmeniny Františka Josefa I slavnými službami Božími.

Při škole nestává školní zahrady ani tělocvičny. Žáci III.,IV a V.třídy konali tělocvičná cvičení z nařízení místní školní rady ve školní budově druhé obecné školy ve východním obvodu.

Zdravotní stav školní mládeže v školním roce 1903-04 byl uspokojivý až na nepatrný počet onemocnění na spalničky. Správa školy oznámila některé případy fysikálnímu městskému úřadu, aby opatření učinil.

**Existovali i dobrodincové školy:**

Mimo to obohatil knihovnu žákovstva dp. František Košák. Z příspěvku městské rady zakoupeny nové učebnice pro chudou mládež a z příspěvku místní školní rady zakoupeny pomůcky učebné pro chudou mládež školní, jež rozmnoženy příspěvkem členů občanské záložny v Plzni. Krejcarový spolek a spolek na podporu chudé české mládeže v Plzni opatřly chudou mládež ústavu obuví a oblekem. Bratři Piettové obdarovali školu zásobami psacího papíru.

Nadace: požitek z nadace F.Antonína Hlavana udělen byl Vojtěchu Žákovi, žáku V. třídy. Družstvo pro obecné kuchyně udělovalo v zimní době několika žákům polévku a chléb.

Na počátku školního roku bylo přijato 358 žáků a na konci školního roku bylo 339 žáků. Veškeré žactvo bylo náboženství katolického. Správě školy svěřen paedagogický dohled nad III. Mateřskou školou. Dozorem této školy jest p. Matěj Klail, mistr truhlářský. Pěstounkou jest sl. Annuše Neubartová, opatrovnicí sl. Petruše Bízová.

c.k.zenská školní rada vynesením ze dne 18. Února 1904 čís.3330 povolila, bay na škole vyučováno bylo jazyku německému ve třech odděleních.

Ve školním roce 1905-06 byla podána žádost o povolení stromového svátku - citace : "bay vnímavou mysl dětskou bylo uloženo símě lásky k přírodě povolila c.k.zemská školní rada ku žádosti c.k.okresní školní rady zdejší, bay na všech školách zdejšího okresu konána byla zvláštní slavnost stromová. V Plzni na všech obecných, tedy i na škole zdejší konala se tato slavnost dne 9. dubna 1906 dle programu.

Místní školní rada přijala tento nácrh a ustanovila, pokud není při každé škole zahrádka, místo kde by stromoví vysázeti se mělo".

Slavnost probíhala takto: Od 1/2 8 hodin seřadily se dítky v budově školní a odebraly se v průvodu svých učitelů na mši svatou. Po službách Božích odvedeny byly do školní budovy, kde třídní učitelé promluvili k nim o významu a užitku stromů a ptactva, o užitku zalesňování a vlivi na krásu a podnebí krajiny, a vyzvala je k lásce a ochraně stromoví. Na to vydány jim byly tabulky s případnými nápisy a vhodnými rčeními jako např. "rostlina cítí jako člověk, dobrý člověk stromu neublíží".

Od 9. Hodiny zahájena slavnost českou národní hymnou Kde domov můj. Pak přistoupeno ku sázení stromů. Přítomný městský zahradník vyložil žákům, kterak upraví se strom, než se zasadí do země. Čtyři lípy na to postupně ke kolům postaveny, žactvem zemí zasypávány byly a při tom pronášena případná hesla. Podobně děti se sázení stromů na jiných místech náměstí za účasti jiných škol a tím povstalo krásné stromořadí. Po sázení stromů zazpíváno vším žactvem Rakouská národní hymna.

Tím slavnost skončena, žactvo bylo odvedeno do školní budovy, tabulky s případnými nápisy a vhodnými rčeními rozvěšeny po chodbách a žactvo potom rozpuštěno domů.

V roce 1906-07 došlo k rozšíření školy. Citace : "Počátkem školního roku škola zdejší rozšířena byla o 2 pobočky povolené výnosem c.k.zemské školní rady ze dne 5.7.1906 č.29202, mezi školním rokem pak o další pobočku. Od té doby čítala pak nadále dotčená škola pět tříd postupných a pět poboček umístěných ve dvou najatých budovách v Houškově ulici č.588 a 528, z nichž posléze jmenovaně je umístěna také mateřská škola.

29. září přidělila místní školní rada po rozumu zákonba z dne 19/2 1870 č. 22 zdejší škole toliko pro letšní rok 1906 následovní ulice, celou ul.Nepomuckou, Guldenerovou a Úslavskou, pak pravou stranu ulice Novoměstská.

V tomto školním roce je v kronice zmínka o vycházkách školních.

Citace :

Vycházky školní a výlety žactvem zdejší školy konány byly následovně :

* V.a i V.b třída dne 24. května do Zábělé
	+ 21. června na Radinu
* IV.a i IV.b třída 27. května na Radinu
	+ 17. - 19. června odpoledne do okresní školky na Homolku
* III.a i III.b dne 3. A 27. června do okresní školky a na Homolku.
* a II. třídy konaly vycházky 1/2 a 1 hodinu do polí ku osvěžení mysli.

Účelem všech vycházek bylo poučení věcné, přírodopisně i zeměpisné. i hry tělocvičné a zpěvy při nich.

Zdravotní stav mládeže zdejší školy byl uspokojivý celkem až na vypuknuvší spalničky v měsíci listopadu, pro kterou nakažlivou nemoc muselo býti v některých nižších třídách a mateřské škole vyučování na nějaký čas zastaveno.

Ve školním roce zemřel toliko 1 žák a sice Josef Kunca, žák III. Zdejší školy a to o prázdninách dne 7. září 1907.

2. ledna 1907 c.k. zemská školní rada povolila, bay na zdejší škole vyučováno bylo počínajíc třetí třídou jazyku německému, jakožto nepovinnému předmětu od 1. ledna 1908 v dalších třech odděleních. Celkem bude tedy vyučováno v šesti odděleních po 3 hodinách týdně.

Na počátku školního roku bylo přijato 509 žáků a na konci školního roku bylo 460 žáků. V mateřské škole byly přijaty 153 dítky a na konci 142 dítky.

Ve školním roce 1907-08 pro vypuknutí makažlivé nemoci spály v bytě školníkově bvyla dne 12. října návštěva školy v budově 588 ihned zastavena. Dnem 15. října byla návštěva školy opětně dovolena.

V dubnu se konala zajímavá vycházka.

Žáci V.a a V.b prohlédli 23. a 30. dubna odpoledne tiskárnu firmy J. R. Port za účelem seznání nynějšího knihtiskařství a srovnání s jeho počátky.

Ve školním roce 1911-12. Počet dítek na počátku školního roku zapsaných obnášel 530 a na konci školního roku vykazuje počet 547. Všichni žáci byla jen národnosti české až na dva žáky, z nichž jeden v I.a byl bez náboženství a jeden v II.a byl vyznání svobodné reformované církve, byli ostatní žáci vyznání náboženství jen římsko katolického.

Řídícím učitelem byl Josef Slabý, přidělený katecheta pan Páter Bedřich Kohler a p.P. Pavel Svatuška. Sbor učitelský byl 12 učitelů.

Ve školním roce 1912-13 v březnu 1913 opatřeny byly obě zdejší školní místnosti budovy hromosvody.

Objevila se spála a záškrt a podlehli jim 2 žáci.

1913-14 se 30. října zúčastnilo žactvo se sborem učitelským při svěcení nového farního chrámu Páně P.Marie Sněžné na zdejším předměstí.

Od 9. listopadu 1913 pak jsou školní služby Boží v tomto farním kostele.

Místní školní rada se usnesla, že se stavbou školní budovy pro zdejší školu bude co nejdříve započato a také již v červenci t.r. byl vypsán konkurs ne stavbu této budovy. Následkem však vyhlášeného válečného stavu naší říši, byl konkurs odvolán, až do ustálení poměru následkem tím nepředvídaně nastalých.

**Péče o chudou mládež**

Městská rada královského města Plzně věnovala na zakoupení učebnic pro chudé 90 korun pro valnou část žactva, pro III., IV, a V. tříd volné lístky na městskou plovárnu.

Místní školní rada na potřeby školní 150 korun, spolek pro stravování chudé mládeže školní podělil v zimních měsících 40 žáků polévkou a chlebem a ku zmírnění strastí a nedostatku v těžké době válečné od 1. září 1914 stravovány děti chudých rodin, které za těch válečných poměrů trpěly nedostatkem.

Spolek ku podporování chudé školní mládeže, podělil 2 žáky obuví a 4 žáky šatstvem.

Počet dětí v tomto školním roce byl na začátku 522 žáků, na konci 509 žáků.

**Školní rok 1914-15**

Vzhledem k umístění do zdejších budov také I. Obchodní dívčí školy ze severního obvodu až do 7.1. 1915 od té doby pak místo této II. Obchodní školy z východního obvodu až do konce školního roku vyučovalo se střídavě polodenně, vždy v pondělí, ve středu, v pátek dopoledne, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy odpoledne. Dopolední vyučování mělo 5 hodin (1 vyučovací hodina měla 45 minut) s odpolední vyučování 4 hodiny s přestávkou 5 minut po každé 1. a 3. hodině vyučovací a s přestávkou 10 minut po každé 2. a 4. Hodině (od 8-12 a 1-4).

Pro nedostatek tak vyučovacích hodin dle učebné osnovy potřebných odpadlo ve 4té a 5té třídě jedna hodina vyučovací tělocviku.

Od 1. - 6. března 1915 pro účastenství učitelstva při odhadech zásob obilných a moučných nevyučovalo se na škole zdejší podobně jako i na ostatních obecních a měšťanských školách v Plzni.

Poněvadž pak přítomnou válkou prožívána nepopíratelná potřeba, by mládež již od útlého věku tělesně tak se cvičilo a vychovávalo, by z ní zdatní a otužilí junáci vyrůstali, přizpůsobeny předepsané cviky, zvláště prostné a pořadové, cvikům vojenským, a třídním učitelům také přičinilo se ze všech sil, bay výcvik mládeže jim svěřené v duchu vojenském byl co nejúplnější.

Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování do 6 hodin, hráli hoši i na hřišti, dělnická sportovní družstva v Jablonského ulici za dozoru učitelů k tomu ustanovených spolkem ku pěstování her dětských v Plzni, který hry tyto pořádal.

Vlivy války vnější - ze sboru učitelského bylo povoláni celkem 4 učitelé

Vnitřní - celkem válečné události na školní kázeň pronikavě nepůsobily. Hrubých poklesků vůbec nebylo.

Příčiny horší návštěvy školní.

Žáci se omlouvali tím, že slouží matkám, zvláště kde v četných rodinách otcové byli na vojně, že chodí pro poukázky na chléb a mouku, dlouho mnohdy čekajíce za velikých návalů kupujících. Chléb v konsumech a u pekařů vydával se v určitých hodinách, které mnohdy kolidovaly s hodinami vyučovacími. Četné byli také nemoci a to nejen epidemické, nýbrž choroby ze špatného chleba a porušených požívatin.

Válka zavinila, že nebylo vždy ihned třídního učitele a tyto nedostatky působily nepříznivě nejen na docházku, ale také na prospěch. Děti upotřebovalo se též ku pracím domácím opatrováním malých sourozenců.

Stále vzrůstající drahota měla za následek, že všechen příjem musily méně zámožně rodiny obraceti na výživu, tak že skoro nezbylo na ostatní potřeby životní, natož na opatřování školních potřeb.

Žáci také pomáhali při Humanní činnosti.

Pomáhali při polních pracech u příbuzných a známých a spolupůsobili při darování a donášení květin do lazaretů.

Během školního roku šili papírové podešve pro vojíny v poli, jichž vyhotovili přes 5000 a jež složeny jednak u purkmistrovského úřadu v Plzni, jednak zaskány přímo pomocnému válečnému úřadu c.k. ministerstvu války ve Vídni.

Pomáhali také učitelé. 5 učitelů odvádělo měsíčně 1% ze základního služného na prospěch sirotků po padlých vojínech, psali žádosti manželkám jichž otec, bratr, syn a.t.d. byl v poli neb v jiném venkovském lazaretu.

Během války stav učení a žáků měl stejné problémy.

Žákovská knihovna měla 1200 knih, 300 zakoupeno z dotace města, 50 knih darovanými c.k.okresní školní radou a knihovna učitelská měla 240 knih.

**Školní rok 1917-18**

Zemřel starosta města Plzně Dr. Václav Peták. K důstojnému uctění památky zesnulého nebylo v den jeho pohřbu z nařízení městské školní rady vyučováno a ke školním dítkám, které se korporativně na této pohřební slavnosti súčastnili v významu této nejvýš zastupující a bolestné skutečnosti před tím třídními učiteli všude vhodně provedeno.

Pro úsporu uhelní proslouženy vánoční prázdniny od 20.12. 1917 do 6.1. 1918.

Patnáctého února súčastnilo se deputace učitelského sboru i žactvo holdu plzeňského pořádaného k uctění 70letých narozenin spisovatele profesora a městského rady Karla Klostermanna.

Na škole učilo 14 učitelů i s řídícím učitelem Josefem Slabým, dva katecheti - Jaroslav Zíka a František Klus, Josef Doležal a Adolf Skřivan.

Na začátku školního roku 1917 nastoupilo 443 žáků, na konci zůstalo 428 žáků, 3 žáci zemřeli, jeden na zánět mozkových blan, druhý žák se utopil a poslední žák dostal krtici. Mateřskou školu navštěvovalo 47 hochů a 53 dívky.

**Školní rok 1918-19**

Od 14. do 4.11. pro dostoupení povážlivé výše počtu žáků onemocněných chřípkou koncem září, tak že třídy byly poloprázdné, bylo vyučování od 14.10. do 4.11. úplně zastaveno.

Za zmíněné přestávky u vyučování uskutečněny sny a touhy všech Čechů hrozná válka skončena a po prohlášení státu československého dne 28.září zřízena republika Československá. Rázem zapomenuto všech útrap a celý národ jásal nadšeně nad vzkříšením české samostatnosti. Po 300 leté porobě lid český zase volně is oddechl a pozdvihl směle mezi ostatní vítězné a osvobozené národy.

Při opětovném zahájení vyučování dne 5.11. oslaveno zřízení samostatného státu českého a žákům ve třídách v 1. hodině vyučovací vysvětlen případnými slovy velký tento historický okamžik.

Z vděčnosti k vzpomenutým českým legionářům věnovali pak žáci dobrovolnou sbírkou 211 Kč k rozmnožení fondu na prospěch pozůstalých po padlých českých legionářích.Sedmého prosince 1918 súčastnil se sbor učitelský pořádané okresní porady učitelské, při níž vykonán jím slib republice Československé.

Osmého listopadu slavnost ve výročí to dne bitvy bělohorské slavnost ve vhodně vyzdobené místnosti za účasti všech člšnů sboru a veškerého žactva. Žáci zapěli na počátku slavnosti chorál "Svatý Václave". Po tom následovala promluva členů sboru Františka Štampacha, ve kterém se obrátil znění žáků k dějinám českého národa a k výročí československého státu. Po promluvě členkyně sboru M. Benýškové přednesla báseň "České legie" a žák V.třídy Beránek "Marseillaisu". Zapěním na to naší hymny "Kde domov můj" významná tato slavnost skončena.

28. března 1919 oslaveno výročí narozenin J. A. Komenského. Slavnosti věnovány dle usnesení učitelského sboru poslední dvě hodiny ze školního vyučování a slavnost uspořádána rozděleně podle tříd.

Sedmnáctého května navštívil Plzeň president T.G.Masaryk. K uvítání Jeho súčastnila se mládež školní za dozoru svých třídních učitelů na stanovišti jí k tomu vykázané k utvoření špalíru po cestě kudy jel.

4. června dostavila se školní mládež ze vedení třídních učitelů na náměstí Svobody k uvítání vůdce americké mise kp.Jos.V.Shava v Plzni.

V roce 1920-21 první kniha kroniky končí.

Počet dětí v tomto školním roce byl 413, z toho 405 dětí římskokatolického vyznání, 3 evangelického, 2 českobratrská církev a 3 děti bez vyznání. Na konci školního roku byl počet dětí 404. Na škole učilo celkem 9 učitelů, 1 katecheta a řídícím učitelem byl Josef Slabý. V Mateřské škole bylo 42 dětí na začátku školního roku a na konci 48 dětí.

**Školní rok 1921-22**

Se zřetelem na školské zájmy rozhodla se obecní správa města Plzně přes nepřízeň poměrů podniknout v tomto školním roce stavbu školní budovy, pro zdejší školu na rohu Radyňské a Klášterní ulice, která ponese jméno velikého našeho presidenta pana T. G. Masaryka, bay získány byly zdravé a zásadám vychovatelským odpovídající školní místnosti místo nedostatečných učeben v budovách soukromých.

Tento sám o sobě významný čin, který obec plzeňská touto stavbou podnikla, tím cenější, že se dál za poměrů tak finančně těžkých, spletitých, v době kvasu sociálního vývoje, jenž ještě zvláštního školsky epochálního významu a lesku nabyl, osobní účastí spolubudovatele naši národní svobody, prvého presidenta vzkříšeného českého státu pana Dr. T. G.Masaryka. Stavba umožněna byla uznání hodným působením obecního zastupitelstva a místní školní rady u zdejších bankoprůmyslníků, kteří uznání hodnou obětavostí obci plzeňské potřebný náklad výpůjčkou opatřili, zaručevše se za ni osobně.

Náklad na stavbu před válkou byl rozpočten na 500.OOO Kč, za dnešních poměrů činiti bude asi 6 milionů Kč.

Po projednaných přípravách konána tedy v neděli 2.října 1921 o 10.hodině dopolední slavnost základního kamene na staveništi Masarykovy školy.

Neděle 2.října znamenala nejen pro děti zdejší školy, ale pro dítky všech škol plzeňských veliký svátek. Vzhledem však k velikému počtu školních dítek plzeňských byla nemožna účast všech na slavnosti (na staveništi) omezena, jen dítky obvodu východního. Za vlajících praporů na školních budovách dítky těchto škol obecných a měšťanských dostavily se dne 2.října 1922 v 1/210 hod dopolední ku staveništi v Radyňské ulici, části mezi staveništěm u zahrady kláštera Dominikánů, kde vyčkaly se svým učitelstvem až přes odjezd pana presidenta republiky. Do předu vlevo v přiměřené vzdálenosti od schodů na pódium postavily se dítky zdejší školy, pro něž tato škola stavěna, za nimi následovaly dítky ostatních škol obecných a měšťanské školy plzeňské zastoupeny při slavnosti deputacemi, zaujaly místo na straně staveniště k Nepomuckého, mezi ostatními hodnostáři. Na nižším podiu blíže místa poklepu na základní kámen stane pěvecký sbor žáků a žákyň V.tříd obou III. obecných škol, bay za vedení učitelky M. Spaziererové připravil zpěv, kterým měla býti zakončena slavnost.

Po druhé od osvobození našeho národa hostila starobylá Plzeň v den položení základního kamene školy Masarykovy, milovaného našeho pana presidenta T. G. Masaryka. Byl to slavný, přímo pohádkový den. Jediného českého člověka nebylo v neděli, v této den, který by nešel vzdáti tvůrci našeho státu nadšený hold. Všude ny ulicích vlávy se střech a ozdobených balkonů prapory. Za mnohými okny a výklady měli i poprsí aneb aspoň obraz pana presidenta. Všude kam oko pohlédlo, tísnily se v tento den tisícihlavé zástupy obecenstva, toužebně očekávající historický okamžik příjezdu pana presidenta ku slavnostnímu položení základníhio kamene školy Masarykovy, jakož i návštěvě další, a to "Sokola", "Hospodářského družstva", Ústavu pro mrzáčky a cvičení třetího kraje DTJ (dělnické tělovýchovné jednoty).

Pan president přijel automobilem po 10. hodině dopolední ku slavnostní bráně u restaurace lochotínské s ministry Habermanem, Udržalem, Šrobarem a Černým. U slavobrány přivítán byl pan president bouřlivým jásotem tisícihlavých davů. První oslovil pana presidenta místodržitelský rada Richter, druhý starosta poslanec Luděk Pik.

Po stručné odpovědi přestoupil pan president do auta řízeného pane. Honomichlem a nastoupil triumfální cestu do města, vítán ve všech ulicích hustým špalírem jásajícího obecenstva. Vůz páně presidentův doprovázelo 40 Sokolů na koních.

Po projíždce ulic zastavilo se auto před obecnými školami na Masarykově náměstí, odkud po krátké přestávce v průvodu čestného špalíru střelců, školních dětí, Sokolů, hudby a skautů ubíral se průvod Nepomuckou třídou k novostavbě Masarykovy školy. Tam uvítaly pana presidenta zvuky národních hymen. Po vojenské poctě učiněném generálem Drobným a čestnou rotou 35. pluku šel průvod podél shromážděných zde legionářů na slavnostně vydekorovanou tribunu, kde očekávali pana presidenta zástupci obce, úřadů, četných spolků a korporací, družičky a školní mládež.

Starosta poslanec L. Pik oslovil zde pana presidenta jménem místní školní rady a její předseda dr.Košák, který promluvil o významu Masarykovy školy v Plzni a vyslovil, že by si přál i všichni ostatní, bay škola, která ponese jméno velikého našeho pana presidenta a bude hlasatelem presidentovy doby jeho, byla budovou vynikající všemi přednostmi. Za obecní zastupitelstvo a obecní radu přivítali pana presidenta oba náměstkové Bílek a Husák. Milada Jarková pronesla dojemný proslov a podala pak panu presidentovi krásnou kytici. Na vřelé uvítací projevy poděkoval pan president za milé přijetí a odpověděl slovy:

“Nejsem poprvé v Plzni a doufám ne naposled. Já Plzeň a její vývoj stopuji a těší mne zejména dnešní slavnost. Všechno co jste řekli, mohu snad jedním slovem, že Plzeň pokračuje v práci, doufám trvalého míru. Vychování, škola, humání a sociální reformy - všechno to spěje k tomu, abychom konečně nejen čtyřleté hrůzy války překonali, ale abychom už nikdy do takových hrůz nepřišli.” Pak odebrali se hosté k poklepu na základní kámen. První poklepl na základní kámen pan president, který pravil: "Plzeň pokračuje v práci trvalého míru a vyslovil přání jistě i všeho lidsky cítícího lidstva. Školou vychováváme k trvalému míru uvnitř i na venek". Po poklepu zapsal se pan president vpředu do jemu předložené pamětní knihy.

Opožděným příjezdem do Plzně a přeplněným programem ostatních návštěv městu Plzně, nevyčkal pan president bohužel, bay vyslechl zpěv dětí zdejší školy za vedení učitelky M. Špaziererové kterým měla býti zakončena slavnost kladení základního kamene Masarykovy školy a odejel v průvodu pana starosty L. Piky a za doprovodu jízdních Sokolů ulicí Radyňskou, Plzeneckou a Koterovskou k návštěvě cvičebny Sokola, Hospodářského družstva, ústavu pro mrzáčky, umístěného v budově invalidní školy na Borech.

Za odjezdu pana presidenta od staveniště školy přistoupili ku poklepu ostatní hosté, pronášející při poklepu případná hesla.

Po odpolední pak návštěvě pana presidenta cvičení DTJ odjel v průvodu opětně jsa po cestě nadšeně pozdravován k Lochotínu, odkud po srdečném rozloučení nastoupil zpáteční cestu do Lán.

Městským úředníkům v Plzni sděleno pak s pověřením školy, jak lituje toho velice, že nemohl pan president vyslechnout zpěv dětí jsa is vědom s jakou láskou a nadšením se děti na zpěvní výkon připravily, a bay přes tuto nemilou příhodu byly ubezpečeny o veliké lásce pana presidenta k nim.

28. ledna 1923 byla svému účelu odevzdána a od 1. února 1923 pak započalo se v ní s vyučováním.

Tato nová po stránce paedagogické, zdravotnické i stavitelské moderně zařízené škole vybudována byla nákladem kolem 7 milionů korun.

Akt odevzdávací nové budovy byl konán v tělocvičně nové školy vyzdobené vkusně květinami a bustou pana presidenta T. G. Masaryka. Poněvadž významná tato slavnost dotýkala se úzce všeho národního školství v městě, dáno okolnosti této zevnější výraz výzdobou všech školních budov, prapory již den před tím v sobotu 27. ledna 1923. Ráno pak dne 28.ledna o 7 hodině konán na zdejším předměstí budíček vojenské hudby. Žáci zdejší školy shromáždění téhož dne ve svých třídách ještě v najatých budovách školy odešli po 8. hodině za dozoru svých třídních učitelů do nové budovy. Zde žáci III. tříd utvořili špalír ve vstupní dvoraně od vchodu ku tělocvičně. Žáci IV. a V. tříd shromáždili se v tělocvičně, kde bylo také shromáždění pozvaných korporací a osobností.

Slavnosti zúčastnili se v zastoupení vlády ministra sociální péče G.Habermann, v zastoupení kanceláře pana presidenta ministerský rada Dr. Říha, jménem zemské školní rady zemský inspektor Vojta Beneš, starosta poslanec L. Pik, a.t.d.

Po zapění pozdravil přítomné jménem obecné správy starosta města poslanec L. Pik. Týž ve své řeči vzpomenul všech, kdož se o zbudování nové vzorné školy přičinili, kterou projektoval architekt Zápal a vystavěli plzeňští stavitelé Pelc a Drnec. Odevzdal pak školu do rukou místní školní rady, načež vyžádal is za hlučného projevu souhlasu, odeslání pozdravného telegramu panu presidentovi republiky T. G. Masaryka.

"Při slavnostním otevření Masarykovy školy v Plzni vzpomíná slavnostní shromáždění Vašich zásluh a vychovatelských zásad a slibuje v duchu Vašem pokračovati. Škola je vzorem svým zařízením a chceme, bay byla příkladem svým duchem."

Chování dítek po celý akt bylo vzorné, čehož zásluhu dlužno přičísti v značné víře i učitelskému sboru, jež tím jasně osvědčil zdárnou školní výchovu svěřené sobě mládeže.

1. února 1923 započato s vyučováním ve vlastní nové školní budově honosící se jménem našeho osvoboditele - ve škole Masarykově.

7. března ve výročí narozenin pana presidenta T. G. Masaryka bylo oslaveno ve všech třídách vhodnou promluvou k žactvu, prostým a přiměřeným způsobem. Po vyučování pak súčastnili se žáci filmového představení "Život pana presidenta na snímku", bay dali najevo jaký význam má pro ně tento den.

V tomto školním roce se stal řídícím učitelem Josef Slabý, katechetou František Králík a na škole učilo celkem deset učitelů.

Zdravotní stav dítek byl celkem uspokojivý. Školní lékař jako obvykle vyšetřil na počátku školního roku dítky do I. tříd přijaté. Na jaře pak provedl nařízené očkování dítek a přeočkování, které dosáhly 7 a 14 let roku 1923. V tomto školním roce neumřel žádný žák.

Na začátku školního roku přijato bylo celkem 382 žáků a končilo 373 žáků.

**Hospodářská krize**

**Školní rok 1932 - 33**

16. září 1932 navštívil zdejší školu vícepresident zemské školní rady pan Judr. Jaroslav Hendrych. Provázen byl zemským školním inspektorem panem Dr. Emilem Vebrem a okresním školním inspektorem panem Dr. Jul. Arnoltem. Zmínění vysocí činitelé školští přítomni byli nejprve vyučování ve druhé třídě, načež prohlédli is školní budovu a všechna její zařízení. Správce školy podal za prohlídky některá vysvětlení. Pan vícepresident zemské školní rady vyslovil se velmi pochvalně o účelnosti budovy a o práci na škole zdejší. Po prohlídce zapsali se návštěvníci do pamětní knihy.

Již při zápisu ukázalo se, že nemůže býti znovu otevřena zatímní pobočka při první třídě, ježto do první třídy zapsáni byli pouze 42 žáci. Zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 30. července 1932 povolila otevření dvou poboček po zákonu nutných při 2. a 4. třídě. Podle této úpravy měla škola 5 definitivních tříd postupných, 2 definitivní pobočky a 2 zatímní pobočky. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. března 1932 zavedeno bylo všeobecně vyučování psaní na jednoduché liniatuře. Tím dosavadní pokusné vyučování psaní v jeden liniat, jež konalo se na zdejší škole od počátku školního roku 1930/31 a jehož dobré výsledky také platně přispěly k výše citovanému rozhodnutí ministerstva, přeměněno bylo v pravidelné.

V popisovaném školním roce pozorován byl ještě vzestup nezaměstnanosti. Učitelský sbor čelil proto zvýšenou měrou obtížím, které z toho neblahého stavu (školní práci) vznikaly a školní práce rušily.

Všemu žactvu nezaměstnaných rodičů dostalo se školních potřeb zdarma. V rodinách lépe situovaných rodičů opatřeny byly obědy osmi nejpotřebnějším žákům, kteří trpěli podvýživou. V Obecní kuchyni v Plzni z peněžitých darů žáků zaplaceny byly obědy pro 4 žáky. Dorost Československého červeného kříže při naší škole koupil jednomu žáku nový oblek a 3 žákům novou obuv. Obnošeným oděvem a obuví poděleno bylo celkem 18 žáků.

Administrace novin "České slovo" v Praze zaslala čtyřem žákům k vánocům pěkné dary (dva nové obleky, jednu novou obuv a jednu knihu), jež byly správou školy rodičům žáků podarovaných předány.

Na škole učilo celkem 9 učitelů a řídícím učitelem byl Václav Lang, prvního září nastoupilo 350 žáků.

Ve školním roce 1938-39 bylo ve škole 10 tříd se 428 žáky.(O 16 více než ve školním roce 1937/38).

Zemská školní rada rozdělila výnosem ze dne 29.srpna 1938 za souhlasu zemského úřadu v Prazena základě usnesení ze dne 12.února 1870 č.22 Masarykovu obecnou školu chlapeckou v Plzni s platností od 1.září 1938 na 2 samostatné obecné školy chlapecké. I.školu organisuje jako školu o pěti definitivních třídách postupných a II.školu o čtyřech definitivních třídách postupných. Nově vzniklé školy ponesou názvy:

* Masarykova obecná škola chlapecká
* Masarykova obecná škola chlapecká

Při I.nové škole systemisuje se s platností od řečeného dne pět definitivních míst učitelských a při II. nové škole čtyři definitivní místa učitelská, z nichž vždy po jednom jako místu vedoucím se zákonným ředitelským přídavkem. Definitivní třídy pobočné zřízené při původní škole tímto opatřením ovšem zanikají.

Docházka školní - následkem válečného napětí na počátku školního roku se stěhovalo mnoho žáků z Plzně na venkov. Tím, jakož i častými nemocemi (spála, spalničky, angína, chřipka) zhoršila se návštěva školy v podzim a zimních měsíců. Činila průměrně 5,26 % po celý rok.

Přivtělením Sudetských krajů dne 30. září 1938 k říši německé nastala změna vlády republiky československé. Také na východě republiky nastaly územní změny, neboť některé kraje byly postoupeny Polsku a Maďarsku. Zbývající část bývalé republiky obsazena 15.března 1939 německými vojenskými útvary. Vstupuje tímto dnem jako Protektorát Čechy a Morava do území Velkoněmecké říše.

Novým presidentem zvolen dr.Emil Hácha. Ministrem školství jmenován dr.Jan Kapras. Slovensko se odtrhlo od naší republiky a stalo se samostatným státem. Obrazy presidenta byly z nařízení školní rady ze tříd odstraněny a místo nich umístěn střední znak a kříž na přední ploše třídy.

O velikonočních prázdninách byly odstraněny střední znaky ze tříd.

**Školní rok 1941 - 42**

Výnosem z 15. 7. 1941 ustanoveno, bay české školy národní nebyly označeny jako I. obecné, nýbrž rozlišovali je podle ulic. Název naší školy zní: Volkschule fur Knaben in Pilsen, Jirasekplatz.

Školní rok začal 1. září 1941. V počtu žactva, který byl zjištěn po zápise na konci školního roku 1940 - 41 nastaly změny tím, že byl navýšen počet žáků na třídu na 60 a novou organizací obecné a hlavní (dříve měšťanské) školy. Z žáků, kteří s úspěchem ukončili 4. postupný ročník, bylo předáno 40 % způsobilých do I. ročníku hlavní školy.

Na začátku školního roku nastoupilo 157 žáků a školní rok ukončilo 156 žáků.

V roce 1941 škola oslavila 150. výročí W.A.Mozarta, 8. Září téhož roku se oslavovalo 100 výročí narozenin slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

14. března se konala oslava tříletého výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

20. dubna oslaveny byly důstojným způsobem 53.narozeniny Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Žáci se svými učiteli sešli se ve vyzdobené síni a zastupující řídící učitel k nim promluvil. Doslovné znění proslovu zasláno k okresnímu školnímu výboru.

8. července oslaveny byly ve všech třídách narozeniny pana státního presidenta dr. Emila Háchy, jemuž celý český národ vděčí za jeho historický čin záchrany českého národa a za jeho prozíravé vedení národní věci.

Německému jazyku bylo vyučováno ve 3.-5. třídě podle povinného pracovního plánu, vypracovaného pracovními komisemi učitelstva plzeňského okresu o hlavních prázdninách.

Od 8. prosince 1942 byl posunut počátek vyučování na půl osmou.

Vládní nařízení ze dne 14.8. 1941 byla provedena nová úprava národních škol. Obecná škola bude zahrnovat všech osm postupných ročníků, základní stupeň tvoří 1-4, vyšší stupně 5-8. Dosavadní měšťanská škola přeměněna na školu hlavní, jest školou výběrovou, čtyřtřídní a zahrnuje 5.-8. školní rok. Po této reorganisaci měla zdejší škola i nadále 5 postupných tříd.

Od května 1942 budova školní slouží k vojenským účelům. Škola je přemístěna do školní budovy nad Hamburkem a je umístěna částečně v budově chlapecké školy, částečně v dívčí škole.

Školní rok začal 2.9. 1942. Ježto během prázdnin byla zrušena obecná škola chlapecká v Plzni, Klášterní ulici, byli z ní přiděleny zdejší škole někteří žáci, takže počet žactva na počátku školního roku značně stoupl oproti počtu zjištěnému po zápise. (206 žáků).

Poučení o protiletecké ochraně při vyučování na školách má se během prosince dostati všemu žactvu.

Sběr kostí - nutno zvýšiti a proto zavedeny "mýdlové prémie". Škola za 5 kg odvedených kostí obdržela poukaz na 1 kus mýdla. Mýdlo koupí škola z peněz získaných za odpadové hmoty a podělí jim ty žáky, kteří docílí největšího množství při sběru. (za prosinec žáci sebrali 32 kostí, 8 kg papíru a 2 kg textilií).

V únoru obdržela škola za sběr kostí poukaz na 8 kusů mýdel.

**Školní rok 1944-45**

5. září začínal školní rok s celkem 169 žáky. Žáci nadále přemístěni ve školní budově nad Hamburkem a to všech tříd v části chlapecké školy.

Původní budova školy slouží opět vojenským účelům.

Škola má střídavé vyučování s obecnou školou chlapeckou nad Hamburkem a to dopoledne - úterý, čtvrtek a sobota, odpoledne - pondělí, středa a pátek. Škola má 5 postupných tříd I. až V., žáci 6. postupného ročníku byli předáni na Mikulášské náměstí.

V září byli všichni žáci na škole změřeni a zváženi, u každého byla vypočtena diference vzhledem k váze a výšce a tyto seznamy byly zaslány školnímu lékaři. Žáci, u nichž byl na konci školního roku 1943/44 zjištěn pozitivní výsledek při zkoušce tuberkulinem, byli dne 4. a 5. 10. prohlédnuti roentgenologicky v ordinaci Ligy proti tuberkulose.

V důsledku povolání některých učitelských osob k pracovní povinnosti do továren a podniků pracovat pro válečné úkony, byl od 20.9.1944 dočasně snížen počet tříd na školách, zvýšen počet dětí ve třídách a zvýšena vyučovací povinnost učitelstva na nejméně 30 hodin týdně, správcům škol ponechat vyučovací povinnost podle organizace školy. Žactvo bylo podle potřeby bez ohledu na školní obvody přemístěno tak, bay ve všech třídách byl přibližně stejný počet. Vznikly i smíšené třídy a také třídy s více postupnými ročníky.

Redukcí tříd se uvolnily místnosti ve školách a proto školní úřad vyhověl naléhavému přání rodičů zdejší školy a přeložil ji dne 18.9. 1944 se školní budovy nad Hamburkem do budovy dívčích škol na Mikulášském náměstí. Škola podržela organisaci pětitřídní školy, ale má dočasně pouze 4 třídy a to II.,III.,IV. a VII. žáci 1 postupných ročníků byli rozděleni školám: Mikulášské náměstí, Slovany a Jablonského ulici, žáci 5 postupných ročníků předáni na Mikulášské náměstí, do II.,III. a IV.tříd přidělen vždy jistý počet žáků ze Slovan, z Mikulášského náměstí předána zdejší škole celá VII. třída od 20.9. 1944. Počet žáků v tomto školním roce na zdejší škole byl 178.

Častá hlášení leteckého nebezpečí, kdy jsou pak žáci bydlící v okruhu 10 minut chůze od školní budovy pouštěni domů, a časté vyhlášení leteckého poplachu působí rušivě na vyučování, zvláště poslední velmi trpí.

V říjnu a listopadu velmi často, v prosinci pak téměř denně bylo žactvo pro letecké nebezpečí nebo vyhlášení leteckého poplachu pouštěno domů nebo odváděno do úkrytů, čímž vyučování značně trpělo. Dne 16. října, 16. a 20. prosince 1944 byly provedeny na město Plzeň letecké útoky, které způsobily škodu na budovách a vyžádaly lidské životy.

V důsledku poškození plynového vedení 16.12. bylo dne 18. až 20. prosince přerušeno vyučování, jelikož nemohly býti učebny vytápět.

Vánoční prázdniny stanovené výnosem Ministerstva školství od 21. prosince do 4. ledna byly prodlouženy napřed do 11.1. a pak do 22.1. 1945. Od tohoto dne bylo pak vyučování až na další zastaveno. Žáci dostávají jednou týdně a to v sobotu domácí úlohy v náhradu za vyučování.

Učitelstvo je přiděleno do různých úřadů městských i státních. Některé učitelské osoby byly hned o vánočních prázdninách zasazeny do elektrických podniků, do plynárny nebo do "Einsatzstabů", tj.pracovních skupin k zjišťování škod po náletu.

Učebné pomůcky zdejší školy, které byly uskladněny v tělocvičně nad Hamburkem utrpěly velkou škodu. Fysikální předměty jsou většinou zničeny, rovněž vycpaniny a preparáty, obrazy jsou velmi poškozené, zasklené rámy z velké části rozbity. Také knihovna v kapli v I.patře byla rozházena mezi střepinami, třískami a spadanou omítkou.

Dne 4.dubna 1945 bylo opět zahájeno vyučování, učebné jednotky byly 45 a 30 minutové. Vyučovalo se od 7,30 do 11 hodin při dopoledním vyučování a od 16 a do 19,30 hodin při odpoledním vyučování, ježto v poledních hodinách bývaly letecké poplachy.

Bohužel pravidelné vyučování dlouho netrvalo. Dne 17. A 18.dubna t.r.byly provedeny letecké útoky na Plzeň (osobní nádraží, seřaďovací nádraží, Jateční ulice, Doubravka, Letná, Slovany). V školní budově byla rozbita okna a poškozeny dveře. Vyučování bylo opět od 18.4. zastaveno a učitelské osoby byly přiděleny do městských a státních úřadů.

V prvních květnových dnech nejstrašnější válka světa skončila. Spojené národy jsou pokryty slávou a triumfy a my se k nim plným právem řadíme jako národ a stát vítězný.

Dne 16. května 1945 se vrátil do Prahy po více než 6 letech president republiky Dr. Eduard Beneš se svou chotí.

Po převratu byly vytvořeny ve všech obcích národní výbory. V Plzni se tak stalo hned v sobotu 5. května 1945. Při Národním výboru byl zřízen školský odbor za vedení odborného učitele Kalhouse. Dosavadní oši byli zbaveni úřadu. Byl zřízen městský školní výbor s oši J. Porodem v I.obvodu, Fr. Štolcpartem v II. obvodu a Ant. Topinkou pro Plzeň-venkov.

Po převratu byli v budově umístěni napřed zajatí Němci, po nich různé transporty civilní i vojenské a konečně zde umístěny dělostřelecké oddíly, takže do konce školního roku nemohlo být vyučování obnoveno. Byly pořádány pouze vlastivědné přednášky.

Ministr školství a osvěty, ministr profesor dr.Zdeněk nejedlý zrušil s okamžitou platností všechny předpisy vydané po 30.9.1938, pokud jsou v rozporu s duchem Československé republiky.

Mezi jinými zrušen výnos o hlavních školách, žáci 7 postupných ročníků zdejší školy byli převedeni do III. třídy měšťanské školy v Houškově ulici a na Slovanech a to s platností od 1. června 1945. Také šestistupňová klasifikace byla odstraněna.

Vyvrcholením oslav našeho osvobození v Plzni se stala návštěva pana presidenta Dr. Beneše v Plzni dne 15. června 1945. Dopoledne se zúčastnil přehlídky americké armády, odpoledne pak věnoval obyvatelstvu města. Žactvo a učitelský sbor tvořily špalír od Wilsonova mostu k nádraží.

Školní rok 1944-45 byl ukončen 19. července 1945. Zápis pro nový školní rok bude proveden až po hlavních prázdninách.

Na konci školního roku byl počet žáků 134.

*Zdroj: Bylo použito materiálů z Archívu města Plzně, kde jsou uloženy školní kroniky z těchto let.*