***Uč se, synu, moudrým býti*** **[[1]](#footnote-1)**

PaedDr. Václav Vodvářka

U ***Židovskýho rybníka*** stojí jednopatrový dům čp. 20, vybudovaný v padesátých letech 20.století. Přes dvůr proti němu vidíme starobylou nízkou dřevěnou chalupu, obrácenou štítem do ulice. Roubené stavení s přesazenou dlouhou střechou je svědkem dávno minulých časů, kdy nějak takto vypadaly celé Lány.

Breníkovi, majitelé domu čp. 20, říkají chaloupce ***stará škola*** /***ve starý škole***. Je sympatické, že oni jako snad jediní v obci uchovávají tímto označením vzpomínku na vůbec první lánskou školní budovu, jenomže nemají tak docela pravdu. Někdejší stará škola už od jara roku 1957 neexistuje. Vypadala hodně podobně jako zachovaná chalupa, měla doškovou střechu – a stávala právě na tom místě, kde je dnes moderní budova čp. 20 (právě jí musela někdejší chaloupka roku 1957 ustoupit).

Škola v Lánech fungovala teprve od roku 1795, i když žádost o její zřízení podal zámecký kněz Jan Švarc už o pět let dříve. Nemohl se zřejmě dívat na to, jak lánské děti musejí den co den šlapat jedenáct kilometrů do farní školy ve Smečně, v lepším případě tři kilometry na Stochov nebo do Tuchlovic. Právě kolem roku 1790 však probíhaly v rozvětvené fürstenberské rodině spory o to, kdo bude majitelem křivoklátského panství, a otázka vzdělání poddanských dětí zřejmě nebyla tou nejdůležitější.

V chalupě čp. 20 ( tehdy u Rišlinků) se učilo do roku 1804. Jan Bechner (\*1795) vzpomínal, že tam chodívalo jen několik dětí, většinou chlapců. Starý vysloužilý vachmajstr je vyučoval čtení, psaní a počtům. O jeho pedagogické způsobilosti víme jen tolik, že sám získal gramotnost teprve na vojně. Abecedu měli žáčkové před sebou na prkénku a psali kamínkem na malé tabulky. Výuka probíhala pouze v zimě a každý žák si musel přinést z domova kus dřeva na zátop.

Dne 1. února 1804 odkoupil Jáchym z Fürstenberka od lánského obchodníka Löwnera dům čp. 6 (na návsi) a nákladem 10 552 zlatých **[[2]](#footnote-2)** ho nechal přestavět na školní budovu. Vyučovalo se tam až do roku 1843. Církevní soupis obyvatel uvádí, že r. 1840 bydlel v čísle popisném 6 učitel František Ullrich (53 roků) s manželkou Rozálií (48 roků) a s dětmi Josefou (18 roků), Františkou (16 roků), Marií (13 roků), Karlem (8 roků) a Františkem (5 roků).**[[3]](#footnote-3)**

Třetí lánská školní budova (první, která byla vybudována výhradně pro účely výuky), měla čp. 93 a stála poblíž ***zámku*** vedle nynější ***fary***.**[[4]](#footnote-4)** Do provozu byla uvedena roku 1843, a když koncem 19. století už její prostory nedokázaly pojmout přibývající počty žáků (ve školním roce 1873-1874 navštěvovalo její dvě třídy celkem 206 dětí, z toho 114 chlapců a 92 děvčat **[[5]](#footnote-5)**), musela být těsně za ní (na sever) v roce 1907 postavena další školní budova s čp. 95. Nové školní stavení ve zahradě bylo přízemní (dvě učebny, příslušenství), ale s pevnými základy, aby ho bylo možno v případě potřeby zvýšit o vyšší patro. K tomu však nikdy nedošlo, respektive došlo, ale to už nebyla škola, nýbrž hotel ***Hubertus***.

Ve dvacátých letech 20. století už stávající školní areál opět nevyhovoval a muselo se improvizovat. V letech 1929 – 1932 se vyučovalo i v jedné pronajaté místnosti soukromého domu Kučerových čp. 211 (byla to 5. třída)**[[6]](#footnote-6)** a ve školním roce 1931 – 1932 musela být pro účely výuky ještě navíc pronajata jedna provizorní učebna v restauraci u Kindlů čp. 74.**[[7]](#footnote-7)** Co dělat ?

***„Dnes otvíráme novou školu,“*** řekl dne 6. listopadu 1932 v tělocvičně nedávno dokončené lánské školní budovy čp. 93 okresní školní inspektor Josef Štětina ze Slaného, ***„která umožněna byla velkorysým darem pana presidenta. Místní školní rada nazvala tuto školu jménem zvěčnělé choti páně presidentovy Charlotty G. Masarykové* [[8]](#footnote-8)*, aby trvale uctila památku této ušlechtilé ženy.“***

Myšlenka vybudovat úplně novou moderní lánskou školu se zrodila dne 28. května 1927 večer. Den předtím byl T. G. Masaryk znovu zvolen československým presidentem, a když přijel do Lán, pozdravil ho amatérský pěvecký kroužek občanů z Novostrašecka večerním hudebním zastaveníčkem pod zámeckým balkónem. Potěšený pan president mlčky poslouchal, a jakmile dozněla „jeho“ píseň *„Teče voda, teče …“,* pozval zpěváky na čaj do jídelny v prvním patře : *„Jistě je vám tu zima, ono je citelně chladno.“* Během rozhovoru se TGM zeptal dirigenta Františka Hroudy, lánského řídícího učitele, jestli stávající dvě budovy místní školy vyhovují moderním hygienickým požadavkům. Když uslyšel zápornou odpověď, tázal se na způsob nápravy, který by neutěšenou situaci nejlépe vyřešil. Fr. Hrouda sdělil, že se uvažuje o možnosti přístavby druhého podlaží na novější školní budovu čp. 95 (z roku 1907), ale že není jisté, zda to bude technicky realizovatelné. Pan president namítl, jestli by nebylo praktičtější postavit na příhodném místě zcela novou školní budovu. A kolik by prý taková zbrusu nová škola asi stála ? Pan řídící Hrouda už o tom zřejmě dříve přemýšlel, protože okamžitě z hlavy vyčíslil, že moderní pětitřídní obecná škola se specializovanými učebnami, s tělocvičnou, s rozhlasovým zařízením a s promítací kabinou by vyšla na víc než tři čtvrtě milionu korun. *„No, tolik nemám, ale půl milionu vám na ni dám. Když máte takovou radost z mého zvolení, musím i já vám udělat radost,“* uzavřel TGM rozhovor. A slovo dodržel.**[[9]](#footnote-9)**

Se stavbou nové školní budovy bylo započato dne 20. července 1931. Podle plánů pražského architekta Cuce ji prováděli stavitelé Šulc a Jiroušek z Mnichova Hradiště. Odborné zakázky byly zadány místním řemeslníkům**[[10]](#footnote-10)** a rovněž pomocné práce vykonávali nezaměstnaní z nejbližšího okolí. V době vrcholící hospodářské krize to byla vítaná příležitost k výdělku. V červenci, v srpnu, v září a v říjnu 1931 nebyl v Lánech evidován ani jeden nezaměstnaný, protože výstavba školy poskytla pracovní příležitosti pro všechny.

Původní rozpočet předpokládal finanční náklady ve výši 910 000 Kč, ale byl překročen o 240 000 Kč, protože okresní úřad ve Slaném nařídil zajistit základy budovy železobetonovou deskou pod celým půdorysem, s čímž se ovšem zprvu nepočítalo. Výstavba nové lánské školy tedy vyšla na 1 150 000 korun československých.

Finanční prostředky na úhradu této vysoké částky se scházely z několika vydatných pramenů. President TGM daroval slíbených 500 000 Kč, obec Lány 100 000 Kč, zemský úřad 40 000 Kč, ministerstvo veřejných prací 25 000 Kč (poskytlo je skutečně ?) a na různých darech se sešlo 17 500 Kč. Kromě toho Pražská železářská společnost darovala veškeré potřebné železo v ceně 25 000 Kč a Anglo-česká kamenouhelná společnost cihly v hodnotě 24 000 Kč. Parcelu č. kat. 153 o výměře 4 900 m2 poskytla lánská obec místní školní radě zdarma.

Dary byly jistě štědré, ale přesto vznikl deficit nejméně 418 500 Kč. K jeho likvidaci si lánská obec vypůjčila od „Spořitelního a záložního spolku pro Lány a okolí“ 100 000 Kč na pětiprocentní úrok. Mnohem velkoryseji než peněžní ústav pomohl opět TGM, když zapůjčil ze svých osobních prostředků rovněž 100 000 Kč, ale bezúročně. Bylo dohodnuto, že dluh se panu presidentovi bude splácet ze školníhio rozpočtu, avšak teprve počínaje rokem 1935, ve výši pětitisícové splátky ročně. Dodatečně učinil TGM ušlechtilé mecenášské rozhodnutí, aby po dvaceti letech, až bude jeho pohledávka splacena, byl z celé této částky 100 000 Kč zřízen školní fond, jehož úroků bude užíváno pro školní účely.

Deficit se snížil na 218 500 Kč, ale byl stále citelný. Místní školní rada proto prodala v roce 1933 obě staré školní budovy čp. 93 a čp. 95. Statkář Jan Juna ze Slovanky za ně zaplatil 120 000 Kč. Tato částka zdaleka nevyčíslovala skutečnou hodnotu nemovitostí, ale jiný zájemce se v době krize prostě neozval **[[11]](#footnote-11)** a dluhy bylo třeba splácet ihned.**[[12]](#footnote-12)** Stržený obnos zredukoval schodek na 98 500 Kč. O jeho vyrovnání už lánská kronika dále nehovoří.

Stavba školy byla dokončena dne 31. srpna 1932; kolaudace proběhla dne 2. září 1932; dne 28. října 1932 se uskutečnil Den otevřených dveří, spojený s výstavou jezdeckého portrétu TGM od akademického malíře Františka Horníka – a v neděli dne 6. listopadu 1932 se od 14:30 hod. konala slavnost definitivního otevření nové budovy.

Pořad slavnosti byl tento : 1. J. B. Foerster : Oráč. Mužský sbor.

2. Zahájení slavnosti p. Josefem Švarcem,

předsedou místní školní rady.

3. Slavnostní řeč p. dr. Ivana Dérera,

ministra škol a národní osvěty z Prahy.

4. Projev zástupce okresního školního výboru

ze Slaného.

5. Státní hymny. Mužský sbor.

6. Prohlídka školy.

V tělocvičně, naplněné žáky a jejich rodiči, byli přítomni president Československé republiky T. G. Masaryk, ministr školství a národní osvěty dr. Ivan Dérer a další oficiální hosté.

Řídící učitel Fr. Hrouda jménem pedagogického sboru slíbil, že učitelé povedou svěřenou jim mládež v duchu idejí našich národních velikánů od Komenského až k Masarykovi, aby děti ctily republiku a demokracii a dovedly si vážit těžce nabyté svobody a uměly ji udržet.

Na závěr slavnosti sborově zazněla československá státní hymna.

Přestože byla lánská ***Obecná*** ***škola Ch. G. Masarykové*** projektovaná jako pětitřídka, fungovala k plné spokojenosti ještě v době, kdy byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka. Teprve počátkem šedesátých let 20. stol. počet žáků kapacitu školní budovy převýšil. Brigádnicky tedy vznikla nejprve jednopatrová přístavba (otevřena dne 12. února 1962) a za dalších dvacet let byl školní areál rozšířen o dislokovaný pavilon na protější straně ulice (otevřen dne 1. září 1983).

Původní školní budova čp. 93 nese od svého otevření jméno paní presidentové. Čestný název ***Obecná škola Charlotty G. Masarykové*** se odpočátku plasticky rýsoval na jižním průčelí nad okny prvního patra.

Přišla nacistická okupace a někdy v druhé polovině června 1940 musel být z lánské školní budovy čestný název ***Obecná škola Charlotty G. Masarykové*** odstraněn. Němci chtěli zlikvidovat všechno, co by připomínalo dřívější československé státoprávní poměry. Označení se vrátilo na své původní místo hned dne 15. května 1945. Práci provedl Karel Reichl (čp. 43).

Po skončení druhé světové války shromáždilo lánské rodičovské sdružení za přispění místních občanů potřebné finanční prostředky a dalo zhotovit bustu ženy, po níž se škola nazývá. Reliéf je dílem akademické sochařky Karly Vobišové. Je vytesán z bílého mramoru, váží bezmála 80 kg a stál 15 500 korun. Busta byla umístěna ve školním vestibulu proti hlavnímu vchodu, aby vítala každého příchozího. Slavnost odhalení se konala dne 20. listopadu 1946. Hlavní projev měla předsedkyně Rady československých žen dr. Milada Horáková, přítomna byla i dr. Alice Masaryková. Slavnost byla ukončena husitských chorálem „Ktož sú boží bojovníci“, oblíbenou písní paní prezidentové.

Přišel únor roku 1948 a politická orientace Československa nabrala nový směr. Dne 20. srpna 1953 byla busta Ch. G. Masarykové z vestibulu odstraněna a uložena na půdu. Dne 30. srpna 1953 pak bylo v časných ranních hodinách z průčelí školní budovy sneseno označení ***Obecná škola Ch. G. Masarykové*** Stalo se tak na příkaz okresního školního inspektora Karla Štýbra z Nového Strašecí. Protože na fasádě zůstaly v omítce stále čitelné otisky odstraněného nápisu, byla přes ně položena hustá laťová osnova a na ni připevněno heslo *„Milujeme SSSR – budujeme socialismus“.*

Přišel leden roku 1968 a všechno se zase změnilo. Dne 2. dubna 1968 byl snesen z půdy reliéf Ch. G. Masarykové a dne 13. května 1968 se na školním průčelí po letech znovu objevil nápis ***Škola Ch. G. Masarykové***.**[[13]](#footnote-13)** Zdarma ho zhotovili učni z Dolu Nosek. Ministerstvo školství v roce 1968 oficiálně potvrdilo, že lánská ZDŠ smí tohoto čestného názvu užívat, a nikdy v budoucnu tento souhlas neodvolalo.

Nápis na průčelí i busta paní Charlotty zůstaly na svých místech až do března roku 1983, kdy na doporučení rakovnického OV KSČ musely zmizet z očí dětí i veřejnosti. Nebyly sice odstraněny, ale skryly se pod důmyslným bedněním. Busta byla zakryta školní *„Deskou cti“* a nápis na průčelí se schoval za heslo *„Chceme mír“.*

Přišel listopad roku 1989 a všechno bylo opět jinak. Přes víkend zmizela *„Deska cti“* a v pondělí 27. listopadu 1989 už zase shlížela na dětské hemžení paní Charlotta. Nápis ***Škola Ch. G. Masarykové*** spatřil světlo světa v pátek dne 8. prosince 1989 odpoledne. Heslo *„Chceme mír“* odstranil místní pokrývač Antonín Procházka se synem.

………………………………………………………………………………

Ve funkci správce lánské školy (řídícího učitele, ředitele) se od prvovpočátku do současnosti vystřídali : Jan Patera (od r. 1798); František Ulrich; Josef Kříž (jako řídící působil od roku 1888); Gabriel Soukup (působil v Lánech od roku 1879 do 30. 3. 1926, poslední tři roky jako řídící učitel); František Hrouda (do výslužby odešel 30. března 1939); Antonín Skála (od 1. dubna 1939 do 1950, pak zůstal ve škole jako učitel); Vladimír Soukup (1. 9. 1950 – 31. 8. 1953) ; Eduard Feireisl (1. 9. 1953 – 30. 6. 1959); Karel Čížek (1959 – 1966) ; Alžběta Šimůnková (1966 – konec března 1970) ; Alexandr Vasilenko (1970 – 1971); Miloš Petrbok (1972 - 1992); Dana Zámostná (1992 – 2007); Iveta Vrabcová (od roku 2007).

……………………………………………………………………………

Pamětní kniha lánské školy**[[14]](#footnote-14)** líčí okolnosti spojené s organizací školní výuky v Lánech poněkud jinak, než je uvedeno výše :

Od 23. října 1798 sídlil v Lánech Jan Patera, rodák z Hudlic**[[15]](#footnote-15)**, tehdy asi dvaadvacetiletý. Přebýval v chalupě Jana Rischlinka čp. 20 a za sobotálesní plat **[[16]](#footnote-16)** tam vzdělával místní mládež.

Dne 27. října 1798 zaslali lánský duchovní správce Jan Schwarz, lánský obroční Josef Nejedlý a lánský rychtář Jakub Vyskočil podle nařízení na křivoklátské úřady *výčet příjmů kantora lánského z obce lánské a vašírovské* : *štola 12 zlatých; sobotálesu 30 zlatých; koledy z každého domu 3 krejcary; o posvícení koláče za 1 zlatý; od obce lánské pole pod 3 strychy;* *za muziky v obou obcích o posvíceních 20 zlatých; od kostelů neb zádušních peněz - . Dostane ročně 64 zlatých 30 krejcarů.*

Od 28. července do 6. září 1799 se zdržoval v Lánech čtrnáctiletý kníže Karel Gabriel z Fürstenberka.**[[17]](#footnote-17)** Farář Jan Schwarz (Karel Gabriel se u něho stravoval) se tehdy pokusil naklonit mladého Fürstenberka lánským a vašírovským dětem, aby jim dopomohl ke škole. Šel na to takticky a dobře. Pozval mládež z Lán a Vašírova, ta zazpívala Karlovi Gabrielovi píseň o uvedení učitele do školy – a pak vědychtiví žáčci předali mladému knížeti písemnou prosbu o zřízení školy v Lánech. **[[18]](#footnote-18)**

Mladý Fürstenberk se zachoval přesně podle farářových představ. Přijal od dětí supliku a laskavě pravil : *„Jste všichni moji poddaní, mám z vás radost.Já posavad nemohu nic činiti a je mně toho líto, udělám však to, že za vás tu vaši žádost podám k administraci a budu prosit, abyste obdrželi, co žádáte.“*

Žádost Lánských a Vašírovských Karel Gabriel sice podle slibu k administraci skutečně podal, dne 11. prosince 1799 však těžce onemocněl a dne 13. prosince 1799 pak zemřel – prý „na fleky“ /skvrnitý tyfus ?/. Zdálo se, že naděje na školu v Lánech zhasla společně s mladým knížetem, ale nestalo se tak.

Po princově pohřbu přijela dne 21. prosince 1799 do Lán k tříměsíčnímu pobytu jeho ovdovělá matka Marie Josefa z Fürstenberka s dcerou Leopoldinou. Farář Jan Schwarz se osmělil připomenout oběma kněžnám dobrotu zesnulého prince Karla Gabriela a jeho šlechetný úmysl zřídit v Lánech školu a ustavit do ní učitele. Současně kněžny poprosil, aby vyplněním princova slibu vybudovaly zemřelému synovi a bratrovi věčný nehyhynoucí pomník. Marie Josefa a Leopoldina, dojaty vzpomínkou na Karla Gabriela, ochotně souhlasily a převzaly pak poníženou prosbu učitele Jana Patery o místo budoucího učitele.

Vystavení dekretu o ustavení lánského učitele a o jeho příjmech na sebe nedalo dlouho čekat; dekret nese datum 16. ledna 1800 a kněžna Marie Josefa, která ho podepsala, v úvodu píše : *„Aus besonderer Gnade und Rücksicht der mittellosigen Gemeinde Lana und Waschirow, haben wir Supplicanten Johann Patera als Schullehrer vom 1. Jänner 1800 in der Gemeinde Lana in Gnaden aufgenommen.“* **[[19]](#footnote-19)**

Byl tedy Jan Patera oficiálně jmenován učitelem se zpětnou platností, od 1. ledna 1800. Jeho příjmy a povinnosti byly vyměřeny takto : *Na hotových penězích 40 zlatých; na obilí 2 měřice pšenice, 8 měřic žita, 2 měřice ječmene; 1 měřice hrachu; 15 liber soli; 2 sudy piva; 10 sáhů dříví. Mimo toho povoluje se jemu místo másla deputátního aby si choval jednu krávu a hnal ji do panského stáda, a povoluje se, aby se mu vykázala na ni jedna fůra sena z panských lesů. Naproti tomu povinnost kantora lánského jest při veřejných službách božích službu v chrámu Páně nejenom řádně vykonávati, ale i také ve všední dni, když toho potřeba bude, svému duchovnímu pastýři potřebnou službu v chrámu Páně konati; jakož tak sobě svěřené a do školy chodící děti jak v náboženství křesťanském, tak i v mravích a jiných školních zástojích nejenom cvičiti, ale i dobrým příkladem vzdělávati a ke všemu dobrému vésti na svědomí se zavazuje.*

V květnu 1800 dostal Jan Patera k užívání zahradu : *19. máje vykázal vrchní ředitel Antonín Kubásek pro kantora lánského zahradu k jeho užívání pod stavením školním* /čp. 20 – poznámka V.V./ *do Chobotu rybníka běžící, 13 sáhů délky a 13 sáhů šířky. Což se stalo v přítomnosti faráře Jana Schwarze, obročního lánského Jana Dobše a všech všech tehdejších přítomných sousedů lánských.*

Další dodatek k učitelskému dekretu přišel v červnu : *Mimo vejš jmenovaných a od Milostivé vrchnosti vykázaných příjmů pro pohodlnější a lepší vyživení kantora lánského mocí vrchního kanceláře za času vrchního ředitele urozeného pana Antonína Kubáska dne 25. Junii 1800 jest na budoucí všechny časy dáno kus pole pod 2 1/2 strychu na Pusté Dobré, které Tomáš Hamous jakožto kostelník* **[[20]](#footnote-20)** *užíval a od starých časů jako pole kantorské sloulo. Což se stalo v příbytku duchovního správce skrze vejš jmenovaného vrchního ředitele, v přítomnosti duchovního správce, též pana obročního lánského Jana Dobše, rychtáře lánského Josefa Skleničky, s tou výminkou, aby Tomáš Hamous dvě léta ještě užil, poněvadž pole to hnojil, a po vyjití dvou let aby pole kantorovi lánskému k užívání postoupil.* **[[21]](#footnote-21)**

Vyučovalo se ještě v chalupě čp. 20 (u Rišlinků), ale hned na jaře roku 1800 se začalo se stavbou nové školní budovy.

*Základní kámen položen 19. května na den sv. Prudencie v 10 hodin dopoledne zednickým mistrem křivoklátským Janem Šímou v přítomnosti duchovního správce Jana Schwarze, vrchního ředitele křivoklátského Antonína Kubáska, Ignáce Schirera, fořtov. Správce, lánského rychtáře Josefa Skleničky a vašírovského rychtáře Jana Kindla, jakož i shromážděné mládeže z obou vsí, z níž vybráni tři chlapci – Jan Kougl, František Kindel a Jan Štěpánek -, kterým, když svrchu uvedení hodnostáři každý třikrát poklepli na položený kámen, tesařský mistr Václav Mareš na témž kameni vysázel na památku tři kopy. Potom se stavělo s velkou pílí, kterou sousedé jak ve forování, tak i v ruční práci osvědčovali, takže už 8. srpna 1800 mohlo stavení býti svému účelu odevzdáno.*

*Škola stavěna za těchto sousedů lánských : rychtáře Josefa Skleničky, Antonína Kougla, Jana Jougla, Tomáše Hamouze, Jana Hasíka, Josefa Kytky, Josefa Štěpánka; Václava Nedvěda, Jana Rischlinka, Jakuba Vyskočila, který jsa rychtářem před Skleničkou velmi o školu usiloval, Martina Šímy, Františka Vydry, Františka Husáka, Františka Frolíka, Jana Kindla, Václava Kindla, Prokopa Zelenky a těchto vašírovských : Jana Kindla, rychtáře, Františka Rischlinka, Antonína Douši, Josefa Nováka, Josefa Kindla, tesaře, který na té škole dělal, Václava Kindla, Václava Frosa, Matěje Kindla, Jana Jirkovského, Josefa Kougla, Františka Nováka, Františka Podaného a Jana Jirkovského.*

K slavnostnímu uvedení lánského mistra školního neb kantora došlo na podzim roku 1800 : *Dne 21. října 1800 na den sv. Voršily shromáždila se mládež i usedlí z obou vsí v nově vystavené škole, a když dáno z věže kostelníznamení zvonem, sestavil se slavnostní průvod, který se odebral ze školy do kostela. Napřed šly panny /dívky/ od 14 do 2 let, za nimi mládenci, pak sousedé a rodiče, potom 215 dětí, pak družička v bílých šatech, nesoucí v pravé ruce zelený kříž a v levé ruce zeleně vázanou knihu – měla představovati bohyni umění - , za ní potom 24 kantorů s hudebními nástroji a konečně učitel Jan Patera mezi duchovním správcem Schwarzem a křivoklátským administrátorem Františkem Bezděkou. Cestou vyhrávala hudba.*

*Po příchodu do kostela vystoupil na kazatelnu pan administrátor křivoklátský a promluvil k osadníkům pochvalnou řeč za jejich přičinění při stavbě školy, načež duchovní správce Schwarz sloužil zpívanou mši svatou se zpěvem Veni Sankte Spiritus, načež se shromáždění opět seřadilo a průvod se opět odebral do školy. Před dětmi šli dva deputirovaní oficíři /panští zaměstnanci, úředníci/ s učitelem, pak děti a za nimi ostatní úřednictvo – vysoce urozený pan ředitel panství Antonín Kubásek, křivoklátský fořtmistr František Alster, Donat. Schirer, fořtovský správce, Josef Nejedlý, křivoklátský důchodní, Jan Dobš, lánský obroční, Ludvík Tovara, lounský poštmistr, Antonín Kubásek, správce slavětínský, František Hetrendorf, justiciár křivoklátský, Ondřej Fischer, Zimerwarter lánský. Když se dospělo do školy a hudba dohrála, mluvil domácí duchovní k osadníkům, klada jim na srdce, aby se starali o vzdělání svých dětí a pilně je posílali do školy, jak se jim v císařských patentech ukládá, a odevzdal pak mládež učiteli.*

*Po uvedení učitele do školy vedeni všichni páni hosté s hudbou do příbytku duchovního pastýře lánského k obědu, na kterýž zakladatelkyně školy kněžna Josefa z Fürstenbergu uvedenému duchovnímu pastýři poslala 20 zlatých v hotovosti, a mimo to obětovala též 5 zlatých na knihy pro chudé děti.*

Tolik o první škole lánské, která byla v roce 1844 označena popisným číslem 6.**[[22]](#footnote-22)**

Nová školní budova čp. 93 byla budována nejspíše v roce 1842 **[[23]](#footnote-23)**; asi proto, že bylo nutno otevřít druhou třídu. Kdo a čím nákladem novou školu stavěl, o tom stará Pamětní kniha školní, chovaná na faře, nic nepoznamenává. Je tu jen tento stručný zápis : *Dne 2ho listopadu 1842 začalo se ponejprv v nové škole učiti, a sice obě klasy pohromadě; teprv 18ho ledna 1843 rozdělené děti v druhou třídu vstoupily; t. j. má patřící číslo 93.*

František Pošta**[[24]](#footnote-24)** se odvolává na materiály lánské zámecké správy a uvádí : *Roku 1842 1./2. byla nyní stávající škola nákladem 10 552 zl. znovu vybudována. Byly tam tři učebny a byt řídícího učitele. Tento byt byl v r. 1907 po zřízení přístavby čp. 95 rozšířen.*

Škola Charlotty G. Masarykové byla stavěna od 20. července 1931. P. Josef Svátek, farář lánský a okresní vikář, se dotazoval přípisem z 19. srpna 1932 místní školní rady, kdy se budova bude otvírat a světit. V odpovědi školní rady /podepsán Josef Švarc/ ze dne 30. srpna 1932 se píše : *Poněvadž ve zdejší obci jsou politické i náboženské poměry napjaté, nebylo by vhodno, aby školní budova byla officielně vysvěcena. Místní školní rada ponechává Vám na vůli, abyste vysvěcení provedl soukromě.*

Na tomto dopisu je poznamenáno tužkou : *Vysvěcení stalo se o zdejším mladém posvícení dne 9/10 1932 u přítomnosti dětí a věřících.*

Oficiální slavnostní otevření nové školní budovy se uskutečnilo dne 6. listopadu 1932 v přítomnosti pana prezidenta T. G. Masaryka, ministra školství dr. Ivana Dérera a dalších hostí. **[[25]](#footnote-25)**

………………………………………………………………………………………………

V době protektorátu se lánská škola coby největší veřejná budova v obci nemohla vyhnout nežádoucím německým návštěvám**[[26]](#footnote-26)**.

Začalo to dne 25. ledna 1945. Tehdy slánský okresní hejtman Procházka nařídil vyklizení lánské školní budovy pro očekávané německé uprchlíky z polských území. Starosta Josef Porcal se bránil s odůvodněním, že je v obci záškrt, ale nebylo to nic platné. V hostincích a v sokolovně už jsou ubytováni němečtí vojáci pracující v lese, a škola je jediná budova, kde je pro *národní hosty* dostatek místa. Obec si musela vypůjčit**[[27]](#footnote-27)** od obchodníka s dřívím Josefa Švarce (čp. 22) prkna a z nich zřídil Václav Krob (čp. 13) pryčny. Výuka lánských dětí byla provizorně přemístěna do ***Hubertusu*** – a jak se ukázalo, tohle provizorium potrvalo až do 16. dubna 1945. Dne 29. ledna 1945 se dva němečtí úředníci přijeli přesvědčit, zda je všechno přichystáno.

V neděli 4. února 1945 přijeli němečtí utečenci vlakem na lánské nádraží; bylo jich celkem 179, většinou děti. Lánští povozníci je museli i se zavazadly na úřední příkaz dopravit do lánské školy, kde byli ubytováni. Na obecním úřadě s tím měli hodně práce, protože bylo nutno přesně zaevidovat veškerá nacionále nezvaných hostí kvůli vystavení odběrních listů na potraviny. Společné stravování si zajišťovali Němci sami ve školní jídelně, ale odběrní poukazy na potraviny jim musela dle nařízení vystavit lánská obec.

Dne 8. února dorazila do lánské školy další nevítaná návštěva; tentokrát spíše prominenti, i když na útěku. Už v 16:30 hod. byl do školy telefonicky povolán obecní starosta Josef Porcal. Tam na něj netrpělivě čekal nejvyšší vedoucí *Národního* *souručenství* Faul, který přikázal, že úplně celá školní budova včetně sborovny, knihovny a kabinetů musí být dána k dispozici očekávanýn německým *národním hostům*. Počínal si pánovitě, jak by budova patřila jemu.

V 18:00 hod. pak přijela ke škole dvě osobní auta s jednou ženou a sedmi muži; jeden z nich byl osobní tajemník státního ministra pro Čechy a Moravu Karla Hermanna Franka. Nebyli s přichystaným ubytováním spokojeni, a tak si zmíněný Frankův tajemník znovu telefonicky povolal lánského starostu Porcala, zle se na něj obořil a nařídil mu přivést *na kobereček* i lánského řídícího učitele Antonína Skálu (čp. 225). Oba lánské funkcionáře pak *seřval jako malé kluky*, vytkl jim, proč není v budově rádio, které patří k inventáři, proč není vyklizen kabinet v prvním patře a proč nejsou v tomto kabinetu instalována kamna. Starosta je za všechno osobně zodpovědný, a nebude-li druhého dne do 06:00 hod všechno přichystáno, aby se do vyhřátého kabinetu mohla nastěhovat německá *Freunlein*, on, Frankův tajemník, starostu osobně na místě zastřelí.

Vyklizení kabinetu bylo jednoduché, rádio bylo vytaženo ze zamčené skříně v ředitelně, ale potíže byly s kamny. Šťastnou shodou okolností na ně měli na obecním úřadě odběrní poukaz, tudíž bylo možno ještě pozdě večer odjet do Slaného, tam je v železářství ještě po zavírací hodině za 597 korun koupit a rychle instalovat ve školním kabinetě. Ráno se mohla německá slečna ubytovat. Těžko říci, co by se bylo bývalo stalo, kdyby *na obci* nebyli měli odběrní poukaz na topné těleso. Možná by se kamna bývala dala někde vypůjčit od soukromníka, možná by je slánská firma *Augusta Hlaváčka nástupce* vydala prozatím *bez lístku*, možná německý sekretář jenom *pouštěl hrůzu*, ale možná také … Raději nedomýšlet.

V polovině dubna 1945 se z lánské školy odstěhovali jak dětští uprchlíci z Polska, tak i Němci s onou prominentní slečnou v kabinetu. Maminky uvedly školní budovu do pořádku (prý to bylo opravdu nezbytné), aby se mohlo 16. dubna 1945 konečně zahájit řádné vyučování lánských dětí.

Hned následujícího dne však zaparkovala u lánské školy tři německá osobní auta a jedno nákladní auto s přívěsem, na němž byly mimo jiné i dvě kozy. Pětadvacet mužů a čtyři ženy (prý obsluha protiletecké zbraně)se bez pozvání zcela samozřejmě usadili ve školní budově. Jsou přece *národní* *hosté*.

Ve dnech 25. a 26. dubna 1945 už *hořela Němcům za patama koudel* a oni ve spěchu opouštěli naši obec. Obsluha protiletecké zbraně opustila školu a současně odjeli i němečtí vojáci, kteří pracovali v lese a byli ubytováni v lánských hostincích a v sokolovně**[[28]](#footnote-28)**. Brzy nato se mihli Lány *vlasovci* a nakonec přijeli 12. května 1945 *rudoaramejci*.

*Národní hosté* měli možná větší štěstí než jejich *soukmenovci*, kteří projížděli skrz Lány o několik dnů později, ve dnech *Květnové revoluce* a zjitřených emocí. Tehdy už tu byli ozbrojení vládní vojáci a sovětští partyzáni a Němci *neprošli*. Jak daleko unikli ti z 25. a 26. dubna 1945, to už se asi nedozvíme.

………………………………………………………………………………….

***Uč se mít, hochu, školu rád,***

***dostaneš zlatej kolovrat.***

***Nebudeš-li se učiti,***

***dostaneš metlou po řiti.***

**1. škola čp. 20 /1798 – 1800/**

**2. škola čp. 6 /1800 – 1842/**

základní kámen položen 19. května 1800

stavba dokončena 8. srpna 1800

slavnostní uvedení kantora 21. října 1800

**3. škola čp. 93 + čp. 95 /1842 – 1932/**

pronajaté místnosti v soukrom. domech budova čp. 93 (před Hubertusem) - 1929 – 1932 v čp. 211

* zahájení výuky 2. listopadu 1842 - 1931 – 1932 v čp. 74

budova čp. 95 (pozdější Hubertus)

* postavena r. 1907

**4. škola čp. 93 + západní přístavba + jižní pavilon na druhé straně ulice**

**/1932 – dosud/**

budova čp. 93

* zahájení stavby 20. července 1931
* vysvěcení 9. října 1932
* slavnostní oficiální otevření 6. listopadu 1932

západní přístavba

* slavnostní otevření 12. února 1962

jižní pavilon „přes ulici“

* slavnostní otevření 1. září 1983

Správci, řídící učitelé a ředitelé lánské školy

**od r. 1798 Jan Patera** (rodák z Hudlic)

**před r. 1840 František Ullrich**

**od r. 1888 Josef Kříž**  (jako učitel působil v Lánech už dříve)

**1922 /1923/ - 1926 Gabriel Soukup** (jako učitel působil v Lánech už od r. 1879)

**1926 – 1939 František Hrouda**

**1939 – 1950 Antonín Skála** (nadále zůstal v Lánech jako učitel)

**1950 – 1953 Vladimír Soukup**

**1953 – 1959 Eduard Feireisl**

**1959 – 1966 Karel Čížek**

**1966 – 31. 3. 1970 Alžběta Šimůnková**

**1. 4. 1970 – 30. 6. 1970 Zdeněk Zápal** (do té doby ředitel dvojtřídky v Senomatech)

**1. 7. 1970 – listopad 1971 Alexandr Vasilenko**

**1. 12. 1971 – 30. 6. 1972 Josef Matějka**

**1972 – 1992 Mgr. Miloš Petrbok** (do té doby učitel 1. stupně ZŠ Mšec)

**1992 – 2007 Mgr. Dana Zámostná**

**od r. 2007 Mgr. Iveta Vrabcová**

***Kindergarten*** *čili (oder, ili)* ***dětskij sad***,

*po našem* ***mateřská škola***

***Školka*** je slovo mnohoznačné : hovorově se tak říká *mateřské škole (*Němci nazývají tuto instituci *Kindergarten* a Rusové si to překalkovali na *dětskij sad*), také to může být *pozemek, kde se pěstují sazenice stromů a keřů* a do třetice se tak nazývala *dětská hra, sestava cviků s míčem, se švihadlem, s nožem apod*. Věcná souvislost je evidentní. V Lánech a okolí pamatuji existenci a provozování všech tří typů školek, ale do jedenadvacátého století reálně přečkal pouze význam jediný.

O lesních školkách nyní řeč nebude, o ovocnářské školce už jsme se zmínili, když jsme pěkně levá pravá vyšlapovali ze **Slovanky** ke ***dvoru***, úkony s míčem, s nožem a se švihadlem už holčičky a kluci myslím neprovozují, zbývá nám tedy instituce poskytující péči o nejmenší děti.

Kněžna Irma, manželka Maxe Egona II. z Fürstenberka, si v Lánech potrpěla na charitativní činnost. V roce 1894 nechala naproti zámku (za ***Stoosmičkou***) zřídit ***opatrovnu*** /*Kleinkinderbewahranstalt*/ pro nejmenší děti matek zaměstnaných ve fürstenberských službách. Není známo, zda šlo o zařízení provozované podle moderních pedagogických zásad Jana Vlastimíra Svobody **[[29]](#footnote-29)** nebo o pouhý útulek pro nezaopatřené děti, aby maminky mohly pracovat na panském. O chlapce a děvčátka ve věku od tří do šesti let zde pečovalo několik řeholních sester; režii hradila paní kněžna. V roce 1914 navštěvovalo opatrovnu 50 – 70 dětí. Po vzniku Československé republiky provoz opatrovny ustal. **[[30]](#footnote-30)**

Kancelář prezidenta Československé republiky, nový majitel někdejších fürstenberských nemovitostí, navázala na starší tradici a dne 15. července 1923 otevřela v domě čp. 121 (náležejícím správě zámku Lány) mateřskou školu pro děti od tří do šesti let. Nově zřízená instituce si kladla vyšší cíle než její předchůdkyně. Kromě opatrování a zabezpečení dětí už dbala i na komplexní výchovné působení v demokratickém duchu mladého československého státu. Řádové sestry byly proto vystřídány civilními učitelkami s řádnou pedagogickou kvalifikací. První učitelkou byla Marie Bartůšková, později nastoupila Marie Macešková a od 1. března 1941 zde působila Marie Novotná.

Kancelář prezidenta republiky jako zřizovatel mateřské školy financovala veškerý provoz zařízení a kupovala potřebné vybavení, a to prostřednictvím správy zámku Lány. Učitelky ve školce byly zaměstnankyněmi KPR.

Organizačně nebyla lánská mateřská škola tehdy samostatná, tvořila součást místní školy a jejím správcem byl vždy řídící učitel.

Místnosti v budově čp. 121 se během času ukázaly jako zdravotně závadné, a proto byla mateřská škola v roce 1932 /1933 ?/ přestěhována do suterénu nově postavené Školy Ch. G. Masarykové čp. 93.

Na podzim roku 1947 byla mateřská škola formálně převedena ze správy KPR pod správu státní. Vznikla tak Státní mateřská škola v Lánech a učitelky přešly do státní služby.

Od 1. dubna 1948 pak byla mateřská škola osamostatněna i organizačně a její ředitelkou /správkyní/ byla jmenovaná Marie Novotná. Od 1. dubna 1948 byl rovněž zahájen provoz druhého oddělení mateřské školy, který zajišťovala nově přijatá učitelka Marie Kestnerová. Sídlem mateřské školy zůstala i nadále školní budova čp. 93.**[[31]](#footnote-31)**

Teprve když byla ve školním roce 1953 – 1954 zřízena v Lánech osmiletá střední škola, musela být mateřská škola přemístěna jinam. Jako nejvhodnější se jevila uvolněná místní fara**[[32]](#footnote-32)** ve stávající Zámecké ulici. Provoz v této budově byl zahájen 1. září 1954, ačkoli adaptace ještě nebyla zcela dokončena. Děti tu měly k dispozici dvě herny, ložnici, šatnu, dva záchody s umyvadly, dvě skladiště hraček a velkou zahradu.**[[33]](#footnote-33)**

Letitá budova fary však byla velmi vlhká a syrová, bylo zde nehostinno a truchlivo (charakteristický odér plísně cítím ještě dneska); děti zde často stonaly. Když sešlo z plánované výstavby nového objektu mateřské školy (ten měl stát v nynější prodloužené Školní ulici, poblíž křižovatky, kde do ní vyúsťuje ulice Příčná), ujali se iniciativy sami rodiče. V listopadu 1966 byla na schůzi SRPŠ sestavena žádost adresovaná Kanceláři prezidenta ČSSR, aby byla lánská mateřská škola přestěhovaná do suchých hygienicky vyhovujících prostor. Rychle došlo k jednání na úrovni ONV a bylo usneseno, že pro mateřskou školu bude uvolněna část ***Hubertusu***, který v té době sloužil jako ***kulturní dům***.

Po nezbytné adaptaci došlo 23. března 1968 ke kolaudaci a děti se mohly ihned přestěhovat do nových místností v ***Hubertusu***. Bylo zde sucho, světlo a vzdušno, ale ideální řešení to zdaleka nebylo. Řadu problémů a nedostatků mohla vyřešit jedině výstavba úplně nové školní budovy.

Provizorní stav trval až do roku 1975. To se už však intenzivně brigádnicky pracovalo na budování zcela nového objektu mateřské školy ve ***Skleničkovic zahradě***, naproti areálu ZDŠ.

Na jaře roku 1971 se započalo s přípravou tvárnic, 13. dubna 1972 byla shrnuta zemina a začalo se stavět, v létě 1974 se nahazovalo a v neděli 31. srpna 1975 odpoledne byla mateřská škola s jeselským oddělením slavnostně otevřena. Dětem předškolního věku se v Lánech poprvé dostalo hygienicky vyhovující prostorné budovy.

# Mateřská škola v Lánech

**1894 – 1918 fürstenberská opatrovna za čp. 108**

**1923 – 1932 čp. 121**

**1932 – 1954 suterén Školy Ch. G. Masarykové**

**1954 – 1968 fara**

**1968 – 1975 Hubertus**

**1975 – doposud stávající budova mateřské školy**

**Dějiny mateřské školy v Lánech v lapidární zkratce**

Ptal se v roce 2015 Adámek babičky, V roce padesát čtyři na jaře

kde si dřív hrávali kluci a holčičky. potom zabydlela se školka na faře.

Tam však dosti vlhka bylo

„První školička, Adámku, a to dětem nesvědčilo.

vznikla před sto dvaceti roky u zámku.

Kněžna Irma řekla rovnou: Od osmašedesátého roku mínus plus

*‚Nazvěme ji opatrovnou!‘* sedm let proto hostil kloučky a holky Hubertus.

Povolala na Lány jeptišky, Že i to bylo řešení z nouze v zásadě,

aby hlídaly místní dětičky. stavět se začalo u Skleničků v zahradě.

Od roku dvacet tři pak děti v naší vesnici Do roku tisíc devět set sedmdesát pět

deset let měly hnízdečko v Zámecké ulici vyrostla tam školka jako květ.

Až když v roce dvaatřicet otevřeli velkou školu, Časem prošla opravami,

přemístili tam školku do suterénu dolů čtyřicítku dnes slaví s námi.“

Vyposlechl si Adámek kázání

a pak se pustil do hraní.

***MAXMILIÁN EGON II. Z  FÜRSTENBERKA***

***A JEHO MANŽELKA IRMA***

Dědicem Křivoklátska se stal Maxův nezletilý syn **Maxmilián Egon II. z Fürstenberka** (\* 13.10.1863 – 13. 8. 1941)**[[34]](#footnote-34)**, jehož poručníkem byl až do roku 1885 královodvorský strýc Emil Egon.

Max Egon II. se roku 1889 oženil s hraběnkou Irmou ze Schonbornu-Buchheimu a chtěl s ní rovněž trvale žít v Lánech. Roku 1896 však zemřel jeho bádenský strýc Karel Egon, a protože nezanechal žádné mužské potomky, připadly všechny fürstenberské švábské statky Maxi Egonovi II. Přesídlil tedy i s rodinou do Donaueschingen (Bádensko) a do Čech zajížděl jen příležitostně. V Německu se důvěrně přátelil s císařem Vilémem II.

V ***březince*** poblíž hájovny ***Ve štítě*** **[[35]](#footnote-35)** nechal kníže instalovat prostorné železné klece, kam byly zavírány lišky pochytané po celém Křivoklátsku. Max Egon se na ně jezdíval často dívat – a zpravidla ho doprovázel hajný Štěpánek se dvěma mladými medvědy na řetěze.**[[36]](#footnote-36)**

Z cest po světě si tento kníže přivezl Araba Abdallaha Wahida z Libanonu z kmene Marenitů, jemuž se v Lánech pro jeho tmavou pleť říkalo „černoch“. Abdallah vykonával funkci knížecího komorníka, a když 25. ledna 1908 zemřel, nechal mu Max Egon vystrojit slavný pohřeb na ***lánskej řbitov***. Kromě Abdallaha byli po jistou dobu v knížecích službách ještě Arabové Azar a Mohamed Sulejman. Druhý jmenovaný byl od lánského faráře Švancary pokřtěn jménem Leo a od lánského řídícího učitele v.v. Gabriela Soukupa se mu dostalo školního vzdělání. Oba prý ve svých fezech budili pozornost na lánských zábavách.**[[37]](#footnote-37)**

Kněžna Irma, manželka Maxe Egona II., si v Lánech potrpěla na charitativní činnost. V r. 1894 nechala naproti zámku zřídit opatrovnu /*Kleinkinderbewahranstalt*/ pro nejmenší děti matek zaměstnaných ve fürstenberských službách. O chlapce a děvčátka ve věku od tří do šesti let zde pečovalo několik řeholních sester; režii hradila paní kněžna. V roce 1914 navštěvovalo opatrovnu 50 – 70 dětí. Po vzniku Československé republiky provoz opatrovny ustal. **[[38]](#footnote-38)**

Kněžna Irma z Fürstenberka pečovala rovněž o místní chudé. V devadesátých letech 19. stol. dostávaly téměř všechny práce neschopné staré ženy v Lánech od vrchnosti zdarma čtvrt kila hovězího masa a čtvrt bochníčku chleba.**[[39]](#footnote-39)** Paní Marie Holečková (\* 7. září 1866 v Lánech č. 49) vzpomíná, jak coby sirotek vychovávaný prarodiči chodívala v devadesátých letech 19. stol. do zámecké kuchyně na polévku : *„Zařídila mi to paní kněžna. Obědvala jsem v zámku každý den. Polévka byla dobrá a sytá a k tomu jsem ještě dostávala něco od cesty.“*

Když vrchnost odcestovala z Lán, zařídila paní kněžna, aby místní chudí *(„říkalo se nám žebráci a bylo nás v Lánech přes dvacet“*) dostávali denně čtvrt kila pěkného hovězího masa a osminku bochníku chleba. *„Moje babička to dostávala až do své smrti – osm roků.“*

O domku, kde se narodila, paní Holečková říká : *„Tuhle chaloupku dal postavit kníže Karel Egon II. z Fürstenberka mému pradědovi Šnoblovi. Moje maminka ho pak dostala věnem od svých rodičů Rozy a Františka Minaříkových.“* **[[40]](#footnote-40)**

Na samém konci 19. století nechal kníže Maax Egon II. Rozšířit zámecký park o zelinářskou zahradu. *„Byl velkým milovníkem zahrad a příznivcem zahradníků. Byl pořádkumilovný a nikdy náklady na udržování zahrad nešetřil. Zahrady byly jeho chloubou, denně je navštěvoval a nebyl snad ani jeden z hostí, kterého by nebyl uvedl do zahrad a skleníků, aby se svými miláčky pochlubil. Ve zvláštní oblibě měl studený skleník (zimní zahradu) se starou oranžerií, kde stávaly desítky pomerančovníků a citroniků a celý sortiment studenovzdorných rostlin. Největší oblibě se těšily růže Marschal Niel, které se pnuly po celé konstrukci 30 m dlouhého skleníku i obrovské kopule, kde visívaly stovky krásných dlouhých žlutých poupat již v nejčasnějším jaru. Druhý skleník, přes 20 m dlouhý, zvaný teplý, choval krásné sbírky teplomilných rostlin, které měl kníže v nemenší oblibě. […]*

*Kniže Max Egon, jak jsem se již zmínil, byl pořádkumilovný, zvláště v zahradách. Přitom sám byl vždy bezvadně upraven, opravdový elegán. Pravidelně kolem půl deváté ranní vycházel zadním vchodem zámku, doprovázený osobním myslivcem, zastavil se na nádvoří u teploměru, pak šel do studeného skleníku, kde se opět přesvědčil o teplotě, chvilku poseděl na sedátku a pak pokračoval v inspekční cestě po ostatních sklenících. Odtud pak do zelinářské zahrady a parkem domů. Pro zajímavost uvádím, že cesta vedoucí od zámku ke skleníkům musela být vždy před procházkou pečlivě uhrabaná. Prošel-li někdo cestou před jeho procházkou, býval velmi pohněván. Nikdy nevycházel bez červenobílého karafiátu v knoflíkové dírce a vždy muselo stát několik květů ve vázičce na jeho toaletním stolku.*

*I choť knížete Egona, kněžna Irma, byla velkou milovnicí přírody a zvláště květin. Ve velké oblibě měla růže a fialky. Zvláště náročná byla při výzdobě pokojů a hlavně stolů. Při návštěvách cizích hostů, nebyl-li dostatek květin v zámeckých sklenících, nebylo šetřeno penězi.“***[[41]](#footnote-41)**

Max Egon II. z Fürstenberka vtiskl v letech 1902 – 1903 ***lánskýmu zámku*** jeho současnou podobu. Budově se dostalo mansardového podkroví, průčelního pětibokého rizalitu a charakteristických přílbovitých věžic.**[[42]](#footnote-42)**

Knížecí rodina nadobro opustila Lány bezprostředně po sarajevském atentátu dne 28. června 1914. V den atentátu dlel Max Egon v Karlových Varech a do Lán se odtud už nevrátil (respektive zavítal sem pak ještě vůbec naposledy v roce 1916 na asi dvoudenní návštěvu). Kněžna Irma byla 28. června 1914 na návštěvě ve Smečně, kde v době cesty Františka Ferdinanda d’Este a jeho choti do Sarajeva hostil hrabě Clam-Martinic jejich děti. Jakmile přišla zpráva o atentátu, vrátila se kněžna urychleně do Lán a po telefonické rozmluvě s manželem Lány hned následujícího dne opustila. Nikdy víc se sem pak už nevrátila.

Nejmladší syn Maxe Egona a Irmy padl na rumunském bojišti a je pochován v kapli v Heiligenbergu, krásném knížecím sídle v Německu.**[[43]](#footnote-43)**

1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou informace obsažené v historickém výkladu o lánské škole čerpány z Kroniky obce Lány a ze scénáře expozice v lánském muzeu TGM „Lány a Křivoklátsko“ (Dlouhý, Karel : Lány a Křivoklátsko“, Praha a Lány 1999, s. 40. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pro srovnání : Rekonstrukce lánského zámku z roku 1824, kdy byla budova zvýšena o druhé patro a společně s kostelem zastřešena prejzovou krytinou , vyšla na 40 802 zlatých. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 135. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Po otevření školy čp. 93 se uvolnilo stavení čp. 6 na rohu návsi a mohl se tam nastěhovat lánský duchovní správce Karel Dvořák, který předtím bydlel v zámecké budově. Kněží bydleli v čp. 6, dokud nebyla v letech 1866-1867 od základu znovu postavena fara čp. 119. (viz Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 22n, 26. [↑](#footnote-ref-4)
5. Informace o počtu žáků pochází z rukopis. rodokmenu rodu Kindlů (majetek V. Kindla, Lány čp. 30). [↑](#footnote-ref-5)
6. Pronájem místnosti v čp. 211 činil 1 400 Kč za rok (Pošta, Fr. : Pamětní kniha obce Lán, s. 99, 118.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Vyučování u Kindlů asi nejvíc vyhovovalo Haně Horníkové, dceři akademického malíře, která bydlela hned vedle v čp. 125 , a slyšela tudí školní zvonek přímo do postele. Jestlipak chodila do školy včas ? V Novém Strašecí je taková tradice, že místní chodí na první hodinu se zvoněním, nebo ještě raději o chvilku později. [↑](#footnote-ref-7)
8. Paní Charlotta se narodila dne 28.11.1850 v Brooklinu v USA. Zemřela dne 13.5.1923 v lánském zámku a tehdy T.G.Masaryk prokázal, jak pevné a trvalé je jeho citové pouto k Lánům. Jako místo posledního odpočinku své choti zvolil po dohodě s dětmi prostý lánský hřbitov. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lippert, Karel : Buď zdráv nám, presidente náš ! In : Vlastivědný sborník okresů slánského a novostrašeckého, Nové Strašecí, ročník IV / 1926 - 1927 , s. 155 – 157. [↑](#footnote-ref-9)
10. Josef Husák (pokrývač), Josef Navrátil (klempíř), Josef Vavřička (lakýrník), Josef Mošnička (truhlář), Ondřej Pospíšil (rozvod vody). – Kronika 0, s. 25. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jan Juna starší školní budovu z roku 1843 zbořil a novější z roku 1907 rekonstruoval na hotel Hubertus. [↑](#footnote-ref-11)
12. Objevil se i návrh, aby byly obě budovy rekonstruovány jako obecní úřad, ale to bylo finančně příliš nákladné. Inzerátem v „Národní politice“ byly lánské školy nabídnuty k prodeji za 150 000 Kč, ale zájemce se v době krize dlouho nenašel. Teprve dne 29. 9. 1933 nabídl statkář a obchodník s dřívím Jan Juna ze Slovanky školní radě 120 000 Kč a jeho nabídka byla přijata. Přes protesty místních hostinských přebudoval čp. 95 z roku 1907 na hotel a čp. 93 zbořil. Dne 1. srpna 1934 se v hotelu Hubertus poprvé čepovalo pivo (smíchovské) a v neděli 5. srpna 1934 se tam konala první taneční zábava. (Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 26, 27.) [↑](#footnote-ref-12)
13. Kronika obce Lány III, str. 535 uvádí, že nápis byl umístěn až 15. října 1968. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 129n. /s odvoláním na Pamětní knihu lánské školy z r. 1800, chovanou na faře v Lánech – tato kniha založena byla za času duchovního pastýře Jana Františka Schwarze a za času prvního učitele školního Jana Patery, rodilého z Hudlic, tehdy čtyřiadvacetiletého. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nebyl on spolužák či kamarád jazykovědce Josefa Jungmanna (\*1773 v Hudlicích – 1847) ? [↑](#footnote-ref-15)
16. Sobotáles byl týdenní plat učitele vybíraný /v sobotu/ za každého žáka od jeho rodičů. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mluvil prý ve svých čtrnácti letech plynně česky, německy, francouzsky, anglicky a latinsky. [↑](#footnote-ref-17)
18. Vybavuje se mi ponížená suplika učitelského pomocníka Joasefa Zajíčka z pohádkové divadelní hry „Lucerna“ od Aloise Jiráska :

    *Pomni jenom, že jsem kvočna tvoje, Jak doufá kuřátko v kvočinku svou,*

    *která má kuřátek osmdesát dvě, tak doufám v paní kvěžnu milostivou.*

    *třicet čtyři v kukance lohovické, Ponížený a poslušný jsem vždy*

    *čtyřicet a osm k tomu v bukovické, milostivé vrchnosti v čas každý.*

    *tři dni sedím v hnízdě lohovickém Zajíček Josef ve Lhotě rozený,*

    *a tři dni ostatní v bukovickém. V horách Jestřábských mám bydlení.*

    *Nesmím si odpočinout ani v noci, V Bukovci v noci jsem to psal*

    *musím i příst a často přes půl noci - a při tom bídu svou rozvažoval.*

    *Datum jest třicátého června,*

    *Když měsíček svítil mně do okna.*

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Volný český překlad zní : *S ohledem na nemajetnost obcí Lány a Vašírova jsme z milosti přijali suplikanta Jana Pateru od 1. ledna 1800 jako učitele*  anebo *Z milosti jsme přijali od 1. ledna 1800 Jana Pateru jako učitele vzhledem k tomu, že obce Lány a Vašírov jsou nemajetné.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Roku 1750 /za P. Václava Nováka/ byli ustanoveni čtyři kostelníci : 1. Ondřej Fišer, panský zahradník ; 2. František Pergler ; 3. Jan Růžička, tehdejší rychtář ; 4. Tomáš Hamous, hospodář z gruntu čp. 1. Tomáš Hamous za svou službu měl propůjčeno k užívání pole na Pustince. Když roku 1800 po zřízení lánské školy byl z kostelnického úřadu propuštěn, musil pole odstoupit řediteli kůru, tedy novému učiteli Paterovi. (Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 128). [↑](#footnote-ref-20)
21. Kdyby se učitel zdráhal církevní službu vykonávati, může se mu pole odejmouti a novému kostelníkovi dáti (Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 128) . [↑](#footnote-ref-21)
22. V roce 1840 je v čp. 6 jmenován třiapadesátuiletý učitel Jan Ullrich, jeho osmačtyřicetiletá manželka Rozálie, osmnáctiletá dcera Josefa, šestnáctiletá dcera Františka, třináctiletá dcera Marie, osmiletý syn Karel a pětiletý syn František.

    Učitel Patera už v roce 1840 nežil. V čp. 68 je (bez křestního jména) uváděna šedesátiletá Paterová, vdova po učiteli, a její tři dcery : Marie (21 roků), Karolina (19 roků) a Jaosefa (17 roků) .

    (Informace viz Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s.135. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.) [↑](#footnote-ref-22)
23. Od r. 1842 do r. 1852 sloužil domek čp. 6 jako fara a obydlí kněze, než ho 14. 8. 1852 zakoupili manželé Leopold a Terezie Taussigovi a založili zde obchod. Někdy potom byla zřízena fara čp. 119, ale zřejmě nepříliš kvalitně, protože v letech 1866 – 1867 byla budova krušovickým stavitelem Fr. Müllerem *znovu od základu postavena* (Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 142 – 144.) [↑](#footnote-ref-23)
24. Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, rukopis v soukromém držení rodiny, s. 22 – 26. [↑](#footnote-ref-24)
25. Informace z lánské školní pamětní knihy a z lánské farní kroniky viz Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 129 – 134. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pošta, František : Historie obce a zámku Lány, s. 229 – 238 a následující. [↑](#footnote-ref-26)
27. Na nákup prken obec sice měla peníze, ale nikoli odběrní poukazy. [↑](#footnote-ref-27)
28. Našla se prý místní děvčata, která s nimi udržovala důvěrnější styky, než bylo nezbytné, ale když pak po osvobození přišla úřední výzva tyhle dívky oznámit, aby mohly být potrestány (nejmírnějším trestem prý bylo ostříhání dohola), nikdo z Lánských nikoho neudal. [↑](#footnote-ref-28)
29. **Jan Vlastimír Svoboda** (1800 – 1844) byl český pedagog, učitel první opatrovny pro malé děti v Praze Na Hrádku (založena roku 1832), pro niž vypracoval metodiku předškolní výchovy a počátečního vyučování. (Malá československá encyklopedie 5, s. 972.) [↑](#footnote-ref-29)
30. Budova opatrovny stojící za ***Stoosmičkou*** byla zbořena 23. dubna 1950. Kronika obce Lány, Josef Jelínek ; Kronika mateřské školy v Lánech.) [↑](#footnote-ref-30)
31. Tuto mateřskou školu po nějaký čas navštěvovala také vnučka tehdejšího prezidenta ČSR Klementa Giottwalda, které se prý říkalo Batulka. Snad právě kvůli ní byla v suterénu školní budovy zřízena bíle vykachlíčkovaná koupelna se sprchami. Vypráví se, jak Batulku doprovázel do školky a ze školky osobní strážce a jak v době, kdy to bylo velice nedostatkové zboží, dostávala Batulka ze zámku  k svačině pomeranče a banány. Vedení mateřské školy se obrátilo na prezidenta, že nepůsobí dobře, aby Batulka jako jediná měla cizokrajné ovoce a ostatní děti pouze přihlížely, jak si pochutnává. Prezident to vyřešil tak, že banány a pomeranče čas od času dostaly úplně všechny děti ve školce. [↑](#footnote-ref-31)
32. Farář František Forel se odstěhoval 14. září 1953 do Velvar (Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 287.). [↑](#footnote-ref-32)
33. V první polovině padesátých let jsem chodil do školky na faru i já. Vybavuje se mi, jak jsme stáli vždycky dopoledne v řadě před paní učitelkou a dostávali jsme polévkovou lžíci rybího tuku. Občas si na nás vzpomněl tehdejší prezident Antonín Zápotocký. Nevím, jak často to bylo, ale utkvělo mi v paměti, že jsme od něho měli k svačině krásně voňavé a křupavé párky a jednou jsme dostali před Vánocemi velikou perníkovou chaloupku z opravdového pardubického perníku. Ještě za čerstva jsme ji jako Jeníček s Mařenkou důkladně oloupali, ale dřevěná kostra pak byla ve školní herně na čestném místě ještě hodně dlouho – to je od pana prezidenta ! [↑](#footnote-ref-33)
34. U příležitosti narození Maxe Egona II. byla jeho matkou Leontinou postavena kaplička zvaná

    ***Ploskovská Panenka Maria*** a jeho strýcem Emilem Egonem zřejmě vztyčen kříž na lánské návsi s letopočtem 1.11.1863. [↑](#footnote-ref-34)
35. Viz kapitola „Gestütte ? Ve štítě !“ této knihy. [↑](#footnote-ref-35)
36. Husák, K. : Arab Abdallah. In : Vlastivědný sborník … XVII/1939 – 1940, s. 53. [↑](#footnote-ref-36)
37. Tamtéž, s. 53 – 54. [↑](#footnote-ref-37)
38. Budova opatrovny stojící za ***Stoosmičkou*** byla zbořena 23. dubna 1950. Kronika obce Lány, Josef Jelínek ; Kronika mateřské školy v Lánech.) [↑](#footnote-ref-38)
39. Maso pro tyto účely dodával řezník Karel Sýkora (měl v nájmu knížecí hostinec čp. 44 naproti zámku) a chléb kupec Löwner (čp. 6). Potraviny od nich odebírala paní Perglová, manželka zámeckého správce, a ta ho potřebným ženám rozdělovala. (Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 46.) [↑](#footnote-ref-39)
40. Kronika obce Lány, záznam rozhovoru pořídil kronikář Josef Jelínek. [↑](#footnote-ref-40)
41. Krejsa, L.: Historie lánského zámku a života v něm před i po první světové válce, s. 3n. [↑](#footnote-ref-41)
42. Viz kapitola „Lánskej zámek“ této knihy. [↑](#footnote-ref-42)
43. Krejsa, L.: Historie lánského zámku a života v něm před i po první světové válce, s. 6. [↑](#footnote-ref-43)