POHOD OD KALA DO KALA
Pliskovica, 4. februar 2007

Ob svetovnem dnevu mokrišč (2. februar) novgoriška enota Zavoda RS za varstvo narave in Razvojno društvo Pliska iz Pliskove organizirata pohod od kala do kala. Ob trasi pohoda, ki je krožno speljana po vasi Pliskovica in njeni okolici, je kar 18 kalov, ki so nekdaj – nekateri še danes – služili za napajanje živine in oskrbo ljudi z vodo.

Svetovni dan mokrišč
2. februarja pred 36 leti so v iranskem mestu Ramsar podpisali Konvencijo o mokriščih mednarodnega pomena, ki jo poznamo tudi pod imenom Ramsarska konvencija. S tem se je mednarodna skupnost zavedla pomena mokrišč, ki veljajo za biotiko najbogatejše, žal pa tudi izredno ogrožene ekosisteme.

Kaj so kali?
Med mokrišča, čeprav skromna po velikosti, pristevamo tudi kale. To so stoječe vode naravnega ali umetnega nastanka, v katerih se vsaj del leta zadržuje voda. Deževnica – le redko tudi izvirsko vodo – se steka v

kotanj, obloženo z glino. Značilno je veliko nihanje vode, odvisno od količine padavin.

Po velikosti so to predvsem majhni vodni objekti, od nekaj deset metrov v premeru do majhnih kaluž, premera nekaj metrov. Običajno so okrogle, ovalne oblike. Pri poimenovanju naletimo na veliko pestrost, kar kaže na velik pomen, ki so jih kali nekdaj imeli. Ne le, da poznamo različne izraze (kalka, lokva, mlaka, puč, vaška, močilo, kaluža, luža), ampak posamezni izraz ne pomeni povsod isto. Na Komenskem Krasu večinoma velja delitev na kale in lokve. Kali so položene kotanje, kjer se je napajala živina, lokve pa obzidane kotanje s strmimi, zidanimi bregovi, kjer je bila voda živini nedostopna, uporabljali pa so jo ljudje za svoje potrebe.

Pomen kalov
Kale so nekoč gradili in urejali predvsem za napajanje živine, v času pred napeljavo vodovodov tudi za lastne potrebe. Vodoso uporabljali za gospodinjstvo, za pranje, za namakanje, otroci so se radi kopali v njih, pozimi drsali. Ponekod so v njih pridobivali led, ki so ga nato do poletja hranili v obzidanih in skrbno pokritih kotanjah, imenovanih ledenica.

Praznjenje podeželja in opuščanje živinoreje v zadnjih desetletjih sta močno prizadela kale. Ker ni bilo več živine, ki bi teptala glino in s tem zagotavljala neprepustnost, so se kali izrusili in zarasli, številne so zarzali. Šele v zadnjih leh se je trend uničevanja kalov zaustavil, marsikje so se zatevao obnavljanja kalov. Krepi se zavest, da so kali del naše dediščine, tako naravne kot kulturne.

Ponekod kale sicer se uporabljajo za napajanje živine, številne pa so nove namembnosti. Nemalokrat obnova kala združi vaščane, urejeni kal postane zbirališče domačinov, pa tudi obiskovalcev. So del turistične ponudbe, vključeni v razne tematske poti. Pomembna je izobraževalna vloga, saj so kali prvostvene učilnice v naravi.

Kot edine površinske stoječe vode na Krasu so kali izredno pomembni za ohranjanje narave, saj omogočajo preživetje številnim rastlinnim in živalskim vrstam, ki so odvisne od vode. V njih najdemo bogato skupnost najrazličnejših organizmov, od mikroskopsko drobnih alg, rafcov in raznih žuželk do dvoživk, ki se v njih spomladi razmovujo. Ob njih se rade zadržujejo ptice, netopirji in številne žuželke, divjad v njih potešje žejo.

Za ohranjanje stabilnih življenjskih združb rastlin in živali je pomembno, da so kali enakomerno razporejeni po prostoru, da nastane ekološka mreža, ki omogoča stelitev med koli. Zelo pomembno je tudi, da v kale ne sadimo ali naseljamo rastlin in živali, ki tod niso doma (zlate ribice, želve rečevratke, lokvanj), saj porušijo naravno ravnavesje v kala in preženejo domače vrste, med katerimi so mnoge ogrožene.

Kratak geografski oris
Območje, po katerem poteka pohod, kaže izrazito pokrajinsko vrednost. Na eni strani je planotvori ustrezjšega dela Komenskega Krasa, na drugi pa se soočamo s t.i. suho dolino (suho zato, ker v njej ni vodotoka), poznamo tudi pod imenom Veliki dol. Meja med obema deloma je izrazita reliefna stopnja Reber, ki sledi geološkemu prelomu, kar pomeni, da je tu, poleg razlike v nadmorski višini, prisotna tudi sprememba v kaminski sestavi. Medtem, ko se po uravnavah okrog Pliskove sprejamo po različnih vrstah apnenca, je južno od Reber pod nogami vse več dolomita. Ta je vodo nekoliko manj prepusten, kar se kaže tudi v večjem številu za Kras neobičajnih vodnih pojavov v dolini Bukove.


Opis trase pohoda
Izhozidilična točka je sredi vasi, pred vaško trgovino oziroma pod latnikom evropskega prijetjevalstva, kjer je informacijska točka, pa tudi izhodišče Pliskine poti. Izpod latnika krenemo navzdol, proti jugu do razpotja v Paradanovem Koncu, kjer je bil Paradanov kal oziroma Paradanov luža (1). Danes gprekrih asfalt.
Nadaljevanje vodi proti zahodu, po cesti iz Paradanovega v Kovčev Konec. Ob cesti je komunski signir (občinski vodnjač), ki so jo postavili leta 1892. Na njem mestu naj bi bil nekoč kal (2), kaj več podatkov o njem pa ni znanih.

Skozi Kovčev Konec se ob lecem razgledu na zahodni del kraške planote podamo proti Brituh, kjer so okoli cerkve sv. Tomáša razporejene najvišje domačije Pliskovice. Mimo cerkve pridemo do skrajnega severovzhodnega dela, kjer je za Črniščo domačijo razpojete na nekdanji glavni cesti, ki je povezovala Devin s Stanjelom. Sredi razpojete je bil majhen, približno pet metrov širok kal, ki se mu je reklo Na luži (3).

Mimo pokopališča se spustimo proti Vrbčemu Koncu. S kolovoza se ozrmo desno, kjer so sredi vasi razpojeni vinograd. Vzhodno od trgovine, sredi vinograđan Danila Bandlja, je bil po besedah njegovega očeta manjši kal (4), kaj bi ga zasuli sredi 19. stoletja. Na katastru iz leta 1821 je še viden. Pri oranju, predvsem pa pri postavljanju kolov za trto, na tistem mestu vedno naletimo na kamenje, ki so ga zmetali v kal.

V Vrbčem Koncu je bila nekaj tam, kjer je danes delavnica Borisa Ščute, obzidan lokva. Reklo se je Na lokvi (5). Skozi jugovzhodni del vasi, kjer je na Slamečev domačiji urejen mladiški hotel, se spustimo do Goric.

Na Goricah (6), kjer je danes avtobusna postaja, je bil kal za napajanje živina, skopan v živo skalo. S spodnje strani je bil tlakovan dostop za živino, na severni strani ga je zaključeval nizek, kamnit suhozid. Kal so zasuli leta 1767, danes je na njem parkirišče.


Pod Strugo je strmo pobočje, imenovano Dselcel, ki pada v Bukove. Nad dnom doline je manjša uravnavna, čez katero gre pot v Bukove. Na uravnavi sta dva kala, oba imata vodo. Nekateri ju imenujejo Bukove, drugi Dselcel. Zgorji kal (8), ki je nad potjo, je ovalne oblike, širine 10 m in dolžine 12 m. Je znotraj električne ograde in ga uporabljajo za napajanje, čeprav se krave le redko spustijo do njega.

Pod potjo, nekaj metrov nižje, je spodnji kal (9) v Bukovju (oziroma Dselcelah). Je okrogel obliko, približno 20 m v premeru. Po robovih ga na gosto porašča močvirsko rastlstitvo. Ob kalu so pod italijo, ko je bila žganjekuha prepovedana, shranjevali tropine in kuhali žganje.

Za Bukovec sicer rečemo, da je suha dolina pod Pliskovico, ampak tam je bolj malo suhega. Na ravnom dnju so bile nekdaj njive. Pogosto je celotno dolinsko dno poplavilo in zgodilo se je, da je bilo treba pobirati stroge koruse kar pod vodo. Zaradi vlage je bilo veliko zevnikov, kjer so vijgali sadike zelja. V Bukovju se je odploilo več udorov in enega je pred približno 20 leti zažila voda. Danes je to okroga kotanja (10), približno 5 metrov v premeru, napolnjen z vodo. Čeprav izgleda kot kal, to nikoli ni bil, edino divadji prav pride voda.


Ko od Mlačne nadaljujemo pot po gozdni cesti proti zahodu, lahko omenimo še Vrtačn, uravnavni del podolja, kjer se ob izdatnem dežjev voda za nekaj dni zadržala na površju, dovolj za otroško igro. Danes se tu pasejo konji.

Cesta nas pripelje na razpotje, od koder je ena cesta začne vzpenjati proti Jaročvi, druga pa zavije proti Podbregu. Na Leniču (Veliki ravni), tik ob razpotju, je bil nekdaj kal (12). Leta 1821 je bil označen na franciscejskem katastru, danes pa nihče ne ve nič o njem.

V Podbregu, na zahodnem robu pliskovskega ozemlja, so bili trije kali, in so, vsaj občasno, vse trije še vodnati. Čeprav je bil v kotanji na položnjem robu, pod križiščem, kal je bil približno 20 metrov, širine 20 metrov. Vrelo obližnje se ovalna kotanja dolžine in dolžine 10 metrov, polnjen s vodo. V njem naj bi bila zelo čista voda. Po vzhodnem robu je še nekaj cesta, danes so tam vidni ostanki nasipa vojaške železnice iz prve svetovne vojne. Na drugi strani travnika, tik pod cesto, je kal Podbel (15). V zemljiški knjigi je zabeleženo ime luža »Dolni breg«. Do dveh let nazaj je bil to lep kal, poln rastlina in živali, nato pa so ob obnovi ceste precej posegli v kal. Kal je ovalne oblike, dolg 20 m in širok 8. Necko je bil priljubljeni kopalnišče, saj je v njem ni bilo pijavka, dočim jih je bilo drugod (Mlačna, tudi Celje) veliko.


Ob poti v Pliskovico pridemo do kala Podoljina (17), nepak pravijo v Lokvici, na kartah pa je napačno navedeno Zajčji količi. Tik ob poti je bil manjši kal, ovalne oblike, širine 4 metre. Danes je kal zasut. V bližini je bilo pet apnic. (japenc).
