**PRIMOŠTEN**- Památky  
- Primoštenské vinohrady  
- Vesnice Burnji Primošten a Južni Primošten  
- Ostrov Krapanj  
- Ostrov Zlarin  
- Rogoznica - obec  
- Rogoznica - památky  
- Rogoznica – výlety v okolí

|  |
| --- |
| **Primošten** (ital. Capocesto) je malebná zemědělská obec a významné letovisko - 28 km jižně od Šibeniku. Má 1750 obyvatel. V okolí se pěstuje vinná réva a olivovníky. Další ekonomickou činností zdejších obyvatel je kromě cestovního ruchu také rybářství. Rozkládá se na dvou poloostrůvcích mezi zátokami Luka Primošten a Raduča. Na prvním se rozkládá původní stará vesnice. Druhý, zalesněný sousední poloostrůvek zvaný Raduča zaujímají výhradně zařízení cestovního ruchu - ubytovací, stravovací, zábavní, krásný krytý bazén, hřiště a jiná sportovní zařízení. Před Primoštenem leží několik ostrůvků, na ostrůvku Smokvica je naturistická pláž. |

**Památky**

Stará vesnice je terasovitě rozmístěna na nevelkém poloostrově. Její počátky sahají až do středověku. Původně to byl ostrůvek, na němž se usazovali uprchlíci před Turky. Během turecké invaze v roce 1542 byl ostrůvek opevněn. Obehnán hradbami s obrannými věžemi a s pevninou spojen mostem. Od té doby se osada nazývala Primošten (od slovesa přemostěný, připojený mostem). Po ústupu Turků byl most v roce 1564 nahrazen hrází a vznikl tak malý poloostrov. Z úzké šíje, která je nyní parkově upravena, se vchází branou do starého městečka. Hned za ní následuje malé rušné náměstí, které je i dějištěm kulturních a zábavních akcí. Na dominantním místě stojí farní kostel sv. Jiří (Sveti Juraj) z 15. a 18. stol. Uvnitř lze vidět vzácnou ikonou Panny Marie se sv. Lukášem a sv. Jiřím ze začátku 18. stol. Od kostela se otevírá výhled na vesnici a přilehlé moře. Vesnice je malebná, prudkými úzkými uličkami a některými starými tradičními venkovskými stavbami.

**Primoštenské vinohrady**

Na primoštenských vinohradech se pěstuje autochtonní odrůda babić. Vinohrady mají status "světové památky lidské práce a dřiny". Probíhá jednání o zařazení oblasti na seznam památek UNESCO. Jsou to maličké vinice, kde zídky naskládané z lomového kamene (gromače) chrání jednotlivé keře vinné révy před nepohodou a které v téměř holém krasu chrání půdu, donesenou sem před staletími zdejšími zemědělci na zádech v nůších, před erozí větrem. Velké zvětšeniny snímků těchto miniaturních vinohradů zdobí foyer budovy Spojených národů v New Yorku jako oslavy lidské práce a houževnatosti.

**Vesnice Burnji Primošten a Južni Primošten**

Vykopávky v okolí starobylých vesnic Burnji Primošten a Južni Primošten dokládají soustavné osídlení již po 2000 let. Dnešní počet obyvatel obou vesnic je však alarmující - je tu víc domů než obyvatel. Tak jako po dlouhá staletí musejí i dnes vynaložit zdejší obyvatelé hodně námahy na zajištění svého živobytí - na obhospodařování svých vinohradů, svých olivových hájů a ovocných stromů, na péči o své ovce. Prosté zdejší kamenné domy se příliš nezměnily od dob dědů a pradědů. Málokde jinde je možné se setkat s vesnickými domy v tak původní podobě jako právě zde. Ve vesnici je možné ochutnat přímo u zdejších vinařů proslulé zdejší červené víno babić, pohostí tu návštěvníka i místní specialitou - ovčím sýrem a sušenými fíky, umožní mu nahlédnout do starobylého interiéru zdejších domů.

**Ostrov Krapanj**

Malý ostrůvek (0,36 qkm) jižně od Šibeniku, v šibenické ostrovní skupině, která je součástí Severodalmatských ostrovů. Od blízké pevniny je oddělen 300 metrů širokou úžinou. Proti ostrovu leží na pobřeží vesnice Brodarica, s níž má Krapanj lodní spojení.

Krapanj je úplně plochý, je to nejnižší ostrov v celém Jadranu - dosahuje výšky jen 7 metrů. Část ostrova je porostlá šibljakem a trávou, v severní části je les.

Tak jako na sousedním Zlarinu začalo osídlení v novověku až s uprchlíky před Turky, tedy v 16. a 17. stol. Zdejší muži prosluli jako výborní lovci mořských hub. Tuto dovednost si udržela i dnešní generace, byť rozsah a výtěžek lovu je podstatně nižší než býval. Zdejší potápěči tu lovili i korály, ale kolonie korálů se vyskytují již jen ve velkých hloubkách. Většina mužů si proto našla práci v továrnách blízkého Šibeniku a o vinice a olivové háje se starají hlavně ženy. V místě je úpravna mořských hub a brusírna korálů.

Mimořádně zajímavé je zdejší muzeum lovu mořských hub (Muzej spužvarstva), a to především svou sbírkou potápěčských pomůcek, včetně speciálních přístrojů a obleků, od starých dob po moderní vybavení. V místě lze též shlédnout malou potápěčskou sbírku potápěče J. Tonfary.

Františkánský klášter ze 16. - 17. stol., kde je muzeum umístěno, má pěknou renesanční křížovou chodbu, několik cenných obrazů a sakrální sbírku.

Krapanj má nejhustší osídlení ze všech jadranských ostrovů. Žije tu přes 2500 obyvatel na velmi malé ploše.

**Ostrov Zlarin**

Nevelký ostrov (8,2 qkm) v šibenické ostrovní skupině, která je součástí Severodalmatských ostrovů. Ostrov leží 5 nám. mil jihozápadně od Šibeniku. Od pevniny je Zlarin oddělen Šibenickým průlivem (Šibenski kanal), od ostrovní skupiny kolem Prviće úžinou Šibenska vrata, od ostrůvků na jihozápadě Zlarinským průlivem (Zlarinski kanal).

Ostrov Zlarin tvoří dva hřebeny, mezi nimiž se rozkládá úrodné polje, kde se pěstuje vinná réva, jižní ovoce, olivovníky. Nejvyšší vrch je Klepac (170 m).

Větší zátoky jsou Zlarinska luka a Magarna na jihovýchodě a Vodena Njivica, Veleš, Platac, Lokvica a další na severovýchodě.

Ostrov Zlarin byl osídlen již Ilyry a posléze Římany, po nichž tu ale nezůstaly významnější stopy. Až po mnoha staletích jej pak osídlovali běženci před Turky v 16. a 17. stol. Na celém ostrově tak není stavba, která by byla postavena před rokem 1600; ze zdejších kostelů je nejvýznamnější farní kostel Nanebevzetí P. Marie (Uznesenja Marijina) z 18. stol., obnovený v 19. stol. Ze stejné doby, tj. z baroka, pochází i několik výstavnějších domů.

Na ostrově žije na 360 obyvatel. Hlavním zdrojem jejich obživy je vedle zemědělství také rybolov, lov korálů a mořských hub a v poslední době i stoupající cestovní ruch. Lov korálů a hub vzhledem ke snížení jejich výskytu ve vodách Jadranu podstatně klesá.

Na ostrově je jediná obec Zlarin, ležící v hluboké Zlarinské zátoce (Zlarinska luka) na severu ostrova. V roce 2001 tu bylo otevřeno malé muzeum "Centrum korálů Zlarinka" (Koraljarski centar Zlarinka), kde se lze seznámit s historií lovu korálů a jejich zpracováním. Součástí je i dílna, ve které se opracovávají a brousí.

**Rogoznica - obec**

Menší zemědělská a rybářská obec (825 obyv.) s malým přístavem pro osobní dopravu a s jachtařským přístavem - marinou Frapa Rogoznica, pokládanou za nejkrásnější na chorvatském přímoří. Centrální část mariny se nachází se na umělém ostrůvku.

Rogoznica je jednodušší oblíbené letovisko v chráněné poloze při zálivu Luka Rogoznica, 25 km jihovýchodně od Šibeniku. Z magistrály vede k ní silniční odbočka (2 km). Leží na poloostrůvku, který byl původně ostrovem zvaným Kopara. S pevninou byl spojen náspem teprve v 19. stol. Na pobřeží se v posledních letech značně rozšířila nová výstavba, a to nejen podél mořského břehu, ale i do svahů nad ním.

Okolní členité pobřeží s dostatkem vegetace nabízí pěkné koupání a klidnou rekreaci.

V těsné blízkosti mariny Frapa je k vidění zajímavý přírodní jev - jezero Dračí oko (Zmajevo oko), které má spojení s mořem, a tudíž i slanou vodu.

**Památky**

Na nejvyšším bodě nad obcí jsou k vidění zbytky nedostavěné napoleonské pevnosti ze začátku 19. stol. U gotického hřbitovního kostela sv. Mikuláše (Sveti Nikola) na Rogoznickém polji (Rogozničko polje) je několik bogomilských náhrobků - stećků. Směrem k mysu Ploča stojí středověký kostelík sv. Jana Trogirského (Sveti Ivan Trogirski) z 12.-14.stol. Nad obcí se nachází starý větrný mlýn.

**Výlety v okolí**

\* vycházka ke středověkým kostelíkům sv.Mikuláše (Sv.Nikola) a sv. Jana Trogirského-Ursini (Sv.Ivan Trogirski-Ursini) na Rogoznickém polji. U kostelíka sv.Mikuláše je několik náhrobních kamenů - stećků.  
\* výlet člunem na mys Ploča (Rt Ploča) se středověkým kostelíkem ze 14.stol, je to jeden z nejvýraznějších jadranských mysů; také na okolní ostrůvky (např. Lukvenjak).

Jiří Michal 2016

zdroje: Chorvatsko.cz, wikipedia