**Anotace sborníku Zlatá stezka 25**

Tímto ročníkem završuje sborník Zlatá stezka první čtvrtstoletí své existence. Od prvního útlého svazku z roku 1994 urazilo toto periodikum dlouhou cestu, která nebyla vždy snadná. Dnes se zdá, že krize mládí a dospívání má sborník za sebou a že na prahu dospělosti hledí vstříc stabilní a zajištěné budoucnosti. Je to i výsledek přechodu na nový styl redakční práce a podpory Jihočeského kraje jako zřizovatele Prachatického muzea.

Obsah jubilejního ročníku Zlaté stezky opět nabízí řadu zajímavých příspěvků z nejrůznějších oborů a nechybí ani cizojazyčný článek s českým resumé. Výzkum starých komunikací jako jedno z profilujících témat sborníku není sice tentokrát přímo zastoupen (autorská dvojice F. Kubů – P. Zavřel si vzala oddechový čas a sbírá látku k dalším článkům), ale tři ze čtyř článků mají souvislost se Zlatou stezkou a tak vlastně k tomuto tématu přinášejí, i když nepřímo, nové cenné poznatky. Úvodní obsáhlý článek V. Večeřové se zabývá prachatickým solným obchodem v pozdním středověku, tj. tématem, které je pro historii Zlaté stezky jedním z klíčových a které přes relativní hojnost pramenného materiálu stále čeká na důkladnější zpracování. V. Starý se zaměřil na městské písaře v Prachaticích v 16. století, tj. ve vrcholném období Zlaté stezky, kdy se právě Prachatice díky obchodu na této slavné obchodní cestě zařadily mezi nejvýznamnější česká města. Nejvýznamnější badatel o Zlaté stezce P. Praxl ve svém německém příspěvku představuje tzv. Stögerovu huť u Volar, jednu z nejvýznamnějších sklářských hutí, které kdy vznikly podél tras Zlaté stezky. Poslední článek reprezentuje další kmenové téma našeho sborníku – církevní život v raném novověku a církevní památky v zájmové oblasti našeho sborníku. P. Stuchlá s jí vlastní důkladností a pramennou erudicí rozebrala velmi speciální téma: obnovu nepřijatých presentací eggenberského patronát na beneficia duchovní správy v Prachaticích, Chrobolech a v Mirovicích v roce 1718.

V archeologické rubrice zůstal mladý archeolog Prachatického muzea J. Vágner věrný svému zájmu o zaniklé vesnice na Ktišsku a ve svém příspěvku čtenářům ukazuje, že archeologie dnes již není zakletá jen v šerém dávnověku, ale že dokáže přispět i k objasnění problémů relativně nedávné minulosti.

Rubriku Genealogie tradičně zaplnil J. A. Mager. Tentokrát příspěvkem Z historie rodu Hoslovských, rodiny, která pocházela z Volyně a od 17. století do konce 2. světové války žila také v Prachaticích.

V rubrice Archivní práce naleznete dva příspěvky V. Starého, které se zabývají prachatickým literátským bratrstvem. Jeden se ponořil do dějin tohoto svérázného zájmového společenství, tolik typického pro menší česká města renesanční doby, a druhý upozorňuje na vzácný dochovaný obraz z počátku 17. století, který je dnes možné spatřit v expozici Prachatického muzea. Obsáhlý článek autorské dvojice H. Dvořáková – L. Kropáčková přibližuje historii panského pivovaru ve Vlachově Březí, který byl nedávno nákladně rekonstruován a v jehož prostorách se dnes konají různé kulturní a společenské akce tohoto malého pošumavského městečka. Další dva příspěvky této rubriky zpracovávají témata z doby 1. československé republiky, jejíž stoleté výročí si právě v tomto roce připomínáme. P.Fencla zaujal průběh pozemkové reformy z počátku dvacátých let 20. století v Petrově dvoře u Netolic a archivář Národního archivu v Praze J. Krlín pokračuje v čerpání z pramenů Prezídia českého místodržitelství v Praze z prvních let 1. republiky pro oblast jihozápadních a jižních Čech. Znovu se zaměřil na státní úředníky, tentokrát v Českém Krumlově, Vodňanech, Netolicích, Prachaticích, Volarech a ve Vimperku.

Jeden celý blok příspěvků je věnován 1. světové válce, jejíž stoleté výročí se právě připomíná. Sdružili jsme je do rubriky Materiály pod společným názvem Velká válka 1914 – 1918. Tři příspěvky přibližují individuální osudy jednotlivců v soukolí světové války. Mladá pracovnice Prachatického muzea M. Voříšková se zahleděla na jednoho prostého vojáka z této války F. Berana, V. Vondrovská představuje válku očima rolníka V. Duška z Mahouše a prachatický archivář F. Kotěšovec představuje válečný deník J. Vlka ze Čkyně. Autorský tandem F. Kotěšovec a B. Tetour ukazuje válečný rok 1917, jak se jeví v písemnostech prachatického okresu.

Úplně nově se ve sborníku objevuje rubrika Organologie, v které se budou prezentovat příspěvky s tématikou historických varhan. Průkopníkem této rubriky je B. Laněk, který již několik příspěvků na toto téma v našem sborníku uveřejnil. Tentokrát se však rýsuje celý seriál a proto ta nově založená rubrika. Varhany vybrané pro tento ročník jsou ty z farního kostela sv. Jakuba Apoštola ve Lhenicích.