**[Smírčí kříž v Okoříně (ÚSKP č. 54129/5-860)](http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=157559&mode=fulltext&keywords=vrskma%C5%88&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults)**

je památkově chráněn od 3. 5. 1958 a do Státního seznamu kulturních památek byl zapsán 17. 12. 1963. Jedná se o pískovcový, hrubě opracovaný, tzv. tlapatý kříž, s rameny zužujícími se k místu křížení. Datován je rekem 1626. Jeho celková výška je 215 cm, nad zemí 150 cm, rozpětí ramen 103 cm a tloušťka v průměru 38 cm.

Kříž se asi do roku 1985 nacházel u křižovatky cest z Okořína do Zaječic a z Vrskmaně do Pesvic, v příkopu u tzv. vodárny a dřevěného trianglu nad Okořínem. Patrně v 1985 byl za nevyjasněných okolností přemístěn na soukromý pozemek u domu čp. 46 v Orasíně u Boleboře. Tam stál za plotem u příjezdové cesty a navzdory stále hustějšímu zarůstání vegetací, jej bylo možno spatřit i zvenku.

Letos 6. května byl, po dohodě s majitelem pozemku a tamním starostou, převezen z Orasína na náves do Okořína, kde byl očištěn a zasazen na nové stanoviště, rovněž poblíž domu čp. 46. Dne 20. května 2017 byl slavnostně odhalen v současnosti nejstaršími občany Okořína, manželi Stanislavem a Helgou Kučerovými.

O tom, proč byl tento smírčí kříž zhotoven a zasazen, uvádějí starší prameny několik pověstí či teorií. Jedna pověst se také váže k jeho původnímu naklonění.

1. V době tzv. švédských válek, tj. v době Třicetileté války (1618 – 1648), se měla u Okořína odehrát bitva, po které byli mrtví vojáci pohřbeni do hromadného hrobu, a hrob měl být osazen kamenným křížem. Letopočet 1626 však tomu neodpovídá, švédské války byly později, až od roku 1630.
2. Na místě, kde stál kříž, se měly navzájem posekat a zabít srpy dvě žárlivé dívky, které se zamilovali do jednoho mládence. Tento motiv je dosti rozšířený a váže se k vícero smírčím křížům.
3. Mělo by se jednat o mezník (hraniční kámen) mezi dvěma farnostmi.
4. Kamenný kříž byl nakloněný dozadu, údajně proto, že když tu jednou zdejší sedláci lovili Wetterhexe, neboli povětrnou čarodějnici (čarodějnici ovlivňující počasí), ta při svém letu proti nim o kříž zavadila, nahnula jej a zřítila se rovnou do pekel.

Já si k tomu ještě přisadím, mohlo by se jednat o kříž osazený v souvislostí s morovou epidemií v letech 1624 – 1626. Nasvědčovala by tomu zmínka, vážící se k Sušanům, kam byl údajně roku 1626 zavlečen procházejícím vojskem mor, na který prý vymřelo téměř všechno tamní obyvatelstvo, avšak Berní rula z roku 1654, tedy 28 let po údajné morové ráně, shledala Sušany v celkem dobrém stavu. Kříž by mohl mít také souvislost s nějakou povětrnostní pohromou.

Autor: Miroslav Rokoš, Strupčice