Warszawa - Gdańsk

- powietrzna
taksówka premiera

Co ludzie Lecha Kaczyńskiego robią w Wołominie

Włodowo

- krajobraz po linczu

Boniek - dziś z kibolami nie wygramy


W/rozmowiez Najsztulbam Adam Wichnik ostrzega przed rádamikamców i cyników

## Z motyką na miasto

UZBROJENI W GRABKI I KONEWKI OBSADZAJĄ ZAPUSZCZONE SKRAWKI ZIEMI W MIASTACH Pielęgnują kwietniki, które do nich nie należą. Działają pod osłoną nocy, bo są ogrodową partyzantką.

## MAŁGORZATA MARJAŃSKA

## P

 rzez ten niespodziewany śnieg w czasie majówki nie zdążyłem przykryć roślin. Boję się, że zmarzły i nic z nich nie będzie wspóttwórca fundacii Vlep[v]net które siedziba mieści się na warszawskiej Pradze. Kwiatek (imienia podać nie chce, prosi, by używać tylko pseudonimu) sieje, sadzi, potem pieli rośliny. Nie w swoim ogrodzie, ale na zapomnianych przez służby miejskie skrawkach ziemi i w betonowych donicach. - Mówię o nich „popielniki", bo zazwyczaj są to olbrzymie popielniczki, a nie donice - narzeka. Wspólnie z żoną Marta, graficzką i autorką bajek dla dzieci, tworzą kolektyw Kwiatuchi zajmujący się ogrodową partyzantką.
## Oświadczyny na grządce

 Terminu „guerilla gardening" jako pierwsza użyła na początku lat 70 . ubiegłego wieku LizChristy, która wraz 2 grupa Green Guerilla Christy, ktora wraz z grupą Green Guerilla na nowojorskim Manhattanie a w końcu obsadzila cała pusta działke zamieniajac ja w prawdziwy ogród istniejacy do dziśs. W Wielkiej Brytanii pionierem ru ogrodowej partyzantki jest Richard Reynolds, autor bloga GuerillaGardening.org, w którym od 2004 r. opisuje swoje akcje w zaniedbanych dzielnicach Londynu. Do działań partyzanckich Reynolds najczęéciej wykorzystuje młode sadzonki roślin, czasem 54

## WATEK WRAZ Z ZONA MARTA uprawiaja ogrodowa partyzantke ałównie

na warszawskim Zoliborzu
sadzi cebulki lub sieje kwiaty, np. słoneczniki. Nie jest natomiast fanem „,nasiennych które rzuca się nuszek roznych nasion, bo jego zdaniem daja zyytche podwórka, ty. - Pieć lat temu, podczas jednej z ekji ogrodniczej partyzantki, poznatem swoj narzeczona. Przyszła pomóc nam wpieleniu, a po kilku tygodniach oświadccyłtem siejej w tym samym miejscu, w którym wyrywaliśmy wcześniej chwasty. To było naprawde wzruszające, niczego się nie spodziewała - opowiada w rozmowie ${ }^{2}$ „Wprost".


Richard Reynolds twierdzi, że rzadko spotyka się z nieprzyjaznymi reakcjami mieszkańców. - Najczęściej udaje mi się ich przekonac do tego, co robię. Raz gro żono mi aresztowaniem, ale chyba tylko dlatego, ze na miejscu była kamera telezignorować. Ale gdy osta nas po prostu łem funkcjonariuszy prosili mnie orady dotyczạce ogrodnictwa! - mówi dotyczace ogrodnictwa! - mów
aajczéściej należy zaniedbana zo któryc kle nie zwracają uwagi na jego działania
ziałań w przestrzeni publicznej - śmieje ię Reynolds.
Do Polski partyzanckie ogrodnictwo dotarłó niedawno, jednak zdaniem kolektywu Kwiatuchi nie jest to zupełna nowość Ludzie zawsze chętnie organizowali gródki pod blokami, sadzili kwiaty na podwórkach. Po prostu nikt tego wczeniej nie nazywał guerilla gardeningiem mówią.
Andrzej Kawka, rzecznik Urzędu Dziel yiatów
kańcy często ukwiecają tereny należące do miasta, nawet o tym nie wiedząc. Nie mamy nic przeciwko temu - mówi. Rzecznik zwraca jednak uwage, że pewne problemy może rodzic sadzenie drzew na własną reke, bez konsultacji czy patrzenia w miej-
skie plany - Na moim osiedlu borskich koin by bent borskich, konieczny był generainy remont poważnie naruszona przez korzenie drzew - mówi.

## Pod osłoną nocy

Dla Kwiatka, który od lat zajmuje się street artem, czyli sztuką wychodzącą na ulicę, ogrodowa partyzantka to po prostu kolejna forma otwierania publicznej przestrzeni. Sa vlepki, są murale, dlaczego więc nie kwiaty? Zaczęło się od wspólnej akcji z MPO (Miejską Partyzantką Ogrodnicza) w kwietniu 2009 r. Celem uzbrojonych w bomby kwiatowe ogrodników były straszące łysą ziemią donice przed gmachem jednego z ministerstw przy ulicy Hożej.

- W pewnym momencie podszedł do nas ochroniarz z ministerstwa z pytaniem, ochy tu właściwie robimy Chyba nie za dzo wiedział, co ma sadzić o całej akcii bo po chwili namysłu odszedt, zostawiają nas w spokoju. Wkrótce okazało sie że miasto postanowito „reanimować" zapomniane donice, sadząc w nich kwiaty, więc akcja okazała się sukcesem - mówią Kwiatuchi. Później Kwiatek i Marta, już jako duet Kwiatuchi, ruszyli do Zielonej Gorry, gdzie przed galerią BWA stworzyli warzywniak. Większosć działań prowadząjednak na ro dzinnym Żoliborzu. Obsadzili donice przed budynkiem WSM, w ulicznych donicach zasadzili 16 krzaków malin. - Ze wstępnych oględzin wynika, że wiêkszość przeżyła. Przy odrobinie szczęscia w tym roku bęW ubiegłym roku zajeliśmy sie miejsce. daleko od domu, niestety wlecie nie miel śmy czasu tam podjechać by doirzećró́lin, my czasu tam podjechac, by więc uschły - wspomina Kwiatek
Ogrodowa partyzantka działa również w
Łodzi Opolu. Niebawem rusza akcia Z motyką na Lublin" koordynowana przez Anne Marcinek, której zaimponowaty efekty akçji winnych miastach. - A poza tym prywatnie lubię grzebać w ziemi - mówi. Rok temu w ramach wiosennego happeningu artystycznego pomagała sadzić drzewa wokoł niezależnego lubelskiego centrum kultury Tektura. - Nie wszystkie przetrway, miekto re skoszono przy okazji przycinania trawni ków, pewnie przez nieuwagę czy ignorancje, aczej nie ze złej woli - mówi
Teraz Anna Marcinek ma nadzieję, że
partyza
walac na innych winę za to, że nasze oto czenie jest zaniedbane. Sadząc rośliny, zaczynamy brać odpowiedzialność za miejsce, wktórym mieszkamy, związujemy się z nim. Jeśli sasiedzi będą nam sprzyjać, spróbujemy włączyć ich do akcji. Przy budynkach uzytecznosci publicznej będziemy jednak pewnie bardziej dyskretni, akcje przeprojużz pracy - planuje. Głéboko zakonspirowani są samo zwanczy ogrodnicy z grupy Ekolodzy
Kochajacy Opole. - Działamy w ukryciu, komunikujemy się przez internet, co daje nam większą skuteczność. Zainteresowan naszymi akcjami sami tworzą sobie własne wyobrażenie o tym, kim jesteśmy. I to nam odpowiada - wyjaśnia członek grupy podpisujący się jako „Tajemnica".
Atmosfera tajemniczości jest potrzebna również dlatego, że - jak twierdzi opolski partyzant - mieszkańcom nie zawsze podoba się to, że ktoś zajął się porzuconym trawnikiem. - Pomyśl o mieście jako dżungli, a o ludziach jako zwierzetach. Na drodze, na parkingu, przed blokami toczy się walka o terytorium. Ktos, kto zaznacza swoj
teren na trawniku drzewkami, krzewami i kwiatami, jest traktowany jako agresor odbierajacy przestrzeń - nie bedzie można zaparkować na trawniku samochodu, pieska wypuścić, dzieci nie będą mogły biegać, peta nie rzucisz spokojnie. Do tego dochodzi zazdrość o to, że ktoś ma lepiej - tłumaczy „Tajemnica".
"Warszawskie Kwiatuchi aż tak bardzo się nie kryje. - Czasem ktoś się zainteresuje, co robimy, zatrzyma się na chwile, a potem pójdzie dalej. Raz, gdy sadziliśmy kwiaty na Żoliborzu, podeszła do nas starsza pani i popłakała się ze wzruszenia, że my tak dbamy o zieleń. Ale pomóc nam w kopaniu, niestety, nie chciała - żartuje Kwiatek. Swoją działalnosć Kwiatuchi chce utrzy-
mać w mikroskali. mać w mikroskali. - To mają być mate, lokalne akcje z udziałem znajomych isasia-
dów. Nie chcemy z tego robić show, dlatego now. Ne checmy a Facebooku - mówia.
Mają też inne pomusty: w pobliżuich domu na Żoliborzu straszy opuszczone, zarośnięte boisko. Mogliby tam urzązzić happening i zamienić teren $w$ komunalny ogród. Wcześniej muszą jednak sprawdzić, czy zgodzi się na to whaściciel posesji. Myślą teżo obwoźnej szklarni, w ktorej Polacy mogliby się pochwalić rosinnami, jakie hodują w swoich domach. - A przy okazji można by przeprowadzić badania i sprawdzić, jakie kwiaty są popularne w różnych dzielnicach. Może by się okazało, że Ursynów to dzielnica kaktusów, a na Nowolipiu królują paprotki? - zastanawia się Kwiatek.

