**Učni zelenjavni vrt MOL – sezona 2019**

1. Načrtovanje zelenjavnega vrta

Za vsak vrt lahko rečemo, da je svet zase. Marsikdo je vrt »podedoval« in ga takega vzdržuje naprej, mnogi pa se odločajo za najem vrtička, ki ima že določeno velikost in obliko in je pravzaprav nepopisan list papirja, ki ga bomo zapolnili po svojih željah, potrebah in seveda znanju. Mogoče si boste želeli vrt, ki je popolnoma podvržen vašim zahtevam, narava (vsaj na videz) ukročena, spet drugi pa bi radi, da vaš vrt diha z naravnim okoljem in letnimi časi in je bolj »divji«.

Načrtovanje zelenjavnega vrta najlažje začnemo z listom papirja in barvnimi svinčniki. Najprej si naredimo seznam vrtnin, ki bi jih radi pridelovali, razmislimo o njenih količinah in domači porabi. Obstajajo tabele, koliko zelenjave porabi štiričlanska družina, sami pa veste, da niso vse vrste zelenjave enako priljubljene pri porabnikih, zato te tabele seveda prilagodite sebi oziroma svoji družini.

Ko ste razmislili o vrstah in količini, ne pozabite tudi na cvetlični del vrta. Marsikatere cvetoče rastline so naši pomočniki na vrtu pri odganjanju škodljivcev. Vsak vrt je lepši, če je nekje cvetoč kotiček, še lepše je, če je cvetje kar pomešano med zelenjavo. Cvetju dodajte tudi košček zeliščnega vrta, na katerem boste pridelali zelišča za sprotno kuho, pa tudi za sušenje za kakšen čaj v zimskih mesecih.

Naslednji korak je skica vašega vrta. Narišite na list papirja okvir vašega vrta, nato pa začnite določati njegove posamezne dele. Še najbolje je, da si načrtate mrežo v merilu, da boste lažje določali pravilno velikost gredic. Zelišča in trajnice posadite ob robu vrta, da vas ne bodo ovirali pri obdelavi. Ko imate na skici razporejene gredice, se lahko lotite načrtovanja kolobarja; odločite se torej, kako boste gnojili posamezne gredice in kaj bo na njih raslo. Vrtnine bi lahko glede na njihove potrebe po hranilih razdelili v 3 skupine: zahtevne, srednje zahtevne in manj zahtevne in glede na to razdelitev potem gnojimo vrt.

Prav pri kolobarju pa se pri vrtičkarjih največkrat pojavijo dvomi. Res je, da na majhnih površinah kolobar težje izvajamo, lahko pa se potrudimo vsaj korak v pravi smeri in več let zaporedoma ne sadimo istih vrtnin ali tistih, ki so si v sorodu, na iste gredice. Prav za to namreč gre pri kolobarju: z menjavanjem vrtnin na gredici preprečujemo razvoj bolezni, škodljivcev, plevela in utrujenost tal ter poskrbimo za večji in boljši pridelek.

Zadnji korak na vaši skici vrta bo razporeditev posameznih vrtnin po gredicah. Pri tem morate upoštevati dobre sosede, se pravi skupaj posaditi rastline, ki se med seboj »razumejo« in druga drugi koristijo med samo rastjo in razvojem. Ne pozabimo tudi na zelišča in cvetoče rastline, ki nam bodo popestrile gredice in odvračale škodljivce.

**Kolobar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prvo leto** |  |  |
| 1. poljina
 | Največji porabniki hranil | Gnojimo s hlevskim gnojem (3 kg na m2) ali s kompostom in drugimi organskimi gnojili v polnem odmerku |
| 1. poljina
 | Pognojena prejšnje leto | Srednje zahtevne rastline, lahko dodamo malo komposta |
| 1. poljina
 | Pognojena pred dvema letoma | Ne gnojimo dodatno |

**Kroženje vrtnin po gredicah:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prvo leto** | 1 | 2 | 3 |
| **Drugo leto** | 3 | 1 | 2 |
| **Tretje leto** | 2 | 3 | 1 |
| **Četrto leto** | 1 | 2 | 3 |

Pomembno je, da si tudi skozi sezono beležite, kaj raste na posamezni gredici, tudi ko prvi posevek poberete in zasadite na novo. Tako boste naslednje leto lažje izdelali saditveni načrt in tako osvojili tudi kolobar.

 Marjana Kajzer Nagode

 mentorica na Učnem zelenjavnem vrtu MOL