**Pojednání o historii singulárního spolku - 125 let od jeho založení**

**------------------------------ 1891 - 2016 -------------------------**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Ustanovením císařského patentu z  5. července 1853, č. 130, o vyvazení a výkupu služebnosti se podle § 131, tohoto zákona, ustanovuje, že lesy mají se odstupovati obcím nebo veškerenstvu oprávněných/dnešním s i g u l a r i s t ů m / a nikoliv do individuálního vlastnictví osob do té doby oprávněných k výkonu lesních služebností. Tímto způsobem vznikla kategorie dnešního, lesního majetku singulárního.

Pozemková kniha katastrální, pro obec Komňa v listu vlastnictví, uvádí na straně 285 katastrální čísla pozemků, která byla takto přidělena jako majetek singularistů, přičemž podílné usedlosti jsou vykázány jen domovními čísly. Tato skutečnost je uvedena na straně 287 s datem 3. března 1866. Každé této usedlosti je pak v kmenové vložce vyznačen ideální podíl singulární nemovitosti. Jména singularistů pod domovními čísly v Pozemkové knize nebyla zapsána. Majetek usedlostí, která získala singulár, tak zvaných čtvrtláníků, musel mít asi 4 hektary vlastních pozemků. Takto bylo rozhodnutím c. k. Krajského soudu v Uherském Hradišti v roce 1862 přiděleno singularistům asi 800 jiter půdy, dalších 500 jiter bylo přikoupeno od vrchnosti Světlov, což v přepočtu / 1 jitro asi 0,6ha/ činilo asi 320 hektarů lesa, pastvin a luk. Přidělené i nakoupené pozemky se nachází většinou na západní a jižní straně obce. Jsou to tratě  Hrabšovina , Hrádek, Bučník, Holá Stráž, Širuch-pastviny, Břehy, Kruhy, Skalky. Na jihovýchodní straně Jalovčiny a Uička.

Vnitřní úprava, týkající se vzájemných práv, nároků a povinností jednotlivých singularistů byla uspořádána svoláním Valné hromady dne 28. listopadu 1887. Na ní se přijalo usnesení   
o ustavení správního výboru k řízení a vedení majetku, který má pečovat o jeho dobrý stav   
a příjmy z něj.

**„ Základní protokol sepsaný 7. ledna 1891 za příčinů uspořádání singulárního majetku v obci Komni, založen a pro budůcnost´ sepsan byl“ v Protokolární a účetní knize singulární.**

Tato byla nadepsána panem Františkem Mlčůchem, číslo domu 147, dne 7. února 1891.   
Je zachována a byla vedena do roku 2004. V roce 2005 byla založena nová „Protokolární kniha Valných hromad“. Zápisy věrohodně zachycují dění a činnost v singulárním spolku v návaznosti na historické události doby.

Společné hospodaření na získaném majetku bylo obtížné, protože sami singularisté vlastnili i svoje hospodářství. Proto došlo v letech **1919 - 1923** k rozparcelování podstatné části lesního majetku, především Bučníku a Břehů, podařilo založit lesní školku k pěstování sazenic, především smrku a modřínu. Bylo zakázáno svévolné vypásání sečí, které byly osazovány smrkem. Samotné výsadbě předcházela obrovská a nekonečná dřina, protože pozemky byly zarosteny náletovými dřevinami a bylo je nutné „vyklčovat“.

V tehdejším způsobu hospodaření měla pastva mladého dobytka od jara do podzimu velkou cenu pro zdravý vývoj chovu. Pasinky v Širuchu ale nebyly kvalitní a vyžadovaly zkulturnění   
za cenu velmi namáhavé práce. V květnu 1922 rozhodla Valná hromada o vykopávání trní, povinné pro všechny singularisty. Pokuta za neplnění byla dvacet korun za vynechaný den. Spolek se stává členem Pastevní jednoty Rožnov, využívají se umělá hnojiva. Představy a plány k vybudování pastevního areálu byly zahájeny v roce 1925 výkupem pozemku od Františka Hřiba, číslo domu 65 pro vybudování cesty /dnes cesta k hospodářské budově č.213/. Následovalo rozhodnutí o stavbě stáje - „ŠOPY“, kterou nakreslil pan Klofera. Realizace stavby pro 50 kusů byla oddalována, a byla dokončena pravděpodobně v roce 1930. K jejímu vybavení patřila napáječka, dobytčí váha, hnojiště, jímka. Budovalo se oplocení pasinků. V roce 1937 se páslo 66 kusů dobytka a 10 hříbat od Zemědělské rady. Pastýř musel absolvovat kurs   
ve Vizovicích o ošetřování hříbat. Epidemie slintavky a sucho v roce 1939 ovlivnily výsledky pastvy, přírůstky byly mizivé, obvykle se totiž přírůstek na jeden kus pohyboval mezi 60 až 90 kilogramy za pastevní sezónu. Hospodaření na pastvě v Širuchu pokračovalo až do padesátých let.

**Pozemky ve vlastnictví singularistů skrývaly pod povrchem zvláštní potenciál, a sice ložiska pískovce, andezitu, čediče a dalších hornin**.

Historie kamenolomů, které vznikly na pozemcích singuláru, je zajímavá. Na Bučníku, který do roku 1950, ještě někteří pamatují jako kopec s bukovým lesem, sahající do 555 metrů nadmořské výšky, byla už v roce 1933 pronajata lokalita, dnes nazývána jako „Menšíkova skala“. Smlouva pachtovní, sepsána mezi singulárem a Antonínem Menšíkem ze Bzové měla platnost 10 let, přičemž v prvních dvou létech zkušebních, za částku 2 500,- korun.   
Pak v dalších létech těžby a trvání smlouvy už za množství vytěženého kameniva zjišťované vážením. Jak dlouho těžba probíhala a jaký příjem plynul z těžby nelze v zápisech dohledat,   
lze se ale domnívat, že trvala krátce a byla konkurencí vytlačena. Nicméně zájem o otevření lomu trval tentokrát ze strany státu. Dochovaná „Odstupní smlouva“ z roku 1952 mezi Československým státem, zastoupená Krajským národním výborem v Gottwaldově a   
78 účastníky řízení, tedy singulárníky, uvádí zřízení kamenolomu o výměře deseti hektarů podle geometrického plánu ze dne 10. 11. 1951. Cena za 1 metr čtverečný činila 3,70 Kč, z toho 1 koruna jako náhrada za dřevní hmotu. Skutečná částka, která byla poukázána v roce 1954   
na účet u Státní spořitelny, byla 8.700,- korun, v přepočtu tak přišlo na jednoho člena   
118 korun 80 haléřů /poznamenávám, že cena asi 370 000 korun byla snížena měnovou reformou v roce 1953/. Přesto v článku II., odstavce 4 této smlouvy bylo uvedeno právo zpětné koupě odstoupených /singularistů/, pro případ, že by nabyvatel provoz zrušil. Toto ujednání bylo využito a po několikaletém jednání s firmou STRABAG, který zde podnikal po roce 1989, se kamenolom vrátil v roce 2009 do majetku Sdružení singulárních podílníků za vyjednanou cenu 500 000,-Kč /původní návrh byl 5 500 000,-Kč/. V současné době je kamenolom provozován na základě nájemní smlouvy z roku 2012 panem Ludvíkem Novákem ml.

Druhou lokalitou krátkodobě využívanou na těžbu pískovcového kamene pro regulaci vodních toků byl lom Padělek. Plocha o výměře kolem tří hektarů byla prodána v roce 1977, cena ani další okolnosti nejsou nikde zachyceny, doklady nějak zmizely. Byl znám jen vlastník, a to   
Lesy ČR, se kterými probíhalo opět několikaleté jednání, zakončené odkoupením v roce 2011 do singulárního majetku za cenu 270 000,- Kč.

Kamenolom Rasová, jehož vlastníkem je stát, se stal rezervací. Tento byl rovněž zřízen   
na pozemcích singularistů po odkoupení v roce 1948 za částku 200 000,- Kč.

Ve výše uvedeném pojednání jsou uvedeny pouze některé historické skutečnosti tak, jak jsou uváděny v zápisech jednání „singulárních výborů“ nebo valných hromad**. Hospodaření v lesích** **je na samostatné pojednání, které bude /doufám/ předloženo na některém dalším jednání Valné hromady.**

**Závěrem:** Spolek singulárních podílníků, jehož historie začíná před více, jak 150 lety, se řadí mezi nejstarší spolky v obci, přežil velmi složité historické změny společnosti včetně válečných let. Je třeba vyzvednout mimořádnou schopnost našich předků, jejich pracovitost a vizi budoucnosti.

**Pro 118. Valnou hromadu a 125. výročí sepsání Základního protokolu zpracoval předseda Spolku singulárních podílníků.**