seznam Pilotních lokalit pro „priority map“

|  |  |
| --- | --- |
| IURS and RDA – Czech republic - FUA Ostrava | Version 1  1/ 2018 |

Pilotní lokality v „Priority map“ mají za cíl poukázat na některé oblasti dříve využívané, které mohou být postiženy kontaminací a v této chvíli nejsou uvedeny v SEKM.

Plochy tvoří dvě základní skupiny. První jsou plochy, které byly využívány pro průmyslovou činnost, která ve většině případů zanikla do 50. let 20. století a dnes již slouží neprůmyslovým účelům. Druhou skupinu tvoří brownfieldy evidované v databázi brownfields Moravskoslezského kraje.

Lokality byly vybrány z FUA Ostrava s tím, že žádná z lokalit se nenachází přímo na území statutárního města Ostrava.

V dokumentu je vždy uveden název lokality nebo název průmyslu či jiného využití. Místo – obec a GPS souřadnice. Ve většině případů je připojen krátký popis. Uvedené souřadnice slouží pro přibližnou orientaci. Popis – pokud je uveden, slouží pro vytvoření představy, o jaký typ lokality se jedná. Popisy jsou většinou z různých zdrojů a slouží k orientaci o lokalitě, nikoliv k dalšímu publikování nebo hodnocení - proto nejsou zdroje uváděny.

**Název: Starhembergova parní cihelna a továrna na hliněné zboží**

Místo: Záblatí u Bohumína

GPS: 49.8959600N, 18.3820081E

Popis: Cihelna Františky Starhemberg-Larischové byla vystavěna mezi Záblatím a Lutyní a byla napojena od nádraží vlastní vlečkou, dlouhou téměř 2256 m, vedoucí se značným stoupáním lesem “Na Bagincach”. Stála prý v místě Skřečoně nazývané Kočendovec (nyní je tam statek a jízdárna).

**Název: pravděpodobně Smíšená továrna a pískárna**

Místo: Držkovice

GPS: 49.9850294N, 17.8353328E

Popis: V současné době je většina objektů zdemolována a lokality je využívaná pro bydlení a farmu.

**Název: Kopřivnická továrna na hliněné zboží**

Místo: Kopřivnice

GPS: 49.5955431N, 18.1453503E

Popis: V roce 1812 postavil v Kopřivnici několik dřevěných budov, v nichž se v první vypalovací peci pokusil vypálit hliněné zboží. V slezské Ratiboři se ale seznámil s Janem Bartlem, odborníkem na keramiku, který se později stal jeho společníkem a spolu s ním založil továrnu na hliněné zboží v Kopřivnici. Podnik uspěl a stal se na několik desítek let jedním z hlavních průmyslových závodů v regionu od roku 1935 pod názvem Továrna na hliněné zboží Richter a Schustala. V této podobě podnik zastihla druhá světová válka. V roce 1942 byla výroba nuceně omezena a v roce 1945 byla na podnik uvalena nucená správa a firma byla začleněna do Moravských keramických závodů Brno a Moravskoslezských závodů Blansko, v 50. letech 20. století se pak stala součástí Hrušovské kameniny a Slezských cementáren. Nakonec došlo k jejímu začlenění do Moravských keramických závodů Rájec-Jestřebí jako závod 05 - Kopřivnice. Výroba zde skončila roku 1962. Výrobní areál byl převážně zbořen.

**Název: Cihelna Rindhofen v Bystřici**

Místo: Bystřice nad Olší

GPS: 49.6438372N, 18.7231206E

Popis: Cihelnu Ringhofen postavil na svém pozemku v Bystřici Pavel Kowala (čp.15) U Haže v roce 1901. Z finančních důvodů však nebyl schopen zabezpečit její provoz. Rozhodl se proto cihelnu a také celou usedlost v roce 1910 prodat společnosti, kterou tvořili: Jiří Heczko (čp.201), Albert Ciahotny (čp.19), Paweł Łabaj ( čp. 183) a Paweł Rusz (čp.260). Postupně byl provoz v cihelně rozšířen a v roce 1917 byla zahájena výroba cihel. Od 1. ledna 1962 se stala provozovnou Severomoravských cihelen n. p. se sídlem v Hranicích, z nichž šestnáct provozoven tvořilo závod Hlučín. K zastavení veškeré výroby v cihelně došlo až o deset let později 1. ledna 1974. Dnes byste nedaleko od místa kde stála je nový obecní hřbitov.

**Název: Svibická cihelna**

Místo: Český Těšín

GPS: 49.7359372N, 18.6188211E

Popis: V roce 1886 Górniak koupil 1,5 hektaru pole ve Svibici, kde během tři let postavil cihelnu a řadu menších budov, ve kterých se připravoval materiál k výrobě cihel. Vybudoval také formírnu a sušárnu, nechyběla ani úzkorozchodná železnice s vláčkem, na kterém se převážela cihlářská hlína a samotné cihly. Později si vystavěl v sousedství cihelny vlastní obytný dům s pečlivě udržovanou květinovou a zeleninovou zahradou. Nezapomněl ani na domky pro dělníky. První pec byla uvedena do provozu již v roce 1887 a při této příležitosti se konalo slavnostní posvěcení cihelny, nicméně její výstavba pokračovala dál. Z počátku se tam vyráběly pouze cihly, časem se sortiment rozšířil o střešní tašky a drenážní trubky, později o obkladačky s ozdobnými motivy, z kterých se pak na stěnách vytvářelo něco na způsob vlysů. Později Górniak si pořídil do svého podniku parní stroje, které usnadňovaly nejtěžší práce. Dnes cihelna kompletně zlikvidována.

**Název: Cihelna (asi majitel Kametz)**

Místo: Český Těšín

GPS: 49.7387108N, 18.6155489E

Popis: Dnes je objekt cihelny zlikvidován – místo slouží částečně pro garáže.

**Název: Jan Rumpal, továrna na pilníky, Místek**

Místo: Frýdek-Místek

GPS: 49.6820953N, 18.3409881E

Popis: Jan Rumpala, majitel sekárny a pilnikárny (Feilenhauer Werkstätte) v Koloredově. Johann Rumpal založil pilnikárnu a zapsal živnost do živnostenského rejstříku 17. 7. 1893. Továrna fungovala až do roku 1941, kdy byla živnost vymazána ze živnostenského rejstříku. Továrna byla zřízena v roce 1893 a byla postupně budována a rozšiřována. Jejich dům čp. 149 byl umístěn v zahradě a odsunut od Císařské silnice. V roce 1894 byl přestavěn a rozšířen pro pilnikárnu.

K původnímu objektu bylo přistavěno kolmé křídlo a celý dům byl zvýšen o jedno patro. K boční fasádě byl přistavěn rizalit se vstupem a s dvouramenným schodištěm do bytu v patře. V přízemí se nacházely provozy sekárny (pilnikárny), kancelář a sklad. V prvním patře byl umístěn byt sestávající ze tří obytných místností, kuchyně a komory. Vedle Rumpalova domu čp. 149 stály další objekty pilnikárny a sekárny firmy Bratří Rumpalových. V roce 1899 byla přistavěna kovárna, která byla kolaudována 12. září 1899. Zároveň byla přestavěna a rozšířena strojní sekárna (Haumaschinenraum) a čistírna a úpravna pilníků (Raum zum Putzen und Appretiren desFeilen).

Továrna se postupně rozšiřovala a skládala z několika objektů. Domy č. 129 a 102, stojící po pravé straně Císařské silnice po směru na Frýdek, se staly součástí Rumpalovy fabriky po roce 1900. Tovární budovy obklopovaly dvůr. První stavbou byl samostatně stojící jednopatrový dům č. 129, podsklepený a v přízemí zaklenutý klenbou, ke kterému bylo připojeno přízemní křídlo s provozovnou, zdá se, že původně strojovnou. Třetí a čtvrtou stranu nádvoří vyplnila budova č. 102 Za komplexem budov Rumpalovy pilnikárny byl mlýnský náhon.

**Název: Herliczkova textilní továrna**

Místo: Frýdek-Místek

GPS: 49.6819047N, 18.3400736E

Popis: Dne 8. 11. 1891 Herliczka založil továrnu Mechanische Weberei (mechanická tkalcovna), která byla zapsána do živnostenského rejstříku s adresou Koloredov č. 32 (nové čp. 869, Hřbitovní ulice). Poté se továrna začala dále rozšiřovat. V roce 1893 bylo vystavěno za továrnou nové přízemní skladiště. V roce 1898 žádal majitel továrny o stavební povolení k výstavbě továrního komínu (Schorsteines) a kotelny (Kesselhauses) k domu č. 32 a tkalcovny (Websaales). Továrna byla postupně dostavována, až budovy obklopovaly malé nádvoří, což dokládá situace z roku 1907 (obr. 9). Ke kotelně byla přistavěna strojovna a k původní budově přistavěna nová tkalcovna. Tkalcovna byla postavena do roku 1910. Zásadní zvrat přišel v roce 1914, kdy továrna vyhořela. Byla vystavěna nová továrna, která dodržela stanovenou stavební linii. K původní zachovalé části objektu továrny byla přistavěna tkalcovna nepravidelného půdorysu s malým nádvořím uprostřed a šlichtovna k budově při Anenské ulici.

Továrna byla v 80. letech zbourána a na jejím místě stojí dnes Penny Market.

**Název: Cukrovar v Kateřinkách**

Místo: Opava-Kateřinky

GPS: 49.9478108N, 17.9020789E

Popis: Podnikatel Josef Pohl, provozovatel prvního cukrovaru v Opavě z roku 1848. Na konci Druhé světové Války byl Areál cukrovaru zničen a po válce již nebyl obnoven.

**Název: Komorní Lhotka kamenolom**

Místo: Komorní Lhotka

GPS: 49.6480911N, 18.5351172E

Popis: Dnes uzavřen. Využíván pro outdoorové aktivity.

**Název: Cihelna Ropice**

Místo: Ropice

GPS: 49.6895919N, 18.6097742E

Brownfield v obci – bývalá cihelna – momentálně majetkově rozdělena mezi firmu Quadtrans CZ a obec. Obec vlastní vnitřní prostor bez přístupu. Přístupová cesta je vlastněna státem.

Areál je zasažen skládkou, výrok ze SEKM: Lokalizace: Skládka v údolí potoka Neboranka v katastru města Třince, první část skládky byla zrekultivovaná a předána zemědělskému obhospodařování. Těsnění dna skládky není provedeno, skládka byla původně určena pouze na inertní materiál. Brownfield je vedle hlavní cesty bez možnosti odbočovacího pruhu.

**Název: Areál bývalého zemědělského družstva Bolatice B**

Místo: Bolatice

GPS: 49.9479789N, 18.0803969E

Popis: Bývalý statek

**Název: Bývalý vepřín**

Místo: Oldřišov

GPS: 49.9799000N, 17.9890819E

Popis: Areál je nyní bez využití, plochy pro zemědělskou a lesní výrobu, skladování.

**Název: SUGAL s.r.o., Středisko rostlinné výroby**

Místo: Velké Albrechtice

GPS: 49.7500258N, 18.0504328E

Popis: Neudržovaný opuštěný areál bývalé zemědělské výroby, některé objekty nebezpečné, na prodej.

**Název: Areál živočišné výroby v Rybí**

Místo: Rybí

GPS: 49.5972900N, 18.0748000E

Popis: Bývalý areál živočišné výroby, budovy využívány k ustájení dobytka.

**Název: Zemědělské objekty na ul. Třebomské**

Místo: Sudice

GPS: 50.0318911N, 18.0626700E

Popis: Bývalé objekty starého zemědělského družstva.

**Název: Lihovar**

Místo: Bohuslavice

GPS: 49.9352911N, 18.1165539E

Popis: V minulosti se v objektu zpracovávaly brambory a byl zde lihovar. Do devadesátých let patřil Státnímu statku Hlučín, který zde vybudoval sušárnu zelené píce. V současné době je část objektu v nájmu. Je zde pila a opravna automobilů. Větší část je nevyužívána a zdevastována.

**Název: Statek**

Místo: Chuchelná

GPS: 49.9899900N, 18.1166800E

Popis: Jedná se o hospodářský dvůr z přelomu 19. a 20. století v sousedství bývalého zámku – dnes rehabilitačního zařízení. V roce 2000 byl v rámci privatizace prodán soukromé právnické osobě. Dvůr je využíván vlastní firmou sezonně. Celoročně je využívána část areálu nájemcem. V současnosti jsou zde prováděny pouze udržovací práce na objektech. Majitel nechce investovat, ale ani prodat. Na pozemku jsou velké cihlové stavby, polovina bez střech, jedna poměrně zachovalá, jeden dům a hala využívaná autodopravou, 2 plné silážní věže (ekol. zátěž). Obec by měla zájem něco dělat, kdyby byly dotace, ale naráží na nezájem majitele. Bylo by vhodné pro agroturistiku.

**Název: Kravín**

Místo: Lhotka

GPS: 49.5999339N, 18.2985950E

Popis: Stavba přestala sloužit svému účelu v květnu 2011. Od této doby chátrá. Uvnitř je demontováno zařízení pro úpravu mléka a další specifická zařízení pro chov krav.

**Název: Panský dvůr**

Místo: Hukvaldy

GPS: 49.6238083N, 18.2218883E

Popis: Bývalé stáje a JZD, dnes nevyužíváno.