**Historie hornictví, řemesel, průmyslu a zemědělství v naší obci.**

Je to téma velmi rozsáhlé a předem se omlouvám, že moje informace nebudou zdaleka vyčerpávající.

Pro mnohé z Vás je možná překvapením, že až do roku 1861 se na katastru Petrovic těžila červená železná ruda – krevel. Z důvodu vysokých nákladů na dopravu do hutí musela být těžba kvůli ztrátovosti ukončena. Více se historické prameny o hornictví u nás nezmiňují. Ještě v nedávné době se při stavebních pracích nacházely v obci zbytky důlních štol, které připomínaly dřívější činnost.

Co se týká řemeslné výroby ta u nás souvisela vždy s potřebami rolníků a občanů naší obce. Byl zde kovář, řezník, obchodník, zedník, mlynáři, hospodský a další drobné živnosti. Tato tradice byla přerušena obdobím socialismu, kdy byl soukromý řemeslník nežádoucí a veškerou drobnou řemeslnou činnost prováděli řemeslníci melouchem, neboť velké firmy neměly čas a zájem zabývat se drobnými potřebami občanů. Soukromá řemesla se u nás začala postupně obnovovat po roce 1989, kdy u nás byla založena stavební firma, šicí dílna, kovodílna, klempířství a pokrývačství, obchod, firma zabývající se těžbou dřeva a další stavební řemesla. V současné době se řemeslná výroba celkem slibně rozvíjí. Jestli jsem na nějaké řemeslo zapomněl, tak se omlouvám.

Průmysl u nás v obci nikdy nebyl a ani v současné době se zde žádná průmyslová firma nenachází. Naši občané odcházeli za prací do průmyslových firem v okolních obcích – do papírny v Přibyslavicích, průmyslových podniků v Třebíči BOPO, Elitex, První brněnská, ZMS a některých dalších. S postupným zaváděním techniky do zemědělství, čím dále tím více lidí hledalo práci v průmyslu, na dráze a dalších nezemědělských činnostech. Po revoluci v roce 1989 některé průmyslové podniky zanikly – BOPO, Elitex, některé přišly BOSCH, Mann filter, Frankische. Vzhledem k tomu, že až na výjimky v zemědělství z našich občanů nikdo nepracuje, je práce v průmyslu pro naše občany stále důležitější m zdrojem práce a peněz.

Pro naše občany byla až do 70let minulého století nejdůležitějším zdrojem obživy práce v zemědělství. I v současné době je zemědělské družstvo největší firmou hospodařící v katastru naší obce. Z tohoto důvodu zaujímá zemědělství největší část mého historického přehledu. Až do roku 1872, kdy byla postavena severozápadní dráha, se místní rolníci vedle zemědělství zabývali také formanstvím. Po zprovoznění železnice se formanství změnilo na příležitostnou dopravu dříví z okolních lesů na nádraží do Okříšek nebo na parní pilu. Nezemědělští obyvatelé si na živobytí vydělávali na zdejším dvoře, nebo chodili pracovat do papírny v Přibyslavicích a továren v Třebíči. Do zrušení roboty se robotovalo na panském. Mimoto rolníci i obec odváděli daně vrchnosti.

Během první světové války se vedlo rolníkům stejně špatně jako zbytku země. Měli předepsáno, kolik obilí musí každý rok státu dodat. Pokud nebyly dodávky splněny, konaly se po obci prohlídky za účasti vojáků - Němců nebo Maďarů. Sedláci se snažili ukrýt obilí, kde se dalo, aby se vyhnuli plnění dodávek. Poválečná drahota dosáhla obrovských rozměrů. 1q pšenice či žita stál 400Kč, ovsa nebo ječmene 360Kč, brambor až 180Kč, 1kg mouky 10Kč, takže s nadsázkou můžeme říct, že ceny jsou posledních sto let až na drobné výkyvy stabilní. Někteří rolníci své lány postupně rozprodali a vydali se hledat štěstí do Ameriky. Celkový počet vystěhovalců činil na 120 osob.

Dne 29 září 1925 byla provedena parcelace zdejšího velkostatku. Zemědělské pozemky byly předány místním bezzemkům a domkářům.

O tom, že nepřízeň počasí pronásleduje zemědělce od nepaměti, svědčí některé dochované údaje z místní kroniky. Téměř po celou dobu války i po ní převládala náramná sucha, což mělo zhoubný vliv na množství a jakost úrody. Dne 26 června 1918 dostavil se mráz -4°C a též roku 1923 dne 15 června byl mráz tak silný, že brambory na polích zmrzly docela a žita které právě kvetly, mráz dosti citelně poškodil. Dne 25 srpna 1925 se snesla na obec bouře s krupobitím o velikosti vlašských ořechů. Léto toho roku bylo dosti mokré, podzim pak velice suchý, takže nebylo možno orat. Dalším rokem, který se zapsal do podvědomí, byl rok 1929, kdy panovaly v lednu a únoru kruté mrazy. Na hromnice uhodil tak silný mráz, že vlaky přimrzly ke kolejím a musely být rozehřáty od kolejí. V červenci 1929 se na místní kraj snesly katastrofální bouře s větrnými smrštěmi a silným krupobitím. Krup bylo tolik, že celý zdejší kraj byl přikryt jak o Vánocích sněhem. Větrná smršť lámala stoleté stromy a odnášela střechy z domů. Některé stavby a stodoly byly rozmetány. Úroda byla zničena až z 90%. V letech 1931,1934 a 1935 byly katastrofální sucha, která zničily úrodu až z 90%. V prosinci 1934 byly teploty, jaké bývají v říjnu. V červnu 1935 bylo 9 tropických dnů a teploty dosahovaly až 35°C, do konce srpna přitom vůbec nepršelo. Sedláci byli nuceni prodávat dobytek za velmi nízké ceny, neboť ho neměli čím nakrmit. Na základě těchto událostí zavedla vláda v srpnu 1934 obilní monopol a stanovila pevné minimální výkupní ceny obilí: na žito 116Kč, pšenici 160Kč, na oves106Kč. V době hospodářské krize tyto ceny klesly u žita na 70Kč a ovsa 50Kč za q. Že se pohromy nevyhýbaly ani dobytku, svědčí zápis o onemocnění dobytka v obci na podzim roku 1919 slintavkou a kulhavkou, při níž 14 kusů uhynulo. Toto byl celkový pohled na prvorepublikové zemědělství v naší obci a významné události této doby.

V březnu 1939 došlo k obsazení Československa nacistickým Německem. Tato událost předznamenala obrovské válečné utrpení a změny, jež nastaly po válce. Během války museli sedláci dodávat potraviny říši pod pohrůžkou vězení či poprav. Po válce došlo v únoru 1948 k převzetí moci komunisty. Součástí ideologie bylo potlačení soukromého vlastnictví a podpora státního a družstevního vlastnictví. Toto se projevilo i v zemědělství. Na pozemcích Němců, kolaborantů, zrádců a bývalých velkostatků vznikaly statní statky a ostatní zemědělci byli nuceni zakládat JZD. V Petrovicích bylo JZD založeno v roce 1951. Až do roku 1958 bylo JZD menšinové, neboť do něho nevstoupili velcí sedláci, domkáři a malorolníci se do něho také zrovna nehrnuli. Skutečným družstvem se stává, až v roce 1959 kdy do něj vstoupili všichni zemědělci. V JZD Petrovice trvale pracovalo 68 osob a v době sezonních prací ještě mnohem více. Obhospodařovalo 490ha zemědělské půdy. Užitkovost u krav dosahovala v roce1955 4,9l mléka denně, průměrný výnos obilí činil v roce1959 30q/ha. Jen pro porovnání současná užitkovost krav v družstvu dosahuje 22 l mléka denně a výnos obilovin letos dosáhl 78q/ha. S postupem doby docházelo ke slučování JZD. Nejdříve došlo ke sloučení s JZD Hvězdoňovice a JZD Nová Ves, poté s JZD Bransouze a nakonec ke sloučení s JZD Okříšky a vzniku podniku, který hospodařil přibližně na výměře 3500ha zemědělské půdy. Během této doby nahradily traktory koně, stroje ruční práci a celkově došlo k úspoře mnoha pracovníků a byla odstraněna největší dřina. Do dějin zemědělství u nás vstoupila v roce 1989 sametová revoluce, která otočila kormidlo našeho směřování. Politickým ideálem se staly opět rodinné farmy, bohužel 41let socialismu byla příliš dlouhá na to, aby bývalé statky mohli pokračovat v té podobě, jakou znali sedláci před vstupem do JZD. Došlo k velké koncentraci výroby, bývalí sedláci zestárli, či zemřeli, jejich děti odešli do měst a oborů výroby, které se zemědělstvím neměli nic společného. Proto i v současné době převládá zemědělství velkých společností s různou formou vlastnictví - ZD, a.s., s.r.o. soukromé firmy. Dochází k neustálému zvětšování firem. Na katastru naší obce většinu pozemků obhospodařuje ZD Okříšky, které vzniklo po revoluci transformací z bývalého JZD Okříšky. Jen pro vaši představu, obhospodařuje 3200ha zemědělské půdy, chová 800 krav a to všechno pouze s 80 pracovníky. Toto je velice letmý pohled na historii zemědělství, řemesel, průmyslu a hornictví v naší obcí za posledních asi 250 let.

*V Petrovicích dne 6. 9. 2014*

*přednesl Ing. Jan Kuthan – člen zastupitelstva obce Petrovice*