**Ztracený Domkov**

 Vesnice Domkov vznikla nejspíše za vrcholné kolonizace 13. - 14. stol. Paprsčitě rozložené pozemky za staveními připomínaly okrouhlici, ovšem místo obvyklé návsi protékal středem vesnice Šonovský potok. Vybrané místo patrně souviselo se stezkou spojující hlavní tahy okolních komunikací. Název osady ukazuje na prvního vlastníka, jakéhosi českého vladyku Domka. Veškerou půdu obhospodařoval jediný dvůr. Opevněná tvrz, zmiňovaná v roce 1434, stávala stranou vsi. V té době sídlil na Domkově český šlechtický rod Buchovských z Buchova. Nejznámější z nich Zbyněk Buchovský z Buchova prodal koncem patnáctého století domkovský dvůr majiteli opočenského panství Mikuláši Trčkovi z Lípy. V letech 1562-1586 je uváděn na Domkově Kuneš Bohdanecký z Hodkova. Zřejmě to znamená, že samotné tvrze se prodej netýkal. Statky vznikly v Domkově až v roce 1624 zásluhou Magdaleny Trčkové, která rozdělila pozemky domkovského dvora na čtyři díly a přidělila je sedlákům k obhospodařování. Opuštěná tvrz se časem stala rovněž statkem.

 Při cestě do Rydlova muzea v Nahořanech procházel Domkovem Alois Jirásek se svým učitelem Karlem Janků. Prohlédli si zbytky valů v okolí bývalé tvrze, pozůstatky starodávného krbu a povrchní zachovalé sklepení „divného rázu.“ Na základě zážitku z tohoto historického místa napsal Jirásek svou „starodávnou selanku Marylu.“ Dochovaný pozůstatek sgrafitové výzdoby na kamenné části stavení by mohl odpovídat době pobytu Kuneše Bohdaneckého z Hodkova. *Zdobně škrábaná omítka vnějších stěn, sgrafito, se objevuje ve venkovském prostředí jen ojediněle, a to u staveb z druhé poloviny 16. století a počátku 17. století.*

 Na hranicích Domkova se odedávna rozkládal panský rybník zvaný Rozkoš. Spisovatelka Božena Němcová zapsala v roce 1844 pověst o Rozkoši pojednávající o okolnostech jeho založení. Uvádí se v ní, že na základě pasáčkova upozornění na vhodnost přírodních podmínek, zabral novoměstský purkrabí Straka z Nedabylic lidem pole a nechal v těchto místech založit rozsáhlý rybník. Postižení poddaní Straku prokleli, takže po jeho smrti s ním, zapřaženým do pluhu, měl čert orat tak dlouho, až by se rybník zase proměnil v pole. Podle zápisků P. Vodičky při „spádu oblaku“ nad dobenínským návrším v roce 1732 ohromný rybník Rozkoš, od roku 1728 částečně vypuštěný, pohltil spoustu vod a bahna.

 Na napuštěných rybnících rovenském a rozkošském se ještě v roce 1813 konaly společenské zábavy – pozemní a vodní lovy, doprovázené hudbou. Pro své hosty je pořádala majitelka náchodského panství kněžna Kateřina Zaháňská. Po čase došlo v přeměnu rybníka Rozkoše v louky zásobujícími pící celé okolí. Jeho název se zachoval v pojmenování dnešní přehradní nádrže.

 Domkov zůstal až do svého konce malou osadou s nejvýše dvaceti chalupami a statky. Záměr vybudování vodní nádrže na lukách Rozkoše a Rovenském rybníce dlouhodobě omezoval jeho rozvoj. Hrozba zániku Domkova se naplnila v šedesátých letech 20. století. Obyvatelé vesničky postupně opustili své domovy. Všechna domkovská stavení byla srovnána se zemí, ustoupila výstavbě rozsáhlého vodního díla.

 Ztracenou starobylou vesničku Domkov dnes už téměř nic nepřipomíná. Jen lze, za nízkého stavu vody v přehradě, přejít po zachovalé cestě, spojující oba břehy potoka, a shlédnout tvrziště. K vidění jsou základové kameny statku čp. 4, který stával v místech dávné tvrze. Na území bývalé osady tam, kde se potok vlévá do přehrady, se nyní nachází chráněné území ptačí rezervace.

 *Marie Nyklíčková 11.4.2020*

POUŽITÁ LITERATURA

Provodov-Šonov aneb jak se žilo pod Dobenínem Zdeněk Jánský r. 2003 Provodov a Nesvačilov (Šeřeč) Zdeněk Jánský r. 2013 Vesnice-průvodce českou historií Alena a Vlastimil Vondruškovi r. 2014 Hrady, zámky, tvrze Dr. Tomáš Šimek Potvrzený rozsudek Karel Janků Pamětihodnosti panství Náchod důchodního Jana Mullera Věra Vlčková Lidová architektura encyklopedie Václav Frolec, Josef Vařeka r.1983