**Šonovská místní šlechta**

 V době vrcholné kolonizace nechal panovník prostřednictvím rodu Načeraticů osídlovat okolí středního toku Metuje. Spolu s mnoha dalšími vesnicemi vznikl tehdy i Šonov. Nejspíše už ve svých počátcích patřil českým vladykům neznámého jména, kteří teprve po svém majetku převzali rodové jméno Šonovští ze Šonova. Za místo jejich sídla-dvorce je považováno dnešní čp. 36 na Malé straně. Pravděpodobně někdy v průběhu 14. století uvedená místní šlechta Šonov opustila. O důvodu se lze jen dohadovat. Nedostačovala jim k obživě? Dali přednost jistějším a výnosnějším hospodářským nebo vojenským službám? V případě příslušníků nižší šlechty – vladyků, vlastníků nevelkých majetků, k tomu v té době docházelo poměrně často.

 Šonov poté patrně připadl náchodskému panství. Domnívám se, že po osamostatnění Krčína mu ve druhé polovině 14. století náchodští páni prodali východní část Šonova se statky. Znamenalo to první rozdělení Šonova na dvě části, z nichž jedna patřila Náchodu a druhá krčínskému, později novoměstskému panství. Náchodští si ponechali severní část vesnice s menšími hospodářstvími, krčmou, kovárnou a bývalým vladyckým dvorcem. Po Načeraticích a pánech z Dubé se na Náchodě vystřídala řada dalších majitelů.

 V některých pramenech je zmiňováno, že v polovině 15. století nabyli nepoctivě na Náchodsku statky Strakové z Nedabylic, jmenovitě Jan Straka z Nedabylic. V roce 1437 se Náchoda zmocnil loupeživý Jan Kolda z Žampachu. Již v roce 1438 Jan Kolda nazývá Straku „*slovutným panošem Janem Strakou z Nedabylic a na Studnici*.“ Je zřejmé, že v čase svého působení v Náchodě Kolda věnoval svému služebníkovi Strakovi nezákonně několik okolních vsí a mezi jiným zbožím nejspíše i část Šonova.

 Janovi staršímu Strakovi, potomku Petra Straky a Janovu vnukovi, se podařilo obnovit samostatnost Šonova. Od novoměstského panství odkoupil v roce 1564 šonovské statky a k svému stávajícímu dílu Šonova připojil zbývající část. Vytvořil tak z obou jeden velký statek. Další ze Straků, Jan Jiří Straka, si v Šonově na místě dnešního čp. 117, vystavěl v roce 1576 kamennou tvrz a v kostele sv. Václava nechal zřídit rodinnou hrobku. Třicetiletá válka přispěla k tomu, že páni Strakové o svůj veškerý zdejší majetek nakonec přišli. Poslední vlastník tvrze, rytíř Petr ml. Straka z Nedabylic, byl nucen v letech 1641-1643 prodat svůj zadlužený statek značně movitějším sousedům. Vesnice Šonov tím znovu ztratila nejen zdejší šlechtu, ale také samostatnost. Zároveň se již podruhé o Šonov podělilo panství náchodské s novoměstským.

 *Marie Nyklíčková 1.5.2020*

Literatura

Provodov-Šonov aneb jak se žilo pod Dobenínem Zdeněk Jánský r. 2003 Náchod - dějiny českých měst Lydia Baštecká a kolektiv r. 2004 Nové Město - pohledy do minulosti Bohumil Dvořáček r. 2000 Česká středověká šlechta Josef Macek r. 1997 Oficiální stránky obce Chýšť r. 2015