Město Česká Lípa

Stavební úřad

Úsek památkové péče

Náměstí T.G. Masaryka 1/1

470 01 ČESKÁ LÍPA

IDDS: bkfbe3p

Číslo jednací: NPU-353/107893/2021

**Věc:**

**Vyjádření účastníka řízení k odbornému podkladu, pořizovanému dle §14 zákona č. 20/1987 Sb., a to k vyjádření Národního památkového ústavu čj. NPU-353/107893/2021ve věci Dům čp. 100, Berkova ulice, p.č. 114, k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, r. č. ÚSKP 23403/5-2808 ,** projekt pro vydání společného povolení (DigiTry Art Technologies s.r.o., Davídkova 675/76, Praha 8, Ing. Martin Hulan, Ak. arch. Jiří Javůrek)

S výše uvedeným vyjádřením jsme byli seznámeni, prostudovali jsme jej a sdělujeme tímto odboru památkové péče Města česká Lípa toto následující vyjádření účastníka řízení:

Národní památkový ústav shledává předmětný projekt realizovatelný v případě dodržení podmínek:

1. Požadovaná střešní krytina bude použita v režném (cihlově červeném) provedení (tj. neglazovaná, bez povrchové úpravy v podobě engoby). U nové krytiny nebudou použity novodobé prvky – novodobé tvarovky, typizované odvětrávací hlavice, prostupy pro antény apod., šroubované hřebenáče (hřebenáče požadujeme klást do neprobarvené pokrývačské malty).
2. Distanční rámeček u nových okenních výplní bude použit v barvě okenních křídel, vzhledem k realizaci dvojitých okenních křídel doporučujeme použít užší distanční rámeček. Okenní výplně doporučujeme opatřit nátěrem ve stávající barevnosti, tj. lomenou bílou barvou, případně barevností v odstínu slonová kost. Detailní podoba (šířka a profilace okenního rámu a křídel) nových okenních výplní bude před zadáním do výroby odsouhlasena na základě výrobní dokumentace případně referenčního vzorku orgány státní památkové péče, resp. pracovníkem NPÚ, ÚOP v Liberci. Okenní výplně budou v rámci okenní špalety osazeny do stávajících pozic. U okenních výplní ve dvorním křídle doporučujeme sjednotit členění okenních výplní větších okenních otvorů ve 3.NP a části 2.NP se členěním okenních výplní v 1.NP (šestikřídlé okenní výplně).
3. Obnovované části omítek budou provedeny vápennou omítkou (s maximálním obsahem bílého cementu do 5%). Ponechané a nově doplňované části hladkých omítek doporučujeme sjednotit jemným vápenným štukem do zrnitosti 1,0. Vhodnost použití požadovaných akustických omítek bude posouzena na základě předložených technických listů.
4. Obnovu erbu v průčelí fasády, který je z pohledu památkové péče brán jako umělecko – řemeslný prvek, požadujeme řešit na základě vypracování podrobného restaurátorského průzkumu, na jehož základě bude zpracován restaurátorský záměr, v rámci samostatného správního řízení.

K těmto podmínkám nyní podáváme vyjádření účastníka řízení:

Ad 1 /

S uvedenou podmínkou souhlasíme. Tento popis je doplněn do technické zprávy PD

Ad 2 /

S uvedenou podmínkou souhlasíme. Barevné řešení distančního rámečku a okenní výplně bude předloženo na vzorcích k odsouhlasení. Profilace okenních výplní bude předložena k odsouhlasení na základě dílenské dokumentace. Popis zapracován do technické zprávy PD

Ad 3 /

S uvedenou podmínkou souhlasíme – popis je doplněn do technické zprávy PD. Technický list zasíláme jako přílohu.

Ad 4 /

S uvedenou podmínkou souhlasíme – popis je doplněn do technické zprávy PD.

Dále je ve vyhodnocení žádosti uvedeno následující:

*„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce (substituce zděné římsy za monolitickou betonovou římsu, realizace pozedního věnce a vynášení příček pomocí ocelových válcovaných nosníků): nejsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.“*

K výše uvedenému podáváme následující vyjádření:

* Naším vyjádřením rozporujeme některé závěry stanoviska Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci čj. NPU-353/107893/2021 ze dne 17.1.2022. Neztotožňujeme se s názorem NPÚ na náhradu zděné koruny středové a obvodových zdí za železobetonový ztužující věnec a na provedení založení příček pomocí ocelových válcovaných profilů.
* K nutnosti realizace ŽB věnce uvádíme následující. Je jistě pravdou, že při realizaci záchranných opatření bylo provedeno i přezdění koruny zdí a římsy z plných pálených cihel na vápennou maltu. Tento postup byl v souladu s projektovou dokumentací zajišťovacích prací zpracovanou autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb Ing. Davidem Marečkem. Ing. Mareček předpokládal, že takto provedená koruna zdí bude dostatečná nejen pro instalaci provizorního zastřešení, ale i pro následné uložení definitivní konstrukce střechy objektu při jeho rekonstrukci. Předpoklad Ing. Marečka vycházel ze skutečností známých v době krátce po požáru objektu, kdy se především řešil havarijní stav objektu a možný způsob rychlého provizorního zajištění objektu proti další destrukci. Ing. Mareček pochopitelně neměl k dispozici poznatky o stavu konstrukcí objektu, které známe dnes a které vycházejí z průzkumů provedených v rámci projektové přípravy rekonstrukce objektu.Tyto průzkumy mj. prokázaly, že pevnost zdiva je minimální a malta ložných spár má pevnost v podstatě nulovou. Ze statického hlediska je tedy bezpodmínečně nutné ztužit objekt v koruně zdiva pro uložení konstrukce krovu a stropu nad 2.NP. Ztužení koruny zdiva provedené v rámci zabezpečovacích prací pouze zděním z plných cihel na vápennou maltu se při tomto stavu zdiva ukázalo jako nedostatečné. Ve zděné koruně zdi nejsou realizovány ani kapsy pro uložení stropních trámů nově navrhované stropní konstrukce nad 2.NP (při zabezpečovacích pracích tam ani nemohly být realizovány, nebyla jasná konstrukce tohoto stropu). Případné vysekání kapes do stávající zděné koruny zdiva, by tuto konstrukci ještě oslabilo. Jak ukazují statické výpočty, je pro zajištění bezpečného uložení krovu a stropní konstrukce jednoznačně nutné (pokud uvažujeme s krovem a stropem provedeným z dřevěných trámů) zakončit zdivo železobetonovým věncem. Z tohoto důvodu projektant navrhuje odbourání celé nově vyzděné koruny zdiva, vč. římsy a nahrazení novou ŽB konstrukcí (při provedení ztužujícího věnce do stávající římsy, tj. vybourání pouze její části, by mohlo dojít ke ztrátě stability zbytku římsy – její vykonzolované části a jeho pádu). Z hlediska tvaru současné římsy je nutné konstatovat, že nově vyzděná římsa má menší přesah než původní římsa. Je to způsobeno tím, že původní přesah byl zajištěn prostřednictvím pískovcových desek, které umožňují větší vyložení než plná pálená cihla. Tyto desky se však dochovaly pouze v množství umožňujícím jejich použití pouze na části objektu v ul. Zámecké. Část desek byla poškozena při požáru v roce 2015 a část byla zničena již v 50. letech 20. století dlouhodobě zanedbanou údržbou. Desky zničené v 50. letech byly při rekonstrukci objektu v 60. letech nahrazeny keramickými dutinovými stropními tvarovkami (Hurdis). Ty byly rovněž při požáru 2015 zničeny. Železobetonová koruna zdiva je z pohledu materiálového provedení nepůvodní, umožní nám však provedení římsy v původním historickém tvaru. Vizuálně tak vrátíme objekt do stavu před požárem.
* Ke konstrukci příček musíme uvést, že především příčky v 2. NP nemají funkci pouze rozdělení dispozice podlaží, ale mají především funkci statickou, kdy zajišťují příčné ztužení objektu, jehož provedení je nutné z důvodu nízké pevnosti stávajícího zdiva (viz. výše) a velké délce obvodových zdí. Nemůžeme tedy souhlasit s názorem NPÚ, že tyto příčky je možné vybudovat jako lehkou konstrukci, např. ze sádrokartonu. Vzhledem ke stavu klenbových stropů nad 1. NP, není možné dále tyto přitěžovat. Proto projektant navrhl založit příčky na ocelových válcovaných profilech, které vynesou tíhu příčky a nepřitíží tak klenbové stropy. Technický stav kleneb vyžaduje i u příček z porobetonu (např. Ytong), které zmiňuje NPÚ, založení na ocelových válcovaných profilech. Porobeton je pro své špatné zvukově technické vlastnosti nevhodný pro použití pro oddělení hlasitých provozů (jako např. hudební učebny). Je pravdou, že ocelové profily budou zasekány do stávajícího historického zdiva. Ve stejném historickém zdivu budou vysekány i kapsy pro propojení zdiva příček se stávajícím zdivem, a to bez ohledu na způsob založení příček. Z tohoto pohledu tedy argument NPÚ o zásahu do původního zdiva postrádá smysl. Rovněž si dovolujeme upozornit, že konstrukce z ocelových válcovaných profilů ve stávající budově jsou již použity, a to již přibližně 100 let (dostavba 3.NP z 20. let 20. století). Nejedná se tak o nově použitý konstrukční prvek, který by se v budově již nenacházel.

Závěrem bychom rádi konstatovali, že snahou investora i projektanta (který má s návrhem oprav památkově chráněných objektů bohaté zkušenosti) je zajistit kvalitní návrh rekonstrukce této pro Českou Lípu významné památky, a to při respektování historicky cenných konstrukcí. Je však rovněž nutné zvážit situaci objektu, který pochází původně ze 70. let 18. století a za svou existenci již třikrát kompletně vyhořel a po posledním požáru z května 2015 zůstal 4 zimní období nezastřešen. Stav konstrukcí objektu je, vzhledem k těmto skutečnostem, neuspokojivý. Pokud chceme navrhnout rekonstrukci objektu tak, aby objekt byl bezpečný a životnost jeho konstrukcí byla dlouhodobě bezporuchová, je nutné do objektu zapojit některé „moderní“ konstrukce (jako je např. ŽB věnec), díky kterým bude možné splnit tyto podmínky na bezpečnost a dlouhou životnost objektu. Bez splnění podmínek bezpečnosti a bezporuchovosti konstrukcí by nemohl projektant za dokumentaci ručit a investor by nemohl takovou stavbu zodpovědně realizovat.

V Praze 28.1.2022 Ing. Martin Hulan