**KoPÚ v k.ú. Napajedla a části v k.ú. Otrokovice**

**Informace o území**

Napajedla jsou město v [okrese Zlín](https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Zl%C3%ADn) ve [Zlínském kraji](https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj), které leží na rozhraní tří regionů – Hané, Valašska a Slovácka, zhruba 7 km na sever je do Otrokovic, 16 km na severovýchod do Zlína.

Napajedla se nacházejí jako jediné město v Česku na území čtyř [geomorfologických oblastí](https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%A1_oblast), v západní části to jsou [Středomoravské Karpaty](https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edomoravsk%C3%A9_Karpaty) ([celek](https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek) [Chřiby](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99iby)), ze severu sem zasahují [Západní Vněkarpatské sníženiny](https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Vn%C4%9Bkarpatsk%C3%A9_sn%C3%AD%C5%BEeniny) (celek [Hornomoravský úval](https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornomoravsk%C3%BD_%C3%BAval)), z východu [Slovensko-moravské Karpaty](https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko-moravsk%C3%A9_Karpaty) (celek [Vizovická vrchovina](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizovick%C3%A1_vrchovina)) a do jižní části města zasahuje [Jihomoravská pánev](https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%A1_p%C3%A1nev) (celek [Dolnomoravský úval](https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnomoravsk%C3%BD_%C3%BAval)). Řeka Morava zde vytváří řadu mrtvých ramen. Přírodní podmínky tohoto místa jsou poněkud neobvyklé. Řeka Morava je zde náhle sevřena do poměrně krátkého, ale úzkého průlomového údolí, kterým jsou vzájemně oba úvaly propojeny. Místo, označované jako Napajedelská brána, tvořilo již pro pravěkého a středověkého člověka strategicky důležitý bod. Údolí řeky Moravy s příznivými životními podmínkami, nacházející se na obchodní stezce, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení. Historický název města sám vypovídá o jeho významu.

Obcí prochází silnice I/55 a železniční trať č. 330 směr Přerov - Břeclav. Náměstí v Napajedlích vévodí novorenesanční budova radnice. V Napajedlích se nachází i několik dalších pamětihodných budov. Patří sem napajedelský zámek, barokní kostel sv. Bartoloměje, i budova bývalého kláštera, ve které město zrekonstruovalo někdejší kaplí na stánek umění, vzdělávání, koncertů a výstav. Dalšími jsou rodné domy slavných napajedelských rodáků, generála Josefa Šnejdárka, spisovatelky Boženy Benešové a dalších. Největšího věhlasu dosáhlo napajedelské panství za pánů ze Stockau. Sirné lázně s kvalitní léčivou minerálkou a bohatým kulturním programem lákaly návštěvníky zdaleka. Vídeňská smetánka začala do Napajedel jezdit po založení hřebčína. Tradice chovu anglických plnokrevníků v Napajedlích trvá bez přerušení téměř 120 let. Pasoucí se stáda koní jsou neobvyklou zvláštností okolí. V roce 1898 byla Napajedla povýšena na město. K nástupu průmyslu dochází až po první světové válce a zejména kolem r. 1935, kdy zde rozšiřuje své podnikatelské aktivity J. A. Baťa, který ze zámku vytváří své reprezentační sídlo. V roce 1995 bylo historické jádro města a jeho části vyhlášené městskou památkovou zónou.

V Napajedlích sídlí podnik [Fatra](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fatra_(firma)), výrobce širokého sortimentu [plastických hmot](https://cs.wikipedia.org/wiki/Plast).

Trvale zde žije 7084 obyvatel. Město Napajedla je sdružené v Mikroregionu Otrokovicko. Celková rozloha katastrálního území Napajedla činí 1980 ha z čehož velikost řešeného území pozemkovou úpravou je 1354 ha. Komplexní pozemkové úpravy zasahují zanedbatelnou částí do sousedního katastrálního území Otrokovice.

Na území je od 3.7.2013 platná digitální katastrální mapa. Komplexní pozemkové úpravy jsou vyvolány stavební činností ŘSD, zejména stavbou dálnice D55 a žádostí města Otrokovice. Počet vlastníků v předpokládaném obvodu je 1633.