Títol *La indústria paperera d’Alfara de Carles. Dels conflictes jurisdiccionals per l’aigua a la intervenció del capital comercial. (s. XVIII i XIX).*

Autor/autors: Agustí Agramunt Bayerri

Centre de treball: Grup de Recerca Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània. Departament d’Història i Història de l’Art. Universitat Rovira i Virgili.

Direcció postal: Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona.

Direcció electrònica: agusti.agramunt@urv.cat

Aquesta comunicació abordarà quins van ser els factors que propiciaren la irrupció del sector paperer a la vila d’Alfara de Carles, situada a les faldes orientals dels Ports de Tortosa-Beseït. A la idoneïtat de la localització industrial per la seva proximitat a Tortosa, cal afegir la presència de múltiples fonts que oferien possibilitats d’aprofitament hidromecànic. En quant al factor humà, la història d’aquelles fàbriques constitueix un relat de llarg abast, com a mínim el segle i mig estudiat que va des de mitjans s. XVIII a finals del s. XIX, on s’hi reflectiren els principals problemes de la comarca de Tortosa per industrialitzar-se.

En primer lloc, i des de mitjans del s. XVIII, sorgiren conflictes jurisdiccionals derivats de la intensificació agrícola a la vall del barranc d’Alfara, per on hi passava una sèquia que alimentava molins d’en Comte, la jurisdicció dels quals requeia sobre el Capítol de canonges de la catedral de Tortosa des de la conquesta cristiana. Els intents de mantenir la privativa de l’ús d’aquelles aigües suposà un conjunt de plets judicials. En aquells conflictes s’hi debatia el dret de l’aprisió sobre terres i aigües dels tortosins, la donació comtal de les aigües d’Alfara al capítol de canonges i el renovat interès del Reial Patrimoni per incorporar domini directe sobre les aigües a l’haver del Rei, de la mateixa manera que el tenia a la resta del Principat. Els plets es succeïren durant gairebé 70 anys i s’exhauriren irresolts amb les guerres del s. XIX i la fi de l’Antic Règim.

En segon lloc, s’analitzarà com el sector paperer d’Alfara va irrompre en un marc regional més ampli, integrat per la indústria paperera de la Sénia, i sobretot els nuclis de Beseit i Vallderoures. Les fàbriques instal·lades al Sénia, al Matarranya i al barranc d’Alfara constituïren un espai de mobilitat professional de mestres paperers, molts d’ells, a la vegada, vinguts de nuclis paperers importants, com La Riba (Alt Camp) o els pobles paperers del riu Anoia, regions exportadores de capital humà altament especialitzat que era difícil de trobar en contextos econòmics majoritàriament agropecuaris.

Finalment, es tractarà l’origen del capital de les fàbriques. La primera fàbrica, construïda al 1757 fou una iniciativa combinada de capital comercial i menestralia urbana Aquest model d’empresa serà el que marcarà precedent pel que fa al sector paperer i es repetirà la formula al s. XIX amb les noves iniciatives. Les fàbriques eren arrendades a mestres paperers, els quals, al cap del temps, esdevindrien socis propietaris. Durant la dècada dels anys 50 del s. XIX s’esdevingué un període de construcció de noves fàbriques per part dels mestres paperers enriquits, i amb elles, aparegué la burgesia interessada, primer com a prestamista, i després com a propietària, arran dels processos de d’execucions hipotecàries produïdes per la ruïna d’alguns paperers a partir dels anys 60 del s. XIX.

Título *La industria papelera de Alfara de Carles. Desde los conflictos jurisdiccionales por el agua a la intervención del capital comercial (s. XVIII y XIX)*

Autor/autores Agustí Agramunt Bayerri

Centro de trabajo: Grupo de Investigación Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània. Departament d’Història i Història de l’Art. Universitat Rovira i Virgili.

Dirección postal Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona.

Dirección electrónica agusti.agramunt@urv.cat

Esta comunicación abordará cuáles fueron los factores que propiciaron la irrupción del sector papelero en la villa de Alfara de Carles, situada en la ladera oriental de los Puertos de Tortosa-Beseit. A la idoneidad de la localización industrial por su proximidad a Tortosa, cabe añadir la presencia de múltiples fuentes que ofrecían posibilidades de aprovechamiento hidromecánico. En cuanto al factor humano, la historia de aquellas fábricas constituye un relato de largo alcance, como mínimo el siglo y medio estudiado que va desde mediados s. XVIII a finales del s. XIX, donde se reflejaron los principales problemas de la comarca de Tortosa para industrializarse.

En primer lugar, y desde mediados del s. XVIII, surgieron conflictos jurisdiccionales derivados de la intensificación agrícola en el valle del barranco de Alfara, por donde pasaba una acequia que alimentaba los molinos *d’en Comte*, cuya jurisdicción recaía sobre el Capítulo de canónigos de la catedral de Tortosa desde la conquista cristiana. Los intentos de mantener la privativa del uso de esas aguas supuso un conjunto de pleitos judiciales. En aquellos conflictos se debatía el derecho del aprisión sobre tierras y aguas de los tortosinos, la donación condal de las aguas de Alfara al capítulo de canónigos y el renovado interés del Real Patrimonio para incorporar el dominio directo de aquellas aguas en el haber del Rey, al igual que lo tenía en el resto del Principado. Los pleitos se sucedieron durante casi 70 años y se agotaron irresueltos con las guerras del s. XIX y el fin del antiguo régimen.

En segundo lugar, se analizará como el sector papelero de Alfara irrumpió en un marco regional más amplio, integrado por la industria papelera de la Sénia, y sobre todo los núcleos de Beceite y Valderrobres. Las fábricas instaladas en el río Sénia, el Matarraña y el barranco de Alfara constituyeron un espacio de movilidad profesional de maestros papeleros, muchos de ellos, a su vez, venidos de núcleos papeleros importantes, como La Riba (Alt Camp) o los pueblos papeleros del río Anoia, regiones exportadoras de capital humano altamente especializado que era difícil de encontrar en contextos económicos mayoritariamente agropecuarios.

Finalmente, se tratará el origen del capital de las fábricas. La primera fábrica, construida en 1757, fue una iniciativa combinada de capital comercial y menestralía urbana. Este modelo de empresa será el que marcará precedente en cuanto al sector papelero y se repetirá la formula durante el s. XIX con las nuevas iniciativas. Las fábricas eran arrendadas a maestros papeleros, los cuales, al cabo del tiempo, se convertirían en socios propietarios. Durante la década de los años 50 del s. XIX se produjo un período de construcción de nuevas fábricas por parte de los maestros papeleros enriquecidos, y con ellas, apareció la burguesía interesada, primero como prestamista, y luego como propietaria, debido a los procesos de de ejecuciones hipotecarias producidas por la ruina de algunos papeleros a partir de los años 60 del s. XIX.