Myslivecké sdružení Kly-Tuhaň

Založení mysliveckého sdružení se datuje do roku 1955, kdy došlo ke sloučení honebních společností Kly, Tuhaň a Záboří.

Okresní národní výbor v Mělníku vytvořil honitbu Kly-Tuhaň, kterou pronajal mysliveckému sdružení k výkonu práva myslivosti na dobu deseti let. Honitba se rozprostírala na pravém břehu řeky Labe od areálu Spolana Neratovice až po soutok řek Labe a Vltavy pod Mělníkem. Celková výměra honitby byla 1.750 ha.

Zakládajícími členy z místních občanů byli: Bohumil Červenka, Rudolf Koutek, Václav Fuksa, Josef Loskot, Jindřich Novák, Václav Mach, předsedou sdružení byl zvolen Jaroslav Smitka, hospodářem Václav Pokorný a jednatelem Bohumil Janda.

Hlavní lovnou zvěří byla v té době koroptev polní, v menší míře bažant, kachny a zajíc. V honitbě nebyli žádní divočáci a jen minimum zvěře srnčí. V roce 1960 byl zvolen hospodářem pan Josef Kocourek. Začalo se projevovat velkoplošné hospodaření v zemědělství a v důsledku toho i úbytek koroptví v honitbě. Naproti tomu se zvyšovaly stavy srnčí zvěře a bažantů. Myslivecké sdružení ve spolupráci s výzkumným zemědělským ústavem zastoupeným významným myslivcem docentem Sekerou, vybudovalo odchovnu koroptví v areálu hostince Na Krauzovně a vypouštěním do přírody se snažilo zachovat početní stavy koroptví. Hlavně díky chemizaci v zemědělském hospodaření stavy koroptví stále ubývaly a v současné době koroptve v naší honitbě již nejsou žádné.

V roce 1965 byl zvolen hospodářem pan Josef Elefant, mezi myslivci se začalo hovořit, že bažant vytlačuje koroptev z polí, což byla dezinformace ale myslivecké sdružení uznalo, že záchrana stavů koroptví v honitbě je díky rozorávání mezí, chemizací a velkoplošným hospodařením v zemědělství, prakticky nemožná. Členové sdružení se proto rozhodli přeorientovat se na polodivoký chov bažantů a vybudovali v sousedství pana Jandy v Záboří odchovnu bažantů. Jak začaly ubývat stavy koroptví začaly se zvyšovat stavy bažantů, zajíců i srnčí zvěře. Přesto byl pravidelně prováděn odchyt koroptví do náhonců až do roku 1968 kdy lov koroptví posledním honem prakticky skončil.

V tomto období přidělila Československá myslivecká jednota mysliveckému sdružení Kly- Tuhaň pořádání okresního Jarního svodu mladých loveckých psů.

Jedná se o povinnou přehlídku loveckých psů k posouzení jejich exteriérů a lovecké a chovatelské způsobilosti. Výsledky posouzení se zapisují do průkazu původu psa. Od roku 1965 až do současnosti tyto přehlídky organizuje myslivecké sdružení Kly-Tuhaň, je to tradice a členové jsou na tuto činnost velmi hrdí.

 V roce 1970 byl zvolen mysliveckým hospodářem sdružení pan Václav Hilebrant, předsedu sdružení stále vykonával pan Smitka a jednatele pan Janda. Stavy drobné zvěře v honitbě, hlavně zajíců a zvěře srnčí se značně zvýšily. V roce 1973 byl uloven rekordní počet 665 zajíců , 669 bažantů a 10 kusů zvěře srnčí. Myslivecké sdružení také započalo v roce 1972 s odchytem zajíců, které prodávalo prostřednictví společnosti Interlov do Francie. V prvním roce bylo chyceno 69 zajíců. Prodej živých zajíců byl velkým finančním přínosem do rozpočtu sdružení, za pár zajíců obdrželo myslivecké sdružení 2.000,. Kč, což byly na tu dobu obrovské peníze, když střelený zajíc se prodával za 10,- Kč. Odchyt zajíců, měl nejen finanční přínos pro sdružení, ale jednalo se také o netradiční způsob lovu, kterého se účastnili i místní občané a hlavně žáci základní školy v Klích- Záboří , pro které to byl nezapomenutelný zážitek. Spolupráce se základní školou byla na velmi vysoké úrovni hlavně díky panu Jaroslavu Smitkovi, který vedl ve škole kroužek mladých přátel přírody a mnozí členové kroužku jsou dnes myslivci a členové sdružení

 V roce 1983 byl v honitbě uloven první divočák.

Zásadní změnou v hospodaření mysliveckého sdružení byla koupě stavebního pozemku a nájem hospodářských budov zemědělské usedlosti č.p. 11 v Tuhaňi od Zemědělského družstva Dřísy dne 1. srpna 1984. Obytná budova byla zcela zdevastovaná a sdružením byly využívány pouze stodola a chlévy k uskladnění krmení, zemědělské techniky, mysliveckých zařízení a pěstování kachňat. Toto byl však zlomový okamžik v majetkových poměrech sdružení.

Po smrti pana Jaroslava Smitky byl předsedou sdružení zvolen pan Josef Pšánský a mysliveckým hospodářem pan Jaroslav Řehák.

 Po změně politického systému v roce 1989 došlo i k zásadním změnám v organizaci a provádění myslivosti. Podle nového zákona číslo 83/1990 se sdružení muselo přetransformovat, byly přijaty nové stanovy mysliveckého sdružení a sdružení bylo zaregistrováno 30. 9. 1990 Ministerstvem vnitra pod identifikačním číslem 47011408. Veškeré majetkové poměry včetně členské základny se přetransformovaly do nového sdružení.

 Členskou základnu tvořili:

 Andraščík Josef, Bubeníček Bohumil,Čech Svatopluk, Flíček Vladislav, Huml Jan, Podlipský Josef, Pšánský Josef, Ing.Kocourek Zdeněk, Svoboda Karel, Svoboda Vladimír, Ulč Lubomír, Hejtyk Josef, Hejtyk Miroslav, Novák Jindřich st., Novák Jindřich ml., Hron František, Hron Milan, Semián Václav st., Semián Václav ml., Jungr Antonín, Mejvald Jindřich st., Mejvald Jindřich ml., Mejvald Václav, Jeřábek Petr, Řehák Jaroslav, Šimůnek Zdeněk, Ing. Šimůnek Zdeněk, Loskot Josef, Hilebrant Václav, Janda Bohumil, Trubička Josef.

Předsedou sdružení byl zvolen Flíček Vladislav a mysliveckým hospodářem pan Jindřich Novák starší

Byl přijat nový zákon o myslivosti číslo 270/92 Sb., který upravoval vznik nových honiteb a způsob hospodaření v těchto honitbách.

Dne 1. 1. 1993 bylo zaregistrováno Honební společenstvo Kly-Tuhaň, které sdružovalo majitele pozemků. Starostou Honebního společenstva se stal pan Hunča Štěpán, členové mysliveckého sdružení se významně podíleli na organizaci při zakládání společenstva. Městský úřad Mělník dne 17. 8. 1993 uznal Honebnímu společenstvu novou honitbu o výměře 1.328 ha. Z původní honitby byly vyjmuty lesy, které byly za podivných okolností v restituci vráceny panu Igoru Havelkovi z Oříství. Honební společenstvo tuto honitbu, na valné hromadě, dne 15. 9. 1993 pronajalo mysliveckému sdružení Kly-Tuhaň na dobu deseti let.

Tímto prakticky začala nová etapa práce mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň.

V restituci byly vráceny hospodářské budovy č.p. 11 v Tuhaňi původním majitelům sourozencům Novým. Po vleklém jednání bylo nakonec dohodnuto, prodat nemovitosti dne 4. 10. 1994 společnosti ELPROTEL s.r.o. Prodej pozemku byl realizován s velmi slušným ziskem, a proto bylo rozhodnuto zakoupit nový pozemek k vybudování vlastního zázemí pro sdružení. Po velmi krátkém vyjednávání byl zakoupen dne 17.1.1995 pozemek p.č.685/3 o výměře 1.800m od paní Anny Maškové. Tento pozemek měl velmi výhodnou polohu přímo u lesa a myslivny, které vlastnilo město Mělník.

 Byly zakoupeny čtyři stavební buňky, plechový montovaný hangár a pět silničních panelů na základovou desku. Stavební povolení na elektropřípojku bylo vydáno 10. 8. 1995 a členové s vekou vervou začali budovat svoji klubovnu. Během jednoho roku byla stavba dokončena a začala sloužit jako zázemí pro veškerou mysliveckou činnost. Velmi rychle se vžil název klubovny ,,Chata,, tento název se tak pevně zakořenil v myslích všech členů, že se používá dodnes, i když sdružení vlastní reprezentační zděnou myslivnu. Klubovna byla postupně zvelebována, celá obložena dřevem a sloužila velmi dobře svému účelu. Jelikož, byla celá ze dřeva, bylo rozhodnuto klubovnu pojistit proti požáru, součástí pojistky bylo i pojištění ostatních živelních událostí. V roce 1998 byl na výroční členské schůzi zvolen předsedou sdružení Ing. Zdeněk Kocourek a hospodářem pan Vladislav Flíček. Sdružení využívalo toto své zařízení až do roku 2002, kdy v srpnu postihla obec kastrofální povodeň, která změnila život celé obce. Postihla i myslivecké sdružení. Byla zničena klubovna, veškeré vybavení, sklad krmení, veškerá krmná zásoba, myslivecký traktor, převážná část mysliveckých zařízení v honitbě, jako jsou posedy, zásypy, krmelce, slaniska, umělé nory. Obrovské ztráty byly na zvěři, která se víc jak z poloviny utopila. Postiženi povodní byli i členové sdružení, některým povodeň zničila i dům, ve kterém bydleli.

Nová nájemní smlouva na honitbu byla podepsána 25. 3. 2003 s novým starostou Honebního společenstva panem Jaroslavem Maškem a novým předsedou mysliveckého sdružení panem Ing. Zdeňkem Šimůnkem na dalších deset let. Na Výroční členské schůzi 25. 3. 2003 souhlasil Ing. Šimůnek se zvolením předsedou mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň i když v minulosti tuto funkci několikrát odmítl. Po svém zvolení se Ing. Šimůnek zavázal, že využije všech svých možností a schopností a povede myslivecké sdružení tak, aby byl za dobu jeho funkčního období vybudován důstojný areál mysliveckého sdružení za zničenou klubovnu a veškeré myslivecké zařízení.

Ihned bylo zahájeno jednání s městem Mělník o koupi stavební parcely p.č. 87 na které původně stála myslivna města a byla také zničena povodní a musela být zbourána. Za velké pomoci člena mysliveckého sdružení pana RnDr.Svatopluka Čecha, zastupitele města Mělník, se podařilo uvedenou parcelu dne 24. 11. 2003 koupit za velmi výhodných podmínek pro sdružení. Na nákup parcely a dalších nákladů na budování areálu byly použity finanční prostředky, které sdružení obdrželo od pojišťovny za zničený areál.

Pan Barchánek zpracoval několik studijních návrhů nové klubovny, dle základních požadavků členů sdružení. Zvítězil reprezentační návrh nové myslivny. Dle tohoto návrhu byla zpracována panem Barchánkem i projektová dokumentace, opět za velmi výhodných podmínek pro sdružení a požádáno o stavební povolení.

Stavební povolení bylo vydáno 7. 7. 2004 a zahájena stavba myslivny. Členové sdružení byli rozděleni do sedmi pracovních skupin a každá skupina pracovala na výstavbě jeden den víkendu tak, aby každý odpracoval maximálně jeden den v měsíci. Celou stavbu řídil a koordinoval předseda sdružení přesně podle projektové dokumentace a stavebního povolení. Každý pátek objednal stavební materiál na příslušný víkend, ráno předal staveniště vedoucímu pracovní skupiny s uvedením prací, které musí být ten den vykonány, jinak pracovní skupina nemůže skončit. Po celý den bylo zajištěno pro brigádníky jídlo, většinou zvěřinové a pití. Stavba byla organizačně obrovsky náročná, abychom zachovali reprezentační projekt, i když sdružení nemělo tolik finančních prostředků na takovou stavbu, bylo nutno využívat všech možností při úspoře stavby. Stoletá povodeň způsobila obrovské škody na majetku, ale vyvolala obrovskou solidaritu a soudržnost občanů. Členové sdružení pracovali na stavbě s obrovským elánem, někdy nehledě na svůj volný čas, místní občané pomáhali se stavbou nezištně, pouze za občerstvení pokud o to byli požádáni,

Sdružení mělo obrovskou podporu od obecních úřadů ať Tuhaně tak Kel, které pomáhali nejen finančně, ale i zapůjčením stavebních buněk, darováním stavebního nářadí, pomocí při řešení administrativních otázek a všech problémů kolem stavby.

 Samostatnou otázkou je pomoc myslivců, která byla neskutečná. Některá myslivecká sdružení poslala finanční dar na účet sdružení, předseda MS Nebužely pan Zbyněk Golbergr zajistil dodávku betonu na základy a základovou desku pouze za dopravu a pozvání na hon, pan Vlastimil Chorouš zajistil bezplatně dopravní techniku po dobu celé stavby, pan Ing. Zdeněk Žára ředitel Lesů České republiky daroval sdružení veškeré dřevo na stavbu, pan Jindřich Novák a Tomáš Parus na svém kartu dřevo rozřezali na vazbu za režijní náklady, tesař pan Josef Horáček z Byškovic postavil vazbu s pomocí členů pouze za kus srnčí zvěře, majitel firmy Tondach, také myslivec, prodal střešní krytinu sdružení pouze za výrobní náklady, truhlář pan Ladislav Aim z Kostelního Hlavna vyrobil veškeré atypické dveře a okna včetně zasklení pouze za cenu materiálu a pozvání na hony, pan Petr Jeřábek zajistil vyvrtáni studny do hloubky 35 metrů a dodání ponorného čerpadla pouze za cenu materiálu a kusu srnčí zvěře, pan Vilém Řezníček dodal lustry a nástěnné lampy za nákupní cenu, všichni členové sdružení nezištně pomáhali svými kontakty a dle svých možností včetně rodinných příslušníků při zajišťování stavby Myslivny, opravdu neskutečné.

Proto bylo pro všechny obrovským šokem, když po osazení oken a dveří skupina zlodějů přes noc vyřezala a ukradla všechna okna a dveře ze stavby, hyenismus ohromující svou bezohledností. Naštěstí byla hrubá stavba již pojištěna a pojišťovna škodu nahradila. Díky tomuto elánu a dobré organizaci byla stavba 12. 12. 2007 zkolaudována, 9. 1. 2008 bylo Myslivně přiděleno číslo popisné 280 a začala sloužit mysliveckému sdružení i široké veřejnosti. Členové mysliveckého sdružení odpracovali na stavbě do zkolaudování celkem 5.300 brigádnických hodin a díky veškeré pomoci byla stavba pořízena za 50% ceny původně stanovaných nákladů. Všem nesmírný dík.

Po zkolaudování stavby Ing. Šimůnek rezignoval na funkci předsedy mysliveckého sdružení s tím, že splnil svůj slib, že pod jeho vedením sdružení vybuduje nový areál a je značně unaven, protože prakticky veškerý svůj volný čas věnoval výstavbě Myslivny. Předsedou mysliveckého sdružení se stal pan Josef Andraščík místopředseda sdružení a Ing. Šimůnek, vykonával funkci místopředsedy, prakticky si funkce vyměnili.

Myslivecké sdružení se rozhodlo jednat s městem Mělník o zakoupení dvou parcel lesních pozemků sousedících s pozemkem Myslivny o celkové výměře 1,3 ha. Toto rozhodnutí bylo založeno na informaci, že město hodlá pozemky směnit a v důsledku toho by mohlo dojít k neshodám s novým sousedem. Dne 25.2.209 byla opět za vydatné pomoci RnDr. Svatopluka Čecha uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na tyto pozemky se třemi ročními splátkami kupní ceny. Po zaplacení kupní ceny byly pozemky kupní smlouvou převedeny do vlastnictví mysliveckého sdružení.

Ihned po zapsání vlastnictví pozemků začalo myslivecké sdružení na jednom z pozemků budovat umělou noru pro výcvik loveckých psů v bezkontaktním norování. Hlavní podíl na výstavbě měl člen sdružení a současný hospodář pan Jindřich Novák, který se velmi intenzivně věnuje tomuto výcviku loveckých psů.

Umělá nora byla dokončena v roce 2015 a okamžitě začala sloužit k výcviku psů, protože takovýchto umělých nor je v České republice jen několik.

Touto investicí bylo dokončeno budování mysliveckého areálu, který reprezentuje myslivecké sdružení Kly-Tuhaň a je ojedinělým projektem na úseku myslivosti nejen v regionu ale v celé České republice.

Myslivecký areál je využíván nejen k výkonu práva myslivosti ale také k pořádání různých společenských akcí.

Členové sdružení si mohou Myslivnu přednostně pronajmout pro sebe nebo pro rodinné příslušníky ke konání rodinných oslav za symbolickou cenu. Areál je k dispozici bezplatně obecním úřadům Tuhaň i Kly k vítání občánků, setkání s důchodci, Mikulášské nadílce, pořádání obecního plesu a dalším společenským akcím. Velký zájem je o víkendový pronájem areálu ke konání svatebních obřadů a svatebních hostin.

Myslivecké sdružení je velmi aktivní v pořádání společenských akcí pro své členy i širokou veřejnost.

 Ty nejvýznamnější jsou: Myslivecký ples, Obecní ples, Výroční členská schůze, Jarní svod mladých psů pod záštitou ČMMJ, Dětské rybářské závody na Kačáku, Zkoušky v bezkontaktním norování na lišku opět pod záštitou ČMMJ, Rozloučení s prázdninami pro dětí Základní školy Kly-Záboří a Mateřských školek v Klích a Tuhaňi, Noční rybářské závody pro dospělé, Střelecké závody pětičlenných družstev místních spolků a zaměstnanců obecních úřadů, pravidelné konání přednášek o myslivosti s ukázkou výcviku loveckých psů pro děti Základní školy a Mateřských školek a samozřejmě pořádání honů a loveckých akcí se společenským posezením na Poslední leči.

Posláním mysliveckého sdružení je však výkon práva myslivosti, péče o zvěř a přírodu v honitbě za účelem zachování všech druhů v přírodě pro příští generace.

Hlavním orgánem mysliveckého sdružení je členská schůze, která schvaluje veškeré důležitá rozhodnutí. Členové se schází pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci. Výroční členská schůze se koná v březnu, protože myslivecký rok je od dubna do března příštího roku a je vrcholným orgánem sdružení. Na výroční členské schůzi se každých pět let volí hospodář sdružení, kterého ustanovuje do funkce nadřízený orgán mysliveckého sdružení, což je odbor životního prostředí města Mělníka a sedmičlenný výbor sdružení což je: předseda, místopředseda, jednatel, finanční hospodář, brigádní referent a dva členové výboru. Výbor řídí chod sdružení mimo členské schůze.

Na Výroční členské schůzi je také, do odvolání, zvolena Myslivecká stráž, kterou opět ustanovuje do funkce orgán nadřízený myslivosti. Myslivecká stráž je pod přísahou, obdrží průkaz Myslivecké stráže a odznak se státním znakem, kterým se prokazuje při výkonu své funkce. Jedná se o úřední osobu, která nahrazuje práci policie v honitbě.

 V roce 2013 se podle nového občanského zákoníku sdružení přetransformovalo na spolek, přijalo nové stanovy, které zaregistrovalo Ministerstvo vnitra, a jsou nejdůležitějším dokumentem, kterým se řídí chod sdružení. Na Výroční schůzi je vždy přijat plán práce na následující rok a schválen Provozní řád, který detailně upravuje práva a povinnosti členů v novém mysliveckém roce. Jelikož myslivci, jsou prakticky polovojenská ozbrojená organizace, jsou pravidla členství velmi přísná a jejich porušení je velmi přísně trestáno. V několika případech došlo za porušení stanov a Provozního řádu dokonce k vyloučení člena ze sdružení. Každý člen má vystavenu povolenku k lovu. Na osamělém lovu se loví zvěř škodící myslivosti, zvěř srnčí a divočáci. Drobná zvěř se loví pouze na společných lovech. Za svoji práci jsou členové odměňováni pouze zvěřinou, což je za tak náročnou práci odměna pouze symbolická. Každý člen má přidělena dvě nebo tři krmná zařízení, o která se musí celoročně starat a v zimním období pravidelně zvěř přikrmovat aby nestrádala. Sdružení je rozděleno opět na pracovní skupiny. Každá skupina provádí údržbu a opravy mysliveckých zařízení v honitbě, obsluhu na mysliveckých akcích, údržbu mysliveckého areálu a obdělává myslivecká políčka pro zvěř, kterých má sdružení v současné době sedmnáct.

Z výše uvedeného je vidět jak náročné je členství v mysliveckém sdružení Kly- Tuhaň, jak členové mají rádi svého koníčka a věnují mu spoustu svého volného času. V České republice je 5.815 honiteb a 2.200 mysliveckých sdružení. Myslivecké sdružení Kly- Tuhaň patří k těm nejlepším. Okresní spolek Českomoravské myslivecké jednoty ocenila práci některých členů a udělil jim vyznamenání III. stupně za jejich práci pro myslivost, jsou to: Petr Jeřábek, Bořivoj Zahrádka, Jan Huml, Miroslav Hejtyk, Vladimír Svoboda a Josef Trubička.

Pan Josef Podlipský obdržel, hlavně za svoji práci s mládeží, medaili Českomoravské myslivecké jednoty a Ing. Zdeňku Šimůnkovi Českomoravská myslivecká jednota propůjčila nejvyšší myslivecké vyznamenání za zásluhy o myslivost.

Myslivecké sdružení v obci patřilo vždy k významným spolkům, členové sdružení se účastnili všech akcí pořádaných obcí, přispívali k zlepšení životního prostředí, zpestření kulturního a společenského života v obci. Spolupráce mysliveckého sdružení s vedením obce je nadstandardní a jsou položeny pevné základy, aby tato spolupráce pokračovala i v budoucnu.