**Vraždění bezbranných živočichů v zájmu druhové rozmanitosti?**

3. 12. 2019, Praha – Víte, kdo je největším nepřítelem přírody? Člověk. A tento nepoučitelný tvor právě přichází s nápadem, že nejlepší pro uchování druhové rozmanitosti v šumavských vřesovištích bude, když tato vřesoviště budeme řízeně vypalovat. Tedy po malých plochách a pod dohledem hasičů. Záměr, který je obsažen v dokumentu Správy šumavského národního parku o správné péči o tento národní park, se mi ale vůbec nelíbí.

Nemohu polemizovat s tvrzením ochránců přírody, že přirozené požáry vřesovišť přispívají v dané lokalitě k obnově vřesoviště. Nebudu zpochybňovat ani tvrzení správců parku, že vřesové porosty se v podstatě ani nedají jinak dlouhodobě udržovat. Jedno ale vím naprosto jistě: cokoliv člověk vymyslel ve snaze přírodě prospět, bylo téměř vždy k její škodě. Třeba kůrovcové kalamity nám jasně ukazují, jak hrubé chyby jsme se před mnoha desetiletími dopustili, když jsme přistoupili k zakládání jednodruhových lesních porostů. A tenkrát se to také zdálo být jako docela rozumný nápad, nebo ne?

Zahrávat si s myšlenkou řízených požárů na územím národního parku je doslova a do písmene nebezpečná hra s ohněm. Každý – i ten dobrovolný – hasič přece ví, co oheň umí i ve chvíli, kdy si člověk myslí, že už ho má pod kontrolou. A chrastit sirkami právě v obtížně přístupných šumavských hvozdech rozhodně není dobrý nápad.

Co je ale na vypalovacím záměru správců národního parku naprosto obludné, je skutečnost, že při řízených požárech by zcela zbytečně hynulo značné množství zvířat, především hmyzu. Jestliže jsme v uplynulých desetiletích (i za cenu tučných pokut) vedli nezodpovědné lidi k tomu, aby ustoupili od pravidelného vypalování staré trávy – nejen kvůli úhynu množství drobných zvířat, ale i s ohledem na riziko požárů – sotva teď může obstát, že případné vypalování vřesovišť by bylo v naprostém pořádku. Musíme si proto položit otázku, zda skutečně chceme na území národního parku zvířata nejprve vraždit, abychom je zachovali. Opravdu neexistuje jiná možnost zachování vřesovišť?

Pevně věřím, že zdravý rozum nakonec vyhraje. Nechme přírodě, co její jest, protože jen ona pro sebe dokáže udělat i v případě vřesovišť to, co jí pomůže. A nepřechytračí ji žádné nápady člověka, byť si o sobě může myslet, že už přírodě porozuměl.

**RNDr. Evžen Korec, CSc.**

předseda Cane Corso klubu ČR

ředitel Zoologické zahrady Tábor

Kontakt pro média

**Filip Sušanka**

M: (+420) 606 688 787

T: (+420) 233 372 021

E: media@zootabor.eu

W: [www.zootabor.eu](http://www.zootabor.eu)