**HLAS PŘÍRODY**

**Mláďata v polích? Nikdo přece nemůže mít zájem**

**na tom, aby umírala zbytečně, říká Miloš Novák**

V květnu, a především v červnu nastává období senoseče. Ta pro mnohé lidi představuje voňavý symbol blížícího se léta, ale myslivci a milovníci přírody ji mají spojenou se smutnými osudy srnčích mláďat i jiných živočichů, které v polích zahynou pod lištami traktorů. Další rizikové období pak nastává při žních či sklizni kukuřice.

 Jak funguje spolupráce mysliveckých sdružení s majiteli zemědělských ploch? Co je pro jejich společné úsilí klíčové? A jak by se měli lidé v přírodě zachovat při setkání s mláďaty? Nejen o tom si Hlas Nadějkova povídal s **Milošem Novákem**, hospodářem Mysliveckého spolku Větrov.

**V posledních letech se nejrůznější iniciativy pustily do lynče zemědělců i myslivců. Obě odvětví se proti tomu ovšem rázně ohradila a odpověděla, že jejich spolupráce v otázce ochrany zvěře v polích je na vysoké úrovni a dělají pro ni maximum možného. Dá se s tím souhlasit?**

Mláďata do přírody patří a nerozlišují, jestli je tam obilí, les nebo louka. Ten problém samozřejmě existuje a ztráty na mláďatech jsou. Dokonce i obrovské. A tomu, aby k nim docházelo, nezabráníme. Naší povinností je, abychom je dokázali minimalizovat. Právě proto je tak důležité, aby myslivci se zemědělci správně a v pravý čas koordinovali a uměli se spolu domluvit na zásadních věcech. Já osobně si myslím, že to obecně funguje a pro ochranu zvěře v polích se opravdu dělá maximum, i když se samozřejmě mohou najít výjimky. Nikdy nic nemůže být stoprocentní.

**O čem především by tedy ona spolupráce měla být?**

Jednoznačně o té komunikaci. Jde například o to dohodnout se, aby na jedné louce nepracovaly čtyři sekačky najednou, ale třeba jen jedna nebo dvě, a aby sekaly od středu ke krajům, jak jim to ostatně ukládá zákonná povinnost. Šance, že zvěř z místa odejde, je pak velká. A případně abychom se také od zemědělců včas dozvěděli termín sečení a mohli příslušné místo projít. Všechno se to točí kolem toho, aby se prostě majitelé ploch uměli s myslivci dohodnout a chovali se ohleduplně. Jak už jsem říkal, myslím si, že se to z většiny děje. Nikdo přece nemůže mít zájem na tom, aby zvířata umírala zbytečně. To samé samozřejmě platí na silnicích. Je nutné apelovat na lidi, aby se za volantem chovali maximálně ohleduplně, ale újmě na zvěři stejně úplně zabránit nelze.

**Pomáhat při tom může technika, ale třeba i dobrovolníci…**

Mnozí zemědělci už mají na traktorech instalované plašiče zvěře, i když i ty mají v tomto ohledu velmi omezený účinek. Někde už třeba vyhledávají zvěř v polích pomocí dronu s termovizí. To je samozřejmě úžasný pomocník. Díky němu můžete plochu dobře zmapovat a zvěř z ohroženého místa vyhnat, nebo vynést. Tím se výrazně sníží riziko ztrát. Co se týče otázky dobrovolníků, tam je to složité. Lidi problematika umírajících mláďat samozřejmě dojímá, ale to je skoro všechno. Kdybyste se jich ptal, zda pomohou, odpoví vám sto lidí ze sta kladně. Realita je pak ale jiná.

**Jaká je situace na Nadějkovsku?**

Je to dané charakterem krajiny. Máme tady hodně rozlehlých pastvin, což je v tomto ohledu dost problematické. Na druhé straně ale musím říct, že koordinace se zemědělci tady funguje na poměrně solidní úrovni. Co se týče ztrát na silnicích, ▶▶▶