## **Řeka Reka**

(Zpracovala: Martina Souralová)

Řeka Reka je slovinská řeka krasového původu, jejíž počátek se nachází na území Chorvatska a dále protéká Slovinskem a Itálií (jako řeka Timavo). Její tok je 54 km dlouhý, z toho 51 km protéká Slovinskem. Její 38 km dlouhý podzemní úsek protéká jeskyní Skočjanska jama. Řeka spadá do velkého přírodního rezervoáru vody Sněžnicko-Javornické pohoří, ze kterého napájena. Reka vyvěrá u obce Duino, kde se jmenuje Timavo (www.wikipedia.org.).

**Tok řeky:**

Nejprve protéká hučící tok skrz Rudolfovu dvoranu, poté skrz 100 m vysokou Svetinovu dvoranu, při které na pravé straně je boční Dvorana pánví s podivuhodnými sintrovými kaskádami pánvovitých útvarů, nato se Reka řítí po peřejích dolů do Müllerovy dvorany, kde je průchod do krápníkové turistické části jeskyní přes uměle postavený most nad Hankeho kanálem, postaveným v roce 1933. Odtud dále se vydávají jen zkušení speleologové: přes Dvoranu Německo-rakouského horolezeckého svazu, Rinaldijevu dvoranu a Puttikovu dvoranu - vše do nejmonumentálnější, 140 m vysoké a 100 m široké Martelovy dvorany. Tam Reka konečně zamíří do sifonu Mrtvého jezera, pak po necelém kilometru v podzemí se ještě jednou ukáže ve světle jeskyňářských luceren v jeskyni Kačna jama u Divače a pak klikatě teče 40 km dále v podzemí až do Terstského zálivu.

Charakteristický je proměnlivý stav vody v průběhu roku. V době letního sucha Reka téměř vysychá, při větších jarních deštích má průtok více nežli 300 m³/s a stává se tak nejmohutnější ponornou řekou v Evropě. Barvením bylo prokázáno ústí do Jaderského moře. Již od počátku 19. století je Reka také známá v jeskyni Labodnica (Abisso di Trebiciano) blízko Terstu (MATYÁŠEK a kol., 2004).

**Výzkumy řeky Reky:**

Podzemní tok Reky byl donedávna ještě skoro neznámý. Pouze v jeskyni Labodnici (it. Abiss di Trebiciano) nad Terstem jeskyňáři již před téměř dvěma sty lety narazili na krátký úsek vodní jeskyně. V polovině sedmdesátých let minulého století byla Reka znovu objevena v jeskyni Kačna jama u Divače, nedaleko konce Škocjanských jeskyní. Postupné objevy tam následují dodnes a za ponory již známe několik kilometrů toku. Před lety se jeskyňářům poštěstilo objevit propasti v jeskyni Jama Lazarja Jerka (it. Grotta Lazaro Jerko) u Repna na italské straně hranice a nedávno také ještě tři propasti na slovinské straně. V posledních dvou jeskyních výzkumy ještě neskončily, každopádně však jde o mimořádně významné objevy (ŠUŠTERŠIČ, 2004).

Podzemní tok Reky byl donedávna ještě skoro neznámý. Pouze v jeskyni Labodnici (it. Abiss di Trebiciano) nad Terstem jeskyňáři již před téměř dvěma sty lety narazili na krátký úsek vodní jeskyně. V polovině sedmdesátých let minulého století byla Reka znovu objevena v jeskyni Kačna jama u Divače, nedaleko konce Škocjanských jeskyní.

Anton Hanke zde sledoval podzemní tok, za účelem pozdějšího přístupu veřejnosti k této řece. Ještě v dnešní době není zcela prozkoumán systém podzemního toku Reky do Terstského zálivu, zejména na italské straně. Se jménem Antona Hankeho je spojen výzkum zejména té části Škocjanských jeskyní, kterou Reka protéká (MATYÁŠEK a kol., 2004).

Počátky výzkumu se kryjí s přípravnými pracemi stavby dálnice Divača – Sežana, kdy bylo objevených, odkopaných a obnažených více bezestropých jeskyní. Některé nesou stopy toku opačným směrem, než teče Reka dnes, což nasvědčuje na mimořádně staré jeskynní systémy.