**Ochrana přírody**

Boris Rychnovský

Slovinsko chrání v současnosti asi 8 % celkové rozlohy (z toho 4 % v Triglavském národním parku). Výhledově předpokládá ochranu asi 20 % území (regionální parky v návrhu). V rámci ochrany neživé přírody byly vyhlášeny přírodní památníky a přírodní rezervace na základě různých hledisek – geologického, geomorfologického, hydrologického aj. (celkem asi 393), kromě toho bylo vyhlášeno dalších 264 význačných objektů (paleontologických, mineralogických, geomorfologických, pramenných aj.) (Hlad 1995). Do září 1993 bylo kromě Triglavského národního parku chráněno 29 přírodních parků, 34 přírodních rezervací, 720 přírodních památníků, 77 památníků ovlivněné přírody a 10 území kulturních památníků a přírodních unikátů (Skoberne, 1995).

Územní ochrana přírody je ve Slovinsku nově řešena v souladu s evropským i mezinárodním systémem vyhlašováním 5 typů chráněných území. Důraz je kladen na rozlohově velké celky:

- národní park

- regionální park

- krajinný park

Charakteristické znaky chráněných území ve Slovinsku:

- Národní park – rozsáhlé území s četnými přírodními zajímavostmi a velkou biodiverzitou

- Regionální park – rozsáhlé území s regionálně charakteristickými ekosystémy a významnými krajinnými hodnotami

- Krajinný (přírodní) park – území s vysokou ekologickou, biologickou a krajinnou hodnotou, vývojově dlouhodobě spjaté s vlivy místní lidské komunity. Mnohé z chráněných parků jsou proponovány jako bilaterální.

- Přírodní rezervace – menší území ekologických hodnot na úrovni význačných ekosystémů (celkem 34)

- Přírodní památník - menší území biologických hodnot na úrovni druhů organizmů a jiných přírodních hodnot (celkem 720)

Mnohá dosud chráněná území označovaná jako přírodní parky (29) jsou sdružována ve větších celcích již existujících nebo navrhovaných národních, regionálních, popř. krajinných parků.

Mezi plošně menší chráněná území patří např. Sněžník (PR s důrazem na botaniku –196 ha), Cerknické jezero (PR s důrazem na ochranu ptáků), nebo Zelenci (PP). Mnohá chráněná území jsme postupně navštívili a jsou při různých příležitostech zmiňována (Triglavský NP – Martuljek, PP Zelenci, PP vodopád Peričnik, prameny Soče, r. p. Škocjanské jeskyně, r. p. Sněžník s PR Sněžník, Postojnské jeskyně, Rakov Škocjan, PR Cerknické jezero, PR na kopci Slivnica?, Trnovski Gozd, Kamnicko-Savinské Alpy v Jezersku, Kras, k. p. Logarská dolina, k. p. Sečoveljské soliny, k. p. Kolpa).

Na základě Ramsarské konvence na ochranu mokřadů byly na území Slovinska vyhlášeny dva významné mokřadní ekosystémy: Sečovlejské soliny a Škocjanské jeskyně (jako první podzemní mokřad na světě).

Druhová ochrana organizmů byla řešena oficiálními úředními listy, které vyhlašovaly ochranu řídkých nebo ohrožených druhů (poslední z roku 1976), později červenými seznamy (listy) druhů rostlin (1989) a živočichů (1987, 1992). Kategorie jsou hodnocené ve shodě s doporučeními IUCN.