**VRABEC**

vrabec (ob. brabec), -bce (nář. vrabel, -bla, Mart.) m. 1. drobný šedohnědý pták žijící v lidských sídlištích; vrabec domácí (zool.): hejno vrabců; v ust. přirovnáních: štěbetat jako vrabci pronikavě, neustále; být nepořádný, rozcuchaný jako v. velice; jíst jako v. velmi málo; rozprchnout se, jako když do vrabců střelí bleskurychle; vypravuje se (n. stěhuje se Ner.) jako v. z Čech loudavě, vůbec ne; obl. je jako ženatý v. slabý, hubený; ♦ má pod čepicí vrabce nesmeká (na pozdrav); chodit, jít s bubnem na vrabce počínat si ukvapeně, poplašeně; už to štěbetají vrabci na střeše je to už obecně známo; lepší v. v hrsti než holub na střeše (přísloví) je výhodnější mít málo, ale jisté, než mnoho, ale nejisté 2. zool. rod Passer: v. domácí; v. polní 3. kuch., potrav. (moravští) vrabci odřezky prorostlého vepřového masa upravované zprav. pečením: vrabci s bramborovými knedlíky; → zdrob., zprav. expr., k 1 vrabeček (ob. brabeček), -čka (mn. 1. -čci, -čkové, 6. -čcích), vrabčík, -a (6. mn. -cích) m.

vrabčí (ob. brabčí, nář. vrablí Salich.) příd. k vrabec; vrabcům vlastní, z vrabce pocházející, vrabce připomínající: v. křik, štěbetání; v. nepořádnost; v. hnízdo; mít hlavu jako v. hnízdo rozcuchané vlasy; v. barva nenápadně šedohnědá; v. nohy, přen. tenké; hanl. mít v. mozek, mozeček být hloupý, nechápavý; zool. čmelík v.

**vrabec** (lid. brabec), -bce m. náš nejobyčejnější pták žijící kolem lidských sídlišť. V koších stromů štiřikali vrabci. Rais. Pozoroval jsem několik vrabců honících se za jiným, nejspíše cizím vrabcem. Ner. Vrabci a strnadi odstěhovali se do vsí ku stodolám. Jir. Teď nejsou zimy, jako bývaly. Za mého mládí padali vrabci se střech. Hál. Máš pod klobúkem brabce? neumíš smeknout? Herb. Teta sama jedla jako vrabec, kam se tedy [lívanečky] poděly? málo. Šim. Byl chudý jako vrabec. Vanč. Ten Lojzík byl takový střapatý kluk, rozdrbaný jako brabec. K. Čap. Já nemám už za vrabce síly! Pomozte mi! Mah. A což o hudebníky, ti přitáhnou jako vrabci za zrním. Hál. Po maturitním večírku jsme se rozprášili, jako když do vrabců střelí. Dyk. Tak má jeden druhého [lidi] rád jako kočka vrabce velmi nerad. Rais. Ten má lejtka jako ženatej brabec hubená. Č. lid. Masa na mně moc není, Anda říká, že jsem jako ženatej vrabec. Rais. Chceli sedlák náš neodbytnosť někoho naznačit, praví: „Stěhuje se jako vrabec z Čech“ loudavě. Ner. Jasná myšlenka svitla v Hrabcově hlavě. Nešel však na brabce s bubnem neunáhlil se, nejednal neopatrně. Herb. Myslím si, že je zbytečno mluvit o vrabci na střeše o něčem nejistém. Baar. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Přísl. V Praze nepadají pečení vrabci do huby živobytí není snadné. Svob. Ať jen mlčí tvá svatá paní, vrabci na střechách o tom štěbetají, že je bečka hříchů je všeobecně známo. Něm. Přen. Přeškoda, že jest pan Vokoun takový starý, sivý vrabec. Herrm. Malí uličníci, ti vrabci velkoměstské ulice. Heřm. Neměla valný kus cesty, když se sníh rozpadal. Vrabci ho padali velké kusy. Hol. Zool. vrabec rod ptáků z čeledi pěnkavovitých, Passer; vrabec domácí. Kuch. vrabci druh noků z brambor n. moučného těsta. Odřezky vepřového masa.

**vrabčí** adj. k vrabec; náležející, vlastní vrabci. Miluju ptačí plebs, šedivé plémě vrabčí. Čech. Vylezl na vysoký topol pro vrabčí hnízdo. A. Mrš. Vrabčí havěť počíná se v zahradě hýbat. Staš. Jak jednotvárný, nepříjemný jest hlas vrabčí! Ner. Vyřítí se najednou z domku sám velitel, oděn v trenýrky, vrabčí hnízdo na hlavě neupravené, rozcuchané vlasy. Lid. nov. Venkovská světnice, v níž na ten čas vystavěli si hnízdo dva utečenci; je to hnízdo spíše vrabčí malá, neupravená místnost. Šrám. Těl. vrabčí skok poskoky snožmo. Zool. vrabčí papoušci rod ptáků z čeledi Psittacidae, Psittacula; poštolka vrabčí pták z podčeledi jestřábů, Cerchneis sparveria. D mající některé vlastnosti vrabce. Veselé vrabčí oči rozehraných dětí planou živé. A. Mrš. Sluha byl vychrtlý mladík vrabčích prsou úzkých a vyvstalých. John. „A jsme také úřední osoba,“ nadul Bujnošek vrabčí hruď. Třen. [Děti] hovořily, ale jakoby násilně dusily jindy tak křiklavé, vrabčí svoje hlásky nepříjemně pronikavé. A. Mrš. Nechápe tvůj vrabčí mozeček vůbec, jakou nestvůrnost dnes vylíhl? omezený. Ben. Očekával jsem jinou záruku příští své spokojenosti než takový naivní život s obzorem vrabčím těsným. Kun.

1/ Jenom trochu sazí a trochu peří

na světě mi to nikdo neuvěří

že tam ležel na nároží

starý mrtvý vrabec

O červnových třešních se mu snad zdálo

stál jsem tiše nad ním a poprchalo

jak tam ležel na nároží

starý mrtvý vrabec

 (J. Kainar, Mrtvý vrabec)

2/a/

každý z nás něco jiného

k radosti své a potěše

někdo má v hrsti holuba

a já vrabečka na střeše

(J. Skácel, II, 311)

b/A co ti říci pěkného

aby ten svět byl snazší

laskavá slova jsou vrabečci

ptáčkové drobní a plaší

(J. Skácel, II, 377)

3/ **Vrabec**

Vrabec, opouštěje zasněženou větývku,

rozhoupal ji trochu, takže přitakává

záporem slepé citovosti.

Trocha sněhu padá s oné větývky.

Za chvíli z toho bude lavina.

(V. Holan, sb. Bolest)

4/

● „Vím, vím, vím,“ povídá vrabec. „Už abych lít, kde bych něco štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?“

● … vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách.

(K. Čapek, Pohádka ptačí)

5/

Vrabčáci byli zvědaví,

co všechno o nich věda ví –

i letěli to vyzvědět

až do Akademie věd.

A od té doby věda ví,

že vrabčáci jsou zvědaví.

(Emanuel Frynta, Vrabčáci, sb. Písničky bez muziky)

**Vrabec domácí** (*Passer domesticus*) je malý zástupce [čeledi](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F) vrabcovitých a nejrozšířenější žijící [pták](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci) na světě,vyskytující se na velkém území [Eurasie](http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurasie) a uměle vysazen v [Americe](http://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika), [subsaharské Africe](http://cs.wikipedia.org/wiki/Subsaharsk%C3%A1_Afrika), [Austrálii](http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie) a na [Novém Zélandu](http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land) . Pochází pravděpodobně z [Malé Asie](http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie) nebo [Arabského poloostrova](http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_poloostrov) a do [Evropy](http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa) se dostal již před tisíci lety.Podobně jako [kos černý](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3%BD) se i vrabec domácí skvěle přizpůsobil životu ve městech a dnes jde o typického obyvatele oblastí obývaných [člověkem](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk), který mu poskytuje úkryt a potravu. (…)

Vrabec domácí je stálý druh. Celoročně žije v početných, mnohdy i několikasetčlenných hejnech. Dospělci se živí především rostlinnou stravou ([semeny](http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno), částmi [rostlin](http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny)), příležitostně krmením pro hospodářská zvířata nebo odpadky z domácnosti, mláďata krmí drobným [hmyzem](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz).

Ozývá se širokou škálou švitořivých zvuků . Tokající [samec](http://cs.wikipedia.org/wiki/Samec) např. vydává řadu dlouhých švitořivých tónů jako „čilp čef čilp“, v období hnízdění se často ozývají dlouhým „čurr“.

Ročně má 2 až 4 snůšky. Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy, v puklinách ve zdech nebo ve skalách, v [břečťanu](http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99e%C4%8D%C5%A5an) nebo v jiných hustých popínavých rostlinách na domech, na střešních trámech, pod taškami, na [keřích](http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99), občas i ve větvích [stromů](http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom). Hnízda jsou většinou neúhledná a postavená z větviček a vystlaná [trávou](http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va) nebo [peřím](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD). Výjimku tvoří pouze hnízda na stromech a keřích, která mají úhlednější kulovitý vzhled.

Často bývá velmi agresivní a zmocňuje se hnízd jiných druhů ptáků, zvláště pak [jiřiček](http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99i%C4%8Dka), [břehulí](http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ehule_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD) nebo [rorýsů](http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ror%C3%BDs&action=edit&redlink=1). I svá [hnízda](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo) si usilovně brání. Od [května](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten) do [srpna](http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen) klade 5-6 černě skvrnitých modrobílých nebo bledě zelených vajec o rozměrech 23×15 mm. Na [vejcích](http://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce) sedí oba rodiče po dobu 13-14 dní a mláďata opouštějí hnízdo po 17 dnech života. (Wikipedie)

**Řád:** pěvci  **Čeleď:** vrabcovití
**Velikost:** 14 cm
**Hmotnost:** 35 g
**Počet mláďat:** 5-6 (až třikrát ročně)
**Doba březosti:** 11-13 dnů
**Potrava:** hmyz, semena, obilí, ovoce
**Výskyt:** vesnice, v blízkosti lidských obydlí

**Způsob života:** Často se zdržuje na zemi, kde se pohybuje poskakováním. Hnízdo ze slámy a stébel je vystláno peřím. Staví si ho na budovách v různých škvírách, budkách, starých hnízdech jiřiček i na stromech.

… Vrabec domácí má v lidské kultuře i povědomí zcela zvláštní místo. Je ztělesněním úplně obyčejného, všudypřítomného stvoření zanedbatelné hodnoty a nikterak atraktivního vzhledu. Přestože byl považován za tvora vyloženě škodlivého a byl huben všemi možnými prostředky, je všeobecné mínění o tomto ptačím druhu spíše přátelské. Jak jinak by bylo možné, že exulanti z různých částí Starého světa spatřovali ve vrabci živou vzpomínku na rodnou vlast a k nemalé újmě místní fauny si v novém místě vrabce také vysadili? Dokonce i v odborném ornitologickém textu je vrabec neoficiální, ale nejužívanější srovnávací jednotkou velikosti a zbarvení. Až do období posledních patnácti let, kdy začali tito neodbytní trapiči náhle ve městech vymírat, zdálo by se na první pohled, že věnovat zvláštní pozornost běžnému a hojnému druhu není potřebné.

…

Vrabec domácí je jedním z nejúspěšnějších ptačích druhů, jak co do celkové početnosti, tak i plochy osídleného území. Na přelomu tisíciletí ztratil vrabec domácí poprvé v historii početnostní převahu na řadě míst kulturní krajiny a ve městech. Někde jsou vrabci přítomni stále, jinde se lze setkat nanejvýš s několika jednotlivci, ale jsou i místa, kde už není vůbec. Přední světový odborník na vrabce domácí Brit D. Summers-Smith, který výzkumu tohoto druhu zasvětil větší část svého života, říká:
*„Ptáci jsou indikátorem kvality života. Je-li vrabec domácí pro dnešní obyvatele měst totéž, co kanár v minulosti pro horníky, pak jeho osud je projevem toho, že se něco nedobrého děje v našich městech.“*

Tito nezvaní průvodci člověka prožili s ním rozkvět svého druhu a zažijí i soumrak. Náhlý technický a společenský rozvoj lidské civilizace za minulých sto let zahájil ústup vrabce domácího takovým způsobem, jak se nepodařilo za celá staletí masových vybíjení, chytání do pastí, trávení, střílení a plašení. Nebuďme příliš optimističtí ve víře ve vlastní schopnosti zastavit vymírání vrabců domácích. V lepším případě budeme jen diváky, kteří sice pochopí smysl děje, ale nemají možnost zasáhnout. Vrabec domácí není divoce žijící tvor v pravém slova smyslu, abychom pro něj vytvořili chráněné území. Osud vrabců je odrazem nás samých. Není sice třeba se zatím obávat, že by se vrabci dostali až na samý okraj existence, ale smiřme se s faktem, že ani obyčejný vrabčák už nebude tím, co býval.

**Vrabec domácí - pták roku 2003**

Vrabec domácí má v lidské kultuře i povědomí zcela zvláštní místo. Je ztělesněním úplně obyčejného, všudypřítomného stvoření zanedbatelné hodnoty a nikterak atraktivního vzhledu. Přestože byl považován za tvora vyloženě škodlivého a byl huben všemi možnými prostředky, je všeobecné mínění o tomto ptačím druhu spíše přátelské. Jak jinak by bylo možné, že exulanti z různých částí Starého světa spatřovali ve vrabci živou vzpomínku na rodnou vlast a k nemalé újmě místní fauny si v novém místě vrabce také vysadili? Dokonce i v odborném ornitologickém textu je vrabec neoficiální, ale nejužívanější srovnávací jednotkou velikosti a zbarvení. Až do období posledních patnácti let, kdy začali tito neodbytní trapiči náhle ve městech vymírat, zdálo by se na první pohled, že věnovat zvláštní pozornost běžnému a hojnému druhu není potřebné.

**Rozšíření**
Druh s původně palearktickým typem rozšíření, později rozšířený člověkem do většiny světa. Vrabec se šířil spolu s pěstováním obilí daleko od původního domova, kterým byla pravděpodobně Přední a Střední Asie. Podle jiných hypotéz proběhla evoluce rodu Passer ve Středomoří. Předkové vrabce domácího díky větší přizpůsobivosti měnícím se podmínkám a přetváření krajiny expandující lidskou kulturou, dokázali využít nabízené možnosti a volně se již prakticky nevyskytují. Nevíme, jaké prostředí bylo pro vrabce charakteristické, než se stal nezvaným průvodcem a příživníkem člověka. Je jisté, že historie tohoto živočicha souvisí úzce s vývojem lidské civilizace. Podle záznamů ze čtrnáctého století z Prahy a podle dochovaných kuchařských předpisů byl vrabec domácí v té době naprosto běžným zjevem.

**Tah a šíření**
Vrabec domácí je považován za učebnicový příklad stálého ptáka. Tak je tomu zejména v západní a střední Evropě. V severních částech areálu jsou občas pozorovány delší pohnízdní potulky, které v některých letech přecházejí ve skutečný tah jižním a zejména jihozápadním směre (pozorováno v Dánsku, severním Německu, v Anglii a Skandinávii). Z 881 analyzovaných kroužkovacích výsledků v Německu bylo 90% ve vzdálenosti menší než 2 km od místa kroužkování, pouze 1 % ptáků bylo hlášeno ze vzdálenosti větší než 10 km. Nejdelší zaznamenaný přelet kroužkovaného ptáka je 545 km (Německo-Francie). Přesuny delší než 10 km se týkají téměř výlučně mladých ptáků, kteří zřejmě vyhledávají tímto způsobem nová místa k hnízdění. Postupné šíření do dosud neobsazených území je pro vrabce domácí typickou vlastností. Rychlost šíření od Uralu na východní pobřeží Sibiře byla odhadnuta na 40 km/rok a při osídlování USA po vysazení 20–30 km/rok. Je jisté, že šíření vrabců se urychlilo železniční dopravou. Ptáci hledající potravu, nebo úkryt v nákladních vagonech byli převezeni stovky kilometrů na neosídlené území. Také u nás kroužkování vrabců prokázalo věrnost hnízdišti. Zaznamenány byly především krátké sezónní potulky, zejména v době zrání a sklizně obilovin. Nejdelší přesun našeho kroužkovaného ptáka je 85 km.

**Životní prostředí**
Vrabec domácí je typickým obyvatelem kulturní krajiny, kde žije v těsné blízkosti lidských sídel. Vyhýbá se jen rozsáhlým lesním porostům. V polních monokulturách využívá zpravidla jen okrajové části. Pokud žije vzácně volně mimo lidská sídla, není to dále než 1 km od nejbližších stavení.

**Skrytá elegance samečků**
Zatímco samičky jsou po celý rok stejně nenápadně zbarvené, samci se „převléknou“ dvakrát za rok. Po úplném přepelichánív září-říjnu získají samci nevýrazné, jakoby matné zbarvení s malou černou skvrnou pod hnědavým zobákem. Časně zjara se ale vzhled samců dramaticky promění. V krátké době získají kontrastní zbarvení kombinací hnědé, šedé, bílých skvrn a nápadně černě zbarvené hrudi. Zobák se zbarvuje do sytě černé. Proměna nevzniká pelicháním, ale odlomením šedohnědé koncové části krycích per, zejména na hrudi, které přes zimu překrývaly sytou čerň. Velikost černé skvrny má význam při výběru partnera samičkou a zajišťuje svému nositeli určité postavení v hierarchii sociální skupiny (hejna). Občas se vyskytnou i vrabci úplně černí (melanismus), žlutí (leucismus) a dokonce i bílí. Jde o mutaci „bílá straka“, nikoli o skutečný albinismus, neboť mají vždy pigmentovanou duhovku a zobák. J. Baum popisuje tyto mutanty z pražské Troje třicátých let jako zajímavý, ale nijak mimořádný jev. Kolem roku 1984 existovala početná populace vrabců se čtvrtinou bíle zbarvených jedinců v blízkosti Jindřišské věže v samém centru Prahy. Dnes bychom tam už nepotkali žádného vrabce, natož pak bílého.

**Potrava**
Celoročně především rostlinná potrava, jen mláďata v první polovině hnízdění jsou krmena živočišnou složkou. Pět dní po vylíhnutí je to velmi drobný hmyz s měkkým tělem (mšice), později se kořist zvětšuje, jen tvrdé části rodiče odstraňují. V rostlinné potravě jsou zastoupena převážně semena kulturních plodin (obilí, kukuřice, slunečnice, mák), plevelů, méně plody s měkkou dužinou(bez černý, ostružiny). V blízkosti lidských staveb se přiživuje s drůbeží, hospodářskými zvířaty a konzumuje též potravu z kontejnerů na odpadky. Dokáže si osvojit i nezvyklé metody získávání potravy: vrabci byli pozorováni při vybírání hmyzu ze sítí pavouků a z mřížky chladičů aut. Bylo zaznamenáno i napodobení chování sýkor při otevírání lahví s mlékem. Dovede využívat i krmítek pro jiné druhy ptáků, včetně vyzobávání zavěšeného tuku. Potrava vrabců je energeticky bohatá, ptáci nemusí proto tolik času věnovat sběru a mohou rozvíjet složité sociální vztahy. V období péče o mláďata sbírají bezobratlé z listů keřů a stromů, z kůry, ze země a dokážou úspěšně ulovit kořist i v letu.

**Vrabec jako bývalý škůdce**
V uplynulých staletích, kdy byli lidé mnohem více životně závislí na zemědělství a přírodních podmínkách, představovali vrabci tak vážný problém, že si to už jen stěží dokážeme představit. Mnohasethlavá hejna přilétala na sklonku léta podělit se s rolníky o výsledky práce. Není pochyb, že zvláště pro zemědělce hospodařící na menších výměrách, to musela být pohroma. Nešlo jen o zkonzumované plodiny, ale v mnohem větší míře o rozházené a znehodnocené zrní, vyloupené makovice, oštipování klíčící zeleniny a pupenů ovocných stromů apod. Kromě toho obyvatelé těžce nesli agresivitu vrabců vůči jiným ptákům. Představíme-li si hlučnost a značné znečistění trusem v místech, kde vrabci pobývali (což bylo prakticky všude), nelze se příliš divit, že se naši předkové při ničení vrabců přehnanou citlivostí nezatěžovali. Za Marie Terezie byla vypsána pěněžní odměna za každého zabitého vrabce, za protektorátu bylo hubení úředně nařízeno.

**JAK DÁL S VRABCEM DOMÁCÍM?**

Vrabec domácí je jedním z nejúspěšnějších ptačích druhů, jak co do celkové početnosti, tak i plochy osídleného území. Na přelomu tisíciletí ztratil vrabec domácí poprvé v historii početnostní převahu na řadě míst kulturní krajiny a ve městech. Někde jsou vrabci přítomni stále, jinde se lze setkat nanejvýš s několika jednotlivci, ale jsou i místa, kde už není vůbec. Přední světový odborník na vrabce domácí Brit D. Summers-Smith, který výzkumu tohoto druhu zasvětil větší část svého života, říká:
*„Ptáci jsou indikátorem kvality života. Je-li vrabec domácí pro dnešní obyvatele měst totéž, co kanár v minulosti pro horníky, pak jeho osud je projevem toho, že se něco nedobrého děje v našich městech.“*

Tito nezvaní průvodci člověka prožili s ním rozkvět svého druhu a zažijí i soumrak. Náhlý technický a společenský rozvoj lidské civilizace za minulých sto let zahájil ústup vrabce domácího takovým způsobem, jak se nepodařilo za celá staletí masových vybíjení, chytání do pastí, trávení, střílení a plašení. Nebuďme příliš optimističtí ve víře ve vlastní schopnosti zastavit vymírání vrabců domácích. V lepším případě budeme jen diváky, kteří sice pochopí smysl děje, ale nemají možnost zasáhnout. Vrabec domácí není divoce žijící tvor v pravém slova smyslu, abychom pro něj vytvořili chráněné území. Osud vrabců je odrazem nás samých. Není sice třeba se zatím obávat, že by se vrabci dostali až na samý okraj existence, ale smiřme se s faktem, že ani obyčejný vrabčák už nebude tím, co býval.

 Internetově dostupná brožura Vrabec domácí - pták roku 2003