**K úložišti pomocí podfuků?**

Vyhledávání konečného úložiště pro vysoceradioaktivní odpady z českých jaderných elektráren nabralo v uplynulých měsících zcela nový směr. Nejen zapomenuté sliby o dobrovolnosti a plán na průzkumy všude namísto jen na čtyřech lokalitách, ale také zahozená práce se zákonem, který měl zlepšit postavení obcí nebo zatajení plánů na další jaderné zařízení vedle úložiště.

**Kraví hora byla jen první krok**

Ministerstvo průmyslu prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slibovalo starostům a lidem v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. V prosinci 2012 převedl tehdejší ministr Martin Kuba kompetenci získat povolení na průzkumy v lokalitě Kraví hora na Žďársku na státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, který v oblasti těží a zpracovává uran. A zástupci firmy rovnou na jednání zastupitelstva obce Věžná sdělili, že předchozí sliby dané SÚRAO pro ně nejsou důležité. A to včetně smluv o spolupráci, na základě nichž měly průzkumy odstartovat a které se ještě na konci listopadu 2012 Správa pokoušela se starosty lokality Kraví hora uzavřít.

Stát se rozhodl nerespektovat ani výsledky místního referenda, které 11. a 12. ledna proběhlo v Bukově a výsledky anket v Boru a v Sejřku, v nichž většina hlasujících průzkumy odmítla. Od února vedl územní odbor Ministerstva životního prostředí v Brně řízení, které skončilo 30. května stanovením v České republice vůbec prvního průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry za účelem vyhledávání konečného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Má rozlohu více než 17 tisíc hektarů a leží na území obcí Sejřek, Drahonín, Moravecké Pavlovice, Věžná, Olší, Střítež, Milasín a Bukov.

Průzkumy ale ještě nezačaly. Přinejmenším Calla a místní sdružení Nechceme úložiště Kraví hora se jako účastníci řízení pro pochybení ministerstva vůči vydanému povolení odvolala. Rozklad, jak se záležitost právně nazývá, bude muset vyřešit až nový ministr životního prostředí. A ani poté není situace beznadějná, jak ukázala úspěšná žaloba občanského sdružení Za Radouň krásnější (lokalita Lodhéřov), kterému se podařilo zrušit vydané průzkumné území pro podzemní zásobník plynu. Ministerstvo tu totiž, když průzkumy povolilo, nerespektovalo veřejný zájem vyjádřený občany ve výsledcích místního referenda. A také nezohlednilo budoucí stavbu zásobníku, ke které měly práce vést. Výsledek může být nadějí i pro všechny ostatní.

**Průzkumy ve všech lokalitách, ať už chtějí nebo ne**

SÚRAO zásadně přehodnotilo i plánovaný postup k úložišti, protože se jí nedařilo získat souhlas místních komunit. Chce nechat stanovit průzkumná území na všech lokalitách bez ohledu na výsledky referend a názor představitelů obcí. Dalších šest míst v České republice – okolí Lubence a Blatna na Lounsku, Pačejova na Plzeňsku, Jistebnice na Táborsku, Lodhéřova na Jindřichohradecku, Rohozné na Jihlavsku a Budišova na Českomoravské vysočině tedy čeká podobné martýrium jako Kraví horu. Zvažovány jsou i Boletice na jihu Čech a DIAMO slibuje, že má v rukávu ještě úplně novou lokalitu poblíže Dukovan.

Všude by měly probíhat výzkumné práce, jejichž podobu přibližuje geolog Jiří Svejkovský v článku „Bez vrtů to opravdu nejde!“. Ty SÚRAO plánuje do roku 2015. Pak má zúžit výběr na čtyři lokality a v nich provést i hluboké, až kilometrové vrty a další práce. Troufá si, že to stihne do roku 2018. SÚRAO k tomu tomuto kroku sáhlo také v očekávání, že odpor místních otupí penězi. Všude, kde bude stanoveno průzkumné území, budou moci obce čerpat ze zákona kompenzace.

Už za necelých pět let pak Správa vybere finální dvě lokality a z nich do roku 2025 poslední. Za pouhých dvanáct let by tedy mělo být jasné, kde bude mít Česko složen svůj jaderný odpad. Pokud se postaví nové reaktory a prodlouží provoz dnešních, mohlo by jej být skoro deset tisíc tun. Tedy 2,5x více, než kolik se doposud uvádělo.

**Zákon, který se pro stát stal nepříjemným**

Pracovní skupina pro dialog o úložišti, v níž pracují zástupci ze všech lokalit i zodpovědných státních úřadů, po dvouletém hledání vhodných cest, argumentů a na základě provedených právních analýz navrhla, jak by se cestou zákona mohly posílit dnes nedostatečné pravomoce obcí. Po přijetí by obce měly možnost odmítnout další průzkumy v okamžiku výběru posledních dvou lokalit (tedy v roce 2018). Ale jen podmíněně, s možností přehlasování Senátem.

Nyní, více než půl roku od předání návrhu ministerstvu průmyslu, je již jasné, že zákon je nechtěným dítětem. Ministerstvo s ním neudělalo vůbec nic, nedokázalo ani říci, co chce případně upravit a dopracovat. Dokonce začalo ignorovat práci pracovní skupiny a komunikaci s ní. To do té míry, že poslední květnové jednání za přítomnosti zahraničních hostů skončilo ostudou pro ministerské úředníky a rozladěním přítomných, kteří se rozhodli do změny poměrů se více nesvolávat.

Jenže zákon nechce už ani Správa úložišť. V právě připravované nové státní Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem navrhuje postup, který je s názorem pracovní skupiny v rozporu. Veto obcí by umožnil až v samotném závěru procesu při výběru finální jediné lokality v roce 2025. Dostatečně daleko, aby se pak na úpravu paragrafů zcela zapomnělo.

**Nejen úložiště, ale i sklad vyhořelého paliva**

Lidé ze SÚRAO nikdy na besedách lidem ani starostům neříkali, že se mimo úložiště v areálu uvažuje také další jaderné zařízení - sklad vyhořelého paliva. Ukázalo se to až ze studií prostorové lokalizace úložiště pro každou z lokalit, které byly dokončeny v polovině roku 2012. Má mít podobu chodeb 2 x 316 m a zálohu jednou tak velkou. V chodbách mají být skladovány kontejnery ve dvou řadách. Porovnáním s velikostí povrchového skladu v Temelíně je plánovaný sklad kapacitně podobný. Se zálohou dvojnásobný.

Což by znamenalo mnohem radioaktivnější obsah kontejnerů při transportu a jejich mnohaleté uložení a to nikoliv kdesi v půlkilometrové hloubce, ale těsně u povrchu. Pokud by byl sklad zaplněn, bude v něm tolik radioaktivních látek, jako v několika desítkách reaktorů jaderných elektráren najednou.

Zda takovýto neseriózní postup státu povede k cíli, lze pochybovat. Ignorace názorů lidí v úložištěm ohrožených komunitách nemůže být dlouhodobě úspěšná. Bylo tomu tak v zahraničí, časem na to zodpovědní přijdou i v Česku. Ztracená důvěra se však zpět získává dlouho.

*Edvard Sequens, Calla*