**Tasemnice bezbranná**

Chcete-li někoho dobře poznat, musíte se s ním potkat. A je jedno, jestli má nohy, ploutve, nebo přísavky. Pan profesor Lukeš se rozhodl, že se seznámí s tasemnicí.

Z vědeckých spisů i z pozorování o ní věděl skoro všechno.

Že v životě, který může trvat třeba patnáct let, vystřídá dva domovy.

Že jedním z jejích bytných je člověk. Tasemnice se mu usadí v tenkém střevě, a když ji domácí dobře krmí, utěšeně v něm roste: třeba až do délky dvanáct metrů. Ven z těla vypouští malé články těla, plné vajíček.

Že tam, kde se hnojí lidskou močůvkou, se takové tasemničí líhně snadno ocitnou na louce. Stačí, když jednu z nich spase kráva a cizopasník se nastěhuje do druhého ze svých přechodných bydlišť. Larva, která se vylíhne z vajíčka, se prokouše až do svalu a tam se zachumlá do kulatého pouzdra, kterému se říká boubel.

Že kdo ho sní, ten si nastěhuje do břicha hubeného, ale hladového podnájemníka.

Hnusné, co? Jen se otřeste. Ušklíbněte se. Znechuceně odfrkněte!

Bát se ale nemusíte. Tasemnice, kdysi hojné, většina z nás nikdy nepotká.

Prý je to škoda. Pan profesor tvrdí, že tihle střevní jeskyňáři pomáhají naší schopnosti bránit se nemocem a nepouštějí k nám alergie. Rozhodl se na to přijít a tak si jednu tasemnici (příbuznou té, o které tu píšu - tasemnice bezbranné) nastěhoval do těla.

Možná je na stopě velkého objevu. Možná zjistí, že se mýlil. I to bude důležité: pochopit, kudy cesta nevede, je ve vědě stejně cenné jako najít zkratku. Jednou, až bude vědět, co potřebuje, svou tasemnici vyžene.

Je docela možné, že i ona právě zkoumá lidský svět, a až ho opustí, podá o něm zprávu ostatním tasemnicím. V tom případě máme velké štěstí, že narazila zrovna na pana profesora.

**Tasemnice bezbranná**

Chcete-li někoho dobře poznat, musíte se s ním potkat. A je jedno, jestli má nohy, ploutve, nebo přísavky. Pan profesor Lukeš se rozhodl, že se seznámí s tasemnicí.

Z vědeckých spisů i z pozorování o ní věděl skoro všechno.

Že v životě, který může trvat třeba patnáct let, vystřídá dva domovy.

Že jedním z jejích bytných je člověk. Tasemnice se mu usadí v tenkém střevě, a když ji domácí dobře krmí, utěšeně v něm roste: třeba až do délky dvanáct metrů. Ven z těla vypouští malé články těla, plné vajíček.

Že tam, kde se hnojí lidskou močůvkou, se takové tasemničí líhně snadno ocitnou na louce. Stačí, když jednu z nich spase kráva a cizopasník se nastěhuje do druhého ze svých přechodných bydlišť. Larva, která se vylíhne z vajíčka, se prokouše až do svalu a tam se zachumlá do kulatého pouzdra, kterému se říká boubel.

Že kdo ho sní, ten si nastěhuje do břicha hubeného, ale hladového podnájemníka.

Hnusné, co? Jen se otřeste. Ušklíbněte se. Znechuceně odfrkněte!

Bát se ale nemusíte. Tasemnice, kdysi hojné, většina z nás nikdy nepotká.

Prý je to škoda. Pan profesor tvrdí, že tihle střevní jeskyňáři pomáhají naší schopnosti bránit se nemocem a nepouštějí k nám alergie. Rozhodl se na to přijít a tak si jednu tasemnici (příbuznou té, o které tu píšu - tasemnice bezbranné) nastěhoval do těla.

Možná je na stopě velkého objevu. Možná zjistí, že se mýlil. I to bude důležité: pochopit, kudy cesta nevede, je ve vědě stejně cenné jako najít zkratku. Jednou, až bude vědět, co potřebuje, svou tasemnici vyžene.

Je docela možné, že i ona právě zkoumá lidský svět, a až ho opustí, podá o něm zprávu ostatním tasemnicím. V tom případě máme velké štěstí, že narazila zrovna na pana profesora.