Дървета Витоша

**Смърчът** е иглолистно, вечнозелено [дърво](https://bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_1.html), достигащо 30 – 50 м, а в някои случаи до 70 метра височина, което го прави най-високото естествено растящо дърво в Европа. Корените са плитко разположена, поради което смърчът по-лесно бива събарян от силен вятър в сравнение с другите видове иглолистни дървета[Кората](https://bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_4.html) на ствола е сивокафява. [Листата (игличките)](https://bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_6.html) са дълги от 1 до 2,5 cм.

Образува обширни чисти гори или участва в смесени гори във високите планини, главно на северни склонове, между 1400 и 2200 м надморска височина.

Среща се в районите на: Стара Планина (средна и западна), Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Родопи (средни и западни), Рила, Средна гора и Пирин

Смърчът образува едни от най-ценните за биологичното разнообразие и най-красиви гори в България.

Ценно дърво - едно от основните за нашия дърводобив.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Използва в строителството за изграждането на сгради с дървена конструкция, за направата на дограма, за мебели, за фурнир, за производство на хартия, за изработване на музикални инструменти (например телата на китарите и цигулките се правят от смърчова дървесина) и други.

Най-високото дърво установено в България е sмърч. В резервата "Парангалица", в Рила, е измерен представител на този вид с височина 64 метра

В повечето случаи у нас за коледни елхи се продават смърчови дръвчета.

**Белият бор** предпочита по-големите височини в [планината](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0) – от 500 до 2200 м надморска височина. [Стъблото](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE) му е право, красиво и стройно. Високо е до 50 м и дебело до 1,5 м. Белият бор живее до 600 години.

При нараняване от [ствола](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB) на бора изтича [смола](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0). Белият бор е [вечнозелен](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), защото игличките му остават по клончетата до пет години и не опадат всички едновременно в една година. Белият бор се използва широко в [строителството](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) и [медицината](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0).

**Букът** е род [листопадни](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8) [широколистни](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8) дървета. Родът наброява около 10 вида. В България се срещат два вида: [обикновен бук](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D0%BA) и [източен бук](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D0%BA) . Източният бук се среща само в [Странджа](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0) планина, Източна [Стара планина](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0) и отчасти в Източните [Родопи](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8), а обикновеният – в останалите части на страната. Поради ценната си дървесина, видовете имат важно стопанско значение.

**Бяла мура** - в [България](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) бялата мура достига височина 35 м и [диаметър](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80) около 50 – 60 cм. В България се среща в горите на Рила, Пирин, [Западни Родопи](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8), [Средна Стара планина](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0), [Славянка](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0) и [Витоша](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0), при надморска височина от 1400 до 2100 м. Бялата мура е често срещана в паркове и големи градини и не се разпространява бързо на големи площи. Това растение може да издържи на -45 [°C](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9), както и при излагане на силен вятър. Включена е в [*Червеня списък на световнозастрашените видове*](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5) .

**Елата** е род от 45 – 55 вида [вечнозелени](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) [иглолистни дървета](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8) от семейство [Борови](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8). Тя достига височина 10 – 80 м и диаметър на [ствола](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE) от 50 см до 4 м. Елите могат да бъдат различавани от другите борови дървета по това, че  игличките са свързани с основата чрез малки чашки, и по изправените цилиндрични [шишарки](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0), които са дълги от 5см до 25 cм. Дървесината на повечето ели често се използва при производството на [хартия](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F). Част от видовете са много популярни като коледни дръвчета заради ароматните си иглички и поради факта, че не им падат игличките като изсъхнат. Някои видове се използват като декоративни градски дървета.

**Дъбът** е част от семейство [букови](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8). В [България](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) се срещат между 10 и 18 вида. Основните диворастящи представители на рода в България са: [цер](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80) , [пърнар](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80) обикновен горун [благун](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D1%8A%D0%B1)) , [лъжник](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA) , [зимен дъб](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%8A%D0%B1), рилски дъб,  [космат дъб](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D1%8A%D0%B1) , [летен дъб](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%8A%D0%B1) и [македонски дъб](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8A%D0%B1).

ХРАСТИ

Леската е от семейство [Брезови](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8) . Плодът на леската се нарича лѐшник.

Ядките на всички видове леска могат да се използват за храна от хората, но стопанско значение има само [обикновеният лешник](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0). Родината на леската е Мала Азия (днешна [Турция](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)). Поради своята здравина и еластичност, клоните на леската традиционно се използват за плетове, огради, кошници и дори за въдици. Лешниците са добър източник на [Витамин Е](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%95).

**Обикновен глог** е вид [храст](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82) или [дърво](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE) от род [Глог](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3), семейство [Розови](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8). Разпространено е сред храсталаци и [гори](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0). Висок е 5 – 14 метра Част от скъсените му клонки са видоизменени в бодли и това е дало основание за народната [поговорка](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0) „От трън – та на глог“. [Цветовете](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) му са [бели](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82) и [ароматни](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0) с диаметър 8 – 15 мм. Плодовете имат [червен](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82) или [червено](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82)-[кафяв](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82) цвят. Съдържат по едно [семе](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5). [Дървесината](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0) на глога е много твърда и здрава, а много от останалите части на [растението](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) се използват в [медицината](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0).

**Чашкодрянът** е известен още с имената „горящ храст, ягодов храст. Семената се ядат от плодоядни птици. Много видове се използват за медицински цели, а части от растенията могат да бъдат отровни за хората.

**Къпината** е [род](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)) [храсти](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82) от [семейство](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)) [розови](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8) .

В [България](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) растат около 45 – 50 вида, предимно в равнинните местности, по сухи [хълмове](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D0%BB%D0%BC) и по скалистите части на [планините](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0). Използват се в прясно състояние и преработени ([сиропи](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF), [сокове](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA), [нектари](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0)), [компоти](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82), [конфитюри](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80), [вина](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE) и замразени). Продължителността на живота на растението е 12 – 15 години.

**Обикновената шипка** е [вид](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)) диворастяща [роза](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0). Тя представлява многогодишен, бодлив, силно разклонен [храст](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82) със стъбла, достигащи 1 до 5 м дължина. Шипката цъфти през месеците май до юли, [цветовете](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) са бледорозови до бели. Плодовете узряват през есента и са червено-оранжеви , месести, пълни с множество мъхести семена. Расте в [гори](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0), край [реки](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0), в [равнини](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)) и [планини](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0) до 2000 м [надморска височина](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) из цялата страна. В традиционната българска медицина плодовете от шипка се използват като високовитаминен източник, за повишаване защитните сили на организма, особено в късна есен, зимата и ранна пролет. Повечето от билкарите я наричат „Царицата на билките“.

**Обикновеният дрян** е листопаден [храст](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82) или дребно [дръвче](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE) с височина до 7 – 8 метра. По нашите ширини цъфти пръв и дава зрял плод последен. Цветовете му са първата храна за пчелите рано напролет. От плодовете могат да се приготвят сладка, компоти и сокове, които освен, че са вкусни, имат и лечебно действие. В България се среща по сухите каменливи склонове и редките гори в предпланинските райони до 1500 м надморска височина.

**Малината** е диво или [културно](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) многогодишно [храстовидно](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82) растение достигащо на височина най-много до 2 [метра](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80). [Плодът](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4) му се нарича със същото име. Съществуват около 320 вида. [Коренът](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD) на малината не отива на голяма дълбочина и всъщност представлява коренище, от което израстват много стъбла, наречени [издънки](https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1). Малините са сладки на вкус, а от тях се получават различни продукти – сладко, сироп, желе, [мармалад](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4), [конфитюр](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80). Използват се и в медицината, както и за подправка.

**Черната боровинка** е [храст](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82), разпространен в повечето планини по каменливи и скални поляни,високопланински [пасища](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%89%D0%B5), [широколистни](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) и [иглолистни гори](https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1).

- Черната боровинка е ниско храстче, високо до 40 cм.

- Обикновено расте от 1000 до 2200 м надморска височина във всички наши планини.

**ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ**

**Горската ливадина** е [нежно многогодишно тревисто растение](https://bgflora.net/families/poaceae/poa/poa_nemoralis/poa_nemoralis_1.html). Стъблата са тънки, до 90-100 cм високи и изправени . Среща се в цялата страна, до 2000 метра надморска височина.

[**Черното секирче**](https://bgflora.net/families/fabaceae/lathyrus/lathyrus_niger/lathyrus_niger_1.html) е многогодишно тревисто растение, високо до 50 cм. Изсушеното растение [почернява](https://bgflora.net/families/fabaceae/lathyrus/lathyrus_niger/lathyrus_niger_6.html). Цъфти през месеците юни – август. Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина.

**Планинско омайниче** е многогодишно тревисто растение . Стъблото е 30 – 70 см високо. Цветовете са светложълти. Цъфти от май до август.

Среща се по планински ливади и пасища, по тревисти места, скални поляни и скалисти сипеи в планинския пояс[[2]](https://bgflora.net/families/rosaceae/geum/geum_montanum/geum_montanum.html#fn2).

Разпространено е в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Западни Родопи - от 1600 до 2700 метра надморска височина.

**Горската ягода** е [растителен](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) вид от род [ягода](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0). Горската ягода е [тревисто](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) [многогодишно](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) растение . Тя се развива еднакво добре и при сухи, и при влажни условия, в топли и в студени райони. Среща се в [иглолистните](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8) и [широколистните](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8) гори. Плодовете на горската ягода се използват за храна от [човека](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA), поради своите хранителни и вкусови качества. Растението е станало част от народната медицина в [България](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F), където се използват за отвари не само плодовете на растението, но и неговите листа.