|  |
| --- |
| NACIONALNI AKCIJSKI PLAN PLAN ZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeJSKE KUGEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeJSKE KUGEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaZA GOSPODARENJE POPULACIJOM DIVLJIH SVINJA U SVRHU SMANJENJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKEMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeJSKE KUGE |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrijePlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 ZagrebPlaninska 2a10000 Zagreb+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr+385 1 6443 540 veterinarstvo@mps.hr +385 1 6443 210 lovstvo@mps.hr |



****

SADRŽAJ

[Uvod 3](#_Toc167786635)

[Ciljevi i prioriteti 5](#_Toc167786636)

[Opći cilj 5](#_Toc167786637)

 [Očuvanje svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj 5](#_Toc167786638)

[Posebni ciljevi 5](#_Toc167786639)

 [Sprječavanje unosa i širenja virusa ASK u RH 5](#_Toc167786640)

 [Rano otkrivanje unosa virusa ASK 5](#_Toc167786641)

 [Poduzimanje hitnih mjera kontrole u slučaju potvrde bolesti 5](#_Toc167786642)

 [Iskorjenjivanje virusa ASK iz populacije domaćih i divljih svinja 5](#_Toc167786643)

 [Osiguravanje koordiniranog pristupa za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje ASK i dugoročnih aktivnosti povezanih s divljim svinjama 5](#_Toc167786644)

[Prioriteti 6](#_Toc167786645)

 [Smanjenje populacije divljih svinja na razinu koja onemogućuje širenje virusa ASK 6](#_Toc167786646)

 [Primjena visoke razine biosigurnosti u lovištima 6](#_Toc167786647)

 [Aktivno traženje uginulih divljih svinja i povećanje broja pretraženih uginulih divljih svinja na afričku svinjsku kugu 6](#_Toc167786648)

[Područje primjene i donošenje Plana 7](#_Toc167786649)

[Plan objedinjava mjere usvojene na Stručnom tijelu za ASK koje su se počele provoditi i koje se provode u razdoblju od 2018. do 2024. 7](#_Toc167786650)

[Pravna i znanstvena osnova 8](#_Toc167786651)

[Opis uloga i funkcija dionika i institucija 9](#_Toc167786652)

[Ministarstvo poljoprivrede 9](#_Toc167786653)

[Državni inspektorat 9](#_Toc167786654)

[Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 9](#_Toc167786655)

[Jedinice regionalne samouprave – županijski uredi nadležni za lovstvo 10](#_Toc167786656)

[Hrvatski veterinarski institut 10](#_Toc167786657)

[Veterinarski fakultet 10](#_Toc167786658)

[Hrvatski lovački savez 10](#_Toc167786659)

[Lovoovlaštenici 11](#_Toc167786660)

[Ovlaštene veterinarske organizacije 11](#_Toc167786661)

[Jedinice lokalne samouprave 11](#_Toc167786662)

[Procjena veličine populacije divljih svinja u Republici Hrvatskoj 12](#_Toc167786663)

[Opis lovnog gospodarenja u državi članici, uključujući pregled lovišta, lovačkih udruženja, sezona lova i posebnih lovnih metoda i alata 14](#_Toc167786664)

[Biosigurnost 17](#_Toc167786665)

[Biosigurnost u lovištima 17](#_Toc167786666)

[Biosigurnost na objektima 17](#_Toc167786667)

[Mehanizmi i raspored provedbe 18](#_Toc167786668)

[Komunikacijska strategija za lovce i kampanja podizanja svijesti o ASK 19](#_Toc167786669)

[Opis prekogranične suradnje s drugim državama članicama i trećim zemljama u području gospodarenja divljim svinjama 21](#_Toc167786670)

[Nadziranje ASK 22](#_Toc167786671)

[Procjena mogućih znatnih negativnih posljedica lovačkih aktivnosti na vrste i staništa i opis mjera prevencije i umanjivanja rizika za smanjuje negativnog utjecaja na okoliš 23](#_Toc167786672)

[Dodatak I 24](#_Toc167786673)

za lovce i kampanja podizanja svijesti o ASK Procjena veličine populacije divljih svinja u Republici Hrvatskoj

Uvod

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je glavno i bez presedana pitanje u području zdravlja životinja, s kojim se svijet ikad suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš.

Populacija divljih svinja u nekoliko regija Europe znatno se povećala posljednjih desetljeća, što igra važnu ulogu u širenju i održavanju ove bolesti.

Da bi se odgovorilo na ovaj izazov, presudni su dobro koordinirani nacionalni napori i bliska partnerstva. Takva partnerstva, koja bi trebala uključivati relevantne vladine sektore odgovorne za veterinarstvo, poljoprivredu, privatni sektor (npr. poljoprivrednici, lovci) i civilno društvo, moraju se koordinirati kako bi se osigurala učinkovita prevencija i odgovor na rizike od ASK i kako bi se izbjeglo dupliciranje napora.

Sve države članice pa tako i Republika Hrvatska (RH), moraju se uskladiti sa strateškim pristupom upravljanja ASK u EU te bi trebale uspostaviti Nacionalne akcijske planove za gospodarenje divljim svinjama u kontekstu sprječavanja, kontrole i iskorjenjivanja ASK prilagođene nacionalnim prioritetima i specifičnim kontekstima. Mjere obuhvaćene planom trebaju biti kompatibilne s nacionalnim veterinarskim zakonodavstvom i EU zakonodavstvom, uključujući zahtjeve zaštite prirode te biti pravilno znanstveno utemeljene i procijenjene u odnosu na učinak i opću učinkovitost. Nacionalni akcijski planovi trebaju se izraditi u svim državama članicama, čak i onima gdje ASK još nije prisutna.

Osim tijela nadležnih za zdravlje životinja i gospodarenje divljači, u izradu plana trebaju biti uključeni svi relevantni dionici: nadležna ministarstva, središnje veterinarsko nadležno tijelo, znanstvene i akademske institucije, predstavnici posjednika svinja, lovaca i veterinarskih organizacija te civilno društvo.

Plan mora najmanje uključiti:

* strateške ciljeve i prioritete nacionalnog akcijskog plana
* područje primjene plana, uključujući državno područje obuhvaćeno nacionalnim akcijskim planom
* opis znanstvenih podataka na kojima se temelje mjere utvrđene u nacionalnom akcijskom planu, prema potrebi, ili upućivanje na smjernice EU o ASK kako su dogovorene s državama članicama u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje
* opis uloga i funkcija relevantnih institucija i dionika
* procjene veličine populacije divljih svinja u državi ili njezinim regijama i opis metode procjene
* opis lovnog gospodarenja, uključujući pregled lovišta, lovačkih udruženja, sezona lova i posebnih lovnih metoda i alata
* opis kvalitativnih i/ili kvantitativnih godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva i sredstava za primjerenu kontrolu i, ako je potrebno, smanjenje populacije divljih svinja, uključujući, prema potrebi, ciljeve za godišnji odstrel
* opis nacionalnih biosigurnosnih zahtjeva povezanih s lovom na divlje svinje ili poveznice na te zahtjeve
* opis relevantnih nacionalnih biosigurnosnih mjera za objekte u kojima se drže svinje čiji je cilj zaštita takvih životinja od divljih svinja i poveznice na takve mjere
* mehanizme provedbe, uključujući raspored provedbe različitih mjera
* komunikacijsku strategiju za lovce, opis ciljanih informativnih kampanja i kampanja osposobljavanja u vezi s afričkom svinjskom kugom i poveznice na takve kampanje za lovce kako bi se spriječilo da lovci unose i šire tu bolest
* zajedničke programe suradnje sektora poljoprivrede i sektora okoliša kojima se osigurava održivo lovno gospodarenje, provedba zabrane dopunskog hranjenja i poljoprivredne prakse čiji je cilj olakšati sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge, ako je relevantno
* opis prekogranične suradnje s drugim državama članicama i trećim zemljama, prema potrebi, u području gospodarenja divljim svinjama
* opis obveznog stalnog nadziranja testiranjem uginulih divljih svinja testovima za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge na cijelom državnom području države članice
* procjenu mogućih znatnih negativnih posljedica lovačkih aktivnosti na vrste i staništa koji su zaštićeni relevantnim propisima Unije o okolišu, uključujući zahtjeve za zaštitu prirode, utvrđene u Direktivama 2009/147/EZ i 92/43/EEZ i, prema potrebi, opis mjera prevencije i umanjivanja rizika za smanjuje negativnog utjecaja na okoliš.

Tijekom 2018. godine osnovano je Stručno tijelo za ASK sastavljeno od veterinarskih i drugih stručnjaka te je provedena procjena rizika za ASK. Stručno tijelo je predložilo Ministarstvu donošenje paketa mjera za sprječavanje pojave i širenja ASK te su u studenom 2018. godine donesene dvije naredbe: Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Hrvatske i Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači. Od 2019. godine provodi se i Program nadziranja ASK koji uključuje pretraživanje uzorka podrijetlom od uginulih domaćih i divljih svinja te pretraživanje uzoraka zdravih odstrijeljenih divljih svinja u visoko rizičnom području uz granicu sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.

Nacionalni akcijski plan za gospodarenje populacijom divljih svinja u svrhu smanjenja širenja afričke svinjske kuge (u daljnjem tekstu: Plan) je dokument koji objedinjava mjere i aktivnosti usvojene na Stručnom tijelu za ASK koje su se počele provoditi u prosincu 2018. godine te sve aktivnosti koje su se provodile i koje će se provoditi u razdoblju od 2018. do 2024. godine.

. godine. U prosu 2024. godine provesti će se procjena plana te njegovo

## Ciljevi i prioriteti

Glavni ciljevi mjera sprječavanja ASK u divljih svinja usmjereni su na gospodarenje populacijom divljih svinja kako bi se smanjio rizik prijenosa na domaće svinje i spriječilo da bolest postane endemična u populaciji divljih svinja.

### Opći cilj

### Očuvanje svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj

### Posebni ciljevi

### Sprječavanje unosa i širenja virusa ASK u RH

### Rano otkrivanje unosa virusa ASK

### Poduzimanje hitnih mjera kontrole u slučaju potvrde bolesti

### Iskorjenjivanje virusa ASK iz populacije domaćih i divljih svinja

### Osiguravanje koordiniranog pristupa za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje ASK i dugoročnih aktivnosti povezanih s divljim svinjama

### Prioriteti

### Smanjenje populacije divljih svinja na razinu koja onemogućuje širenje virusa ASK

### Primjena visoke razine biosigurnosti u lovištima

### Aktivno traženje uginulih divljih svinja i povećanje broja pretraženih uginulih divljih svinja na afričku svinjsku kugu

## Područje primjene i donošenje Plana

Plan se primjenjuje na području čitave Republike Hrvatske u populaciji divljih svinja.

U prosincu 2024. godine provesti će se procjena Plana te njegovo ažuriranje prema potrebi ovisno o epidemiološkoj situaciji, novo utvrđenim znanstvenim činjenicama, učinku i općoj učinkovitosti.

Plan je predstavljen drugim državama članicama na sjednici Stalnog Odobra za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) u ožujku 2023. godine te se objavljuje na službenoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

Plan je ažuriran u travnju 2024. godine s obzirom na potvrdu afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj 26. lipnja 2023. godine.

### Plan objedinjava mjere usvojene na Stručnom tijelu za ASK koje su se počele provoditi i koje se provode u razdoblju od 2018. do 2024.

## Pravna i znanstvena osnova

* Zakon o zdravlju životinja (Narodne novine, br. 152/22 i 154/22)
* Zakon o službenim kontrolama (Narodne novine, broj 52/21)
* Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj 99/18, 32/19 i 32/20)
* Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (u daljnjem tekstu: Uredba o zdravlju životinja)
* Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/594 оd 16. ožujka 2023. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2021/605
* Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprječavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa
* Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 8/24, 21/24 i 32/24) sa svim njezinim izmjenama i dopunama
* Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (Narodne novine, br. 115/18, 98/20, 18/22 i 78/23) sa svim njezinim izmjenama i dopunama
* Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 1/23)
* Nacionalni krizni plan za ASK
* Priručnik o afričkoj svinjskoj kugi kod divljih svinja i biosigurnosti tijekom lova (Stalna skupina stručnjaka za afričku svinjsku kugu u Europi u okviru GF-TAD-a)
* Obavijest Komisije o smjernicama za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Uniji - „Smjernice za ASK” (C/2023/1504)
* [African swine fever - WOAH - World Organisation for Animal Health](https://www.woah.org/en/disease/african-swine-fever/)
* [African swine fever - European Commission (europa.eu)](https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en)
* on o zdravlju životinja („Narodne novine“, br. 152/22 i 1

 (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim

## Opis uloga i funkcija dionika i institucija

### Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) centralno je nadležno tijelo za područje veterinarstva, zdravlja životinja i lovstva u Republici Hrvatskoj.

Unutarnjim ustrojstvom Ministarstva ustrojene su Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije kao ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za zdravlje životinja i lovstvo.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: UVSH) kao Uprava nadležna za područje zdravlja životinja u skladu s Uredbom o zdravlju životinja na temelju podjele nadležnosti sukladno Zakonu o službenim kontrolama, donosi zakonske i podzakonske akte te druge akte programe, vodiče, upute u području zdravlja životinja uključujući i divlje životinje.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije (u daljnjem tekstu: UŠLDI) nadležna je za područje lovstva uključujući gospodarenje lovištima i divljači u Republici Hrvatskoj.

### Državni inspektorat

Državni inspektorat Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIRH) je tijelo nadležno za službene kontrole u području lovstva i zdravlja životinja na temelju podjele nadležnosti sukladno Zakonu o službenim kontrolama

O provedenim službenim kontrolama DIRH izvješćuje Ministarstvo.

### Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je tijelo nadležno za zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, zatim obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; osigurava provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže te izrađuje stručna mišljenja glede očuvanja prirode, održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, daje stručnu podršku radu, razvija i provodi programe jačanja kapaciteta nadležnih stručnih tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže.

### Jedinice regionalne samouprave – županijski uredi nadležni za lovstvo

Dio poslova i ovlasti Zakonom o lovstvu prenesen je uredima nadležnim za lovstvo u jedinicama regionalne samouprave – županijama Republike Hrvatske.

### Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut je javna znanstveno istraživačka institucija u sklopu koje je ustrojen nacionalni referentni laboratorij za afričku svinjsku kugu - Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) u Zagrebu. Nacionalni referentni laboratorij za ASK odgovoran je za laboratorijsko pretraživanje u svrhu otkrivanja virusa ASK i identifikacije genotipa virusa u skladu s dijagnostičkim priručnikom.

### Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te provodi znanstveni i visokostručni rad u području biomedicine i zdravstva, polju veterinarske medicine. Osim obrazovanja i znanstvenih istraživanja, provodi i stručne aktivnosti. Veterinarski fakultet provodi predavanja za lovce o ASK i biosigurnosti u lovu.

### Hrvatski lovački savez

### Hrvatski lovački savez je dobrovoljna nacionalna udruga koju čine lovački savezi županija i Grada Zagreba, lovačke udruge i lovci.

### Lovoovlaštenici

### Lovoovlaštenici ili ovlaštenici prava lova su pravne ili fizičke osobe (obrtnik) koje su stekle pravo lova na temelju Zakona o lovstvu.

### Ovlaštene veterinarske organizacije

###

Ovlaštene veterinarske organizacije su pravne osobe koje ispunjavaju posebne uvjete u skadu sa Zakonom o veterinarstvu te provode uzorkovanje i dostavu uzoraka uginulih i odstrijeljenih divljih svinja, odnosno divljih svinja stradalih u prometu.

L

## Procjena veličine populacije divljih svinja u Republici Hrvatskoj

Lovstvo u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20), a u svim se lovištima gospodari po načelu prirodnosti i načelu trajnosti odnosno gospodarenje zavičajnim vrstama, prirodne gustoće populacija, s ravnomjernim odnosom između vrsta i očuvanjem divljači za trajnu dobrobit čovjeka, okoliša i gospodarstva.

Sukladno odredbama Zakona o lovstvu, svinja divlja (*Sus scrofa* L.) je životinjska vrsta koja spada u krupnu divljač. Nadalje, lovnogospodarska osnova je planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem za razdoblje od deset lovnih godina u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima.

Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, lovna godina je razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka naredne godine, a matični fond (MF) je broj divljači na početku lovne godine odnosno 1. travnja.

Matični fond divljači obvezno se utvrđuje do 31. ožujka za narednu lovnu godinu, a kod krupne divljači utvrđuje se opažanjem, praćenjem i brojanjem tijekom cijele lovne godine u lovištu.

Utvrđivanje veličine populacije svinje divlje obvezatno je u svakom lovištu, a provode ga lovoovlaštenici opažanjem, praćenjem i brojanjem tijekom cijele lovne godine. Na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta brojnost svinje divlje se procjenjuje jer se tu uglavnom radi o površinama koje nisu prirodno stanište za divljač, s izuzetkom nacionalnih parkova.

U Tablici 1. prikazano je procijenjeno brojno stanje divlje svinje od 2007. do 2022. godine.

*Tablica 1.U*

|  |  |
| --- | --- |
| Godina | Procjena brojnog stanja na dan 1. travnja |
|
| 2007 | 19.887 |
| 2008 | 21.153 |
| 2009 | 23.084 |
| 2010 | 24.234 |
| 2011 | 24.024 |
| 2012 | 24.251 |
| 2013 | 25.982 |
| 2014 | 27.384 |
| 2015 | 26.791 |
| 2016 | 30.234 |
| 2017 | 30.000 |
| 2018 | 29.807 |
| 2019 | 26.522 |
| 2020 | 26.201 |
| 2021 | 25.732 |
| 2022 | 23.923 |

Procjena brojnog stanja svinje divlje prati se na godišnjoj razini.

U Dodatku I ovoga Plana prikazane su tablice s brojnim stanjem po pojedinim lovnim godinama prema podacima od lovoovlaštenika prikupljenim zaključno s 31. svibnjem tekuće godine za prethodnu godinu.

UŠLDI prikuplja podatke i izrađuje tablice o brojnom stanju i gustoći populacije te se time ujedno i procjenjuje učinak provedbe glavne mjere Plana – smanjenja brojnog stanja svinje divlje i prema potrebi donose dodatne mjere.

## Opis lovnog gospodarenja u državi članici, uključujući pregled lovišta, lovačkih udruženja, sezona lova i posebnih lovnih metoda i alata

Gospodarenje lovištima i divljači u Republici Hrvatskoj temelji se na lovnogospodarskim planovima (lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači i njihove revizije). Pravo lova izvršava se kao pravo i dužnost provedbe lovnogospodarskog plana i bez odobrenog lovnogospodarskog plana nije dopušteno izvršavanje prava lova.

Lovnogospodarska osnova je planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem za razdoblje od deset lovnih godina u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima. Lovnogospodarska osnova temelji se na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu i na broju divljači koja se može uzgajati u lovištu, vodeći računa o prisutnosti strogo zaštićenih životinjskih vrsta koje utječu ili na koje utječe lovno gospodarenje, ne narušavajući pritom prirodne odnose među vrstama. Brojno stanje divljači i struktura populacije koja se uzgaja odnosno može uzgajati u lovištu mora se postići u roku utvrđenom lovnogospodarskom osnovom, koji ne može biti duži od pet godina za sitnu, a deset godina za krupnu divljač. Planiranje odstrela divljači mora biti u skladu s brojnim stanjem, dobnom i spolnom strukturom divljači u lovištu i potrebama za opstanak strogo zaštićenih i ostalih životinjskih vrsta.

Lovišta se mogu ustanoviti kao otvorena lovišta, ograđena lovišta i uzgajališta divljači, a razlikujemo državna, privatna i zajednička lovišta. Državna lovišta ustanovljuju se na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ako površina nije manja od 1000 ha neprekinutog zemljišta, tako da se po cijelom zemljištu može prelaziti s jedne katastarske čestice na drugu, bez prijelaza preko tuđeg zemljišta. Privatna lovišta ustanovljuju se na zemljištu u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba ako površina jednog vlasnika nije manja od 500 ha neprekinutog zemljišta, tako da se po cijelom zemljištu može prelaziti s jedne katastarske čestice na drugu, bez prijelaza preko tuđeg zemljišta. Zajednička lovišta ustanovljuju se na površinama na kojima nisu ustanovljena državna i privatna lovišta ako površina nije manja od 1000 ha neprekinutog zemljišta. Pravo lova na lovištima u Republici Hrvatskoj vlasnik lovišta stječe ispunjenjem propisanih uvjeta iz Zakona dok druga pravna ili fizička osoba (obrtnik) pravo lova na lovištima stječe ugovorom o pravu lova na lovištu.

U Republici Hrvatskoj ustanovljeno je 314 državnih i 769 zajedničkih (županijskih) lovišta te tri privatna, na ukupnoj površini od oko 5,4 milijuna hektara.

Pregled lovišta u Republici Hrvatskoj dostupan je na poveznici: <https://sle.mps.hr/>.

Što se tiče gospodarenja vrstom divljači svinja divlja, Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači obustavljena je provedba propisa utvrđena lovnogospodarskim planovima u dijelu koji se odnose na smjernice gospodarenja svinjom divljom te je propisano smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja na način:

* do biološkog minimuma u onim lovištima gdje je lovnogospodarskim planom utvrđen planirani matični fond svinje divlje neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti
* izlučenje svakog grla svinje divlje u lovištima gdje lovnogospodarskim planom svinja divlja nije utvrđena ili je utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska
* do biološkog minimuma utvrđenog programom zaštite divljači na zaštićenim dijelovima prirode ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov
* izlučenje svakog grla svinje divlje s ostalih površina izvan lovišta i s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta.

Navedeno smanjenje brojnog stanja ne primjenjuje se na ograđene dijelove lovišta namijenjenih za uzgoj ili intenzivni uzgoj, ako se svinje divlje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom na način da su potpuno izolirane i da im je onemogućen kontakt s drugim svinjama izvan ograde.

Početni cilj smanjenja brojnog stanja divljači bio je 50% planiranog matičnog fonda do 1. travnja 2023. godine.

Izmjenom predmetne Naredbe naređeno je smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja do 10% planiranog matičnog fonda s danom 1. travnja 2024. godine.

Naredbom je dopušten lov u lovostaju za divljač svinja divlja krmača odnosno lov svinje divlje tijekom cijele godine bez obzira na spol i dob, a dopuštena je i upotreba optičkih ciljnika za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja svuda, te umjetnih svjetlećih naprava i naprava za osvjetljavanje cilja izvan zaštićenih područja.

Sezona lova na svinju divlju nije ograničena ni tijekom godine ni tijekom dana.

**Opis godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva i sredstava za primjerenu kontrolu i smanjenje populacije divljih svinja**

Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači obustavljena je provedba propisa utvrđena lovnogospodarskim planovima u dijelu koji se odnose na smjernice gospodarenja svinjom divljom te je s danom 1. travnja 2024. godine naređeno smanjenje brojnog stanja divljači svinja divlja do 10 % planiranog matičnog fonda kao i izlučenje svakog grla svinje divlje u lovištima gdje lovnogospodarskim planom svinja divlja nije utvrđena ili je utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska vrsta kao i s ostalih površina izvan lovišta i s površina na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta.

Nadalje, istom Naredbom dopušten je lov u lovostaji za divljač svinja divlja krmača odnosno lov svinje divlje tijekom cijele godine bez obzira na spol i dob, a dopuštena je i upotreba optičkih ciljnika za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja svuda, te umjetnih svjetlećih naprava i naprava za osvjetljavanje cilja izvan zaštićenih područja. Dakle, sezona lova nije ograničena ni tijekom godine ni tijekom dana.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Naredbe provode lovni i veterinarski inspektori te inspekcija zaštite prirode u dijelu koji se odnosi na zaštićena područja.

## Biosigurnost

### Biosigurnost u lovištima

Naredbom o mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj propisane su mjere biosigurnosti kojih se moraju pridržavati svi lovoovlaštenici u lovištima prije, tijekom i nakon lova na divlju svinju (članak 1. i Dodatak I Naredbe).

Dodatno, u lovištima u zonama ograničenja potrebno je provoditi pojačane mjere biosigurnosti vezano za ulazak vozila i osoba u područje lovišta (članak 2. Naredbe).

U lovištima je potrebno provoditi stroge biosigurnosne mjere - dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova; vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih divljih svinja, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana; odrobljavanje se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru); postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za otpad (organi, koža, otpad životinjskog podrijetla) i neškodljivo uklanjanje; kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta; zabranu odlaganja proizvoda i otpada životinjskog podrijetla na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima.

### Biosigurnost na objektima

Kako bi se spriječio kontakt držanih svinja s divljim svinjama propisane su mjere biosigurnosti na objektima na kojima se drže svinje koje između ostaloga uključuju i određene zabrane vezano za lov i sudjelovanje u lovu na divlju svinju, a sve s ciljem smanjenja rizika od unosa virusa iz populacije divljih u držane svinje. Osnovne mjere biosigurnosti za sve objekte u kojima se drže životinje propisane su člankom 13. Naredbe o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske. Posebne mjere biosigurnosti za objekte na kojima se drže svinje propisane su člankom 14. iste Naredbe i ovise o broju svinja na objektu. Zbog izbijanja ASK, na svim objektima na kojima se drže svinje na cijelom području Republike Hrvatske obavezno se provode i dodatne mjere biosigurnosti koje su propisane Naredbom o mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Plan biosigurnosti je dokument koji je u skladu s Naredbom o mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj obavezan za sve objekte na kojima se drži više od 5 rasplodnih životinja ili više od 50 svinja ukupno na području cijele Republike Hrvatske.

Plan biosigurnosti potrebno je izraditi za svaki objekt zasebno uvažavajući strukturu objekta, način proizvodnje te primijenjene tehnološke postupke uzgoja svinja u odnosu na rizike za unos bolesti. Izrađeni Plan biosigurnosti potrebno je redovito ažurirati u skladu s uvedenim promjenama u uzgoju te spoznajama o mogućnosti unaprjeđenja istog, a o standardnim operativnim postupcima koji su njegov sastavni dio kontinuirano voditi evidencije i educirati svo osoblje objekata.

## Mehanizmi i raspored provedbe

Provedba Plana osigurava se kroz podzakonske akte i odgovarajuća proračunska sredstva osigurana u proračunu Ministarstva.

Plan se provodi kontinuirano, a provedba se intenzivira uslijed potvrde virusa ASK u nekom području kada se u slučaju potvrde ASK u novom području Republike Hrvatske u divljih svinja određuje se zaražena zona u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/687.

Zone ograničenja I, II i III određene su Provedbenom uredbom (EU) 2023/594, a mjere koje se provode u populaciji divljih svinja određene su Naredbama i Kriznim planom za ASK.

## Komunikacijska strategija za lovce i kampanja podizanja svijesti o ASK

Javna kampanja podizanja svijesti o ASK počela se provoditi od 2018. godine od kada je educirano više od 1500 sudionika, prvenstveno lovaca.

Svake godine održavaju se predavanja za lovce o ASK i biosigurnosti u lovu u organizaciji Veterinarskog fakulteta.

Pripremljen je i podijeljen informativni materijal za lovce i širu javnost i dostupan na poveznici: <http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4688>.

Od prve potvrde ASK u Republici Hrvatskoj, u svim aktivnostima aktivno sudjeluju predstavnici Hrvatskog lovačkog saveza i lovoovlaštenika te je organizirano više ciljanih radionica s ciljem edukacije i informiranja lovaca o rizicima od ASK i provedbi mjera kontrole.

**Programi suradnje sektora poljoprivrede i sektora okoliša kojima se osigurava održivo lovno gospodarenje, provedba zabrane dopunskog hranjenja i poljoprivredne prakse čiji je cilj olakšati sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge**

Zakonom o lovstvu su u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) i

– Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.).

Nadalje, Zakon o lovstvu propisuje i da poslovi gospodarenja lovištem i divljači imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju te funkciju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore. Cilj Zakona je osigurati održivo gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost, čime se postiže ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

Zakonom o lovstvu je propisano i da lovnogospodarski planovi moraju biti u skladu sa šumskogospodarskim planovima, uvjetima i načinom korištenja poljoprivrednog zemljišta, prostornim planovima odnosno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode te međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka iz područja lova i zaštite prirode, kao i propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih vrsta i prirodnih staništa.

Provedba lovnogospodarskih planova obveza je lovoovlaštenika odnosno korisnika površina na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta te stručnih osoba za provedbu lovnogospodarskih planova.

## Opis prekogranične suradnje s drugim državama članicama i trećim zemljama u području gospodarenja divljim svinjama

Republika Hrvatska graniči sa Slovenijom i Mađarskom državama članicama Europske unije te trećim zemljama Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

U svim navedenim državama ASK je potvrđena u populaciji divljih svinja, osim u Sloveniji. Tijekom epidemije ASK u 2023. godini uspostavljena je suradnja i razmjena podataka s nadležnim tijelima Mađarske, Srbije te Bosne i Hercegovine.

U srpnju 2023. godine održana je radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske i Mađarske te je održan trilateralni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici nadležnog tijela Republike Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Početkom listopada 2024. godine održana je radionica na poziv kolega iz Mađarske kojom prilikom je organiziran obilazak ALIRÉT – Szántodpuszta Forestry i ZALAERDŐ Corp s ciljem upoznavanja s tehnikama hvatanja svinje divlje kao mjere suzbijanja bolesti ASK. Obiđena su dva državna lovišta kojom prilikom je prezentiran način hvatanja kao i postupci koji tome prethode i koji slijede.

## Nadziranje ASK

Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske i Naredbom o mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj propisana je provedba Programa nadziranja ASK u Republici Hrvatskoj.

Programom je obuhvaćena populacija divljih svinja kao i svinje držane na objektima.

Svaka uginula divlja svinja mora biti prijavljena ovlaštenom veterinaru i mora biti uzet uzorak za pretragu na ASK (pasivno nadziranje).

Program propisuje i obavezu uzorkovanja odstrijeljenih divljih svinja u svrhu pretrage na ASK (aktivno nadziranje) u svim lovištima uz granicu s Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom kao i u svim lovištima na području zona ograničenja određenih Rješenjem Ministarstva. Popis lovišta objavljen je na poveznici:

<http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4919>.

Program se ažurira najmanje na početku svake kalendarske godine i objavljuje na službenoj internetskoj stranici UVSH na poveznici: <http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4775>.

## Procjena mogućih znatnih negativnih posljedica lovačkih aktivnosti na vrste i staništa i opis mjera prevencije i umanjivanja rizika za smanjuje negativnog utjecaja na okoliš

Za lovnogospodarske planove je propisana i obveza provedbe postupka ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu sukladno odredbama i u rokovima propisanim posebnim propisom iz područja zaštite prirode.

Bez provedenog postupka ocjene prihvatljivosti lovnogospodarskog plana lov nije dopušten.

Iznimno, do provedbe postupka ocjene prihvatljivosti lov se može dopustiti radi sprječavanja nastanka šteta na divljači ili od divljači pa tako i u slučaju sprječavanja unosa i širenja virusa ASK.

## Dodatak I

