# NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI O

# Zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) (Uradni list RS, št. [200/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3627)) in Sklepu o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

## Kaj je afriška prašičja kuga?

Afriška prašičja kuga (APK) je nevarna virusna bolezen domačih in divjih prašičev, ki lahko povzroči veliko gospodarsko škodo prašičerejcem, mesnopredelovalni industriji, lovcem in širšemu kmetijstvu ter turizmu.

APK je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji.

Pojav APK ima velik ekonomski pomen, saj škode, ki nastanejo zaradi pojava APK, prizadenejo predvsem:

* prašičerejo in kmetijska gospodarstva (za bolezen so značilne velike izgube/pogini prašičev, pokončanja prašičev na gospodarstvih, gospodarske izgube kmetov zaradi omejitev mednarodne trgovine z živalmi in mesom);
* mesnopredelovalno industrijo, ki je vezana na svinsko meso;
* lovce in upravljanje z divjim prašičem (pogin večjega števila divjih prašičev, zaradi APK se populacije divjih prašičev znatno zmanjšajo ali lokalno celo izginejo, gospodarske izgube za lov z omejitvijo ali popolno prepovedjo lova na nekaterih okuženih območjih, omejitve pri trgovanju z divjačino).

Na območjih z omejitvami bo za določen čas omejeno oziroma prepovedano opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter gibanje oseb, zato lahko poleg škode v kmetijstvu in gozdarstvu pričakujemo tudi škodo v turizmu. Prepoved gibanja nepooblaščenih oseb oziroma omejitev gibanja oseb izključno na javne poti bo bistveno vplivala na dodatno ponudbo v turizmu, ki je vezana na dejavnosti zunaj urejenih turističnih kompleksov, kot so pohodništvo, kolesarstvo in druge prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo v naravi.

## Katere so poglavitne rešitve ZNUAPK?

1. Za zmanjševanje tveganja za vnos oziroma širjenje APK zakon ureja nekatere splošne preventivne ukrepe, kot so ozaveščanje in ureditev mest za odstranjevanje odpadkov na počivališčih ob prometnicah, usposabljanje in preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči s postavljanjem ograj.
2. Za zmanjševanje tveganja za vnos oziroma širjenje APK v populaciji divjih prašičev zakon določa tudi naslednje nujne ukrepe zaradi visoke stopnje ogroženosti:
* prepoved prejemanja in odpreme divjih prašičev na druge lokacije,
* zmanjšanje populacije divjih prašičev,
* prepoved krmljenja z živalskimi stranskimi proizvodi in omejitev krmljenja,
* priprava in izvajanje načrta ravnanja za lovce,
* prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča (odvoz in preiskave),
* postavitev ograj okrog objektov z domačimi prašiči.
1. Določeni so ukrepi za zmanjšanje številčnosti divjih prašičev, in sicer:
* izvedba odvzema divjih prašičev v posameznih loviščih in LPN najmanj v številu, ki ga določajo letni načrti lovišč in lovišč s posebnim namenom;
* finančne spodbude upravljavcem lovišč, ki bodo presegle osnovo, določeno s strani ZGS;
* povečanje učinkovitosti lova z dovolitvijo uporabe umetnih virov svetlobe in posebne opreme za orožje (uporaba strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del). Uporaba dušilcev oziroma moderatorjev zvoka lovcem NI dovoljena!
1. Osnovni pogoj za uspešno izkoreninjenje APK je njeno zgodnje odkritje, zato je zelo pomembna prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča. V zakonu je določen postopek prijave, določeni pa sta tudi finančna spodbuda za najditelja in finančna spodbuda za pomoč pri odstranitvi najdenega poginulega divjega prašiča iz lovišča do prevoznega sredstva Veterinarsko-higienske službe Nacionalnega veterinarskega inštituta.
2. Po potrditvi APK pri divjih prašičih zakon predvideva določitev območij z omejitvami, postavitev ograj in odvračal z namenom zmanjšanja oziroma omejitve migracij in disperzije divjih prašičev ter s tem omejitve oziroma upočasnitve širjenja bolezni zunaj območja z omejitvami. Določena je vzpostavitev zbirnih mest, katerih namen je zbiranje in vzorčenje odstreljenih in najdenih poginulih prašičev z območja z omejitvami. Zakon opredeljuje tudi potrebno opremo in finančna sredstva za ta namen.
3. Podrobneje je opredeljen postopek za prepoved lova, intenziviranje lova in določitev omejitev pri izvajanju lova. Navedeno je pomembno z vidika upočasnitve širjenja APK, saj se z izvajanjem lova na določenih območjih z omejitvami APK zaradi vznemirjanja divjadi lahko hitreje širi.
4. V primeru potrditve APK pri divjih prašičih v Sloveniji se bo na določenem območju z omejitvami izvajalo aktivno iskanje poginulih divjih prašičev. Glede na navedeno bodo iskanje izvajale skupine za iskanje poginulih divjih prašičev, ki jih sestavljajo usposobljeni člani upravljavcev lovišč oziroma druge usposobljene osebe, ki so opravile usposabljanje. Z zakonom je opredeljeno usposabljanje, način imenovanja, oprema, njihovo delovanje in plačilo.
5. Na območju z omejitvami se bo izvajal izredni odstrel divjih prašičev, ki ga bo izvajala skupina za izredni odstrel, ki jo sestavljajo ustrezno usposobljene osebe. Zakon opredeljuje usposabljanje, način imenovanja, opremo, njihovo delovanje in plačilo.
6. V času prepovedi lova zaradi APK lahko prihaja do škode, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah. Ker v tem času upravljavci lovišča ne bodo mogli pridobivati dohodkov, bo morebitno povračilo škode lastnikom zemljišč izplačala država.
7. Na določenem območju z omejitvami bo lov na divje prašiče dovoljen oziroma se bo izvajal še bolj intenzivno kot sicer. Upravljavci lovišč morajo vse odstreljene divje prašiče s tega območja neiztrebljene dostaviti do zbirnih mest, kjer se stehtajo in vzorčijo na APK. Za vsakega odstreljenega divjega prašiča, dostavljenega na zbirno mesto, je upravljavec upravičen do plačila nadomestila.
8. Zakon ureja tudi ukrepe v zvezi s prepovedjo oziroma omejitvami v prometu z živimi prašiči, svežim mesom, mesnimi pripravki in mesnimi proizvodi, ki so sestavljeni iz mesa divjih prašičev ali ga vsebujejo.
9. Trupla divjih prašičev, ki jih odstrelil skupina za izredni odstrel, in trupe divjih prašičev, ki bodo pozitivni na APK, je treba neškodljivo uničiti. Prav tako je treba uničiti vsa trupe, ki so bili v stiku s trupom, pozitivnim na APK. Trupe z določenega območja z omejitvami, ki jih bodo odstrelili lovci, bo mogoče uporabiti tudi za prehrano ljudi na lokalnem območju, če bo rezultat preiskave na APK negativen. Za vse uničene trupe odstreljenih divjih prašičev bo upravljavec lovišča lahko uveljavljal nadomestilo.
10. Na območju z omejitvami se bodo zaradi pojava APK pri divjih prašičih izvajali ukrepi tudi v rejah domačih prašičev. Če se v okviru izvajanja nujnih ukrepov na določenem območju z omejitvami odredi pokončanje ali zakol domačih prašičev in divjih prašičev v oborah za rejo divjadi in oborah s posebnim namenom oziroma pride pri izvajanju nujnih ukrepov po tem zakonu do poškodovanja ali uničenja predmetov in surovin, se imetniku prašičev zagotovi odškodnina za prašiče, ki so bili pokončani ali zaklani, ter za predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri uresničevanju nujnih ukrepov.
11. Prav tako je ob prepovedi kmetijske dejavnosti lastnik ali posestnik zemljišča upravičen do nadomestila za škodo, ki nastane zaradi prepovedi spravila pridelkov, prepovedi košnje in spravila krme.

## Kakšna je pojavnost APK v okolici Slovenije in kateri so ukrepi, ki jih je pomembno izvajati, čeprav v Sloveniji še nimamo potrjenega prvega primera APK?

V letu 2020 se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in v Srbiji. Skupno je bilo v lanskem letu prijavljenih še enkrat več primerov kot v letu 2019. Poleg tega se je na Madžarskem bolezen razširila proti zahodu na eno novo regijo. Število primerov pri divjih prašičih se je v lanskem letu na Madžarskem potrojilo glede na leto 2019.

V letu 2020 se je bolezen pri domačih prašičih na novo pojavila v Moldaviji in na Slovaškem, kjer se je močno razširila tudi pri divjih prašičih. Večjih preskokov bolezni na velike razdalje v lanskem letu najverjetneje zaradi omejitev gibanja ljudi zaradi epidemije COVID-19 ni bilo, jih pa lahko pričakujemo po sprostitvi omejitev.

S sklepom generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo aktivirali zelo pomembne ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičev, in sicer:

1. prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije;
2. intenzivni odstrel divjih prašičev;
3. prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih;
4. biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in
5. ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči (prijava vseh najdenih poginulih divjih prašičev, njihovo zbiranje in preiskave na APK).

S temi ukrepi bomo pripomogli k zmanjšani verjetnosti vnosa bolezni v državo, predvsem pa bomo bistveno pripomogli k hitrejšemu odkritju te bolezni in imeli boljše izhodišče za obvladovanje bolezni, ko se bo ta že pojavila. APK se namreč zelo hitro širi in ob prvem potrjenem primeru poginulega divjega prašiča to lahko pomeni že lokalni izbruh bolezni (smrtnost divjih prašičev ob pojavu APK je lahko celo do 100 %), v primeru pojava pri domačih prašičih pa to pomeni pokončanje vseh prašičev na kmetijskem gospodarstvu.

Z ukrepom intenzivnega odstrela bomo zmanjšali populacijo divjega prašiča in s tem predvsem zmanjšali hitrost širjenja bolezni, ko se bo ta pojavila, omogočeno pa bo tudi hitrejše in posledično cenejše izkoreninjenje APK. Torej večja kot je populacija divjih prašičev, dalj časa traja izkoreninjenje bolezni, večja je možnost, da se bolezni ne izkorenini, temveč postane endemična (stalno prisotna na nekem območju, kot v primeru Sardinije), bolezen se hitreje širi, hkrati pa se veča možnost okužb domačih prašičev. Zato je ukrep zmanjšanja populacije divjih prašičev nujen.

Pri tem je ključen tudi čas čimprejšnjega odkritja bolezni. Temu je namenjen ukrep prijave vseh najdenih poginulih divjih prašičev, pobiranja kadavrov in pregled na APK. Prej kot bolezen odkrijemo t.j. najdemo prvega poginulega divjega prašiča, okuženega z APK, prej bomo lahko uvedli ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja in izkoreninjenja te bolezni.

## Kakšen je namen intenzivnega odstrela divjih prašičev?

Glavni namen je zmanjšanje populacije divjih prašičev in ne njihovo iztrebljanje.

Intenziven odstrel se kot preventivni ukrep izvaja na območju celotne države. Namen intenzivnega odstrela divjih prašičev je zmanjšanje populacije divjih prašičev, ki je eden od ukrepov, ki sicer ne vpliva na možnost pojava APK pri divjih prašičih na določenem območju, bistveno pa vpliva na hitrost širjenja APK med divjimi prašiči in na čas, potreben za izkoreninjenje APK na določenem območju. S hitrostjo izkoreninjenja bolezni so seveda močno povezani stroški. Dejstvo je, da se je populacija divjih prašičev v zadnjih letih, tako v Sloveniji kot tudi drugje po Evropi (drugje v Evropi še bolj kot v Sloveniji), močno povečala in da odstrel z konvencionalnimi načini lova na divjega prašiča ni dovolj učinkovit. Navedeno je razvidno tudi iz spodnjega grafa, kjer je iz trenda opaziti večanje odstrela divjih prašičev v Sloveniji, kljub temu pa se populacija divjih prašičev še vedno veča. Izkušnje iz držav članic EU, ki so se soočile z APK, kažejo, da je bila ocenjena številčnost divjih prašičev pred izbruhom APK 2- 4 x podcenjena glede na število najdenih in odstreljenih divjih prašičev na okuženem območju.

*Graf in preglednica: Enajstletni odvzem divjih prašičev v Sloveniji (2010-2020)*

Namen intenzivnega odstrela divjih prašičev je vzpostaviti številčnost, ki bo sprejemljiva tako glede zagotavljanja ugodnega zdravstvenega stanja kot tudi številčnost, ki bo sprejemljiva za kmetijstvo. Gre za pomemben ukrep, ki je strokovno utemeljen tudi s strani Stalne skupine strokovnjakov za afriško prašičjo kugo v Evropi pod okriljem GF-TAD (OIE).

Da bodo lovci lahko še povečali potreben odstrel divjih prašičev (lov na divjega prašiča je namreč izredno zahteven), je zakon dovolil uporabo določenih pripomočkov in posebne opreme za orožje, kot so:

* strelni namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del, in
* umetnih virov svetlobe, katerih uporaba se v utemeljenih primerih lahko dovoli že v skladu z veljavno lovsko zakonodajo.

Pri tem je pomembno poudariti, da uporaba dušilcev oziroma moderatorjev zvoka lovcem NI DOVOLJENA!

Ker so divji prašiči najbolj aktivni ravno v nočnem času in je tudi sicer nočni lov na divjega prašiča dovoljen, bo ta posebna oprema pripomogla k višji realizaciji odvzema oziroma k zmanjševanju številčnosti divjega prašiča. Poleg tega bodo lovci stimulirani z denarno nagrado ob preseganju odstrela nad osnovo, ki jo je za posamezno lovišče določil Zavod za gozdove Slovenije. Letna osnova je povprečje izvedenega letnega odvzema v letih od 2013 do vključno 2019 ter se uporabi izključno za določitev meje, nad katero se začne plačevati finančna spodbuda. Poleg te osnove, ki je vezana samo na finančno spodbudo, morajo upravljavci lovišč še vedno izvajati določila lovsko upravljavskih načrtov, ki jih v skladu z lovsko zakonodajo sprejme pristojni minister, pripravi pa Zavod za gozdove Slovenije. V teh načrtih je določen tudi minimalni številčni odvzem divjih prašičev z dovoljenimi odstopanji, ki pa nimajo nobene vsebinske povezave z letno osnovo za odvzem divjih prašičev iz zakona.

## Ali bo država z namenom izvajanja ZNUAPK lovcem kupila orožje?

Država lovcem NE BO kupovala orožja ali opreme za izvajanje Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

V skladu z zakonom bo država izvedla nabavo orožja in določene opreme izključno za skupino za izredni odstrel iz 26. člena zakona. Ta ukrep spada med nujne ukrepe za obvladovanje in izkoreninjenje APK po pojavu bolezni in ni v povezavi z intenzivnim odstrelom divjih prašičev, ki je že preventivne narave in ga izvajajo lovske družine.

Skupine za izredni odstrel bo sestavljalo omejeno število oseb (predvidoma med 10 in 30, odvisno od velikosti območja), ki se bodo usposabljale za izvajalce izrednega odstrela na območjih z omejitvami, in s katerimi bo država sklenila pogodbe o izvajanju izrednega odstrela. Država bo nabavila potrebno opremo, če jo usposobljene osebe bodo posedovale že same. Fizična oseba tudi po sprejetju zakona namreč NE SME posedovati naprav za dušitev zvoka, ki v skladu z Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. [23/05](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0777) – uradno prečiščeno besedilo in [85/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3791)) spadajo med posebno opremo za orožje, ki je prepovedana. Nabava takšne opreme je pod posebnimi pogoji omogočena zgolj državnim organom, medtem ko je uporaba strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del, in umetnih virov svetlobe, dovoljena vsem lovcem v skladu s preventivnim ukrepom zakona za izvajanje intenzivnega odstrela divjih prašičev.

Orožje in posebno opremo, ki jo bo nabavila, hranila in skladiščila država, bo na reverz izdala le usposobljeni osebi za izvajanje izrednega odstrela, ki bo imela veljavno pogodbo z državo. Ko bo skupina za izredni odstrel prenehala delovati, bodo morali člani vrniti vso posebno opremo izdajatelju.