**Vides konsultatīvās padomes**

**(VKP) sēdes**

**18.decembra**

PROTOKOLS

**plkst. 15:00**

1. **2024. gada nozīmīgākie notikumi, paveiktais darbs dabas aizsardzībā VARAM skatījumā. VKP loma turpmāk - ko sagaidām no VKP un NVO kopumā nākamajā gadā nozares politikas veidošanā.**
2. **Par medību nepieciešamību un lielo plēsēju sugu apsaimniekošanu Latvijas nozīmīgākajās ĪADT, kā arī par stingras aizsardzības režīma (10%) izpratni.** Konstruktīvs, argumentēts VKP organizāciju dialogs**.** *Andis Liepa, Ķemeru nacionālā parka fonds*
3. **Par NVO atbalstu agro-mežsaimniecībai kā ilgtspējīgas lauksaimniecības praksei, ES nākamā plānošanas perioda Kopējās Lauksaimniecības politikas kontekstā,** *Ilze Mežniece, Latvijas Permakultūras biedrība*
4. **Citi jautājumi**

**Sēdē piedalās:**

1. **Andis Liepa,** nodibinājums “Ķemeru Nacionālā parka fonds”;
2. **Juris Jātnieks,** nodibinājums “Teiču dabas fonds”;
3. **Dace Strigune,** biedrība “Baltijas vides forums”
4. **Lelde Eņģele,** nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”;
5. **Valts Vilnītis,** biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”
6. **Valters Kinna,** biedrība **“**Zaļā brīvība”
7. **Liene Kņaze,** biedrība “ Zero Waste”
8. **Līga Brūniņa** biedrība “Baltijas Krasti”
9. **Ilze Mežniece** Latvijas Permakultūras biedrība

**VARAM pārstāvji**:

**Astra Labuce**, ministres padomniece dabas aizsardzības jautājumos

**Daiga Vilkaste**, Dabas aizsardzības departamenta direktore

**Sēdi atklāj**: Juris Jātnieks, VKP priekšsēdētājs.

**Sēdi protokolē**: Ilze Trušinska, VKP sekretāre

**Sēdes atklāšana,** Juris Jātnieks, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs,

1. **2024. gada nozīmīgākie notikumi, paveiktais darbs dabas aizsardzībā VARAM skatījumā. VKP loma turpmāk - ko sagaidām no VKP un NVO kopumā nākamajā gadā nozares politikas veidošanā**



Daiga Vilkaste informēja, ka daudzi aizsāktie darbi virzās uz priekšu daudz lēnāk kā vēlētos. Savā šodienas prezentācijā plāno painformēt par tādām tēmām kā VARAM / KEM reformu, Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana – dabas skaitīšanu, jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidošanu, kompensācijām par ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, Aizsargjoslu likumu, Invāzijām sugām, Dabas atjaunošanas regulu, un citiem jautājumiem.

Valters Kinna norādīja, ka attiecībā uz zālāju biotopiem diemžēl ir daudz neatrisinātu jautājumu, jo arvien vairāk zemnieku izvēlās uzart konkrētās teritorijas diemžēl. Par visām aizsargājamam teritorijām nepieciešams izveidot kādu vienu stratēģisko komunikatoru, kas seko līdzi visiem procesiem un par visu atbild.

Daiga Vilkaste piekrīt, bet diemžēl nepietiks tikai ar komunikāciju, nepieciešama arī reālā darbība.

Juris Jātnieks norādīja, ka redzam šos cēloņus un redzam, ka tie veidojās pamazām no tā kāda ir rīcība un komunikācija prasot atļaujas, vai kaut ko saskaņojot, ir šī pretestība diemžēl. Stratēģiskā komunikācijas un rīcības brīvība varētu būt kaut kā elastīgāka tajās rīcībās un lēmumos, kas tiek pieņemti.

Mēs jau vairākkārt esam sadarbojušies ar VK, piedalījusies arī VKP sēdēs, un pēdējā tikšanās reizē uzsvērām, ka šis finansējums, kas tiek novirzīts komunikācijai mežu industrijas NVO un ZM nevalstiskajām organizācijām tiek veidota stratēģiska pret komunikācijā, jeb kam, kas tiek darīts dabas aizsardzībai.

Un šo valstiskā līmenī vajadzētu norādīt.

**3**. **Par NVO atbalstu agro-mežsaimniecībai kā ilgtspējīgas lauksaimniecības praksei,** **ES nākamā plānošanas perioda Kopējās Lauksaimniecības politikas kontekstā.**

Ilze Mežniece informēja, ka šobrīd ZM tiek pārskatīts uz ES nākamā plānošanas perioda Kopējās Lauksaimniecības politikas kontekstā. Nākošajā gadā sāksies KLP jaunais periods. Eksperti iesaistās un strādā dažādās darba grupās. Mēģinām runāt par agromežsaimniecību kā vidi reģenerējot un ilgtspējīgi nodrošinošu lauksaimniecības metodi. Pagājušajā plānošanas periodā VARAM mainīja savu atzinumu, ka agromežsaimniecība neeksistē, kas bija ierakstīts pirmajā ziņojumā EK.

<https://mantots.permakultura.lv/agromezsaimnieciba>

**Par medību nepieciešamību un lielo plēsēju sugu apsaimniekošanu Latvijas nozīmīgākajās ĪADT, kā arī par stingras aizsardzības režīma (10%) izpratni**



Nākošajā gadā februāra sākumā tiek organizēta uz zemniekiem vērsta apmācības programmu Skrīveros par agromežsaimniecības praksēm ar visām demonstrācijām. Pēc šī semināra dodamie atkal pie ZM un kopīgiem darbiem šajā virzienā.

Andis Liepa informēja, ka uz doto brīdi ir izstrādātas tādas kā aplamības, kas iestrādātas esošajos noteikumos, ka arī stingrajā režīma zonā tā kā rezervāta zona ir paredzētas medības ar dzinējiem. Ir arī citi viedokļi par šo, bet diemžēl nav saprotams pie kā vērsties ar šo jautājumu.

Valts Vilnītis piebilda ka LBB viedoklis sadrumstalotā zonējumā nevar tik vienkārši aizliegt un tā bija tā lielākā problēma.

Andis Liepa piebilda, ka dabas lieguma zona ir diezgan sadrumstalota. Jautājums šeit ir VARAM par nākotnes plānu virzoties uz stratēģiju 30% un 10%, kas tiks ietverts tieši šajos 10%? Vienā no iepriekšējām VKP sēdēm VARAM kolēģi minēja, ka stingrās režīma zonas, rezervāti un dabas lieguma zonas būs 10%. Ja tas tā tiek plānots, ļoti labi, bet jautājums ir par to, kā tas saies kopā ar šāda veida noteikumiem, kas rezervātā paredz šāda veida darbību.

Jautājums, kas vienmēr ir interesējis ir par medībām, ir meklēta informācija arī EK dokumentos. Pamatā visā ir procesi bez cilvēku iejaukšanās, bet varbūt zālāju populāciju regulēšanas, skaita samazināšana., pie nosacījuma, ka dabīgie plēsēji ir nepietiekošā skaitā. Vēlētos, lai visas šīs lietas tiktu ņemtas vērā samērā nopietni. Un ir zināmas bažas, ka Latvija var iekulties kārējā pārkāpumu procedūrā.

**Citi jautājumi.**

Valters Kinna informēja, ka DAP vairākus gadus organizē krupju glābšanas pasākumus, jo tiešām šīs populācijas rādītāji virzās uz leju. Tam patiešām ir reāla jēga. Ir problēmas ar dzīvnieku pāreju izveidošanu un zaļajām caurtekām un būtu jāvirza Latvijas valsts ceļus ieviest. Un jau kādu laiku DAP notiek sarunas ar LVC par to, ka varētu ieviest brīdinājuma zīmes. Jo ar krupjiem ir tā, ka tie vienā brīdī pavasarī pamostas un tad to kustība notiek konkrētās vietās, šīs vietas ir apzinātas apmēram 40 ceļu posmi Latvijā. DAP vērsies pie LVC, kuri diemžēl tikai atrakstījušies savā vēstulē par to, ka ieviešana dārga, mulsinās autovadītājus vairāki ierobežojumi utt. Iespējams šo jautājumu varētu virzīt tuvākajā laikā, iespējams politiskā līmenī.

Valts Vilnītis piebilda, ka Latvijas vides pārvaldības asociācijā ietilpstošās organizācijas ir 50% no abinieku un rāpuļu sertificētiem ekspertiem, kas ir ļoti maz….biedrība būtu gatava savākt visu nepieciešamo informāciju un sagatavot VKP vēstules draftu VARAM ministrei, varam vēstulē pieminēt citu valstu pieredzi. Katru gadu tiek organizētas informācijas kampaņas, savācas brīvprātīgie NVO un pārvieto šos abiniekus ar spaiņiem utt. Un tādējādi varētu likt sezonālās zīmes, kuras var uzlikt un noņemt vajadzīgā laikā.

**Nākamā VKP sēde – 15.janvārī**

VKP sēdes protokoliste /Ilze Trušinska/

VKP sēdes vadītājs /Juris Jātnieks/