# Załącznik do Uchwały Nr 60/1485/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowiez dnia 17 grudnia 2024 r.

## Programupowszechniania wśród rolników znajomości przepisów Ustawy o ochronie zwierząt w województwie podkarpackim na lata 2025 – 2030

****

**Rzeszów 2024**

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1580, z późn. zm.) Zarząd województwa przygotowuje i wykonuje niniejszy program upowszechniania znajomości przepisów ustawy wśród rolników przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Koniecznym jest kontynuowanie i stałe poszerzanie wiedzy i świadomości rolników, jak również całego społeczeństwa w zakresie etyki chowu i hodowli zwierząt. Istotne jest wskazanie właściwych warunków utrzymania i traktowania zwierząt przez cały okres ich posiadania. Dotyczy to zarówno zwierząt gospodarskich, jak i domowych. Zatem program upowszechniania znajomości obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych dotyczy ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem hodowców.

Na istotność poszerzania znajomości zakresu obowiązujących aktów prawnych wskazują stale trwające dyskusje dotyczące możliwości oraz konieczności wprowadzania zmian prowadzących do poprawy dobrostanu zwierząt oraz wpływu hodowli na środowisko.

W celu realizacji założeń przedmiotowego programu konieczna jest współpraca właściwych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego wraz z samorządem lekarsko – weterynaryjnym oraz z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

W Polsce już od 1928 r. istniały przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt. Nie poruszały one jeszcze tak popularnych obecnie aspektów dobrostanu zwierząt, ale określono w nich zagadnienia dotyczące znęcania się nad zwierzętami oraz dotyczące odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie wskazanych w 11 artykułach przepisów. Ówczesne rozporządzenie nie wprowadzało natomiast regulacji prawnych dotyczących zabijania zwierząt, które było możliwe bez ograniczeń, jeżeli nie wiązało się ze znęcaniem. Kolejno w roku 1936 wprowadzono istotny akt prawny, którym była ustawa o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach. Wskazywała ona właściwe postępowanie przy oszałamianiu i uśmiercaniu zwierząt.
Po upływie wielu lat Rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. zostało uchylone, w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Do aktualnie obowiązującej ustawy przez lata wprowadzono 35 zmian i obecnie obejmuje ona 44 artykuły oraz 12 rozdziałów, w których zakres wchodzą przepisy dotyczące:

* zwierząt domowych
* zwierząt gospodarskich
* zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
* zwierząt wolno żyjących (dzikich)
* transportu zwierząt
* zabiegów na zwierzętach
* uboju, uśmiercania i ograniczania populacji zwierząt
* nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
* przepisów karnych
* zmian w przepisach.

Program obejmuje skrócony opis ustawy o ochronie zwierząt, metody i działania pozwalające na upowszechnienie wśród rolników przepisów uwzględniających ochronę zwierząt, a w tym poprawę ich dobrostanu. Program skierowany jest głównie do hodowców i mieszkańców obszarów wiejskich, zatem będzie realizowany ze szczególnym naciskiem na zaznajomienie grupy docelowej z zakresem obejmującym przepisy dotyczące zwierząt gospodarskich, domowych i wolno żyjących. Uwzględniono również strukturę województwa podkarpackiego w zakresie produkcji zwierzęcej.

Podstawowym aktem prawnym, z którym zostaną zaznajomieni odbiorcy podczas realizacji Programu jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1580, z późn. zm.).

W rozdziale 1 art. 1 określono podstawowe obowiązki wobec zwierząt, gdzie wskazano, że zwierzę jako istota żyjąca jest zdolna do odczuwania cierpienia i nie jest rzeczą. Człowiek winien jest sprawować ochronę i opiekę nad utrzymywanymi zwierzętarni oraz okazać im należyte poszanowanie. Ustawa wielokrotnie wskazuje na konieczność humanitarnego traktowania zwierząt, przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Nieodłącznym elementem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich jest pozyskiwanie od nich produktów, co przy produkcji mięsa czy skór łączy się z ubojem.

Art. 6. określa, że zabrania się zabijania i znęcania nad zwierzętami. Jednakże dopuszcza się:

* ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich oraz uśmiercanie dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór
* połów ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym
* ubój z konieczności
* ubój w przypadku poważnego zagrożenia sanitarnego
* zabicie lub poddanie ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii
* usunięcie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom
* polowania, odstrzał i ograniczanie populacji zwierząt łownych
* usypianie ślepych miotów
* czynności dotyczące gatunków chronionych wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń
* uśmiercanie zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub dla Polski.

Bezwzględnie zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami przez, które rozumie się zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Zabronione jest m.in.:

* umyślne ranienie lub okaleczanie zwierząt, w tym znakowanie przez wypalanie lub wymrażanie oraz inne zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w innym celu niż ratowanie zdrowia
* używanie do pracy lub celów sportowych nieprzystosowanych do tego zwierząt młodych lub chorych
* przeciążanie zwierząt
* niewłaściwy transport zwierząt oraz przepędzanie w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres
* używanie uprzęży, pęt, stelaży lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub śmierć
* przeprowadzanie zabiegów przez osoby nieposiadające uprawnień
* utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania
* porzucanie zwierząt
* złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt
* stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli
* organizowanie walk zwierząt
* utrzymywanie zwierząt bez odpowiedniego pokarmu i wody.

Jeżeli zwierzęta utrzymywane są w złych warunkach, które wywołują u nich dyskomfort, ból i cierpienie mogą być one odebrane właścicielowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Decyzja podejmowana jest na podstawie informacji przekazanych przez Policję, straż gminną, lekarza weterynarii bądź upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej.

Rozdział drugi ustawy wskazuje normy dotyczące zwierząt domowych. Istotnym jest obowiązek zapewnienia utrzymywanemu zwierzęciu pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła, przy tym umożliwiające swobodę ruchu. Konieczne jest również zapewnienie dostępu do odpowiedniej karmy i wody. Nadal obowiązuje przepis dotyczący zakazu utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały lub dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Stale trwają dyskusje dotyczące tego przepisu i wiele stowarzyszeń i organizacji dąży do całkowitego zakazu utrzymywania psów na łańcuchu. Natomiast obecnie długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Zabronione jest puszczenie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania, które umożliwiłoby identyfikację właściciela lub opiekuna. Jest to, jednakże dopuszczone na terenie prywatnym ogrodzonym w sposób uniemożliwiający psu ucieczkę.

Nad rozpowszechniającym się problemem bezdomności zwierząt powinna czuwać gmina, która corocznie do dnia 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wskazany program może obejmować m.in. plan sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jeżeli ktoś utrzymuje psa bądź prowadzi hodowlę rasy wskazanej w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687) musi posiadać zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.

Zabronione jest prowadzenie targowisk i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych. Psy i koty mogą być nabywane w miejscach ich chowu i hodowli.

Zgodnie z ustawą osoba, która spotka porzuconego psa lub kota winna jest zgłosić ten fakt do najbliższego schroniska, straży gminnej lub na Policję.

Rozdział trzeci obejmuje tematykę dotyczącą zwierząt gospodarskich. W art. 12 ust. 1 wskazane jest, iż utrzymując zwierzęta gospodarskie obowiązkowe jest zapewnienie im opieki i właściwych warunków bytowania.

Hodowca bydła, który posiada więcej niż 6 cieląt musi przestrzegać obostrzeń dotyczących zakazu utrzymywania ich w pojedynczych boksach powyżej 8 tygodnia życia. Cielęta nie mogą być także utrzymywane na uwięzi, z ewentualnym wyjątkiem podczas pory karmienia. W art. 12a – j określono przepisy dotyczące posiadaczy kurników.

Zgodnie z art. 14 osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im wypoczynek dla regeneracji sił właściwy dla określonego gatunku. Istotnym jest, że nie pozwala się na: używanie do pracy zwierząt chorych, używanie narzędzi w złym stanie technicznym lub z niewłaściwą konstrukcją, które mogłyby powodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, zmuszanie do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek, używania do zrywki drewna koni poniżej 5 roku życia, używania do popędzania zwierząt przedmiotów mogących spowodować okaleczenie.

Rozdział 4 dotyczy zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

W rozdziale 6 ujęto przepisy dotyczące zwierząt dzikich wolno żyjących. Określono, że pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok lub tworzenia kolekcji wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów.

Rozdział 7 określa normy transportu zwierząt oraz zasady przeprowadzania szkoleń dla osób przewożących zwierzęta. Zasady postępowania uwzględniające transport zwierząt kręgowych określono dodatkowo na drodze rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Kolejnym istotnym rozdziałem, z którym powinni zostać zaznajomieni odbiorcy programu jest rozdział 10 dotyczący uboju, uśmiercania i ograniczania populacji zwierząt. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny czyli ograniczający do minimum cierpienie fizyczne i psychiczne zwierząt. W określonych przypadkach możliwe jest również po uzyskaniu zezwolenia Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową. Jednakże uśmiercenia tych zwierząt mogą dokonywać jedynie osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej.

W dobie występujących chorób zwalczanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 20004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt takich jak afrykański pomór świń czy wysoce zjadliwa grypa ptaków rolnicy muszą mieć świadomość, że niekiedy zachodzą przyczyny, iż zwierzę musi zostać uśmiercone i może się to odbyć bez zgody właściciela na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W przypadku, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji, jak to miało miejsce w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń i konieczności ograniczenia zagęszczenia występowania dzika.

Konieczne jest przypomnienie, że zabronione jest uśmiercanie i ubój zwierząt przy udziale dzieci lub w ich obecności.

Wszystkie czynności związane z obróbką (oparzanie, zdejmowanie skóry, patroszenie) nie mogą odbywać się przed ustaniem odruchów oddechowych i mięśniowych. Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju określa Minister właściwy do spraw rolnictwa.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna

Rozdział 11 dotyczy przepisów karnych i określa, że kto narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt z zakresu uśmiercania oraz zakazu znęcania się podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Nałożony może zostać również zakaz posiadania zwierząt i wykonywania określonych zawodów. Za naruszenie zakazów ustawowych grozi również nałożenie kary grzywny.

## Cele Programu

Realizując program upowszechniania wśród obiorców (hodowców, mieszkańców obszarów wiejskich) znajomości przepisów o ochronie zwierząt przekazana zostanie podstawowa wiedza dotycząca aktów prawnych obejmujących swoim zakresem właściwe postępowanie. Posiadacze zwierząt zostaną uświadomieni na temat odpowiedniego traktowania poszczególnych gatunków zwierząt zarówno gospodarskich, jak i domowych. Hodowcom zostanie przypomniane, że za humanitarnym podejściem i utrzymywaniem wysokich standardów dobrostanu idzie lepsza zdrowotność i wydajność produkcyjna, co bezpośrednio przekłada się na lepsze efekty ekonomiczne gospodarstwa.

Cele realizacji programu:

1. Poprawa dobrostanu zwierząt obejmująca zapewnienie odpowiedniej powierzchni, warunków zoohigienicznych oraz stanu zdrowotnego dla poszczególnych gatunków i grup technologicznych zwierząt
2. Popularyzacja przepisów krajowych i unijnych dotyczących ochrony zwierząt
3. Wyeliminowanie patologicznych zachowań wobec zwierząt gospodarskich, domowych i wolno żyjących
4. Właściwe, humanitarne postępowanie podczas uboju zwierząt
5. Uświadomienie rolników w zakresie konieczności prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie
6. Przekazanie wiedzy w zakresie prowadzenia produkcji zwierzęcej w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz dostosowanie gospodarstw do wymogów unijnych
7. Zaznajomienie rolników z wymogami weterynaryjnymi
8. Zwiększenie wiedzy na temat zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym prowadzenia ewidencji w dostępnych systemach
9. Zwiększenie dostępności do informacji oraz szkoleń dotyczących obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony zwierząt dla podkarpackich mieszkańców wsi i rolników
10. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie obostrzeń w zakresie warunków utrzymywania zwierząt
11. Poprawa wizerunku hodowców, którzy właściwie postępują ze zwierzętami.

Podczas realizacji programu istotna jest wiedza z zakresu obecnej sytuacji produkcji zwierzęcej oraz struktury stad poszczególnych gatunków. Umożliwi to przygotowanie odpowiednio dostosowanych materiałów dla grupy docelowej.

### Bydło

Pogłowie bydła w województwie podkarpackim w czerwcu 2023 r. liczyło 75,0 tys. szt., stanowiło to 1,2% pogłowia bydła w kraju. Porównując stan do roku 2022 liczebność stada zmniejszyła się o 2,3 tys. szt. (2,9%). Uwzględniając udział poszczególnych grup użytkowo – technologicznych w strukturze stada bydła cielęta w wieku poniżej 1 roku stanowiły 24,3%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 – 2 lat 18,7%, krowy 48,6%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej 8,4%.

Z cieląt 96,4% (w tym 54,7 % jałówek) zwierząt przeznaczonych jest do dalszego chowu a 3,6% przewidziano na ubój. Wśród bydła w wieku 1 – 2 lat oraz pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej z wyjątkiem krów ilość zwierząt na rzeź wynosiła odpowiednio 40,0 % i 20,8%.

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych stanowiła 13,1 szt. (w kraju 42,5 szt.), w odniesieniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 3,0 %. Pogłowie krów liczyło 36,4 tys. szt. i zwiększyło się o 0,8%. Obsada krów na 100 ha UR wyniosła 6,4 szt., z kolei w kraju 15,6 szt.

Produkcja mleka krowiego w 2022 r. wyniosła 151,3 mln litrów i była mniejsza o 12,1 % niż w 2021 r. Od jednej krowy przeciętnie uzyskano wydajność na poziomie 4185 litrów. Województwo podkarpackie ze wskazaną wydajnością uplasowało się na 12 miejscu w kraju, gdzie średnia wydajność wyniosła 6647 litrów.

W 2023 r. skupiono 96,6 mln litrów mleka krowiego, tj. o 1,0% więcej niż przed rokiem. Średnia cena skupu 1 litra mleka krowiego wyniosła 2,06 zł i w odniesieniu do 2022 r. odnotowano spadek o 10,8%. Skup mleka z województwa podkarpackiego stanowił 0,8% skupu mleka w kraju.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego wyniosła 9,65 zł i była o 3,3% niższa niż w 2022 r. W skupie za 1 kg cieląt rzeźnych płacono średnio 17,35 zł, tj. o 8,8% więcej niż przed rokiem.

### Świnie

Pogłowie świń w 2023 r. wyniosło 74,1 tys. szt., stanowiło to 0,8 % pogłowia świń w kraju. W porównaniu z ubiegłym rokiem stado zmniejszyło się o 4,4%. W kraju odnotowano spadek o 1,8 %. Pogłowie loch w stosunku do 2022 r. nieznacznie się zwiększyło ( o 0,1%) i wyniosło 7,2 tys. szt.

Udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w strukturze stada świń:

* Prosięta o wadze do 20 kg stanowiły 23,6%,
* warchlaki (20-50kg) - 23,3 %,
* świnie o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój – 43,1%,
* świnie o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów – 10,0%.

Odnosząc się do 2022 r. udział prosiąt o wadze do 20 kg zwiększył się o 3,3 p.proc, świń o wadze ponad 50 kg przeznaczonych na ubój i dalszy chów odpowiednio o 2,3 p.proc. i 0,5 p.proc. Z kolei zmniejszył się udział warchlaków o 6,1 p.proc.

W 2023 obsada świń na 100 ha użytków rolnych wyniosła 12,9 szt., a w kraju 63,1 szt.

Za 1 kg żywca wieprzowego w 2023 r. płacono w skupie średnio 8,25 zł, tj. o 24,8% więcej niż przed rokiem.

### Owce

Pogłowie owiec w 2023 r. liczyło 13,6 tys. szt. i w odniesieniu do 2022 r. zmalało o 4,1 %. Maciorki w liczebności stad stanowiły 45,7 % osiągając liczebność 6,2 tys. szt. Porównując tą ilość do poprzedniego roku udział maciorek jednorocznych i starszych zmniejszyła się o 1,7 %.

Udział województwa podkarpackiego w pogłowiu owiec w odniesieniu do całego kraju wyniósł 4,9%. Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wyniosła 2,4 szt., z kolei w kraju 1,9 szt.

W województwie podkarpackim wytworzono 4,8 % krajowej produkcji wełny. Przeciętnie pozyskiwano od jednej owcy 3,5 kg wełny, gdzie średnia w kraju wynosiła 3,4 kg. Produkcja wełny owczej niepranej w 2022 r. wyniosła 44,9 ton i była większa o 15,8 % w porównaniu do poprzedniego roku.

 Przeciętna cena skupu 1 kg żywca baraniego wyniosła 10,28 zł i była o 4,5% niższa niż
w 2022 r.

### Drób

Ilość drobiu ogółem w 2023 wyniosła 5,1 mln szt., co stanowiło 2,3% pogłowia w Polsce. Na terenie Podkarpacia odnotowano wzrost pogłowia o 22,0 %, przy wzroście o 9,8% w kraju.
93,2 % pogłowia drobiu ogółem stanowił drób kurzy (w tym nioski 33,2%). Obsada drobiu kurzego na terenie województwa na 100 ha wyniosła 827,3 szt., z kolei w Polsce 1305,1 szt.

W województwie podkarpackim od jednej nioski uzyskano w ciągu roku 237 jaj. W kraju średnia nieśność wynosiła 249 jaj, co uplasowało nasze województwo na 8 miejscu w odniesieniu do innych województw.

Produkcja jaj kurzych wylęgowych i konsumpcyjnych w 2022 r. wyniosła 379,8 mln szt. Udział Podkarpacia w krajowej produkcji jaj stanowił 3,2%

Produkcja żywca rzeźnego (wołowego, cielęcego, wieprzowego, baraniego, końskiego, drobiowego, koziego i króliczego) w wadze żywej w 2022 r. wyniosła ogółem 48,6 tys. ton
i kształtowała się na poziomie niższym (o 16,1%) od uzyskanej w 2021 r.
W skali roku zwiększyła się produkcja żywca koziego (o 50,0%), króliczego (o 19,3%) oraz drobiowego (o 2,5%). Natomiast zmniejszyła się produkcja żywca końskiego (o 84,3%), wieprzowego (o 21,9%), wołowego (o 11,7%) i baraniego (o 6,9%). W 2022 r. odnotowano ujemną produkcję żywca cielęcego, na którą miał wpływ spadek uboju przemysłowego, jak i uboju z przeznaczeniem na sprzedaż i samozaopatrzenie oraz wzrost importu i spadek eksportu zwierząt żywych. Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso (wołowego, cielęcego, wieprzowego, baraniego, końskiego, drobiowego, koziego, króliczego i dziczyzny, bez podrobów) w 2022 r. wyniosła 35,6 tys. ton i zmniejszyła się o 15,6% w stosunku do uzyskanej rok wcześniej. Znaczący udział w produkcji mięsa i tłuszczów miał żywiec wieprzowy (44,3%) i drobiowy (38,7%).

### Produkty pochodzenia zwierzęcego

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w 2023 r. wyniósł 44,5 tys. ton i był niższy o 3,6% od uzyskanego w 2022 r. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się skup żywca wieprzowego (o 11,5%) i cielęcego (o 9,5%), natomiast odnotowano wyższy skup żywca końskiego (o 37,0%), drobiowego (o 3,9%), baraniego (o 3,5%) i wołowego (o 2,0%).

W 2023 r. wartość skupu produktów zwierzęcych wyniosła 547,0 mln zł i w porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o 1,7%. Skup produktów zwierzęcych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniósł 954 zł (w kraju – 5041 zł).

Udział województwa podkarpackiego w skupie krajowym dla poszczególnych rodzajów żywca rzeźnego (w wadze żywej) przedstawiał się następująco:

* żywiec cielęcy – 8,8%,
* koński – 5,5%,
* barani – 3,7%,
* wieprzowy – 0,9%,
* wołowy – 0,7%
* drobiowy – 0,5%.

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej na 1 ha użytków rolnych wyniósł 78 kg, w tym żywca wieprzowego – 34 kg, drobiowego – 33 kg, a wołowego – 9 kg.

### Dobrostan Zwierząt

Podczas realizacji programu upowszechniania ustawy o ochronie zwierząt należy wspomnieć o możliwości skorzystania przez hodowców z ekoschematu Dobrostan Zwierząt. Warto zauważyć, że zapewnienie podwyższonych warunków zootechnicznych i zoohigienicznych przekłada się na jakość produktów rolnych, efektywność produkcji oraz zrównoważony rozwój rolnictwa, a dodatkowo jest aspektem moralnym niezwykle istotnym dla obecnych konsumentów. Przestrzeganie zasad dobrostanu redukuje stres, zapobiega chorobom, zwiększa wydajność zwierząt i jakość produktów równocześnie chroniąc środowisko naturalne. Dobrostan zwierząt odnosi się do stanu, w którym zwierzęta są wolne od cierpienia, lęku i stresu, a ich potrzeby fizyczne, behawioralne, emocjonalne i społeczne są odpowiednio zaspokajane.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt ma na celu zachęcić rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z prawa oraz powszechnie stosowanych praktyk.

Wsparcie ma na celu zrekompensowanie dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Interwencja stanowi kontynuację wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 w odniesieniu do świń, krów i owiec. Ponadto, zakres wsparcia został rozszerzony o nowe gatunki/grupy technologiczne zwierząt, tj.: konie, kozy, bydło opasowe, drób (kury nioski, kurczęta brojlery, indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa). Rolnicy, którzy chcą skorzystać z rekompensaty w ramach „Dobrostanu zwierząt” od 2024 roku będą zobowiązani do udziału w szkoleniu dotyczącym ograniczenia stosowania antybiotyków w chowie zwierząt. W ramach szkolenia poruszane są również zasady ochrony zwierząt i właściwych warunków ich utrzymania co przekłada się na poprawę zdrowotności i ograniczenie konieczności stosowania leczenia.

## Realizacja Programu

Program upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów Ustawy o ochronie zwierząt w województwie podkarpackim na lata 2025 – 2030 realizowany będzie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w następujących formach:

1. Szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w każdym z 21 powiatów województwa
2. Prezentacje multimedialne omawiane podczas szkoleń o tematyce ochrony zwierząt i dobrostanu
3. Przekazywanie informacji oraz świadczenie doradztwa we wskazanej tematyce przez pracowników powiatowych jednostek doradztwa rolniczego oraz specjalistów PODR
4. Artykuły w biuletynie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Podkarpackie Wiadomości Rolnicze
5. Informacje oraz materiały promujące właściwe postepowanie w chowie i hodowli zwierząt umieszczane na stronie internetowej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
6. Materiały informacyjne (ulotki, broszury) rozdysponowywane podczas wydarzeń organizowanych przez PODR (targi, wystawy, bazarki, dożynki, festyny, zebrania związków branżowych)
7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa oraz szkołami rolniczymi w ramach rozpowszechniania wiedzy o ochronie zwierząt

## Podstawy prawne Programu

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1580, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687)
3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 ([Dz.U.UE.L.2005.3.1](https://sip.lex.pl/#/act/67482469/473224), z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2019.1966)
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.56.344, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2023.1075, z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023 poz. 797, z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.2021.1033)
9. R[ozporządzenie Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1099)  w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. (Dz.U.UE.L.2009.303.1, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2024.12)

*Opracowanie na zlecenie Zarządu Województwa Podkarpackiego:*

*Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale: Magdalena Pietrucha*