ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної військової адміністрації

20.11.2023 № 442

**Регіональна програма розвитку рибного господарства**

**Волинської області на 2024–2029 роки**

**І.** **Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Ця Програма розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 травня 2023 року № 402-р «Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2025 роках», постанови Верховної Ради України від 13 липня 2000 року № 1885-ІІІ «Про концепцію розвитку рибного господарства України». Реалізація заходів Програми направлена на розвиток оперативної цілі 1.5. «Підвищення продуктивності агропромислового сектору» Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року. Паспорт Програми наданий у додатку 1.

Розвиток рибництва є необхідною складовою для задоволення фізіологічних потреб населення у цінному продукті харчування – рибі та продукції з неї. Однак економічні та соціальні проблеми в сільськогосподарському виробництві значно вплинули на стан розвитку галузі рибництва.

Через відсутність державної підтримки розвитку рибництва, а також погіршення екологічного стану значно погіршилося використання природних та штучних водойм, скоротилися обсяги вирощування і вилову риби.

На території Волинської області протікає близько 168 річок загальною довжиною 3910,145 км, де більше 100 км мають такі річки: р. Західний Буг, р. Прип’ять, р. Стир, р. Стохід, р. Турія.

В області налічується:

- 265 озер загальною площею водного дзеркала 13005,7 га;

- 11 водосховищ загальною площею водного дзеркала 2170,7 га;

- 1216 ставків загальною площею водного дзеркала 5415,9 га.

Згідно з даними моніторингу 13019 га водного дзеркала знаходиться на території природно-заповідного фонду (ПЗФ) (62,5 % від загальної площі), у тому числі:

- 10 річок загальною протяжністю 161,1 км (4,4% від загальної протяжності);

- 104 озера загальною площею водного дзеркала 10808,2 га (79 % від загальної площі);

- 1 водосховище загальною площею водного дзеркала 1285 га (65,5% від загальної площі);

- 23 ставки загальною площею водного дзеркала 925,9 га (18% від загальної площі).

925,9 га водного дзеркала ставків знаходяться на території ПЗФ, зокрема і рибогосподарські технологічні водойми в населених пунктах Несвіч, Чаруків, Рокині Луцького району.

З прийняттям Закону України «Про аквакультуру» та відповідно внесенням змін до статті 51 Водного кодексу України заборонено надавати в користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об’єкти, розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

На рибогосподарських технологічних водоймах, які знаходяться на територіях природно-заповідного фонду, можна розмістити рибні господарства із східних та південних регіонів країни, де ведуться бойові дії.

Промислове рибальство з 2013 року на водних об’єктах області не здійснюється. Причиною цього є заборона на промислове рибальство на озерах, водосховищах та річках області, більшість яких знаходяться на територіях природно-заповідного фонду (національні парки, гідрологічні, орнітологічні заказники). Основний напрямок рибогосподарської діяльності – це прісноводне рибництво (аквакультура) на штучних водних об’єктах (ставки, рибогосподарські технологічні водойми, басейни).

Згідно з інформацією Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області та територіальних громад станом на 01 червня 2023 року в оренду надано 513 водних об’єктів загальною площею водного дзеркала близько 3627 га, у тому числі: 27 озер загальною площею водного дзеркала 219 га, 486 ставків загальною площею водного дзеркала 3408 га.

Волинська область за умови реалізації завдань з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів і поліпшення середовища їх існування має значний потенціал з нарощування власної вітчизняної продукції, виробленої з водних біоресурсів. Утім, ведення рибогосподарської діяльності вимагає від суб’єкта аквакультури значних фінансових затрат (орендна плата, виготовлення технічної документації, висока вартість рибопосадкового матеріалу та рибних кормів, благоустрою водних об’єктів), тому більшість орендарів відмовляються здійснювати рибогосподарську діяльність відповідно до чинного законодавства.

Водночас, унаслідок збройної агресії російської держави проти України рибницькі господарства зазнали значних фінансових збитків через скорочення попиту та джерел збуту водних біоресурсів і продукції з них, відсутність якісного рибопосадкового матеріалу, який завозився з центральних та південних регіонів країни, де постійно ведуться бойові дії.

На території області розташовано 11 водосховищ загальною площею 2170,7 га, як призначені для перерозподілу стоку річок протягом року з метою збільшення їх водності та подальшого використання заакумульованих об'ємів води. Ці водосховища комплексного призначення можуть використовуватися для рибогосподарських потреб, любительського і спортивного рибальства, промислового рибальства, рекреації.

Сучасне раціональне використання водних біологічних ресурсів та збереження їх біологічного різноманіття базується на принципі обов’язкового збереження їх природного відтворення. До того ж слід ураховувати необхідність збереження кожного виду ресурсу не лише в межах його ареалу, але і в кожному місці його проживання. Саме такі вимоги викладені у законах України «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Інтенсивне освоєння природних ресурсів Волині, посилене введення їх в господарський обіг здійснює значний вплив на водні екосистеми, зокрема на річки Стир, Турія, Прип’ять, Західний Буг, Стохід та їх притоки зі штучними водними об’єктами. На сьогодні антропогенний вплив на водну екосистему стає все більш багатофакторним і комплексним. Закономірно вважається, що в умовах антропогенного впливу біологічна продуктивність, яка безпосередньо пов’язана з якістю води, суттєво знижується. Основним результатом антропогенного впливу на водну екосистему річок є погіршення стану якості водного середовища внаслідок надходження надмірної кількості біогенних елементів азоту та фосфору, що пов’язано напряму із розвитком сільського господарства, промисловості, урбанізації прилеглих територій. Наслідком цього є надмірна евтрофікація екосистеми, що виражено у надмірному розвитку фітопланктону («цвітіння води») та вищих водних рослин.

З метою покращення стану якості води в екосистемі басейну р. Стир, стабілізації продукційно-деструкційних процесів, утворення первинної продукції органічної речовини варто постійно забезпечувати утилізацію надлишкової її кількості. Оптимальним у цьому випадку еколого-інженерним рішенням є проведення біологічної меліорації водної екосистеми із застосуванням риб-біомеліорантів далекосхідного фауністичного комплексу (рослиноїдних риб), зокрема білого і строкатого товстолобиків та білого амура.

Результатом реалізації вказаних природоохоронних заходів буде не лише подолання надмірної евтрофікації екосистеми річок та зростання біорізноманіття іхтіофауни регіону як основний екологічний фактор, але і зростання обсягів вилову риби рибалками любителями як соціальний фактор.

**ІІ. Мета Програми**

Метою програми є збереження та відтворення рибних запасів, поліпшення стану природних водойм та подальший розвиток рибного господарства Волинської області.

# IІІ. Завдання і заходи виконання Програми наведені у додатку 2.

Заходами програми передбачено:

1) створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства;

2) збільшення виробництва рибної продукції у рибогосподарських підприємствах;

3) ефективне використання природних кормових ресурсів рибогосподарських водних об’єктів за рахунок вселення рослиноїдних та аборигенних видів риб;

4) проведення наукових досліджень на водних об’єктах області з метою визначення нерестовищ, зимувальних ям, моніторинг екологічної ситуації;

5) надання рибогосподарських водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб (аквакультури) суб’єктам господарювання на конкурсних умовах;

6) упорядкування місць для любительського рибальства та рекреації на водоймах загального користування згідно з розробленими науковими обґрунтуваннями;

7) вжиття заходів для збереження та збільшення рибних запасів шляхом зариблення внутрішніх природних водойм області та інших водних об’єктів цінними видами риб за рахунок сплачених коштів порушниками правил рибальства за завдані збитки рибному господарству;

8) здійснення контролю щодо зариблення водних об’єктів загального користування на території області;

9) здійснення охорони водних біоресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення державного органу рибоохорони для здійснення оперативних рибоохоронних рейдів з метою боротьби з браконьєрством;

10) здійснення контролю за реалізацією риби та продуктів її переробки на ринках області, у торговельних мережах за наявності відповідних документів, що засвідчують законність вилучення цих об’єктів з природного середовища, або вирощених в умовах аквакультури; гарантування безпечності та якості рибної продукції;

11) здійснення контролю щодо дотримання режимів роботи водосховищ водогосподарських систем басейнів річок Прип’ять та Західний Буг, особливо в нерестовий та зимовий періоди;

12) підтримка суб’єктів рибного господарства, які здійснюють рибогосподарську діяльність у сфері аквакультури.

# ІV. Обсяги та джерела фінансування програми наведені у додатку 3.

# V. Показники результативності програми наведені у додатку 4.

Реалізація програми протягом 2024–2029 років дасть можливість покращити аквакультуру, підвищити ефективність виробництва та збільшити обсяги використання біоресурсів.

З метою підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня потрібно постійно здійснювати навчання працівників рибоводних господарств всіх форм власності (проведення семінарів, курсів навчання).

Основними умовами вирішення питання боротьби з браконьєрством на водоймах області є посилення мобільності, дальності виїздів, оперативності реагування органів рибоохорони, що може бути здійснено лише при зміцненні матеріально-технічної бази та збільшенні кількості транспортних засобів, флоту.

Проведення рибницько-меліоративних робіт (розчистка водойм від замулень, упорядкування прибережних захисних смуг, розкорчовування, зариблення природних водойм для забезпечення швидкого економічного ефекту і високого промислового повернення) призведе до покращення якісного та кількісного стану іхтіофауни регіону.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_