Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Ministrów

z dnia ....................... 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.[[1]](#footnote-2))) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” zmienionej uchwałą nr 134/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą 66 464 990, w tym wydatki majątkowe wyniosą 1 818 000 zł.”;

2) w załączniku do uchwały:

a) w zadaniu nr 30:

– w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 „Oddziaływanie wirusa BVD-MD na układ rozrodczy jest zróżnicowane. Opisano przypadki obniżenia wskaźnika zacieleń (wynikające z konieczności wielokrotnej inseminacji lub krycia naturalnego), zaburzenia w przebiegu ciąży (poronienia, mumifikacja płodów, potworkowatość) oraz rodzenie się słabych cieląt, podatnych na infekcje wtórne. Zakażenie płodu drogą łożyskową w odpowiednim okresie ciąży (między 40–120 dniem, przed nabyciem przez płód immunokompetencji) może prowadzić do rodzenia się zwierząt trwale zakażonych wirusem BVD-MD. Zwierzęta takie stanowią główne źródło zakażenia w stadzie, gdyż wydalają wirus we wszystkich wydalinach i wydzielinach przez całe życie. Także zwierzęta w ostrej fazie zakażenia wydalają wirus przez kilka dni do kilku miesięcy. Do niedawna twierdzono, że zwierzęta w ostrej fazie zakażenia wirusem BVD-MD nie stanowią ryzyka transmisji zakażenia i można dopuszczać je do rozrodu. Jednakże okres przejściowej wiremii, według najnowszych badań doświadczalnych, może trwać nawet do 5 miesięcy. Stąd też wprowadzono obowiązek wykonywania badań serologicznych, celem potwierdzenia przebycia zakażenia ostrego (serokonwersja). Dlatego też pogłowie buhajów należy monitorować zarówno na obecność osobników zakażonych trwale, jak i osobników po świeżo przebytym zakażeniu ostrym.”;

– w ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Planuje się zbadanie w 2019 r. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 250, natomiast w 2020 r. – 500 buhajów pochodzących z MCB w Krasnem, MCHiRZ w Łowiczu, WCHiRZ w Poznaniu/Tulcach i SHiUZ w Bydgoszczy, Wychowalni Buhajów, Stacji Testowania Rozpłodników oraz gospodarstw hodowlanych współpracujących z centrami. W latach 2021–2023 zaplanowano zbadanie każdego roku 750 próbek krwi pozyskanej od 250 buhajów pochodzących z ww. obiektów, przy założeniu zbadania 1 próbki w jednym z trzech kierunków (BHV1, BVD-MD, BLV).”,

– ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Koszt zadania

Całkowity koszt zadania: 521 969 zł”,

b) w zadaniu nr 33:

– w ust. 4 uchyla się ETAP III: 2021 r. – ETAP V: 2023 r.,

– ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„**7. Koszt zadania**

Całkowity koszt zadania: **147 760 zł**”,

c) w zadaniu nr 37:

– w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

,,W pierwszym etapie badań planuje się opracowanie i optymalizację metody real-time duplex PCR zawierającą kontrolę wewnętrzną amplifikacji do wykrywania wirusa choroby Aleuckiej (AMDV) u norek i w środowisku fermy. Badaniami w kierunku występowania wirusa choroby Aleuckiej zostaną objęte losowo wybrane fermy norek zlokalizowane na terytorium całego kraju. W 2020 r. próbki będą pobierane dwuetapowo, tj. w trakcie i po zakończeniu sezonu hodowlanego. W trakcie sezonu hodowlanego zostaną pobrane wymazy środowiskowe z przedmiotów lub powierzchni mających kontakt ze zwierzętami oraz próbki kału norek. Wraz z selekcją stada podstawowego i ubojami norek do wirusologicznych badań molekularnych będą również włączone próbki śledziony zwierząt. Począwszy od 2021 r. wyłącznie będą pobierane wymazy środowiskowe i próbki kału. W poszczególnych latach planuje się przeprowadzenie badań wirusologicznych, które obejmą 10 ferm w roku (łącznie 40 ferm). Z każdej fermy objętej monitoringiem zostanie pobrane po 20 próbek, wymazy, kał i narządy w 2020 r. oraz wymazy i kał począwszy od 2021 r. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z występowaniem zakażeń SARS-CoV-2 w stadach norek w Polsce może skutkować trudnościami w pobieraniu próbek kału i wymazów środowiskowych. Wówczas ocena występowania wirusa choroby Aleuckiej na fermach będzie kontynuowana w oparciu o badanie próbek wymazów z jamy gębowej norek. Próbki będą pobierane i przekazywane do PIWet-PIB przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki w porozumieniu z powiatowymi lekarzami weterynarii, a od 2021 r. przez powiatowych lekarzy weterynarii lub lekarzy weterynarii wolnej praktyki. W laboratorium PIWet-PIB po wykonaniu ekstrakcji DNA z otrzymanych próbek zostanie przeprowadzone badanie metodą real-time PCR z następującą analizą sekwencyjną fragmentów genomowego DNA wykrytych szczepów AMDV.”,

d) w zadaniu nr 39:

– w ust. 4:

– – akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

,,Materiał do badań będą stanowiły przede wszystkim patogeny wyizolowane ze stad, z których próbki przesyłane są do badań w PIWet-PIB w ramach rutynowych badań usługowych. Do badań w danym roku zostaną wybrane przede wszystkim te patogeny, które wywoływały nietypowy przebieg kliniczny lub przełamywały odporność poszczepienną. Ponadto, próbki będą pobierane przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach podjętej współpracy. Charakterystyka molekularna zostanie przeprowadzona metodą sekwencjonowania DNA, celem określenia markerów zjadliwości, adaptacyjnych i pokrewieństwa filogenetycznego. Wybrane izolaty będą również poddane badaniom patogenności w testach *in vivo* na ptakach.”,

– – akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Badania nad oceną występowania wirusa Zachodniego Nilu (WZN) w populacji dzikich ptaków w Polsce będą prowadzone przy współpracy z ornitologami. Próbki będą pobierane w następującej liczbie: w 2019 r. – 70 próbek, w 2020 r. – 75 próbek, a w latach 2021–2023 – 85 próbek w ciągu roku. Głowy padłych ptaków, całe padłe ptaki, próbki surowicy krwi pobierane będą m.in. od następujących gatunków ptaków: cyranka (*Anas querquedula)*, rudzik (*Erithracus rubecula*), kukułka (*Cuculus canorus*), kawka (*Corvus monedula*), śpiewak (*Turdus philomelos*), sroka (*Pica pica*), bocian biały (*Ciconia ciconia*), jastrząb (*Accipiter gentilis*), myszołów (*Buteo buteo*), wrona siwa (*Corvus cornix*), sikora uboga (*Poecile palustris*), czarnogłówka (*Poecile montanus*), sosnówka (*Periparus ater*), czubatka (*Lophophanes cristatus*), bogatka (*Parus major*), modraszka (*Cyanistes caeruleus*), sikora lazurowa (*Cyanistes cyanus*), głuszec (*Tetrao urogallus*), jerzyk (*Apus apus*), śmieszka (*Larus ridibundus*) i nurzyk (*Uria aalge*).”,

– ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Koszt zadania

Całkowity koszt zadania: 2 488 753 zł”,

e) w zadaniu nr 45:

– w ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

,,Program monitorowania zużycia plw przeciwdrobnustrojowych u zwierząt przewiduje gromadzenie danych z elektronicznych raportów zużycia tychże plw. Raporty będą przekazywane do systemu teleinformatycznego PIWet-PIB z poziomu fermy, z uwzględnieniem wybranych wytycznych EMA. W każdym roku prowadzonego zadania zostanie ustalony harmonogram przekazywania danych do systemu PIWet-PIB. W kolejnych latach będą gromadzone dane od wybranych gatunków zwierząt, przy założeniu, że planowana liczba wytypowanych do badania ferm objętych programem nie przekroczy 100 w ciągu każdego roku kalendarzowego.”,

– ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 ,,**6. Wymierny efekt podjętego zadania i możliwości praktycznego wykorzystania wyników**

Uzyskane dane pozwolą na wskazanie trendów zużycia plw przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt z wytypowanych ferm w Polsce w kolejnych latach. Będą też podstawą opracowań naukowych w formie publikacji, prezentacji oraz doniesień podczas konferencji i szkoleń. Pozyskane informacje mogą być narzędziem do stworzenia krajowego systemu nadzoru nad obrotem i stosowaniem plw przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt.”,

– ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Koszt zadania

Całkowity koszt zadania: 1 764 826 zł.”,

f) w załączniku nr 1 do Programu:

– tabela ,,Kosztorys zbiorczy realizacji zadań badawczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

– w tabeli ,,Koszt realizacji poszczególnych zadań Programu”:

– – w lp.30 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

,,521 969 zł

w tym:

2019 r. 86 969 zł

2020 r. 174 000 zł

2021 r. 87 000 zł

2022 r. 87 000 zł

2023 r. 87 000 zł”,

– – w lp. 33 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„147 760 zł

w tym:

2019 r. 9 510 zł

2020 r. 138 250 zł

2021 r. 0 zł

2022 r. 0 zł

2023 r. 0 zł”,

– – w lp. 39 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„2 488 753 zł

w tym:

2019 r. 680 125 zł

2020 r., w tym 819 000 zł

zakupy majątkowe 96 000 zł

2021 r. 330 126 zł

2022 r. 330 001 zł

2023 r. 329 501 zł”,

– – w lp. 45 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„1 764 826 zł

w tym:

2019 r. 75 005 zł

2020 r. 388 831 zł

2021 r., w tym 700 330 zł

zakupy majątkowe 400 000 zł

2022 r. 300 330 zł

2023 r. 300 330 zł”,

– podsumowanie pod tabelą ,,Koszt realizacji poszczególnych zadań Programu” otrzymuje brzmienie:

,,**Ogółem: 62 909 525 zł**”,

– w tabeli ,,Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu”:

– – w lp. 30 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

 „2019 r. 250 próbek

2020 r. 500 próbek

2021 r. 750 próbek

2022 r. 750 próbek

2023 r 750 próbek”,

– – w lp. 33 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

 „2019 r. 0 próbek

2020 r. 2800 próbek

2021 r. 0 próbek

2022 r. 0 próbek

2023 r 0 próbek”,

– – w lp. 39 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„2019 r. 70 próbek

2020 r. 75 próbek

2021 r. 135 próbek

2022 r. 135 próbek

 2023 r. 135 próbek”;

g) w załączniku nr 2 do Programu:

– w lp. 30 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„**Zadanie**: Ocena występowania zakażeń herpeswirusem bydła typ 1 (BHV1), wirusem biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) i wirusem enzootycznej białaczki bydła (BLV) w populacji buhajów w centrach pozyskiwania nasienia

Całkowity koszt zadania:

**521 969 zł**”,

– w lp. 33 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„**Zadanie**: Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń wywołanych przez dermonekrotoksyczne szczepy *Pasteurella multocida* i *Bordetella bronchiseptica* będących przyczyną zakaźnego zanikowego zapalenia nosa (ZZZN) u świń

Całkowity koszt zadania:

**147 760 zł**”,

– w lp. 39 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„**Zadanie:** Charakterystyka patogenów drobiu wywołujących choroby podlegające obowiązkowi rejestracji oraz ocena występowania zakażeń wirusem Zachodniego Nilu u ptaków dzikich

Całkowity koszt zadania:

**2 488 753 zł**”,

– w lp. 45 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„**Zadanie:** Analiza zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt w Polsce

Całkowity koszt zadania:

**1 764 826 zł**”.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Załącznik do uchwały nr…./2021

Rady Ministrów…..z dnia …….2021 r.

|  |
| --- |
| **Kosztorys zbiorczy realizacji zadań badawczych**  |
|  |  |  |  |  |  |  | (w złotych) |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Razem** |
| 1. | Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym | 3 086 228  | 4 830 353 | 4 682 308 | 4 682 308  | 4 674 408  | 21 955 605  |
|  | Bezosobowy fundusz płac  | 18 000 | 238 500 | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 706 500  |
| 2. | Materiały i wyposażenie | 3 280 373 | 4 875 350 | 4 743 900  | 4 743 800  | 4 738 400  | 22 381 823  |
| 3. | Usługi obce | 741 444 | 1 238 650 | 1 278 150  | 1 288 150  | 1 300 850  | 5 847 244  |
| 4. | Koszty bezpośrednie ogółem | 7 108 045 | 10 944 353 | 10 704 358  | 10 714 258  | 10 713 658  | 50 184 672  |
| 5. | Koszty ogólne 1) | 1 587 140 | 2 366 392 |  2 318 739  | 2 319 007 | 2 315 575  | 10 906 853  |
| 6. | Zakupy majątkowe | 0 | 1 418 000 | 400 000 | 0 | 0 | 1 818 000 |
| 7. | **Ogółem2)** | **8 695 185** | **14 728 745** | **13 423 097**  | **13 033 265** | **13 029 233** | **62 909 525**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Koszty ogólne dotyczące finansowania zadań badawczych zostały naliczone stałym ryczałtem i nie przekraczają 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów usług obcych i bezosobowego funduszu płac oraz naliczane będą od faktycznie poniesionych na ten cel kosztów i nie przekroczą 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych i bezosobowego funduszu płac. |
|  | 2) Nie zawierają kosztów amortyzacji; koszty zostały skalkulowane w kwotach brutto. |  |  |  |

UZASADNIENIE

W trakcie realizacji programu wieloletniego ustanowionego na lata 2019-2023 uchwałą Rady Ministrów nr 116/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", zmienioną uchwałą nr 134/2019 z dnia 28 października 2019 r., pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie planowania programu w 2018 r. W związku z powyższym wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie niżej wymienionych zadań programu.

1. Zadanie 30 „Ocena występowania zakażeń herpeswirusem bydła typ 1 (BHV1), wirusem biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) i wirusem enzootycznej białaczki bydła (BLV) w populacji buhajów w centrach pozyskiwania nasienia”:

Zgodnie z regulacjami EU, w centrach rozrodu stosuje się aktualnie metody genetyczne do oceny wartości hodowlanej buhajów, skutkujące możliwością utrzymania mniejszej liczby osobników, niż poprzednio, kiedy badania buhajów oparte były o analizy potomstwa. W momencie planowania Programu Wieloletniego opierano się o tą ostatnią przesłankę. Mając na uwadze powyższe zaistniała konieczność ograniczenia liczby badanych buhajów z 500 do 250. W zadaniu zmodyfikowano sposób liczenia prób pozyskanych do badań. Przyjęto badanie jednej próbki w jednym z trzech kierunków (BHV1, BVD-MD, BLV). W związku z powyższym każdego roku w latach 2021 – 2023 liczba zbadanych próbek wyniesie 750. Dokonano stosownych zmian w ,,metodyce badań i harmonogramie realizacji zadania”, kosztorysie zadania oraz w tabeli „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu” w latach 2021-2023 z 500 na 750.

1. Zadanie 33 „Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń wywołanych przez dermonekrotoksyczne szczepy *Pasteurella multocida* i *Bordetella bronchiseptica* będących przyczyną zakaźnego zanikowego zapalenia nosa (ZZZN) u świń”

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią SARS-CoV-2 jedyny producent testów na świecie (Pasteurella multocida Toxix ELISA - PMT; prod. ThermoFisher Scientific), umożliwiających badanie serologiczne w kierunku Zakaźnego Zanikowego Zapalenia Nosa u świń (ZZZN) wycofał z produkcji w/w zestawy ELISA.
W związku z powyższym z przyczyn niezależnych od Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach nie jest możliwa dalsza realizacja zadania.

1. Zadanie 37 „Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania choroby aleuckiej u norek w Polsce”

 Wprowadzono zmianę „Metodyki badań i harmonogramu realizacji zadania” polegająca na zastąpieniu badania próbek narządów badaniem próbek kału. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z występowaniem i możliwością rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w stadach norek w Polsce, a także biorąc pod uwagę brak możliwości bezpiecznego pobierania w środowisku fermy próbek narządów zwierząt przez urzędowych lekarzy weterynarii, odstąpiono od badania narządów tych zwierząt. Począwszy od 2021 roku badanie próbek narządów zastąpiono badaniem próbek kału, zachowując przy tym całkowitą liczbę (200) próbek, zaplanowanych do pobrania z monitorowanych ferm. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z występowaniem zakażeń SARS-CoV-2 w stadach norek w Polsce może skutkować trudnościami w pobieraniu próbek kału i wymazów środowiskowych. Wówczas ocena występowania wirusa choroby aleuckiej na fermach będzie kontynuowana w oparciu o badanie próbek wymazów z jamy gębowej norek.

1. Zadanie 39 „Charakterystyka patogenów drobiu wywołujących choroby podlegające obowiązkowi rejestracji oraz ocena występowania zakażeń wirusem Zachodniego Nilu u ptaków dzikich”

Projektowane zmiany dotyczą:

- kosztorysu zadania. W trakcie planowania Programu Wieloletniego w 2018 roku oszacowano liczbę izolatów poddanych charakterystyce molekularnej na 250 i stosownie do tego wykalkulowano koszty takiej analizy. Wyliczone w taki sposób koszty realizacji zadania zostały ujęte w załączniku do uchwały Rady Ministrów. Ze względu na brak zainteresowania lekarzy wolnej praktyki pobraniem 250 izolatów, ostatecznie w programie przyjęto zbadanie 50 z nich. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmiany kosztów zadania.

 - liczby próbek w tabeli „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu” w latach 2021-2023 z 85 na 135. W tabeli podano jedynie planowaną liczbę próbek pobieranych od ptaków dzikich, badanych w kierunku wirusa zachodniego nilu (WZN) w liczbie 85. Natomiast w tabeli tej nie uwzględniono liczby próbek (izolatów) pogenów drobiu podlegających obowiązkowi rejestracji, w liczbie 50 izolatów.

 - „Metodyki badań i harmonogramu realizacji zadania”. W zakresie próbkobrania, poza uzyskiwaniem próbek w ramach rutynowych badań usługowych, uwzględniono możliwość pobierania próbek przez Inspekcję Weterynaryjną. Podyktowane jest to koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby próbek, bowiem wykorzystanie tylko próbek z badań usługowych jest niewystarczające, ze względu na systematycznie obniżającą się liczbę badań. dodano wyrażenie „miedzy innymi”, które pozwoli poszerzyć spektrum gatunków ptaków dzikich badanych w kierunku WZN.

1. Zadanie 45 „Analiza zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt w Polsce”

Zmieniono kosztorys zadania. W czasie planowania Programu Wieloletniego w 2018 r. pierwotnie założono przeprowadzenie badań dla 4 wybranych gatunków zwierząt w wytypowanych fermach, przy czym liczba ferm miała wzrastać z każdym rokiem realizacji Programu i w 2023 roku wynosić 480. Jednakże, ze względu na brak umocowań prawnych zobowiązujących hodowców i lekarzy weterynarii do raportowania danych dotyczących stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych (plw) przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt gospodarskich oraz brak zgody właścicieli gospodarstw i lekarzy weterynarii na zbieranie danych z założonej liczby gospodarstw ograniczono ich liczbę do nie więcej niż 100 w każdym roku realizacji zadania. Mając na uwadze zmniejszenie liczby gospodarstw, z których będą zbierane dane wystąpiła konieczność zmiany kosztów zadania. W związku z powyższym wprowadzono korektę kosztów zadania w zakresie „Bezosobowego funduszu płac”, przewidzianego na wynagrodzenia za czynności związane z gromadzeniem i raportowaniem danych, dotyczących stosowania plw przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt gospodarskich, uwzględniając zmniejszoną liczbę wytypowanych do badania ferm.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu**Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", zmienioną uchwałą nr 134/2019 Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r.**Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące**Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** Lech KołakowskiSekretarz StanuMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**Magdalena ZasępaDyrektorDepartamentu Hodowli Zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsitel. 22 623 18 43 | **Data sporządzenia**30.09.2021 r.**Źródło:** Inicjatywa własna**Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów**ID212 |
| **OCENA SKUTKÓW REGULACJI** |
| 1. **1. Jaki problem jest rozwiązywany?**
 |
| W trakcie realizacji programu wieloletniego pn. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” uchwalonego na lata 2019-2023 pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie planowania programu w 2018 r. W zadaniu 30 – w centrach rozrodu stosuje się obecnie zgodnie z regulacjami UE metody genetyczne do oceny wartości hodowlanej buhajów, skutkujące możliwością utrzymania mniejszej liczby osobników, niż poprzednio, kiedy badania buhajów oparte były o analizy potomstwa.W zadaniu 33- z powodu pandemii SARS-CoV2 jedyny producent testów na świecie (Pasteurella multocida Toxix ELISA - PMT; prod. ThermoFisher Scientific), umożliwiających badanie serologiczne w kierunku Zakaźnego Zanikowego Zapalenia Nosa u świń (ZZZN) wycofał z produkcji w/w zestawy ELISA.W zadaniu 37 - z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z występowaniem i możliwością rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w stadach norek w Polsce, ograniczona została możliwość pobierania prób do badań.Ponadto w zadaniach: 39 oraz 45 w związku z przyjętymi założeniami merytorycznymi zadań z etapu projektowania uchwały, wystąpiła konieczność zmiany realizacji kosztów tych zadań. |
| 1. **2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt**
 |
| Zmiana uchwały Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", zmienionej uchwałą nr 134/2019 z dnia 28 października 2019 r. w zakresie:1) w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację Programu do kwoty 66 464 990 zł),2) w załączniku do uchwały w zakresie zmiany:1. ,,Metodyki badań i harmonogramu realizacji zadania”- zadania 30, 37, 39
2. w załączniku do nr 1 do Programu zmiany w tabelach:
* „Kosztorys zbiorczy realizacji zadań badawczych”,
* „Koszt realizacji poszczególnych zadań Programu” w zakresie zadań: 30,33,39,45,
* „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań programu” w zakresie zadań: 30, 33 i 39
1. w załączniku do nr 2 do Programu zmiany całkowitego kosztu zadań: 30, 33, 39, 45.

Efektem wprowadzonych zmian będzie możliwość dostosowania kosztów programu do zakresu realizowanych zadań. |
| 1. **3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?**
 |
| Nie dotyczy. |
| 1. **4. Podmioty, na które oddziałuje projekt**
 |
| Grupa | Wielkość | Źródło danych  | Oddziaływanie |
| Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy |  |  | Realizacja programu |
| Inspekcja Weterynaryjna | Główny Inspektorat Weterynarii;16 Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii;305 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii | Główny Inspektorat Weterynarii | Pobieranie i dostarczanie próbek – materiału do badań  |
| Zakłady Higieny Weterynaryjnej | 16 ZHW | Główny Inspektorat Weterynarii | Przekazywanie materiału do badań; wymiana informacji |
| 1. **5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji**
 |
| Ze względu na zakres zmian projektowanej uchwały zmieniającej Uchwałę *w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"* oraz podmiot ją realizujący, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami społeczno – zawodowymi i związkami zawodowymi rolników. |
| 1. **6. Wpływ na sektor finansów publicznych**
 |
| (ceny stałe z …… r.) | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| **Dochody ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  - 0,972 | -1,154 | -1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,402 |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo ogółem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa | 0,972 | 1,154 | 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,402 |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania  | Budżet państwa, część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo łowiectwo, rozdział 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Szczegółowe informacje zostały przedstawione w OSR przeprowadzonej do uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego w roku 2018. Obecna zmiana uchwały dotyczy obniżenia wysokości wydatków budżetu państwa w latach 2021-2023 ponoszonych na realizację Programu z kwoty 69.867 tys. zł do kwoty 66.465 tys. (tj. o kwotę 3.402 tys. zł)  |
| 1. **7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**
 |
| Skutki |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | *Łącznie (0-10)* |
| W ujęciu pieniężnym(w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB | - 0,972 | -1,154 | -1,276 |  |  |  | -3,402 |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa | Uchwała realizuje zadania nałożone przez Unię Europejską na państwa członkowskie w aspekcie zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Wpisuje się ona w sposób sprawowania nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz dokumentuje stan epizootyczny kraju, a przez to daje możliwość umieszczania polskich produktów na rynku wspólnotowym, przez co pośrednio wpływa na podnoszenie konkurencyjności i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Projektowana zmiana nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. |
| sektor mikro-, małych i średnich ą |
| rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe  |
| (dodaj/usuń) |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |
| (dodaj/usuń) |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  |  |
| 1. **8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**
 |
| 🞩 nie dotyczy |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). | [ ]  tak[ ]  nie[ ]  nie dotyczy |
| [ ]  zmniejszenie liczby dokumentów [ ]  zmniejszenie liczby procedur[ ]  skrócenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       | [ ]  zwiększenie liczby dokumentów[ ]  zwiększenie liczby procedur[ ]  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy[ ]  inne:       |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.  | [ ]  tak[ ]  nie[ ]  nie dotyczy |
| Komentarz: |
| 1. **9. Wpływ na rynek pracy**
 |
| Brak wpływu regulacji na rynek pracy. |
| 1. **Wpływ na pozostałe obszary**
 |
| 🞩 środowisko naturalne🞩 sytuacja i rozwój regionalny[ ]  sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe | [ ]  demografia[ ]  mienie państwowe[ ]  inne:       | [ ]  informatyzacja🞩 zdrowie |
| Omówienie wpływu | Realizacja działań objętych Programem umożliwia stworzenie aktualnego profilu zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. Badania określone w poszczególnych zadaniach mają na celu dostarczenie danych pozwalających na uznanie Polski jako kraju wolnego od groźnych chorób a produkowanej w Polsce żywności pochodzenia zwierzęcego jako bezpiecznej. Takie działania umożliwią umieszczanie na rynku Unii Europejskiej i eksport na rynki państw trzecich żywności zwierzęcego pochodzenia. Realizacja uchwały stwarza szanse perspektywicznego rozwoju produkcji zwierzęcej w poszczególnych regionach i na obszarze całego kraju. |
| 1. **Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**
 |
| Planuje się, że projektowana zmiana uchwały Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem podjęcia.  |
| 1. **W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**
 |
| Ewaluacja zmienionych zadań programu będzie realizowana w sposób ciągły. Monitorowanie postępów ww. zadań będzie odbywać się na podstawie półrocznych i rocznych sprawozdań, obrazujących celowość i wykorzystanie środków finansowych przewidzianych do realizacji każdego z obszarów. Efekty realizacji zadań będą przedstawiane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główny cel i cele szczegółowe będą monitorowane co roku z wykorzystaniem etapów działania na poszczególne lata w ramach poszczególnych obszarów badawczych a w zadaniach będą określane w corocznych umowach zawieranych na realizację zadań programu wieloletniego.  |
| 1. **Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**
 |
| Brak. |

#

1. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054. [↑](#footnote-ref-2)