VILJANDI MAAKONNA JAHINDUSNÕUKOGU 20. 07.2015 KOOSOLEKU

PROTOKOLL

Pärnu, algus kell 10.00 , lõpp kell 12.00

Juhataja: Küllike Koger

**Protokollija:** Aleksander Siimenson

**Osalesid:** Küllike Koger , Tõnu Vreimann, Peeter Lääne, Priit Vahtramäe, Viljar Türner, Veljo Kask, Olavi Udam ja Elor Ilmet.

Jahindusnõukogu koosolek toimub elektrooniliselt ja on otsustusvõimeline, sest kohal on 8 nõukogu liiget.

PÄEVAKORD:

1. **Metskitse** küttimistingimuste kooskõlastamine;

2. **Metssea** küttimistingimuste kooskõlastamine;

3. Kokkuleppe sõlmimine **hirve** küttimismahu ja -struktuuri määramiseks 2015/2016 aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;

4. Kokkuleppe sõlmimine **põdra** küttimismahu ja -struktuuri määramiseks 2015 aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;

5. Kokkuleppe sõlmimine **karu** küttimistingimuste määramiseks 2015 aasta jahihooajaks.

OTSUSTATI:

1. **Metskitse küttimistingimuste kooskõlastamine.**

Etteantud soovituslik maht. Küttimismahu otsustab iga jahipiirkond ise.

|  |  |
| --- | --- |
| Jahipiirkond | Küttimismaht 2015 |
| Abja | 21 |
| Halliste | 18 |
| Heimtali | 18 |
| Holstre | 9 |
| Kaansoo | 18 |
| Karksi | 21 |
| Kolga-Jaani | 21 |
| Kõo | 30 |
| Kärstna | 18 |
| Lahmuse | 15 |
| Leie | 51 |
| Lembitu | 51 |
| Lilli | 9 |
| Mõisaküla | 12 |
| Nuia | 15 |
| Paistu | 15 |
| Polli | 9 |
| Päri-Metsküla | 15 |
| Rimmu | 9 |
| Suislepa | 15 |
| Suure-Jaani | 9 |
| Sürgavere | 12 |
| Tarvastu | 21 |
| Tänassilma | 30 |
| Tääksi | 21 |
| Vambola | 21 |
| Viiratsi | 15 |
| KOKKU: | 519 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jätmaks võimalused looduslikuks valikuks soovitame sokkude küttimisega alustada mitte   enne augustikuud ehk siis metskitsede jooksuaja lõpufaasis.   1. Dominantseid 3 haruseid sokkusid vanuses 3,5-5,5 aastat mitte küttida. 2. Küttimisel lähtuda printsiibist üks – sokk, üks – kits, üks - tall. Sokkude osakaal küttimisest   ei peaks ületama 35%. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Metssea küttimistingimuste kooskõlastamine.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Seoses seakatku levikuga on otstarbekas numbrilist küttimismahtu mitte kooskõlastada. 2. Täiskasvanud (üle 3,5 aasta ) kuldi küttimise korral tuleb küttida ka sama arv  ja vanusega    emiseid, suhtega 1:1, kuid parem mitte küttida.   1. Üksikute täiskasvanud kulte soovituslikult mitte küttida, välja arvatud trofeevääriline isend -7   aastat ja rohkem.   1. Noorloomade hulk kütitavatest isenditest peaks moodustama 70-80 %.   Noorloomadena käsitletakse antud küttimissoovituse kontekstis kuni 1,5 aastaseid isendeid e  noorloomade hulka arvestada lisaks põrsastele need kesikud, kes kütitakse enne  ühisjahtide algust 1. oktoobrit.   1. Neis piirkondades (Abja, Halliste, Kaansoo, Kolga-Jaani, Leie, Mõisaküla, Karksi  ja Nuia), kus ei   ole veel seakatk arvukust vähendanud tuleb seda teha ise ja võimalusel samas suuruses,  mis  jahimeeste  loendusandmed.   1. Oluliste põllukahjustuste olemasolul ning juhul kui jahipiirkonna kasutaja ei saa või ei soovi   kahjustuskoldes ise aktiivselt jahti pidada, soovitame jahipiirkondade kasutajatel  kaaluda kahjustuste rahalise kompenseerimise alternatiivina maaomanikule või tema  poolt nimetatud suuruluki jahipidamise õigust omavale isikule kahjustuskoldes  metssea noorlooma küttimise võimaluse pakkumist. Lisatingimustena ning jahiohutuse  huvides peaks maaomanik toimuvast jahist eelnevalt jahipiirkonna kasutajat teavitama  ning lisaks esitama näiteks kütitud isendi alalõualuu. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Kokkuleppe sõlmimine hirve küttimismahu ja -struktuuri määramiseks**   **2015/2016 aasta jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kehtestatakse miinimumlimiit:   |  |  | | --- | --- | | Jahipiirkond | Küttimismaht 2015/2016 | | Abja | 4 | | Halliste | 8 | | Heimtali | 3 | | Holstre | 0 | | Kaansoo | 0 | | Karksi | 0 | | Kolga-Jaani | 0 | | Kõo | 0 | | Kärstna | 0 | | Lahmuse | 0 | | Leie | 0 | | Lembitu | 0 | | Lilli | 3 | | Mõisaküla | 25 | | Nuia | 6 | | Paistu | 0 | | Polli | 0 | | Päri-Metsküla | 0 | | Rimmu | 8 | | Suislepa | 0 | | Suure-Jaani | 0 | | Sürgavere | 0 | | Tarvastu | 0 | | Tänassilma | 0 | | Tääksi | 0 | | Vambola | 0 | | Viiratsi | 0 | | KOKKU: | **57** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Küttimisstruktuur täiskasvanute hulgas suhtega 1:1;  2. Vasikate osakaal küttimisest 25-30%.  3. Nendes piirkondadest ,kus on rohkem ,kui 10 isendit ,tekkinud karjad ja järglased ,jälgida  jahindusnõukogu kehtestatud struktuuri, suurem rõhk lehmale ja vasikatele.  4. Pullide küttimisel säästa dominantseid pulle.  5. Hirvede küttimisõigus ja võimalus on kõikidele jahipiirkondadel, kuid täiskasvanuid isendeid  küttida suhtes 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Kokkuleppe sõlmimine põdra küttimismahu ja -struktuuri määramiseks 2015 aasta**   **jahihooajaks jahipiirkondade kaupa;** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kehtestatakse miinimumlimiit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Jahipiirkond | Küttimismaht 2015/2016 | | Abja | 20 | | Halliste | 25 | | Heimtali | 21 | | Holstre | 7 | | Kaansoo | 35 | | Karksi | 21 | | Kolga-Jaani | 20 | | Kõo | 15 | | Kärstna | 22 | | Lahmuse | 7 | | Leie | 38 | | Lembitu | 18 | | Lilli | 18 | | Mõisaküla | 27 | | Nuia | 20 | | Paistu | 18 | | Polli | 12 | | Päri-Metsküla | 19 | | Rimmu | 26 | | Suislepa | 19 | | Suure-Jaani | 26 | | Sürgavere | 12 | | Tarvastu | 14 | | Tänassilma | 24 | | Tääksi | 18 | | Vambola | 22 | | Viiratsi | 14 | | KOKKU: | **538** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Struktuur: Pulle 32%; Lehmi 35%; vasikaid 33%. Limiidi arvestamisel ümardatakse tulem lehma poole.  2. Põdralehmadest on eeliskütitavad (valdavalt noored) vasikateta lehmad; pesakonda küttides jäägu lehm  alles või kütitagu viimasena. Kaksikutega pesakondi kütitagu mõõdutundega, näiteks üks vasikas kahest  või kolmest.  3. Iga jahiühendusel soovitame küttida 20% pullide limiidist, kes on vanem kui 3,5 aastat.  4. Soovitame küttida pulle, kellel on piik või harksarved kuni 2,5 aastat.  5. Maakonna kohta kütitakse soovitavalt 3-5 kühvelsarvedega pulli.  6. Esitada vahekokkuvõtte aruanne 02.11.2015 seisuga, jahindusnõukogule  (kontaktisik aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee). |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Kokkuleppe sõlmimine karu küttimistingimuste määramiseks 2015 aasta jahihooajaks.**

Jahindusnõukogu soovitab küttida 3 karu.

1. Keelatud küttida emakarusid, kellel on pojad;

2. Mitte eraldada küttimislube piirkonda, kus viimase kahe aasta jooksul ei ole esitatud karuvaatlusandmeid.

3. Jagada küttimisload 3 piirkonna vahel, vastavalt arvukusele ja kahjustusjuhtudele:

I piirkond - Kaansoo, Lahmuse, Suure-Jaani, Sürgavere - 1 luba;

II piirkond - Kolga-Jaani, Leie, Kõo, Tänassilma – 1 luba;

Leiele ei väljastata küttimisõigust, niikaua, kui on täitmata ,,Viljandi maakonna jahindusnõukogu 24.07.2014 koosoleku protokolli punkt 4.3: ,,esitama Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20.novembriks kütitud isendite andmed (ankeet) ja märgistatud bioproovid (lihaseproov, emakas koos munasarjaga ja esimene premolaar).";

III piirkond - Mõisaküla, Kärstna, Rimmu, Lembitu, Viiratsi – 1 luba;

4. Igast jahipiirkonnast võib küttida ühe karu kuni maakondliku küttimismahu täitumiseni;

5. Lõunapoolsetel jahipiirkondadel vältida täiskasvanud emakaru küttimist.

**6. Viljandimaa jahindusnõukogu soovitab ajujahi keelu seakatku piirkonnas tühistada, kuna antud piirang takistab põtrade arvukuse reguleerimist. Põdra küttimise miinimumlimiit kehtestatakse tingimusel, et ajujaht on lubatud. Ajujahi mittelubamise korral tuleb jahindusnõukogu kokku, uute põdra küttimise limiitide kehtestamiseks.**

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*

Küllike Koger Aleksander Siimenson

Juhataja Protokollija