**NAŘÍZENÍ**

**Karlovarského kraje č. 1/2024**

**ze dne 17.6.2024**

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany**

**v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Karlovarského kraje na základě usnesení č. RK 756/06/24 ze dne 17. 6. 2024 vydává v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona   
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

(1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Karlovarského kraje.

(2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

**Článek 2**

**Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou vlhkostí v půdě   
a vegetaci a s tím spojenou zvýšenou mírou rizika vzniku požáru.

**Článek 3**

**Způsob vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

(1) Krajský úřad při vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zpravidla přihlíží k doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“), který své doporučení vydává na základě sledování relevantních dat.

(2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle článku 2 tohoto nařízení se zveřejňuje vhodným způsobem, např. na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými.

**Článek 4**

**Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření (např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat celého území kraje nebo pouze jeho části.

**Článek 5**

**Obecné podmínky   
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech podle článku 4 tohoto nařízení zakázáno:

1. rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
2. pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,
3. provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
4. používat pyrotechnické výrobky,
5. používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.),
6. spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

**Článek 6**

**Podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a GPS\*  
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

(1) Žňová technika (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) musí být vybavena lapači jisker; lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

(2) Žňová technika musí být vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Pokud se jedná o soupravu (např. traktor a valník), musí být hasicím přístrojem vybaveno pouze vlečné vozidlo.

(3) Součástí žňové techniky musí být technika schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru), tato technika musí být přítomna v místě provádění sklizně a u této techniky musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha. Pokud se jedná o pole   
o výměře 100 ha a větší, musí být tato technika přítomna na poli ve dvojnásobném množství.

(4) V případě založení stohu na strništi musí být po naskladnění provedena úprava půdy po jeho obvodu takovým způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

(5) Pokud se provádí sklizeň obilovin, řepky a GPS na poli o výměře 100 ha a větší, musí být pole rozděleno alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

(6) Při skladování rostlinného materiálu majícího sklon k samovznícení je provozovatel činností povinen provádět prokazatelné měření teploty naskladněného materiálu. Provádění měření se prokazuje písemným záznamem s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která měření prováděla.

(7) Teplota se měří například tepelnými čidly, nebo hloubkovými teploměry tak, aby byla zjištěna teplota naskladněného materiálu v různých výškových úrovních. Měření se provádí v intervalech umožňujících včasné zjištění dosažení teploty skladovaného materiálu 65 oC. Při naměření této teploty (65 oC ) je nutno učinit neodkladná opatření jako například přeložení nebo vyskladnění přehřátého materiálu. Dosažení kritické teploty a záměr provést překládku či vyskladnění musí být nahlášeny na krajské operační a informační středisko HZS KVK (dále jen „KOPIS“). KOPIS může na základě podaných informací rozhodnout o nutnosti asistence jednotek požární ochrany před zahájením těchto opatření.

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

GPS\* - obilniny sklízené ve formě siláží z celých rostlin

**Článek 7**

**Podmínky k zabezpečení požární ochrany v lesích   
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

**Hlídková činnost**

(1) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než   
50 ha je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství prostřednictvím letecké hasičské služby.

(2) Ustanovení čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení se nevztahují na vlastníky nebo uživatele lesů, kteří zabezpečí včasné zjištění požáru a jeho nahlášení na KOPIS prostřednictvím automatického monitorovacího zařízení, které je schopné monitorovat celé dotčené území vlastníka či uživatele lesa a je schopné zabezpečit přenos hlášení o požáru.

(3) Organizace hlídkové činnosti musí být stanovena písemně v záznamu o hlídkové činnosti, který musí obsahovat seznam pozorovaných oblastí s přidělením pozorovacích míst, seznam osob, které budou hlídkovou činnost vykonávat, rozpis návštěv jednotlivých pozorovacích míst, způsob předání zprávy o případném požáru a způsob oznámení požáru na KOPIS.

(4) Pozorovanou oblastí se rozumí oblast lesa, kterou je možné sledovat alespoň z jednoho pozorovacího místa.

(5) Pozorovacím místem se rozumí místo, ze kterého je hlídka schopna monitorovat pozorovanou oblast; jako pozorovací místa slouží zpravidla přírodní vyvýšeniny v terénu nebo uměle vytvořené vyhlídky.

(6) V případě, že z jednoho pozorovacího místa lze monitorovat pozorovanou oblast, jejíž součástí jsou lesní pozemky více vlastníků nebo uživatelů lesa, mohou tito vlastníci či uživatelé na hlídkové činnosti spolupracovat. Informace o takové spolupráci musí být uvedena v záznamu vedeném v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 tohoto nařízení.

(7) Hlídková činnost se provádí návštěvami pozorovacích míst, ze kterých se sleduje případný výskyt příznaků požáru v pozorované oblasti. Hlídková činnost se provádí od rozednění do soumraku, a to takovým způsobem, aby byly na každém pozorovacím místě provedeny během jednoho dne alespoň tři návštěvy. Přitom první návštěva musí být provedena do 10:00 hodin   
a poslední návštěva musí být provedena nejdříve v 17:00 hodin.

(8) Pokud na některém z pozorovacích míst není dostupný signál mobilní sítě, musí vlastník nebo uživatel lesa stanovit pro potřeby hlídky opatření k zabezpečení možnosti oznámit požár na KOPIS v co nejkratší době od zpozorování (např. zabezpečením vozidla pro potřeby hlídky).

**Ostatní podmínky**

(8) Vlastník nebo uživatel lesů je povinen prověřit použitelnost vodních zdrojů nacházejících se na území lesa, především vydatnost zdrojů a volný přístup pro požární techniku. O stavu vodních zdrojů a o přístupnosti k vodním zdrojům musí provést záznam, který musí mít k dispozici osoby spolupracující v případě vzniku požáru s jednotkami požární ochrany.

(9) Vlastník nebo uživatel lesů je povinen udržovat sjízdné hlavní lesní a polní komunikace   
k zajištění příjezdu požární techniky na lesní pozemky.

(10) Vlastník nebo uživatel lesů je po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru povinen na přístupových cestách do lesa vyznačit informaci o zákazu kouření a o zákazu manipulace   
s otevřeným ohněm.

(11) Vlastník nebo uživatel lesů je povinen provést kontrolu míst, kde v období 5 dnů před vyhlášením doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. se provádělo pálení v rámci hospodářské činnosti,
2. došlo k požáru.

**Článek 8**

**Zrušovací ustanovení**

Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2016 ze dne 23.5.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

**Článek 9**

**Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

**Ing. Petr Kulhánek**

hejtman Karlovarského kraje