**NAŘÍZENÍ**

**Libereckého kraje**

*ze dne 5. 3. 2024,*

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

**v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Libereckého kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), vydává toto nařízení:

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Libereckého kraje.
2. Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

**Čl. 2**

**Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:

1. doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, a po kterou hrozí zvýšení počtu a závažnosti požárů v přírodním prostředí, nebo
2. doba, po kterou je na určitém území v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu jevu „nebezpečí požáru“ v intenzitě jevu „nízký“ a „vysoký“ (na stupnici rizika vzniku závažného požáru se tyto kategorie zobrazují jako „střední riziko vzniku závažného požáru“, „vysoké riziko vzniku závažného požáru“ a „extrémní riziko vzniku závažného požáru“)[[1]](#footnote-1), zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby, nebo
3. období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen „období sklizně“)[[2]](#footnote-2).

**Čl. 3**

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

1. Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle čl. 2 písm. a) tohoto nařízení vyhlašuje hejtman Libereckého kraje na doporučení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, nebo jiného odborného orgánu[[3]](#footnote-3), pro území celého kraje nebo jeho části.
2. Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle čl. 2 písm. a) tohoto nařízení se zveřejňuje na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, a dále vhodným způsobem, např. v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými.

**Čl. 4**

**Místo zvýšeného požárního nebezpečí**

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. Jedná se zejména o:

1. lesní porost[[4]](#footnote-4) a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2. lesopark, park, zahrada[[5]](#footnote-5) a obdobný porost,
3. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
4. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
5. stohy sena a slámy[[6]](#footnote-6) a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

**Čl. 5**

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

1. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 2 písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru podle čl. 4, zakazuje:
2. rozdělávání nebo udržování ohně (např. táborové ohně, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
3. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
4. kouření (s výjimkou elektronických cigaret).
5. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 2 písm. a) a b) se na celém území, pro které je doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v platnosti zakazuje:
6. používání pyrotechnických výrobků,
7. používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice apod.),
8. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
9. Opatření uvedená v odst. 1 písm. a) se nevztahují na tábořiště (kempy), která mají ohniště již vybudována v rámci těchto tábořišť v rámci uvedení areálu do užívání stavebními úřady, nebo centrální ohniště v těchto tábořištích, která svým charakterem neumožňují rozšíření ohně mimo prostor ohniště, sloužící výhradně k ohřevu potravin, za podmínek dodržení vzdáleností dle čl. 4 písm. a), d) a e) tohoto nařízení.
10. Opatření uvedená v odst. 1 písm. a) se nevztahují na zahrady, kde jsou vybudována ohniště, jež svým charakterem neumožňují rozšíření ohně mimo prostor ohniště, sloužící výhradně k ohřevu potravin, za podmínek dodržení vzdáleností dle čl. 4 písm. a), d) a e) tohoto nařízení.

**Čl. 6**

**Jízdy parních lokomotiv**

1. V případě, že je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu jevu „nebezpečí požáru“ v intenzitě jevu „nízký“ („střední riziko vzniku závažného požáru“ na stupnici rizika vzniku závažného požáru), je možné činnost jízdy parní lokomotivy, provádět pouze za předpokladu, že provozovatel činnosti prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění činnosti a osob účastnících se činnosti, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem[[7]](#footnote-7).
2. V případě, že je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu jevu „nebezpečí požáru“ v intenzitě jevu „vysoký“ („vysoké riziko vzniku závažného požáru“, nebo „extrémní riziko vzniku závažného požáru“ na stupnici rizika vzniku závažného požáru), je jízda parní lokomotivy zakázána[[8]](#footnote-8).
3. V případě, že se v průběhu provádění činnosti změní aktuálně platná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby jevu „nebezpečí požáru“ v intenzitě jevu „nízký“ na intenzitu jevu „vysoký“ (ze „středního rizika vzniku závažného požáru“ na „vysoké riziko vzniku závažného požáru“, nebo „extrémní riziko vzniku závažného požáru“ na stupnici rizika vzniku závažného požáru), postupuje provozovatel činnosti v souladu se stanovením rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 1 tohoto článku za předpokladu, že se o této změně mohl dozvědět.

**Čl. 7**

**Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období sklizně**

1. Vybavit žňovou techniku (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) lapači jisker; lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.
2. Vybavit žňovou techniku, 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. Preventivně zkontrolovat žňovou techniku, především elektroinstalaci a palivovou soustavu, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a následnému požáru.
4. Při nasazení žňové techniky mít na poli k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření ochranného pruhu proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m, který musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru (dále jen „ochranný pruh“). U této techniky mít nepřetržitě přítomnou poučenou obsluhu, jak se zachovat v případě požáru a jak použít tuto techniku k zabránění jeho šíření. Pokud se jedná o pole o výměře 25 ha a větší, mít na poli k dispozici tuto techniku ve dvojnásobném množství. A dále stanovit základní taktický postup (např. písemně) při použití prostředků určených pro provedení prvotních hasebních prací v případě vzniku požáru do příjezdu jednotek požární ochrany a seznámit s ním příslušné osoby.
5. Zajistit přednostní zahájení sklizně dozrálých obilovin, řepky a GPS[[9]](#footnote-9) porostů na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací a železničních tratí) a místech, ze kterých se může požár rozšířit do okolního prostředí (např. lesů), do vzdálenosti 10 m od zdroje ohrožení nebo možného rozšíření.
6. V případě založení stohu na strništi provést po naskladnění jeho oborání tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m.
7. Při provádění sklizně obilovin, řepky a GPS na poli, rozdělit pole ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o max. velikosti 25 ha.
8. Při provádění sklizně vytvořit ochranné pruhy proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m (včetně sousedního lesního porostu), pokud nebyly provedeny již před sklizní (kolem pole), a dále zajistit po celém poli „požární úseky“, tj. části pole oddělené od dalších částí ochrannými pruhy. Dalším řešením je celé strniště zaorat.
9. Mít k dispozici na místě žňových prací vhodné funkční spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru („nabitý“ mobilní telefon, radiostanice apod.).

**Čl. 8**

**Sankční ustanovení**

Porušení povinností stanovených v tomto nařízení k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru je přestupkem podle zvláštního zákona[[10]](#footnote-10), za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

**Čl. 9**

**Zrušovací a závěrečná ustanovení**

1. Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Libereckého kraje č. 391/24/RK ze dne 5. 3. 2024.
2. Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně přílohy se tímto nařízením zrušuje.
3. Toto nařízení nabývá platnosti vyhlášením ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

**Martin Půta v. r.**

hejtman

**Ing. Jan Sviták v. r.**

statutární náměstek hejtmana

1. Riziko vzniku závažného požáru je zveřejňováno na webových stránkách ČHMÚ ve formě mapy České republiky s barevným vyznačením jednotlivých ORP a aktuálními stupni rizika – nízké (zelená barva), střední (žlutá barva), vysoké (oranžová barva) a extrémní (červená barva) [↑](#footnote-ref-1)
2. Za období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktivní (dokončení dosoušení, ustálené teploty uskladněných zrnin). [↑](#footnote-ref-2)
3. Odbor životního prostředí a zemědělství apod. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lesním porostem se rozumí stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa viz § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zahradou se rozumí pozemek, na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, viz příloha k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. [↑](#footnote-ref-5)
6. Za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ust. § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-7)
8. Jízdou parní lokomotivy se rozumí aktivní činnost parní lokomotivy, která vyvíjí sílu pro pohon vlastní nebo vlakové soupravy. Za jízdu se nepovažuje jízda parní lokomotivy s ohněm na roštu samotném nebo s vlakem, která nevyvíjejí tažnou sílu a která je tažená nebo sunutá vozidlem jiné trakce. [↑](#footnote-ref-8)
9. GPS (Ganzpflanzenschrot) – metoda sklizně celých rostlin systémem silážování drtě. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ust. § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-10)