32408067-A40D-4B6B-AB27-B70E932DEED2

**Kaasnev eelnõu KOMISJONI REGULATSIOONILE (EL) Nr …/.. XXX**

**täiendades Lisa XVII (EK) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ja "REACH" Nõukogu (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) regulatsiooni Nr 1907/2006, mis käsitleb pliid sisaldavate haavlite kasutamist märgaladel või nende ümbruses**

Võttes arvesse EK regulatsiooni Nr 1907/2006, täiendades direktiivi 1999/45/EC ja tunnistades kehtetuks Nõukogu regulatsioonid Nr 793/93, 1488/94, 76/769/EEC, 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ja 2000/21/EC[[1]](#footnote-2), eriti selle Artikli 68(1),

Samas kui:

1. Lisa XVII EK regulatsioonile Nr 1907/2006 sätestab piirangud, mis on pandud peale teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmisele, turul asetsemisele ja kasutamisele. Sissekanne 63 käsitleb piiranguid plii (CAS No 7439-92-1, EC No 231-100-4) ning pliiühenditega seoses.
2. Euroopa Liit ja 23 liikmesriiki on Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe (AEWA) lepingu osapooled, millel on tegevuskava paragrahviga 4.1.4 (osa AEWA-st) ette nähtud püüe järkjärgult märgaladel küttimisel kasutatava pliid sisaldava laskemoona kasutuselt eemaldamine võimalikult kiiresti vastavalt ise määratud ja avalikustatud graafikutele.
3. Direktiivi 2009/147/EC artikkel 4(2) nõuab, et liikmesriigid pööraksid erilist tähelepanu märgalade kaitsele, eriti nendele, mis on rahvusvahelise tähtsusega, looduskaitse meetmeid rakendades regulaarselt ilmuvate rändlindude suhtes.
4. 3.12.2015 palus Komisjon Euroopa Kemikaaliametilt (ECA) vastavalt artiklile 69(1) ja EK regulatsioonile Nr 1907/2006 valmistada ette toimik eesmärgiga laiendada piiranguid pliile ja pliiühenditele Lisas XVII, et hallata riski keskkonnale ja inimeste tervisele, mida toob kaasa plii ja pliiühendite kasutamine laskemoonas, mida kasutatakse märgaladel küttimisel. Komisjon palus ECA’lt ka hakata koguma infot muu plii-laskemoona kasutuse suhtes, sh küttimine muudel maastikel kui märgaladel ja märgilaskmisel ja õngeraskustena kalapüügil.
5. 21.06.2017 avaldas ECA Lisa XV toimiku[[2]](#footnote-3), milles tegi ettepaneku määrata piirang pliid ja pliiühendeid sisaldava laskemoona kasutamisele, kui püssi lastakse märgaladel või kui lastud laskemoon võib maanduda märgalale. ECA tegi ettepaneku piirata ka omamist, et parendada piirangute täidesaatmist. ECA jõudis järeldusele, et pliid sisaldava laskemoona kasutamine märgaladel seab ohtu veelinnud, kes võivad alla neelata pliid sisaldavat laskemoona, mis viib mürgistusteni, sh surmani.
6. Veelindude arv, mis hinnatakse hukkuvat EL’is pliimürgistuse tõttu, on suurusjärgus 1 miljon igal aastal. Pliid sisaldava laskemoona tõttu on ohus ka liigid, mis toituvad lindudest, mis on saastunud pliiga, kuigi seda hindas ECA vaid kvalitatiivselt. Kokkupuudet inimese tegevuse tulemusena tekkivast pliiga seostatakse neuroloogiliste arenguhäiretega, kahjustunud neerude tööga, viljatusega, hüpertooniaga, raseduse kahjustamisega ja surmaga.
7. ECA jõudis järeldusele, et pliivabad laskemoona alternatiivid, nt teras ja vismut, on laialdaselt kättesaadavad, tehniliselt teostatavad ja neil on parem riskiprofiil inimeste tervisele ja ohuprofiil keskkonnale kui pliid sisaldav laskemoon. Veelgi enam, teraslaskemoon, mis on tõenäolisemalt kasutatav alternatiiv, on saadaval pliilaskemoonaga samaväärse hinnaga.
8. Seadused, mis takistavad või kahandavad pliid sisaldava laskemoona kasutamist märgaladel on paigas enamikus liikmesriikides, lahknevused esinevad riskitaseme kahandamise erisustes. Lisa XV toimik näitas, et üleliidulist tegevust on vaja, et ühtlustatult tegeleda ohuga, mis pliid sisaldava laskemoona kasutamisel märgaladel tekib. Rändlindude rännud viivad enamasti üle mitme liikmesriigi territooriumi ja seetõttu võivad linnud alla neelata pliid sisaldavaid haavleid liikmesriikides, kus on piirangud väiksemad või puudu.
9. ECA pakkus 3-aastast üleminekuperioodi piirangute rakendamiseks.
10. 9.03.2018 võttis RAC vastu otsuse vastavalt EK regulatsiooni artiklile 70 NR 1907/2006, mis käib Lisa XV toimiku kohta. Selles nõustub RAC ECA kokkuvõttega, et pliid sisaldavate haavlite allaneelamine veelindude poolt võib põhjustada mürgistusi ja surma. Inimeste tervise seisukohast jõudis RAC tulemusele, et plii on väga toksiline ja ei ole paika pandud lävendeid laste neuroloogiliste arenguhäirete, vererõhu või täiskasvanutel neerukahjustuste osas, seega mistahes kokkupuude pliiga on riskantne. RAC leidis, et välja pakutud piirang on sobiv üleliiduline meede kindlaks tehtud riskidega tegelemiseks.
11. RAC toetas vägagi lühemalt üleminekuperioodi kui 3 aastat, mida ECA pakkus. Põhjus oli, et iga viivitatud aastaga jõuab u. 4000 lisatonni pliid märgaladele, mille tulemusena hukkub suurusjärgus 1 miljon lindu.
12. 14.06.2018 jõudis SEAC seisukohale vastavalt EK regulatsiooni artiklile 71(1) NR 1907/2006, mis leidis, et välja pakutud piirang on sobiv üleliiduline meede kindlaks tehtud riskidega tegelemiseks, arvestades, et meetme sotsiaalmajanduslikud kasud on proportsionaalsed sotsiaalmajanduslike kuludega. Lisaks järeldas SEAC, et välja pakutud piirangud puudutaksid peamiselt jahimehi ja sellega kaasnev kulude kasv jahimeestele oleks mõistlik.
13. SEAC arvas, et alla 3-aastane üleminekuperiood võiks pakkuda väljakutseid rakendamise perspektiivist neile liikmesriikidele, kellel on praegu märgaladel kasutatava pliid sisaldava laskemoona osas vähesed või puuduvad piirangud, kuigi SEAC leidis ka, et lühem periood võib olla tehtav, arvestades seda, et pliivaba laskemoon on juba turul saada ja infrastruktuur laskemoona kontrolliks on olemas juba pea igas liikmesriigis ja arvestades suurenenud kulutusi vara püsside väljavahetamisest tulenevalt, siis lühikesel üleminekuperioodil oleks väga väike mõju.
14. Jõustamisalase teabe vahetamiseks loodud foorumi arvamust küsiti ja soovitusi võeti arvesse.
15. 17.08.2018 esitas ECA RAC’i ja SEAC’i[[3]](#footnote-4) arvamused Komisjonile.
16. Võttes arvesse Lisa XV toimikut, RAC’i ja SEAC’i arvamusi ja sotsiaalmajanduslikku mõju ning olemasolevaid alternatiive, leidis Komisjon, et tulenevalt pliid sisaldava laskemoona kasutamisest märgaladel või nende ümber on aktsepteerimatu risk keskkonnale ja potentsiaalne risk inimeste tervisele, millega tuleb üleliiduliselt tegeleda. Seetõttu tuleb seada piirangud pliid sisaldava laskemoona laskmisele märgaladel või nende ümber.
17. Arvestades seda, kui raske on järelevalveasutustel jahimehi püssi laskmisel tabada, nõustus Komisjon ECA’ga, et piirang peaks kehtima ka pliid sisaldava laskemoona omamisele.See võimaldab piirangu täitmist efektiivsemalt jälgida ja rakendada.
18. Nagu RAC ja SEAC välja tõid, peaks piirang omamisele olema seotud käimasoleva laskmisega, mitte näiteks kehtima transportimisele. Komisjoni arvates peaks omamise piirang olema ka seotud laskmise liigiga märgaladel või nende ümber. Avalikkuse esitatud kommentaaridest selgus, et jahimehed mõnes liikmesriigis, kes tegelevad teist liiki laskmisega, võivad tavalisel laskmispäeval tõenäoliselt sattuda läbima teisi maastikke, nt märgalasid. Piirang kehtiks seega siis, kui on tegu laskmisega märgaladel, mitte piirkonna läbimisel omamisele või kui jahimehega kaasas olev isik omab pliid sisaldavat laskemoona.
19. Kuna praktikas on väga raske tõestada, mis liiki laskmist pliid sisaldavat laskemoona omav inimene plaanis teha, on sobiv kehtestada seaduslik eeldus, et kui inimene omab pliid sisaldava laskemoona märgalal või selle ümber olles laskmas või laskmise osana, peetakse laskmist sel juhul eelduslikult märgalal laskmiseks. Teisisõnu jääb inimese enda teha tõestada, et ta kavatses minna mujale laskma või oli vaid märgala läbimas, et minna mujale laskma.
20. Geograafilise ulatuse suhtes pidas ECA oluliseks, et piirang ei kehtiks vaid märgalal vaid ka seal, kust lastes jõuaks kuul märgalale. RACis toetati fikseeritud puhvertsooni kvantitatiivset määramist (nt 300m) mitte laskmiskatsetel põhinemist, kuhu kuul välja jõuaks. Komisjon nõustub, et fikseeritud puhvertsoon hõlbustaks piirangut täita. Laskmise piirang kehtiks seega nii märgaladel kui nende ümber fikseeritud puhvertsoonis nagu kvantitatiivselt määratud. Kuna on risk keskkonnale ja inimeste tervisele, peab Komisjon ettevaatust puhvertsooni suuruse määramisel oluliseks. Saksa Keskkonnaagentuur pakkus 500m märgalade piirist. Arvestades, et Saksamaa Mecklenburg-Vorpommern’i liidumaal on puhvertsoon 400, siis on see hea kompromiss. Seetõttu määratigi fikseeritud puhvertsooni suuruseks 400m märgala piirist.
21. ECA pakkus pliid sisaldava laskemoona omamisele piirangut vaid märgaladel. RAC leidis, et omamise piiramine fikseeritud puhvertsoonis aitaks järgimist paremini kontrollida. Lepiti kokku, et omamise piirang kehtib nii märgalal kui puhvertsoonis, sest raske on tabada jahimehi laskmise käigus.
22. Kuna laskemoon ei ole kujundatud ega asetse turul konkreetselt või eksklusiivselt märgaladel või nende ümber kasutamiseks, siis pliid sisaldava laskemoona turul asetsemise piiramine mõjutaks kõikidel maastikel laskmist. Seega peaks piirang kehtima vaid pliid sisaldava laskemoona laskmisele ja omamisele.
23. Piirang kehtiks vaid laskemoonale, mille plii kontsentratsioon oleks suurem või võrdne 1%. See on USA-s määratud kontsentratsioonilimiit „mittetoksilise“ laskemoona määramisel, et vältida rändlindude ja muu eluslooduse mürgistusohtu.1% kontsentratsiooni lävend piirangu jaoks on piisav adresseerimaks pliid sisaldavate materjalide kujutatavat ohtu ning on tehtav eesmärk alternatiivse laskemoona tootjatele, arvestades, et mõni neist võib olla saastunud pliiga.
24. On oluline korrata „märgala“ definitsiooni, mida kasutatakse Ramsari konventsioonis (allkirjastatud Ramsaris 1971.a. veebruaris) piirangute eesmärgil, kuna see on ulatuslik definitsioon, mis hõlmab kõiki märgalade tüüpe, ning toob välja klassifitseerimissüsteemi märgalade kindlaks määramiseks.
25. Huvirühmadele peaks jääma piisavalt aega, et rakendada meetmeid, et piiranguid järgida ja liikmesriikidele peaks jääma piisavalt aega need täide viia. Arvestades tehtavust ja kahju keskkonnale jäi piirangute rakendamiseks vaid 18 kuud.
26. 2018.a. septembris andis ECA välja uuringuraporti[[4]](#footnote-5), mis käsitles kättesaadavat infot plii eri kasutuste kohta, sealhulgas maismaakeskkondades. Kuna leiti, et pliid sisaldava laskemoona kasutamine maismaal osutab samuti ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, andis Komisjon ECA’le ülesande 2019.a. koostada Lisa XV toimik tulemusega potentsiaalselt piirata pliid sisaldava laskemoona ja kalapüügivahendite asetsemisele turul ja kasutusele.
27. RAC ja SEAC nõustusid, et piirates asetsemist turul ja pliid sisaldava laskemoona piiramist kõikidel maastikel võimaldaks parema keskkonnakaitse ja oleks efektiivsem praktilisuse ja kontrollitavuse perspektiividest.
28. Mõnel liikmesriigil võib piirangute rakendamisega olla raskusi nende geograafiliste tingimuste tõttu. Nt on mõnel märkimisväärne hulk märgalasid, seega oleks märgaladel ja nende ümbruses pliid sisaldava laskemoona piiramisel mõju, kus piiratakse kogu laskmine tervel territooriumil, sest igat liiki jahimehed leiavad ennast sageli vältimatult märgaladel või nende läheduses. Ressursid, mida eraldada regulatsiooni järgmise kontrollimisele vaid märgaladel ja nende ümber, võivad olla suuremad kui siis, kui piirangud kehtiksid tervele territooriumile.
29. Arvestades eelpool mainitud raskusi, peaks meede olema efektiivne, lihtne ja aus ja jahimeeste kogukonna kui terviku suhtes. ECA, RAC’i, SEAC’i ja Komisjoni arvates peaks liikmesriikidele, kus võib tekkida eelnevaga seoses raskusi, olema variant rakendada oma territooriumil teistsugune piirang, mis keelaks ära nii asetsemise turul kui ka laskmise ja omamise tervel territooriumil seoses mistahes laskmise liigiga.
30. Oluline on ära märkida, et see variant on võimalik vaid liikmesriikidele, kelle territoorium koosneb vähemalt 20% märgaladest. Sellise territooriumiga riikidel oleks ka potentsiaalselt raskusi eelmistes punktides mainitu rakendamisel (28).
31. Seda erivarianti rakendavad liikmesriigid kehtestaksid karmimad piirangud kui teised riigid, seega on kohane anda pigem üleminekuperiood – 36 kuud.
32. Läbipaistvuse ja seaduslikkuse huvides tuleb selle variandi valinud liikmesriikidel teavitada Komisjoni oma kavatusest ja edasi anda meetmed, mille nad vastu võtsid koos tähtaegadega. Komisjon teeb teavituse ja meetmete koopiad viivitamatult avalikkusele kättesaadavaks.
33. Seetõttu tuleb vastavalt muuta ka EK regulatsiooni Nr 1907/2006.
34. Meetmed selles regulatsioonis on vastavad Komisjoni arvamusega, mis on sätestatud EK regulatsiooni artiklis 133 Nr 1907/2006,

ON VASTU VÕTNUD REGULATSIOONI:

*Artikkel* 1

EK regulatsiooni Nr 1907/2006 Lisa XVII on täiendatud vastavalt käesoleva regulatsiooni Lisale .  
*Artikkel* 2

Regulatsioon hakkab kehtima 20ndal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

See regulatsioon on täies mahus siduv ja otseselt kohalduv kõikidele liikmesriikidele. Brüsselis,  
 Jean-Claude Juncker

1. OJ L 396, 30.12.2006, p 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7>https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7 [↑](#footnote-ref-3)
3. https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf> [↑](#footnote-ref-5)