SAMÞYKKT
um hunda- og kattahald í Svalbarðsstrandaðreppi.

I. Kafli
Almennt
1. gr.
Samþykktt þessi gildir um hunda- og kattahald í sveitarfélaginu Svalbarðsstrandaðreppi. Hunda- og kattahald er háð leyfi sveitarstjórnar og hundio þeim skilyrðum, sem nánar eru tilgreind í samþykktt þessari. Eigendur og umráðamenn þessara dyra skulu fara að fyrirmælum samþykktrinnað í einu og öllu.

2. gr.
Umsókn um leyfi til hunda- og kattahalds skal senda Svalbarðsstrandaðreppi. Sótt skal um leyfi fyrir hund eða kött, sem náð hefur 3 mánaða aldri, innan eins mánaðar eftir að hann var tekin inn á heimiði. Eigandi og umráðamáður skal vera lögðað og með lögheimili í sveitarfélaginu, leyfið er þessum undirhaldum og oframsetjand legt.


Við skráningu skal eiganda eða umráðamannin afhent eintak af samþykktt þessari.
Hafi umsækandi ítrekað eða gróflegra gerst brotlegur við samþykktt þessa, fyrri samþykktir eða samþykktir annarra sveitarfélagas sama efnis, eða lög um velferð dyra er heimilt að hafna umsókn hans.

II. Kafli
Hundahald
3. gr.
Hundar skulu vera örmerktir. Þeir skulu auk þess að jafnaði bera hálsóli með merki sem að lágmarki sýnir simanúmer eiganda eða umráðamanns.

4. gr.
Sé óskað eftir skráningu hunds á heimiði þar sem þegar eru skráðir tveir hundar eða fleiri skal vera til staðar næg húrsþyni og hundheld gíðing á lóð eiganda eða umráðamanns. Efritlsmaður sveitarfélagssins skal taka út aðstöðuna, þ.eiði innan dyra og utan. Við mat á aðstöðu skal taka mið af þeim kröfum sem gerðar eru í reglugerð nr. 80/2016, um velferð gæludýra.
Heimili er að gera árlega úttekut að aðstöðu á kostnaða eiganda. Kostnaður vegna úttekutar skal greiddur af eiganda eða umráðamannin samkvæmt gjaldskrá, sbr. 15. gr.

Um hundahald í fjöleignarhúsum fer eftir lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Umfangsmikilí hundahald, s.s. ræktun og sala hunda, er háð ákvæðum reglugerðar nr. 80/2016, um velferð gæludýra, og er tilkynningarskylt til Mtvælastofnunar.

5. gr.
Á skrifstofu sveitarfélagssins skal haldinn skrá yfir hunda í sveitarfélaginu. Í skránni skulu koma fram allar upplysingar varðandi skráða hunda, þ.m.t. hvener hundarnir hafa verið ormatveinsaðir og öll afiskaði sem efritlsmaður hefur haft af hundunum og eigendum eða umráðamönnum þeirra. Yfirlit yfir skráða hunda skal birt á vefsveiði sveitarfélagssins.
Hundaelganda ber að tilkynna um aðsetursskipti. Einnig skal hann tilkynna ef hundurinn deyr eða er fluttur ír sveitarfélaginu. Tilkynningar skulu berast eins fjött og kostur er og eigi síðar en mánuði frá því að tilkynningarskyld breyting verður.

6. gr.
Eigandi eða umrúðamaður skulu ávallt gæta þess vel að hundurinn valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrínaði ne raski ró manna. Mælur er til að hundaeiæmindur sæk hundaleýtjóninskeiði með hunda sína.

Eigandi er ábyrgur fyrir því tjóni sem hundur hans sannanlega veldur. Hundur skal aldrei ganga laus á almannaflæri í þettbyli, heldur veri í taumi og í fylg við með aðila sem hefur fullt vald yfir honum eða í tryggu gerði innan lóðar. Hunder á lögbyllum mega ganga frjálsir á landareign eigenda sinna undir tilskón ábyrgs aðila. Heimilir er að sleppa hundum lausum á aðum sveðum fjarri ibúdarsvægð undir efirliti umsjónarnarmann, án þess þó að gengið sé á rétt viðkomandi landeiganda. Ávallt skal taka tillit til fólks, fugla á vartíma og búsfjár þegar hundi er sleppt lausum.

7. gr.
Óheimilt er að hleypa hundum inn í hússyrmí og inn í lóðir sem fjallað er um í fylgiskjali 3 með reglugerð nr. 941/2002 um hollustuþættir, sbr. 19. gr reglugerðarinnar, sji þó ákvæði sömu greinar reglugerðarinnar um heimildir faltlaus fólks með hjálparhunda. Einnig er óheimilt að hleypa hundum á staði þar sem matvæli eru tilreidd, meðhöndlúð eða geynd, sbr. reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuþættir sem varða matvæli.
Staðir samkvæmt ofangreindu eru meðal annars efirlifarandi:
• Vatsveitur, vatnsból, venndasevið þeirra og brunnar.
• Skólar, gæsluveriri og íþróttahús.
• Kirkjur og söfn.
• Gististaðir, veitingastaðir og matvælaþyrirtækj.
Sveitarstjórn getur ákvæðið að banna eða takmarka umferð hunda um ákvæðin sveði á fornæði Svalbardstrandsfarirrepps eða sett skilýrði fyrir henni. Skulu þá sett upp leiðbeinunarmerki á áberandi stöðum eða gerðar aðrar nauðsynlegar ráðstefanir til að upplýsa um takmarkanir.

8. gr.
Óheimilt er að hafla hund tjóðraðan án tilskipunar ábyrgs aðila. Þegar hundur er tjóðraður á lóð, skal taumur ekki vera lengri en svo að komast megi öhindræð að aðalbyrum viðkomandi húss. Taumur má ekki vera svo langur að hundur komist út fyrir lóðarnörk.
Óvöktumandri skulu ekki gefa sig að hundum, hverki með klappi níððru atferli, nema með leyfi eiganda eða umráðamanns.
Hundahald er óheimilt í húsnæði sveitarfelagsins nema með sérstóku leyfi sveitarstjóra.

9. gr.
Ef hundur hverfur frá heimili sínu skal eigandi eða umráðamaður gera ráðstaðanir til að finna hundinn án tafar.
Éftirlítsmann er heimilt að fjarlægja hund sem haldinn er í öleyfi. Skal þá eiganda hundus gefinn sjó daga frestur til að sækja um leyfi, nema leyfisleysi sé til komið vegna leyfisvístingar. Hafi eigandi ekki aflað leyfis innan sjó daga er heimilt að ráðstaða hundi til nýs ábyrgs eiganda eða láta aflifa hann.
Ef hundur telst høtuleggur getur éftirlítsmaður í samræmi við heilbrigðísfulltrúa, láttíð aflifa hundinn. Leita skal álits sérfröðu aðila, dýralegnis eða hundapjólfara, áður en ákvörðunum aflifun er tekin.

10. gr.
III. Kafli
Kattahald
11. gr.

Eigandi og umráðamenn skulu gæta þess að kötturinn valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrifinaði nér raski ró manna. Ef köttur veldur nágrónnum eða öðrum önnæði, óþrifum eða þjóni, þá er skýlt að leita leiða til að koma í veg fyrir slikt. Kattaeigendor eru ábyrgir fyrir því þjóni sem kettir þeirra sannanlega valda.

12. gr.


13. gr.

Ketti skal ornahreinsa að lágmorki einu sinni á ári og oftar ef þörf krefur. Eigendor skulu halda til haga vottordum um reglulegra ornahreinsun katta.

Fress skal gelda fyrir eins árs aldur. Sveitarstjórn getur veitt undanþágu frá skyldu til geldingu ef um er að næða ketti sem haldnir eru til undaneilis, enda geri eigandi eða umráðamaður viðeigandi ráðstafaðir til að kötturinn valdi ekki önnæði.

Eigendor skulu geta framvisað vottordi dýralæknis um ornahreinsun og geldingu ef eftirlitsmaður fer fram á það.

Hvatt er til reglulegra bóluettinga katta geng helstu smitsjúkðómum.

14. gr.

Ef köttur hverfrú frá heimili sinu skal eigandi eða umráðamaður gera ráðstafanir til að finna köttinn. Eftirlitsmanni með dýrahaldi er heimilt að handsama kött sem undan er kvartad og ketti sem ekki eru réttilega merktil skv. 12. gr.


Eftirlitsmanni er heimilt að láta aflifaðu örmerkum flekingsköttum að undangenginni auglýsingu með aðvöru til kattaeigenda.

IV. Kafli
Önnur ákvæði
15. gr.

Greiða skal árlegt gjald vegna eftirlits með hannar- og kattahaldini samkvæmt gjaldskrá. Í gjaldskrá eru einnig heimilt að ákvæða gjöld fyrir skráningu, handsömun, geystli, fjöðrun og úttekkt skv. 4. gr.

Heimilt er að fella niður eða veita afslátt af skráningar- og leyfissgjöldum fyrir hunda sem notaðir eru til áðstoðar blíndu fólk eða fòltuluð. Síði undanþágu skal vera tilgreind í gjaldskrá.


16. gr.

Eigendor og umráðamenn hundra og katta skulu sæta skriflegri áminningu fyrir brot á samþykkt þessari. Ítrekabar áminningar geta leitt til leyfissviptingar.

Eigendor hundra og katta skulu upplysir skriflega um allar kvartanir undan géludyrum þeirra.

17. gr.

Heilbrigðisnefnd Nórðurlands eystra hefur eftirlit með samþykkt þessari. Sveitarstjórn fer með framkvæmd samþykktar þessarar í umboði heilbrigðisnefndar og getur ráðið séstaka dýraeftirlitsmenn eða falið starfsmónum sveitarfélagsins hlutverk eftirlitsaðila.

18. gr.
Samþykkt þessi staðfestist hér með skv. 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir til að öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 22. apríl 2016.

F. h. r.

[Signature]

Laufey Helga Árnadórsdóttir