Sastanak grupacije slatkovodnog ribarstva Hrvatske


Sastanku je prisustvovalo 26 delegata ribarskih organizacija članica grupacije od ukupno 30 članica, što govori o pokazanom interesu ribarske privrede za plan razvoja u nastupajućem srednjoročnom razdoblju. Oni su predloženi sporazum usvojili i potpisali, a vjeruje se da će i preostali manji dio organizacija pristupiti tom sporazumu. Sastanku je prisustvovalo i drug Branko Zagorac, predstavnik Općeg udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Hrvatske. Predstavnicu Republičkog komiteta za poljoprivredu su se ispričali da ne mogu doći, sjednici je predsjedavao inženjer Drago Kovačina iz Ribnjačarstva Čazma, zamjenik predsjednika grupacije.

Uvodni referat o osnovama plana razvoja slatkovodnog ribarstva Hrvatske u narednom srednjoročnom razdoblju je iznio inženjer Cvjetan Bojić, direktor Ribozajednice. U njemu je vrlo iscrpno obradio protekli plan i njegovo izvršenje, te osnovne plana za naredno srednjoročno razdoblje. Dao je tumačenje i komentar o svim odredbama i aspektima samoupravnog sporazuma. Referat je bio dobra podloga vrlo iscrpnoj, interesantnoj i korisnoj diskusiji. Zatim je inženjer Mirko Turk, direktor Istraživačko razvojnog centra za ribarstvo, podnio referat o ulozi naučne službe u razvoju slatkovodnog ribarstva u narednom periodu. O toj temi je bilo najviše diskusije u narednoj raspravi i to sa dosta kritičkih opaski.

U raspravi je prvi uzeo riječ Branko Zagorac i pozdravio skup u ime Općeg udruženja poljoprivrede Hrvatske. Najprije je obrazložio, da je u okviru Općeg udruženja formirana jedna grupacija za oba ribarstva, ali da je odlučeno da se rade posebni sporazumi za slatkovodno i morsko ribarstvo radi velikih specifičnosti i dosadašnje organiziranosti u dvije grupacije i poslovne zajednice. U daljem izlaganju Zagorac je
Inženjer Ivan Bušljet iz Ribnjačarstva Grudnjak se u svojoj diskusiji najviše osmrto na ulogu naučne službe u razvoju ribarstva. On smatra da naš program nema stručne i naučne podloge, jer nemamo takve naučne organizacije koja bi garantirala da se takav program može ostvariti. Ratarstvo i stočarstvo se razvijaju, jer je tu naučna osnova za intenzivnu proizvodnju riješena, a kod ribarstva to nije slučaj pa zato nazaduje. Samo onaj program je dobar koji garantira da će se programirano i ostvariti, a to je program temeljen na naučnim saznanjima, a mi takvih nemamo. S druge strane se mora reći da nije ni nauka sama kriva za ovakvo stanje. Mi upravo meni se svačim, proizvodimo sve, nema nikakve specijalizacije, na primjeri u proizvodnji mlada. Ako nas to postoji, onda su cijene takve specijalizirane proizvodnje toliko visoke da su neprilivljive.

Imamo 4 umjetna mreštenja i to je dovoljno za nas, ali je proizvodnja neorganizirana i skupa, pa svi planiraju izgradnju vlastitih. Imamo naučnu službu, ali je ona nejedinovjerna, pa svaka organizacija tjera vodu na svoj mlin, a rezultata nema. Gubici rijeke su užasni, ima i do 90% od nasadja. Iako u površinu. Iako u površinu...

Ribarske organizacije nemaju investicijskih programa, pa sada ne bismo mogli iskoristiti kredite i da ih dobijemo. Mi smo dobili obaveštenje sa odgovornih mjesta u republici, da će se za proizvodnju ribe dati sredstva kao i za mesto. Treba prihvatiti ovaj program, potpisati sporazum i prići odmah njegovom provođenju. U narednom srednjočim razdoblju treba dati akcijat na razvoj naučne službe u ribarstvu. To je nužno i zato što nam prinosi ribe odaju i to znatno. U 1975. je prinio u Hrvatskoj bioloških 1.300 kg/ha, a danas 1.217 kg. Ali treba istaći da nije na svim ribnjacama u toku. U Ribnjacima u nas dinastije, a izgradnju razhoda, izrada novih ribnjaka, naročito i u prvom redu na površinama koje su pogodne za ribnjake, a nisu za ostale poljoprivredne kulture. Kovačić smatra da će se i naše društvo okrenuti malo više ribarstvu, ali se treba aktivirati i nametnuti.


Magistar Josip Blažek iz Lipovljana je uskrdio u svojoj diskusiji, da oni jedva oplaćuju anuite sa svojim prinosa od 1.700 kg/ha, pa prema tome nisu zainteresirani za nikakvi razvoj niti investicije pod predviđenim uslovima. Ako se uslov investiranja a kreditiranja poboljšaju, onda su zainteresirani naročito pod proizvodnom uslugu. Na projektovanju se u diskusiji je nekako razvoj, kako se kaze u programu. Međutim, u ovako uslovima kada je ribarstvo u izvodu specifično i pokriva svoj uvoz sa 42%, a ima problema da dobije devize za pratiocu ribe i prava uvoza 20—30%, onda interes za izvoz potpuno opada, naročito jer su cijene niže od domaćih.


Govoriva Vlado iz Inex-Dinara, Knin je obavijestio da njegova organizacija planira izgraditi novo pastrvsko ribogradilište na rijeci Krki i investirati 50 milijuna dinara. Uvijet za uzgoj pastvama su vrlo dobri, pa planiraju proizvodnju preko 200 toa pastvama. Imaju vlastitu tvornicu stočne hrane, gdje će proizvoditi i hranu za ribe za sobe, a mogu i za druge ribarske organizacije. Oni će SAS potpisati, i žele se učiniti i u Ribozajedniču.

Magistar Emin Teskeredžić iz Instituta Ruder Bošković je obavijestio da su oni SAS prihvatili i da će ga potpisati. Smatra da se ribarska nauka mora ujediniti da bi mogla dati svoj puni udio u izvršenju ovog programa razvoja. Za postojeće velike gubitke nasađene ribe smatra da se ne treba kriviti samo ribljemu bolesti, nego tu postoje deterdženti i druga zagadanja, na kojem problemu treba mnogo raditi.

Na kraju diskusije je inženjer Cvjetan Bošković rastuće mišljenje i da su priloženi program za razvoj uz SAS samo radni materijal na temelju dosadašnjih podataka i pokazatelja. Program razvoja po OUR-ima i godinama treba i donijeti, a na temelju usaglašenih programa samih OUR-a. To se mora učiniti do kraja ove godine. Smatran dio programa razvoja mora također biti program naučnog i stručnog rada naučnih organizacija, koji se tada treba da dosta prije sačiniti i usvojiti. U njemu treba precizno razraditi rad naučnih institucija u 5 godišnjem planom periodu i način financiranja toga rada.

Samoupravni sporazum je jednoglasno usvojen.

Zatim je, prema propisanoj proceduri, SAS proglašen usvojenim, konstituirana Skupština potpisnika za njegovo sprovodjenje i izabran Josip Vojta za predsjednika, a Drago Kovačina za zamjenika predsjednika Skupštine.

Samoupravni sporazum su potpisali svi prisutni delegati, a nekoliko izostalih će to učiniti naknadno.

Možemo ustvrditi da je zaista završen jedan dosta obiman i složen posao, ali administrativni, izrada i usvajanje jednog samoupravnog dokumenta. Sada preostaje njegova realizacija, što je znatno teže i složenije. No za tu realizaciju imamo pet punih godina vremena i na raspolaganju sve kadrove i zaposlene u slatkovodnom ribarstvu SR Hrvatske. Uvjereni smo da je to takova snaga, koja će biti u stanju izvršiti ovaj zadatak.  

Cvjetan Bojić, dipl. inž.