ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϟΘ΄

Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Κύριε Αχμέτ, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.

**ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ:** Καλήεβδομάδα.

Κύριε Υπουργέ, καταρχήν, άκουσα την επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου πριν και παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει παντού, και στη Ροδόπη και παντού. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να φροντίσει, ώστε, όντως, να μην θρηνήσουμε ανθρώπους, ιδίως όταν μετακινούνται λεωφορεία με μαθητές ή με τουρίστες.

Ας έρθουμε στη δική μας ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν, με σεβασμό βέβαια στα ζώα συντροφιάς και στο φιλοζωικό κίνημα της χώρας μας και με αίσθημα αγάπης του ανθρώπου προς τα ζώα, θέλω να αναδείξω σήμερα ένα θέμα, για να δούμε σε ποια βάση κινείται ο ν.4830 που ψηφίστηκε και έχει κάποιες υποχρεώσεις προς τα αδέσποτα ζώα, αλλά και κάποιες υποχρεώσεις προς την πολιτεία.

Συγκεκριμένα, τι θέλω να πω: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν προσφάτως στη δημοσιότητα η χώρα μας έχει έναν τεράστιο και ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό αδέσποτων σκύλων. Περίπου τρία εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά υπάρχουν σε όλη τη χώρα και η ζωή τους ενίοτε κρέμεται από μια κλωστή, όπως και η προστασία των ανθρώπων. Αυτά τα σκυλιά είναι αδέσποτα, δεν έχουν να φάνε και οι δήμοι αδυνατούν να τα περιθάλψουν όλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι.

Όπως ξέρετε, ο ν.4830 κάνει κάποιες προβλέψεις και ορίζει ότι αυτά τα αδέσποτα ζώα -τρία εκατομμύρια περίπου λένε τα στοιχεία- πρέπει να μαζεύονται, να φροντίζονται και να διαχειρίζονται. Στον ίδιο νόμο, μάλιστα, προβλέπεται ότι εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, εάν δηλαδή είναι γεμάτα τα καταφύγια, το ζώο επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του και σε περιοχές που ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 45, με την προϋπόθεση βέβαια να είναι πάντα στειρωμένα. Μάλιστα, τα ζώα που βρίσκονται σε καταφύγιο και δεν υιοθετούνται μετά από ένα διάστημα τριών μηνών συνεχούς παραμονής, για να προστατεύσουμε την ψυχολογία του ζώου και αυτά επιστρέφονται, με την προϋπόθεση να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον.

Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγμή δαπανώνται χιλιάδες ευρώ προς τα δημοτικά κυνοκομεία, τα οποία έχουν υπερπληθυσμό αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα και, όπως λένε τα στοιχεία που βρήκαμε εμείς, φαίνεται να κατευθύνονται προς τους δήμους όλης της χώρας κονδύλια 40 εκατομμυρίων ευρώ με το πρόγραμμα «Άργος», προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές.

Παρά ταύτα, εξακολουθούν, κύριε Υπουργέ, να είναι επίκαιρες οι κάτωθι τέσσερις ερωτήσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες:

Ποια είναι η εικόνα σήμερα που αποκόμισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες σας, δηλαδή το Υπουργείο, όταν προ πενταμήνου ζήτησαν από όλους τους δήμους -εσείς ζητήσατε- στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων περισυλλογής, περίθαλψης και φροντίδας, μείωσης και εξάλειψης, σε σχέση με τα κονδύλια που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό; Δηλαδή, θέλω να μας κάνετε στην Ολομέλεια μια αξιολόγηση των στοιχείων αυτών.

Δεύτερον, ποια είναι τα αποτελέσματα από την αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων για τις παραβάσεις σε σχέση με την κακοποίηση ζώων στην Ελλάδα; Δηλαδή, η αυστηροποίηση των ποινών έφερε αποτέλεσμα; Αποτρέψαμε κάποιους να φέρονται απάνθρωπα στα ζώα μας;

Τρίτον, πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά το έτος 2022 στα ελληνικά νοσοκομεία από πολίτες που προσήλθαν στις πρώτες βοήθειες μετά από επιθέσεις σκύλων και ιδίως αδέσποτων, εάν υπάρχει διάκριση στο νοσοκομείο;

Και τέταρτον, πόσοι αντιλυσσικοί οροί -και από εκεί θα καταλάβουμε τελικά τι γίνεται- χορηγήθηκαν σε όλη την Επικράτεια κατά το 2022;

Βέβαια αυτά -και τελειώνω- τα είχαμε υποβάλει πρώτα γραπτώς, κύριε Υπουργέ, διότι το θέμα ήταν μεγάλο. Επειδή, όμως, δεν πήραμε γραπτή απάντηση από εσάς, υποχρεωθήκαμε να επανακαταθέσουμε και βάσει του Κανονισμού, μετετράπη σε επίκαιρη ερώτηση.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):** Θα σας απαντήσει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας.

Κύριε Πέτσα, έχετε τον λόγο.

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών):**  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Ευχαριστώ και τον κ. Ιλχάν Αχμέτ για την ερώτηση. Πραγματικά είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για όλη τη χώρα και το πώς φερόμαστε απέναντι στα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα, δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας.

Ένα βασικό στοιχείο σε σχέση με τα ερωτήματα που έχει θέσει κύριος Βουλευτής έχει να κάνει με τις συναρμοδιότητες με άλλα Υπουργεία. Γι’ αυτόν το σκοπό, για να μην μακρηγορήσω, θα καταθέσω στα Πρακτικά δύο πολύ αναλυτικές απαντήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με τον αριθμό των επιθέσεων, τη διάκριση μεταξύ αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, τον αριθμό των αντιλυσσικών εμβολίων και μια σειρά από απαντήσεις, προκειμένου να λάβετε γνώση και για να μπορέσω να επικεντρωθώ στο βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Εδώ υπάρχουν δύο σειρές από θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τους πόρους που διαθέτουμε στην αυτοδιοίκηση, για να κάνει τη δουλειά της στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου και το άλλο είναι το κανονιστικό πλαίσιο, αυτό καθαυτό, κυρίως η δευτερογενής νομοθεσία με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Όσον αφορά τους πόρους, πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος «Άργος» και είναι ένα πρωτοφανές ποσό χρηματοδότησης για την αυτοδιοίκηση. Παρακαλώ, συγκρίνετε αυτό με τις μόλις 600.000 ευρώ που έδινε τον χρόνο η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση προς τους τριακόσιους τριάντα δύο δήμους της χώρας, για να κάνουν τη δουλειά τους σε σχέση κυρίως με τα αδέσποτα ζώα, δηλαδή, τη σίτιση, την κτηνιατρική φροντίδα, τη σήμανση, τη στείρωση και οποιονδήποτε εμβολιασμό. Είναι πραγματικά ένα άλμα χρηματοδότησης.

Τα 32 εκατομμύρια από αυτά έχουν να κάνουν με τον πάγιο εξοπλισμό, δηλαδή, με καταφύγια ζώων, βανάκια για την μεταφορά τους, με εξοπλισμό που έχει να κάνει με σκάνερς που χρειάζονται για να ελέγχεται η σήμανση των ζώων και μια σειρά πάγιου εξοπλισμού. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για δύο δράσεις: Τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων που έχει γίνει στη χώρα και τα 3 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά είναι για εμβολιασμό απέναντι στους ζωανθρωπονόσους.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο με το πρόγραμμα «Άργος», όμως δεν είναι το μόνο βήμα χρηματοδότησης. Το άλλο είναι η πάγια χρηματοδότηση μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων για τους δήμους, για να κάνουν τη δουλειά τους. Πέρυσι εκδόθηκε για πρώτη φορά η απόφαση χρηματοδότησης, αφού είχε προηγηθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια χρηματοδότησης, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό θα διατίθεται κάθε χρόνο και σταδιακά θα αυξάνει μέχρι να φτάσουμε στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ, που θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικό, για να μπορέσουν οι δήμοι να κάνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν, δηλαδή, κτηνιατρική φροντίδα, σίτιση, σήμανση και όλα όσα χρειάζονται, για να δείχνουν αυτόν τον πολιτισμό μας.

Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο που έχει να κάνει με το κανονιστικό πλαίσιο, έχουν εκδοθεί: Η υπ’ αριθμ.1609/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Η υπ’ αρίθμ.84653/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών για τους πόρους, τα κριτήρια και τον τρόπο χρηματοδότησης των δήμων για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η υπ’ αρίθμ.1616/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς.

Επίσης, έχουμε και την Ειδική Γραμματεία των ζώων συντροφιάς και το αρμόδιο τμήμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δίνει εγκυκλίους και απαντήσεις σε ερωτήματα και μέσα από αυτές τις εγκυκλίους και τα ερωτήματα, ερχόμαστε στην αποτίμηση και τον απολογισμό των δράσεων που έχουν κάνει οι δήμοι.

Με αφορμή έγγραφα, όπως το 73358 από τις 4-10-2022 και το 64525 του Οκτωβρίου του 2022 και το 51534 του Αυγούστου του 2022, ζητήθηκε από τους δήμους να δώσουν συνοπτικά στοιχεία για τις δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων ευθύνης τους για το διάστημα από 1-1-2020 έως 30-6-2022.

Ανταποκρίθηκαν 258 δήμοι, από τους 332, με θετική ενέργεια, με δράση σε όλα τα επίπεδα.

Η ακριβής αποτύπωση, φυσικά, των αποτελεσμάτων θα γίνει όταν θα είναι λειτουργικό το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και τα διάφορα υπομητρώα αυτού, ώστε να οριστούν και οι δείκτες παρακολούθησης, δηλαδή αν βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο ή αν είμαστε στάσιμοι ή αν, ο μη γένοιτο, οπισθοχωρήσουμε σε αυτούς τους δείκτες.

Αυτό με φέρνει και στην απάντηση, όσον αφορά τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ο διαγωνισμός είχε προχωρήσει -γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο έργο- απ’ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απ’ τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συγκεκριμένα. Αναμένεται τμηματική παράδοση των υποσυστημάτων εντός του έτους. Το πρώτο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, εντός της άνοιξης, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος Απριλίου και θα συνεχίσουμε με αυτόν το ρυθμό, ώστε να θέσουμε σε λειτουργία ένα, πράγματι, φιλόδοξο νέο πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς και ελπίζω πάνω σε αυτό να χτίσουμε και να δείξουμε αυτόν τον πολιτισμό που, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να μας διακρίνει.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):** Κι εγώ ευχαριστώ.

Ορίστε, κύριε Αχμέτ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.

**ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ:** Σχετικά μετις δύο τελευταίες ερωτήσεις μου, ως προς τον αριθμό περιστατικών και για τους αντιλυσσικούς ορούς, είπατε ότι καταθέσατε κάποια πράγματα στα Πρακτικά. Αυτά θα τα εξετάσουμε, θα τα διαβάσουμε και θα ενημερώσουμε τους πολίτες μας, προκειμένου και οι δήμοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους στο κατά πόσο προστατεύεται και η ανθρώπινη ζωή.

Ως προς τις δύο πρώτες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, πήρα μια απάντηση από εσάς, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να διασαφηνίσουμε. Είπατε ότι –όντως- αυτή η Κυβέρνηση διαθέτει πάρα πολλά ποσά. Οι πολίτες ακούνε για εκατομμύρια ευρώ. Δεν αντιλέγω, είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα σε σχέση με άλλες χρονιές ή με άλλες περιόδους, όπου ήταν λίγα τα λεφτά για την προστασία των ζώων.

Πάρα ταύτα, όμως, το αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον, στη δικιά μας περιφέρεια, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς να κατηγορήσω τους δημάρχους μας, οι οποίοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν είναι αυτό το οποίο ακούει σήμερα ο πολίτης. Παρά την ύπαρξη του νόμου, παρά τα κονδύλια που έχουν διατεθεί, όπως λέτε εσείς, παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι και οι πλατείες είναι γεμάτες και υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Εμείς δεν λέμε, αυτά τα ζώα να τα μαζέψουμε με άναρχο τρόπο, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Αλλά, από την άλλη, πρέπει να προστατεύσουμε και την υγεία των ανθρώπων.

Δηλαδή, εγώ έβαλα αυτή την ερώτηση για την αυστηροποίηση των παραβάσεων γι’ αυτό τον λόγο. Από τη μία, δηλαδή, καλός ο νομοθέτης -και την ψηφίσαμε κι εμείς- να δίνει 40.000 – 50.000 ευρώ πρόστιμο σε όποιον κακοποιεί ένα ζώο, δεν λέμε. Από την άλλη, όμως, τι γίνεται όταν ένας πολίτης δέχεται μια επίθεση και θα χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, να νοσηλευτεί δέκα ή δεκαπέντε μέρες, να υποχρεούται να χάσει τη δουλειά του, να υποχρεούται έπειτα να κάνει μια αγωγή προς την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, με ελάχιστους πόρους, η οποία θα επιδικαστεί, διότι είναι νόμιμο δικαίωμά του η ηθική βλάβη και τα διαφύγοντα κέρδη από τη δουλειά.

Αυτό νομίζω είναι ένα σοβαρό θέμα, κύριε Υπουργέ, διότι, ο πολίτης, κατ’ αυτόν τον τρόπο έρχεται αντιμέτωπος και με τα φιλοζωικά σωματεία. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ρεύμα –εγώ ο ίδιος είμαι φιλόζωος, όπως πολλοί- όπου «καταριέται» τα ζώα γι’ αυτό που του προξενεί και ίσως οδηγηθούμε έτσι σε άλλους δρόμους.

Άρα, κύριε Υπουργέ, στην δευτερολογία σας θα ήθελα, πιο συγκεκριμένα, εκτός από το Εθνικό Μητρώο Ζώων το οποίο θα βοηθήσει, να μας πείτε πρακτικά πώς μπορεί να γίνει έλεγχος από το Υπουργείο στο κατά πόσο οι δήμαρχοι ανταποκρίνονται ή πώς μπορεί να επιταχυνθεί, εν τέλει, αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο.

Σήμερα, πάτε στη Βιέννη, πάτε στο Παρίσι, πάτε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και δεν βλέπετε κανένα αδέσποτο ζώο. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε ένα, ούτε γάτα δεν θα δείτε στο δρόμο, όχι σκύλο.

Σας το ξαναλέω, αναγνωρίζουμε, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ, ότι όντως έγινε μεγάλη κίνηση με αυτό το νομοσχέδιο, ότι όντως διατέθηκαν κάποια κονδύλια, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποκτήσουμε ένα πρόσωπο ευρωπαϊκών αστικών πόλεων και στην Ελλάδα και στην Περιφέρειά μας.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):** Κι εμείς ευχαριστούμε.

Κύριε Υπουργέ, τρία λεπτά για την δευτερολογία σας.

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών):** Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Πράγματι, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το θέμα των ζώων συντροφιάς. Έχει πάρα πολλούς μετόχους με διαφορετική αφετηρία ο καθένας. Είναι διαφορετική η οπτική γωνία των ανθρώπων που συνδράμουν μέσω εθελοντικής εργασίας τα φιλοζωικά σωματεία, είναι άλλη η οπτική γωνία των ανθρώπων που φοβούνται τα ζώα, άλλη εκείνων που θέλουν να συναναστρέφονται με ζώα, άλλη της αυτοδιοίκησης, άλλη των κτηνιάτρων, άλλη των ανθρώπων που αγαπούν ή ασχολούνται με το κυνήγι. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα αυτό.

Όμως, σαν Κυβέρνηση, αλλά και σαν οργανωμένη πολιτεία, πρέπει να εκφράσουμε το δημόσιο συμφέρον, όλους αυτούς δηλαδή που δεν έχουν φωνή, όπως για πρώτη φορά τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα, μέσω της υιοθέτησης των βασικών ελευθεριών που προβλέπονται στη σχετική διεθνή νομοθεσία και ενσωματώνονται, πλέον, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και στην εθνική μας νομοθεσία.

Πώς θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, με ρωτάτε. Κατ’ αρχάς, εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τα κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Τι εννοώ; Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίσαμε την υποχρέωση κατάθεσης από τους δήμους ενός επιχειρησιακού σχεδίου που ελέγχεται από πενταμελή επιτροπή, προκειμένου να δούμε ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι μπαίνουν, προκειμένου να βελτιώνεται η εικόνα κάθε χρόνο. Και αν δεν εκπληρώνονται αυτές οι υποχρεώσεις του επιχειρησιακού σχεδίου, τότε με βάση την κεντρική επιτροπή αλλά και το Κίνημα Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να υπάρχει πρόστιμο στους δήμους –έμμεσο πρόστιμο θα το πω εγώ- το οποίο έχει να κάνει με την επιβολή ή τη στέρηση μέχρι καταβολής και δύο δόσεων ΚΑΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για τους πόρους αυτοδιοίκησης και μάλιστα θα είναι αυξανόμενοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία και όχι την τιμωρία γι’ αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξεκινάει από τους ίδιους, από κάτω προς τα πάνω, και δεν θα τους επιβάλλεται από το Υπουργείο.

Το δεύτερο στοιχείο για να βελτιωθεί η εικόνα, είναι ο χρόνος. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθολική στείρωση, πλέον, προβλέπεται στο νομοσχέδιο εκτός από ρητές εξαιρέσεις. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλες αυτές τις παρεμβάσεις, με τους πόρους, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις στειρώσεις και τα ζητήματα καλλιέργειας καλύτερης νοοτροπίας και κουλτούρας στα δεσποζόμενα ζώα, με την αυστηροποίηση ιδίως των ποινών, πιστεύουμε ότι σε λίγο χρόνο θα μπορέσει να αρχίσει να έχει ένα ορατό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει σοβαρά βήματα μπροστά και πιστεύω πως σε συνεργασία με όλους -φιλοζωικές οργανώσεις, όσους ασχολούνται με τα ζώα, δήμους και κεντρική Κυβέρνηση- θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.