Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

**ARICILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK**

**YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

**MADDE 1 -** 30/11/2011 tarih ve 28128 Resmi Gazete’de yayımlanan Arıcılık Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilmiş, (ü) bendi eklenmiştir.

“f) Arı Konaklama Belgesi (AKB): Arıcının arı konaklatmak için il/ilçe müdürlüklerinden aldığı belgeyi,”

**“**ü)İşletme Tescil Belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,**”**

**MADDE 2**– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 - (1) Gezginci arıcı hareketleri, aşağıdaki hususlar çerçevesinde yürütülür.

a) Gezginci arıcıların yerleştirilmelerinde, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

b) İl ve ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; il/ilçe müdürlüğünde görevli arıcılık konusunda deneyimli iki teknik personel ve birlik/birliklerin temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla belirler. Komisyon, nektarlı ve polenli bitkiler ile salgı veren ağaç varlığını göz önünde bulundurarak, bölgenin bitki florası, topografik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri, varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate alarak koloni kapasitesini belirler ve harita üzerinde işaretler. Mera alanlarında konaklama kapasitesi belirlenirken il mera komisyonun görüşü alınır. Orman bölgelerinin kapasiteleri belirlenirken Orman ve Su İşleri Bakanlığının temsilcisi de komisyonda yer alır. Bölge koloni kapasitesi, flora varlığında değişiklik olması, iklimsel ve/veya yeni yerlerin açılması durumunda güncellenir.

c) Bölgeler için koloni kapasitesi belirlenirken nektar ve polen veren tüm bitki varlığı göz önünde bulundurulur.

ç) Arılıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmadan en az 150 metre aralıkla yerleştirilir. Ancak narenciye alanlarında kışlatma yerleşimi yapılırken arılıklar arası mesafe bölgenin flora kapasitesine göre ve en az 300 metre olacak şekilde düzenlenir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

d)Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar. Hazine arazisi olması durumunda il/ilçe müdürlükleri izni vermeye yetkilidir.

e) Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, gideceği bölgeden sorumlu il/ilçe müdürlüğünden kapasite ve konaklama yönünden sakınca olmadığı bilgisini alır. Çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı ilin il/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak EK-1’de yer alan Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB’si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir. İl içinde hareket edecek arıcı Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu yerine İşletme Tescil Belgesi alarak yukarıda belirtilen işlemleri yürütür.

f) Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu aldığı veya aldığı raporu vize ettirdiği halde, konaklayacağı yer için (e) bendinde belirtildiği şekilde anlaşma yapmadan veya beş gün içerisinde arılarını konaklattığı ilin il/ilçe müdürlüğünden o yer için AKB almadığı tespit edilen, Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcı hakkında İl/ilçe müdürlüğü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 ve/veya 177 inci maddesine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Arıcının arıları geldiği adrese sevk edilir.

g) Usule aykırı yerleşen arıcının arı kovanları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe, bulunduğu yerden (f) fıkrasında belirtilen cezai işlem uygulanarak kaldırılır. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan, işçilik ücreti ve nakliyeden arıcı sorumludur. İl/İlçe müdürlüğünce, güvenlik güçleri refakatinde gerekli uyarının yapılmasına, uygun bir kaldırma süresi verilmesine rağmen arıların kaldırılmaması halinde, Birlik aracılığı ile usulüne uygun bir şekilde, araç ve kalifiye işçi tutularak güvenlik güçleri refakatinde arıcının kayıtlı olduğu işletme adresine kaldırılır ve masraflar, doğrudan ya da üyesi olduğu birliği aracılığı ile arıcıdan tahsil edilir.

ğ) İşlemlerini tamamlayarak gelmiş, AKB almak için beş gün içerisinde izin başvurusunda bulunan, ancak arıların konaklatıldığı yerin; yol, yerleşim yerine uzaklığı, topografik yapı, arı yoğunluğu ve bölge koloni kapasitesi yönünden il/ilçe müdürlüğünce uygun bulunmaması durumunda arıcı cezai işlem uygulanmadan sevk edilir.

h) AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.

ı) Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz.

i) Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine il/ilçe müdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasında il/ilçe müdürlükleri sadece en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesi üzerinde konaklama müsaadesi verir.

j) Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

k) Arı gen kaynaklarının tespiti ve yerinde korunması amacıyla izole bölgeleri, bilimsel çalışmalar sonucunda oluşturulacak komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık belirler. Komisyon, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce; üniversite, birlik ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla oluşturulur. İzole bölgelere dışarıdan arı girişleri yasaktır. İl/ilçe müdürlükleri, ilan edilen izole bölgeye yasa dışı girenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur.

l) Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir.

m) Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır. İhtilaflı durumlarda İl/İlçe müdürlüğü mesafe belirlemede yetkilidir.

n) Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

o) Arılığın yerleşim yerinin komisyon tarafından onaylanması durumlarında, yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

ö) Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi ve ulaşım yolları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanır.

p) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ilan edilen Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarındaki arıcılık faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Yönetim ve Gelişme Plan Kararları çerçevesinde yapılır.

r) Arıcı, arıcı kimlik kartını, resmî görevliler tarafından talep edilmesi durumunda birliğe kayıtlı olduğunu belgelemek için göstermek zorundadır.

s) Arı sevk ve konaklamalarına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir, sorunların çözümüne yönelik ilave tedbirler alınır.”

**MADDE 3 -** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 4 -** Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

|  |  |
| --- | --- |
| **Yönetmeliğin yayınlandığı Resmi Gazete’nin** | |
| **Tarih** | **Sayısı** |
| 30 / 11 / 2011 | 28128 |
| 22 / 3 / 2012 | 28241 |
|  |  |