|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat**Fishermen and Hunters Association in GreenlandFiskernes og Fangernes Sammenslutning i Grønland |  |
| APN – Departementet for Fiskeri og FangstPostboks 2693900 NuukEmail.: apn@nanoq.gl  | Allaffeqarfik/Head Office:Aqqusinersuaq 31, 1. SalP.O. Box 3863900 NuukTlf.: +299 32 24 22Fax: +299 32 57  |
|  | Email: knapk@knapk.gl  |
|  | Homepage: [www.knapk.gl](http://www.knapk.gl)  |
|  | Ulloq, 10.09.2022J.nr.11.02.02  |
|  |  |
|  |  |

Vedrørende: Svarskrivelse til høring om kvoter for hvidhvaler og narhvaler for 2023

**KNAPK har følgende kommentarer til høringssvaret:**

Der blev nævnt fordele til kvotefastsættelse for flere år ad gangen, dette er godt, samt, hvis der er skudt flere end de kvotefastsatte det år og hvis de er mange, så kan man fordele de overskydende fangster, de bliver trukket fra kvoterne for de næste år, dette er også godt.

Kvoterne for Hvidhvaler for 2023 er ikke ændret i forhold til 2022 fastlagt af Naalakkersuisut. Vi fra KNAPK vil have ændret kvoterne for hvidhvaler, fordi vi vil kræve, at der gives fælles kvoter for hvidhvaler hvert år i Grønlands Østkyst.

Vores argument for det, er, at fangerne i østgrønland har set mange hvidhvaler i løbet af mange år og fanget dem. Videnskabsmændenes argument for ikke at give kvoter kan ikke bruges, bare fordi de ikke har set hvidhvaler, når de opholdt sig i østgrønland, da man skal lægge vægt på og respektere fangernes lokale kendskab året rundt. *KNAPK’s udtalelsers rigtighed kan ses i Aarhus Universitets store bog som udkom i 2019, som hedder Fangsten I Østgrønland kortlagt af fangere. I denne, kan du se fra side 222-223, at der er fanget 28 hvidhvaler i årene fra 1993 til 2015, f.eks. er der fanget i foråret i år 16 stykker ved Tasiilaq selvom der ikke er fastsat kvoter. Østgrønland har også hvidhvaler.*

I forhold til narhvalskvoter for de næste år, så kan det slet ikke accepteres, at kvoterne bliver færre. Kvoterne for narhvaler for år 2022 er på 424 og de bliver færre for hvert år og hvis kvoterne skæres ned til 228 i år 2026, så bliver Grønland ramt meget hårdt mht. til kødforsyning og Fangernes indtjeningsmuligheder bliver hårdt ramt. Derfor skal vi fra KNAPK’s side kraftigt opfordre Naalakkersuisut til ikke at mindske kvotens størrelse, og at de skal tænke som grønlandske folk i forhold til fangst og fiskeri og at arbejde for det. Det er os, som er landets oprindelige folk, som har levet af fangererhvervet i mange år, og som har levet af det, og det er jer, som skal arbejde for os og give os kvoter.

**Derfor kræver vi fra KNAPK’s side, at man forhandler med KNAPK efter høringsperioder om det endelige kvotefastsættelser, inden man beslutter sig for kvotestørrelserne, og man bør i gangsætte arbejdet her for. På den måde kan der skabes ro mellem Naalakkersuisut og brugerne og mere forståelse for hinanden.**

Grunden til, at man ikke fanger hele kvoten i nogle år, er, at der i nogle tilfælde i det arktiske egne kan være hårde år på grund af den store natur, da det kan være meget koldt, er meget mørkt og har kraftige storme, som er svært for en almindelig menneske at kæmpe imod. Det tydeligste bevis for det, er, livsforholdende i Qaanaaq i vores Lands nordligste bosted, som befolkningen har at leve under samt i Vores lands nordøstlige del i Ittoqqortoormiit leveforhold. I disse steder kan det ses tydeligt, at den store natur har stor indflydelse på menneskets leveforhold.

Naalakkersuisut skal arbejde for, i hele vores land, at man skal lave optællinger af bestandende for hvidhvaler og narhvaler i samarbejde med Fangerne og disse optællinger af bestandende skal udføres oftere og skal planlægges, og man skal udnytte, Fangernes beretninger og **observationer** af fangstdyr i hele landet og deres beretninger skal udnyttes fuldt ud.

**Beslutninger om fangstkvoter:**

Vi finder det ikke er på sin plads, at Naalakkersuisut i vores land, at fangernes opfordringer gennem deres organisation KNAPK overhøres, men når der kommer forslag til kvoteantal fra JCBN og NAMMCO (når de laver forslag) så hører de kun dem. Ja men, når vi er nedmennesker i hele nordarktis med kun ca. 110.000 mennesker og vi fra Grønland er ca. 56.000 mennesker og vores fangere er ca. 1.900, hvordan kan vi udrydde nar- og hvidhvaler som er ved havene i arktis? Vi opfører ikke ligesom Europæerne, da de var hvalfangere, det er europæerne der udryddede hvalerne i arktis, ligesom de er ved at udrydde sælerne.

*Derfor opfordrer vi Naalakkersuisut fra KNAPK, at videnskabsmænd fra JCNB og NAMMCO skal rejse i vores land vedrørende deres arbejde og udrede disse overfor fangerne i Grønland. De skal også indsamle Fangernes viden om fangsdyr.*

*På grundlag af videnskabelige undersøgelser er det blevet foreslået af videnskabsmænd, at hvalflokkene ved Grønlands og Canadas kyster har forskellige ruter og at man derfor skulle der gives info om disse og give kvoter i henhold til disse, og det kan man se og det er baggrunden for, at man giver flere fangstkvoter til Uummannaq i det senere år, ja, dette er forståeligt. Men i det langsstrakte vestkyst der jages hvert år af fangerne fra Diskobugten, Sisimiut og Maniitsoq er hvaler, som er forskellige hvalflokke, som bliver flere og flere og man derfor skal ellers give fangstkvoter på grundlag af disse.*

*I Qaanaaq benytter man kajak til fangst, her harpunerer man hvalen først og skyder og dræber den bagefter, det går godt på den måde og dette er fint. Derfor skal man sikre, at der tillades fangst af disse vedvarende. På samme måde skal man give kvoter i Melville Bugten til kajakfangst og det er sikkert, at man også kan give tilladelse til kajakfangst til resten af grønland.*

*Hvid- og narhvaler og andre mindre hvaler spiser meget fisk, også andre større hvaler spiser meget små fisk og kriller, derfor skal vi i vores land arbejde for, at der ikke bliver for mange af dem. I vores land er vi økonomisk afhængige af fisk og lever af disse.*

*Bostederne I vores land, dvs. Byerne og Bygderne skal have kvoter, da hele befolkningen i vores land har behov for mad/kød.*

*Vi skal give befolkningen i vores land mulighed for at få hvid- og narhvalstykker for at madforsyning og producere mattak, kød, hvalhaler mv. og vi anbefaler, at Naalakkersuisut skal bane vej for det.*

*Vi anbefaler på det kraftigste fra KNAPK, at siden alle fangstdyr er kvoterede, så skal Erhvervfangerne med fangstbevis fange dyrene. Ikke mindst, skal man gøre dette, når det gælder hvid- og narhvalsfangsten.*

***KNAPK kræver til Naalakkersuisut, så længe man giver fangst af kvoterede dyr, og når man i forhold til forrige år skærer antallet ned i kvoterne, så skal der gives økonomisk kompensation i forhold til prisniveauet i vores land. KNAPK kræver i tilgift, at KNAPK og Naalakkersuit skal begynde at forhandle om disse.***

**Hvidhvaler:**

* *KNAPK opfordrer Naalakkersuisut, at kvoterne for hvidhvaler ikke bliver færre i de næstkommende år.*
* *At der gives fælleskvoter for hvidhvaler i Østgrønland hvert år.*
* *Målet skal være, at der gives større kvoter i vestgrønland fra Ilulissat til og med Maniitsoq.*
* *Når der om vinteren ikke har fanget alle kvoterede dyr i det år, så skal der sørges for, at man genfordeler de ikke fangede dyr, ligesom vi gør det med sildepiskerkvoterne.*

**Narhvaler:**

* *Fra KNAPK opfordrer vi til Naalakkersuisut, at man ikke giver færre kvoter for narhvaler for de kommende år.*
* *KNAPK kræver, at man tildeler kvoter i Qaanaaq for at de unge kan lære hvalfangst fra qajaq for en fem-årig periode.*
* *Vi kræver, at man giver nok kvoter til Melvillebugten og den skal vægtes højt.*
* *Vi kræver, at byer og bygder ved Upernavik gives flere kvoter til narhvaler.*
* *Vi kræver, at der gives flere kvoter af de forskellige hvaler, da disse bliver flere og flere fra Diskobugten indtil Maniitsoq.*
* *Vi kræver, at der sørges for at tildele ikke fangede hvaler for året hurtigst muligt, ligesom vi er begyndt at gøre de med sildepiskere.*

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Nikkulaat Jeremiassen

Siulittaasoq

Formand