Navarra Suma talde parlamentarioari atxikiriko foru parlamentari Miguel Bujanda Cirauqui jaunak idatzizko galdera egin du (PES-00353), non honako informazio hau eskatzen baitio Nafarroako Gobernuari:

**Zer irizpide tekniko erabili da INFONA 2022 Planean (Baso Suteek eragindako Larrialdietarako Babes Zibileko Plana) udalerria arrisku handiko eremuetan duten toki entitateak sartzeko, autobabeserako udal plana ere behar dutenak?**

Nafarroako Foru Komunitateko Baso Suteek eragindako Larrialdietarako Babes Zibileko Planak (hemendik aurrera, INFONA) xedetzat du administrazio publiko guztiek eraginkortasunez erantzutea baso suteek eragindako aparteko larrialdiei, behar diren bitartekoak eta baliabideak jarriko direla bermatuz.

Antolaketa eta jarduteko prozedura ezartzen dizkie Nafarroako Foru Komunitatearen titulartasuneko baliabide eta zerbitzuei eta beste administrazio publiko batzuek edo zuzenbide publikoko nahiz pribatuko entitateek eslei ditzaketenei, eta honako plan hauek arautzen ditu: udalek baso suteei aurre egiteko jarduketa planak (hemendik aurrera, PAMIF), baso suteetarako autobabes planak (PAIF) eta funtsezko zenbait sektoretako plan berariazkoak.

Testuinguru horretan, PAMIF dokumentuetan biltzen da udalerri batean baso sutea izateko arrisku handiko egoerei aurre egiteko ezarritako esparru organiko eta funtzionala, eta hor ezartzen dira hartu beharreko neurriak, larrialdiari aurre egiteko behar diren giza baliabideak eta materialak eta sutea gertatuz gero esku hartu behar luketen agintari, erakunde eta zerbitzuak elkarrekin koordinatzeko eskema. Lurralde bat arrisku handiko eremutzat (ZAR) identifikatzeak PAMIF plana nahitaez egin beharra dakar.

Nafarroan arrisku handiko eremuak ebaluatu eta identifikatzeko erabiltzen diren irizpideek azaroaren 15eko 893/2013 Errege Dekretuan ezarritakoa dute oinarri. Dekretu horrek baso suteen ondoriozko larrialdietarako babes zibila planifikatzeko oinarrizko jarraibidea onetsi zuen. II. tituluan ezartzen du zein izanen diren plangintzaren oinarrizko elementuak.

Apartatu horren garapenean lankide izan dugu Madrilgo Complutense Unibertsitateko lantalde bat. Taldeburua Cristina Montiel Molina da, Geografia eta Historia Fakultateko katedraduna eta Geografia Politikoaren eta Baso Sozioekonomiaren arloko ikerketa taldeko ikertzaile nagusia.

Bestalde, INFONA planaren 3. kapituluan bilduta dauden irizpide teknikoak hartu dira kontuan ebaluatzeko eta identifikatzeko zein toki entitateren udal mugarteak dauden arrisku handiko eremuetan (ZAR) eta, beraz, zein toki entitatek behar duten PAMIF bat.

Hona hemen plan horretarako esteka: [https://www.navarra.es/documents/48192/20845937/Plan+INFONA.pdf/fbe](https://www.navarra.es/documents/48192/20845937/Plan%2BINFONA.pdf/fbe73912-df15-9fdc-7f3a-669bb446bbfe?t=1669801082778)

[73912-df15-9fdc-7f3a-669bb446bbfe?t=1669801082778](https://www.navarra.es/documents/48192/20845937/Plan%2BINFONA.pdf/fbe73912-df15-9fdc-7f3a-669bb446bbfe?t=1669801082778)

Hori guztia jakinarazten dut, Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 194. artikuluan xedatutakoa betez.

Iruñean, 2023ko urtarrilaren 20an

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria: Javier Remírez Apesteguía