

FISKIMÁLARÁÐIÐ

|  |
| --- |
| **Oyðublað í sambandi við umsókn um ískoytiskvotu av svartkjafti**  **sambært § 49, stk. 2 í sjófeingislógini** |

Hjáløgd er leiðbeining um, hvussu einstøku teigarnir skulu fyllast út.

Teigarnir skulu útfyllast við mest neyðugu kunningini. Um pláss ikki er í teigunum, kann vísast til hjáløgd skjøl, ið umsøkjarin leggur við hesum oyðublaði.

**Umsókn um ískoytiskvotu av svartkjafti**

*Rammurnar gerast størri so hvørt, sum skrivað verður í tær.*

|  |
| --- |
| 1. Umsøkjari (eigari av fiskifari):  * Felag/persónur: * Bústaður: * Kontaktpersónur * Telefon: * Teldupostur:   (Svar verður sent til upplýsta teldupostin) |

|  |
| --- |
| 1. Fiskifar, sum søkt verður um ískoytiskvotu til:   Navn og kallimerki á fiskifari: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ískoytiskvota yvir eitt ella fleiri ár.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Longd (set kross): | | |  |  | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |  |  |  |  |  |   Byrjar (dato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Endar (dato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Kunnað verður um, at tilsøgn um ískoytiskvotu kann verða latin í upp til fimm ár. Fiskiloyvi verður tó latið upp til eitt ár í senn fram til ársenda, og fiskiloyvi kann bert verða endurnýggjað, um treytirnar í tilsøgnini eru hildnar, sbr. § 49, stk. 4 í sjófeingislógini. ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nøgd, sum søkt verður um:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  | | Tons av svartkjafti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Ynskilig nøgd |  |  |  |  |  | | Minsta nøgd |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  | |

|  |
| --- |
| 1. Lýsing av skiparakstrinum pr. umsóknardag og greið frá, hví mett verður, at verandi kvotugrundarlag ikki er nóg stórt undir rakstrinum av fiskifarinum. Lýs verandi kvotugrundarlag hjá fiskifarinum fyri tað árið ella tey árini, ið søkt verður um ískoytiskvotu til. |

|  |
| --- |
| 1. Ymiskt: |

|  |
| --- |
| 1. Listi yvir viðfest skjøl: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Staður og dagfesting Undirskrift

**Leiðbeining til umsóknarblaðið:**

1. Umsøkjari (eigari av fiskifari, bústaður, teldupostur og fartelefon). Svar verður sent til tann teldupostin, sum stendur sum sendari av umsókn og oyðublaði. (Um neyðugt verður biðið um fulltrú, um sendari og umsøkjari ikki er sami felag/persónur).
2. Fiskifarið, ið søkt verður um ískoytiskvotu til, skal eins og eigarin av fiskifarinum lúka treytirnar í § 49, stk. 3. Tvs. at bert fiskifør, hvørs eigari (feløg ella persónar), sum hvør sær ella saman við nærstandandi ella øðrum, beinleiðis ella óbeinleiðis, og sum í mesta lagi hava ræði á 8% av heildarkvotuni av svartkjafti, kunnu fáa lut í ískoytiskvotum eftir § 49, stk. 2.

Harumframt skal fiskifarið í 2019 ella 2020 hava fingið útskrivað fiskiloyvi og skal í hesum sambandi vera skrásett at hava avreitt svartkjaft av føroyskum kvotum.

1. Ein kross fyri hvørt árið, eins og dagfesting fyri nær mett verður, at verkætlanin byrjar og endar.
2. Minstanøgd skal ásetast. Um tøka nøgdin vísur seg at gerast minni enn minstanøgdin sambært umsóknini, kann umsóknin fella í raðfestingini.
3. Lýsing av skiparakstrinum pr. umsóknardag og greið frá, hví mett verður, at verandi kvotugrundarlag ikki er nóg stórt undir rakstrinum av fiskifarinum. Lýs verandi kvotugrundarlag hjá fiskifarinum fyri tað ár ella tey árini, ið søkt verður um ískoytiskvotu til.

Umsøkjarin má skjalprógva yvir fyri Fiskimálaráðnum, hví viðkomandi metir seg hava tørv á at fáa lut í ískoytiskvotunum. Eigarin av fiskifarinum kann m.a. vísa á roknskapin, fiskiskapin higartil o.s.fr. Tað er ikki ein avgjørd treyt fyri at koma undir stk. 2, at fiskifarið hevur veiðiloyvi.

1. Bert um nakað er at leggja afturat.
2. Øll skjøl, sum eru løgd saman við umsóknini, skulu nevnast her.

**Metingarskjal í sambandi við ískoytiskvotur, sambært § 6 í kunngerðini**

Umsóknir skulu viðgerast og metast við grundarlagi í teimum ítøkiligu upplýsingunum um skiparaksturin higartil. Umsøkjari skal grundgeva og skjalprógva fyri Fiskimálaráðnum, hví viðkomandi metir seg hava tørv at fáa lut í ískoytiskvotunum við eitt nú at vísa á skiparoknskapin seinastu árini, fiskiskapin higartil, o.s.fr. Tað er ikki ein avgjørd treyt fyri at fáa ískoytiskvotu, at fiskifarið, ið søkt verður um ískoytiskvotu til, hevur veiðiloyvi.

Fyri at fáa lut í ískoytiskvotu skal umsóknin í minsta lagi lúka treytirnar í løgtingslógini og kunngerðini, harundir:

1. Treytina í § 49, stk. 3 í løgtingslógini, ið m.a. tilskilar at “*Bert feløg ella persónar, sum hvør sær ella saman við nærstandandi ella øðrum, beinleiðis ella óbeinleiðis, og sum í mesta lagi hava ræði á 8% av heildarkvotuni av hvørjum fiskaslagi sær, sambært stk. 1 og 2, kunnu fáa lut í kvotu sambært stk. 1 og 2*...”.
2. At fiskifarið, umsóknin fevnir um, í 2019 ella 2020 hevur fingið útskrivað fiskiloyvi og í hesum sambandi er skrásett at hava avreitt svartkjaft av føroyskum kvotum.

Í metingini verður dentur lagdur á, at møgulig játtað ískoytiskvota tryggjar, at skiparaksturin ber seg. Í hesum sambandi skal umsøkjari tilskila eina minstunøgd av ískoytiskvotu til tess at tryggja verandi skiparakstur.