Referat vårmøte – Uleberg 21/3-21 –

Samarbeidsmøte med Evje og Hornnes, Åseral, Åmli og Birkenes sau og geit

Arrangør: Evje og Hornnes sau og geit

Møteleder: Eivind Odd

Referent: Anne Elin

Møtedeltakelse: Ca 70-80 stk

Mattilsynet v/Gunn Kristin Osaland– aktuelt for småfehold

* Dyreholdjournal
	+ Viktigheten av oversikt over besetning og kontakt med andre besetninger
	+ Driftsenhetsregister
	+ Sporbarhet og mattrygghet
	+ Antall dyr, individnummer,fødselsår, mor og far, flytting, vær, døde, dødsårsak, smitterverntiltak, helsekort, prøveresultat,
	+ Oppbevares i 10 år – selv etter avsluttet dyrehold
	+ Elektronisk eller på papir
	+ Tilgjengelig for de som kommer på tilsyn
	+ Skriftlig smittevernplan
		- Se for seg sin besetning
		- Hva kommer inn og ut – hvordan tette disse hullene
		- Gjør det enkelt
		- Skisse over dyreflyt, smittesluse, slaktelevering
		- Spør veterinær om du er i tvil
	+ Helsekort
		- Elektronisk eller papir
		- Noterer individ
		- Behandling
		- Tidspunkt
		- Behandler/veterinær
		- Egenbehandling skal også inn her
		- Oppbevares i 5 år
	+ Transportdokument – mange glemmer dette – skal oppbevares
		- Gjelder ikke beite
		- Individ, hvem som transporterer, dato og hvor
		- Mottaker skal fylle ut dette
		- Forflytningsdokument
	+ Oppsummering – hva er dyreholdjournal
		- Besetningsoversikt
		- Helsekort
		- Forflytningsdokument
		- Melding om flytting – veterinærattest på dyr man kjøper + mæditest
* Dyrevelferd i utmark
	+ Husdyras fem friheter
		- Frihet fra sult, tørst og feilernæring
		- Frihet fra ubehag
		- Frihet fra frykt og stress
		- Frihet fra smerte, skade og sykdom
		- Frihet til normal adferd
	+ Dyr har en egenverdi, ikke bare nytteverdi
	+ Skal aktivt beskyttes fra unødige belastning
		- Beskyttes
		- Tilsyn
		- Beitegrunnlag
		- Vanntilgang
		- 16 ukers beitetid
		- God helsetilstand og forsvarlig hold
		- Risikovurdering av beiteområdet
		- Sykdom og skade skal forebygges
		- Dyr skal hentes hjem i god til før det ventes frost eller snøfall
	+ Beite er et gode for dyra
		- Naturlig adferd
		- Mosjon
		- Variert kost
		- Lavt smittetrykk
	+ Utfordringer
		- 120 000-130 000 blir borte fra beite
		- Sjukdom
		- Rovvilt
			* Følgeskader av dette
			* Agder
				+ 11 søknader i 2022

Kongeørn

* + - * + Gaupe i 2021 – få søknader
		- Parasitter
		- Uhell
		- Fòrmangel
		- Trafikk mm.
	+ Tap på beite medfører dyrelidelser
		- Normaltap – 4% besetningstap, middels 4-10%, over 10% er høyt
		- Er tapet over 10% bør man gjøre tiltak
		- Kan få krav fra Mattilsynet om:
			* Behandling eller avliving
			* Økt tilsyn
			* Sanke eller flytte
			* Forbygging
			* Veterinær kan hjelpe med tiltak
	+ Man skal ikke sende
		- Halte
		- Avmagret
		- Kroniske sykdommer
		- Svake lam
		- Dårlig hold – vurdere hva som er best
	+ Er beitet egna, dokumentasjon på tap, robuste dyr, minst ukentlig tilsyn, intensivert ved fare, loggføring
	+ Husk å oppdatere sankelister, evaluer sesongen, forberedelser til neste sesong

Sven Reiersen – info fra fylkeslaget

* Årmøtet
	+ Økonomisk – går med underskudd
	+ Fokus på landbruksoppgjøret
		- Øker med 140 000-150 000 på inntekt
	+ Se på effekten av den nye hundeloven
		- Saker blir henlagt, selv om man har bevis
		- Fungerer ikke for bønder
	+ Mattilsynet
		- Lang saksbehandlingstid
		- Over 500 dagers - livet blir satt på vent
		- Erstatning er mangelfull om man vinner frem mot de

Ole A. Røysland – NLR Rogaland

* Økonomi i sauehold og tips til bedring
	+ Det kan være opptil 1300 kr forskjell fra beste dekningsbidra til dårligste
	+ Slaktepris – bedre klasse, tidligere slakt, bedre pris
	+ Snitt pr slakt pr vf sau – forskjell på nesten 10 kg fra beste til dårligste og mindre svinn av lam
	+ Slakteinntekter er det som utgjør forskjellene
	+ De beste bruker minst penger på kraftfòr – ca 250 kr forskjell pr. sau
* Hvordan endre resultatet
	+ Ligg et lite steg foran på alt som skjer i løpet av året
	+ Let etter forbedringspotensialer og gjør noe med det
	+ Vet hvor skoen trykker, og hvor er problemet ligger, hva kan jeg gjøre med det
	+ Oppdater kunnskap
* Plan mot lamming
	+ Foring – få sauen opp i holdklasse 3,5
		- Hold den der frem til lamming
	+ Nok energi og protein – vedlikeholdsfòring
		- 1 Fem pr dag – 1,2 TS pr dag (grovfòr)
	+ 1 holdpoeng = 13% av kroppsvekten
		- 80 kg = 10 kg
		- Tar tid, normalt ca 2 mnd for å øke holdet med 1 holdpoeng
		- 1 kg kroppsvekt = 5-5,5 Fem
	+ Tynne sauer kan fint gå med påsettlammene for å få de opp i hold ved innsett frem til de er opp i holdet
	+ Fra paring til lamming
		- Egga fester seg i livmora fram til 1/3 del av drektighetsperioden
			* Vedlikeholdsforing elller opp i hold
		- 1/3-2/3 av drektighetsperioden
			* Morkaka utvikler seg
				+ Overfòring kan gi dårlig morkake
				+ Kan bli svakfødte trillinglam
				+ Fòring til vedlikehold, prøve å unngå å øke holdet i denne perioden
		- Siste del av drektighetsperioden
			* Fosteret vokser
			* Juret utvikler seg
			* Økende fòring fram til lamming
			* Fòring for å unngå holdnedgang
	+ Hva betyr slåttetidspunk og grovfòrkvaliteten
		- Tidligere slått = mer energi pr. kg fòr
		- Tidligere slått = økt fòropptak
		- Tidligere slått = lavere kraftfòrbehov
		- Slått ved begynnende skyting
			* En del av akset er synlig på minst 10% av skuddene
			* Utgjør 0,2 Fem
	+ Gode regler for fòring
		- Rent fòrbrett
		- Unngå raske fòrskifter
		- Spar det beste grovfòret til lamming
		- Følg med på holdet, omgrupper ved behov
		- Vanntilførsel
		- Bruk øynene under fòring – se etter unormal adferd
	+ Sauer har høyere rang en lammene, så mangler det mat, taper lammene
	+ Sauen foretrekker nygroer foran «gammelt» grass som er kommet for langt

Matpause

Frode Svaland – Nofence på sau

* Nofence på 4 søyer
	+ Lammene fulgte mora
* Opplevde beiting på områder det vanligvis er umulig å beite med klassisk gjerding
* Dør sauen får du varsel – lager lyd når denne skal finnes
* Merker dyr som trosser gjerdegrensene
* Har ladere i sauehuset – bytter batteri når sauene kommer inn for kraftfòr
* Ved rømling – man får varsel, kan endre gjerdegrensen, samler de sammen – snurper de inn mot gammel gjerdegrense
* Ved flere dyr – merket at lammene ble tøffere og trakk lengre unna mor (spes værlam)
* Skal nå bruke det på storfe – bruke beiteområder som tidligere har vært vanskelig å benytte
* Innkjøpspris saueklaver – 1900 kr
	+ Årsavgift/Pris pr dag – 3 kr pr klave
* Ved mer ull – oftere batteribytte
* På storfe skal 1 batteri holde en hel beitesesong
* Solcellepanel som lades på hver side av klaven
* Inn/ut mulighet – kan koble en boks som kutter kontakt når de er inne for å spare batteri
* Klavene kan ikke fikses – må kastes
* Avhengig av mobilnett for å kommunisere med klavene og gjerdedelen, men ellers satelittkontakt
* Opplæring bør gjøres i kjent område med fysisk gjerde rundt

Olav Robstad – forberedelser til lamming m/fokus på feilstilling

* Godt hold er viktig, god form
* Når griper man inn – god tid med nr 1 (må vurdere hva som skjer) – kortere ved nr 2 (en halvtime)
	+ Prøv å unngå for dyp hjelp
	+ God hygiene
	+ Glidemiddel – ikke grønnsåpe
	+ Dødt lam med kun hode – kan kappe av hode, sku inn nakken, finn bein, dra ut
		- Bruk glidemiddel
	+ Om man snur sauen på ryggen – kan være lettere å få ut lammet denne veien, ved hjelp av tyngdekraften og bløtvev
	+ Hull i børen – sturesau
* Melkefeber – stress, mange lam, kan også komme etter lamming
	+ Mangler kalk, fosfor
	+ Kalde ører, oppblåst i vomma, slappe, lammet
* Mangelsykdom, ketose
* Vaksinering
* Deformering – mangler anus (kan skjæres opp), spjelke krøllete benæ
* Sondefòring – svake lam med råmelk
* Skjedeframfall – husk framfallsele i beredskap – vask, kaldt vann, sukker, trykk inn
* Temperert vann etter fødsel, druesukker
* Mastitt – jurbetennelse
* Listeriose – overgangstemperatur – skakk i hodet, slappe ører
* Lambaid – råmelkspulver til lam
* Lambboost
* Ku/kalvegel – hjelper mot diaree
* Druesukker – gir energi til både lam og sau
* Iskaldt vann – dypp lammet i det, så våkner det

Geir Sigbjørn Hobbesland – Info om ullinnsamling

* 03.04.23 kl 17:00 – 18:00
* 10% på i-mek
* Vafler og kanskje pølser
* Felleskjøpet Evje
* levrandørnr og navn på siden, antall sekker i bunnen