|  |  |
| --- | --- |
| **Operativ Center**Operativ PlanlægningRSIOC V | 4. juli 2024J.nr.: J.nr.: 2024-071056Sagsbehandler: Tommy Byrial Jørgensen |

# Notat

**Bilag 1 – Sektoransvar.**

Deltagerne i Den Lokale Beredskabsstab er repræsentanter fra følgende myndigheder, hvis sektoransvar er kort beskrevet herunder:

**Beredskabsstyrelsen:**

Beredskabsstyrelsen yder assistance til øvrige myndigheder ved kriser, ulykker og katastrofer, når der er behov for særlige kompetencer, specialmateriel eller ekstra meget mandskab.

Ved større, komplicerede eller mandskabskrævende hændelser, eller hvor der er behov for særlige kompetencer eller specialmateriel, kan det kommunale redningsberedskab tilkalde assistance fra Beredskabsstyrelsen. Det kunne f.eks. være større brande, ulykker med farlige stoffer eller voldsomt vejr som f.eks. snestorm, skybrud eller oversvømmelse fra havet.

Beredskabsstyrelsen kan også tilkaldes til at yde assistance til andre myndigheder med ansvar for beredskab og opretholdelse af vigtige samfundsfunktioner, f.eks. sundhedsmyndighederne og politiet. Beredskabsstyrelsens mandskab og materiel kan bruges til løsningen af en lang række forskelligartede opgaver.

I tillæg til Beredskabsstyrelsens operative opgaver har styrelsen også en række myndighedsopgaver, f.eks. tilsyn og rådgivning inden for redningsberedskabet, brandforebyggelse mm.

**Det Kommunale Redningsberedskab:**

Det Kommunale Redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. De nærmere regler for det kommunale redningsberedskabs opgaver, organisation og dimensionering mv. fremgår af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Grundprincippet i bekendtgørelsen er, at kommunerne skal dimensionere det daglige beredskab ud fra en vurdering af de lokale risici.

Det Kommunale Redningsberedskab skal således kunne yde en forsvarlig indsats ved brand, overhængende fare for brand, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og i havne. Det Kommunale Redningsberedskab har endvidere ansvaret for redningsarbejde, herunder frigørelse af fastklemte ved såvel trafikuheld som ved togulykker, flyulykker, sammenstyrtningsulykker, miljøulykker mv.

Redningsopgaver i søer, moser, åer og havne er ligeledes forankret hos Det Kommunale Redningsberedskab. Disse opgaver skal derfor indgå i dimensioneringen af Det Kommunale Redningsberedskab, jf. dimensioneringsbekendtgørelsen.

Det Kommunale Redningsberedskab skal i henhold til beredskabslovgivningen kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet er en del af redningsberedskabets risikobaserede dimensionering.

**Den Kommunale Krisestyringsstab:**

Kommunens krisestab etableres ved større, længerevarende hændelser, der involverer flere af kommunens forvaltninger. Krisestaben har til opgave at understøtte videreførelse af kommunens kritiske ydelser i forhold til borgerne som f.eks. hjemmepleje og medicin til ældre i eget hjem, adgang til plejehjem for redningsberedskabet, snerydning på kommunale veje, kørsel til specialskoler, evt. åbning af idrætshaller til nødindkvartering m.v. samt at koordinere kommunens øvrige opgaver i relation til den igangværende indsats. For eksempel omprioritering af kommunens samlede opgaver, omfordeling af kommunens ressourcer m.fl.

**Sundhedsberedskabet:**

Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, den præhospitale indsats,

lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedssektor. Beredskabet på sygehusene og den præhospitale indsats hører under regionerne. Både regioner og kommuner har opgaver i forbindelse med beredskabet i den primære sundhedssektor og lægemiddelberedskabet. Psykosocial indsats (social assistance, krisestøtte og kriseterapi) og beredskab til indsats i forbindelse med CBRNE-hændelser er faglige delelementer i sundhedsberedskabet.

ISL SUND (Indsatsleder Sundhedsfaglig) har ledelsen af den samlede præhospitale indsats i indsatsområdet og indgår i den tværfaglige indsatsledelse sammen med ISL POLITI og ISL BRAND.

AMK varetager den operative ledelse og koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats i regionen. Regionen (ofte repræsenteret ved AMK) er fast medlem af Den Lokale Beredskabsstab (LBS) og kan efter en konkret vurdering indgå på både strategisk og operationelt niveau.

**Forsvaret:**

Hjemmeværnets opgaveløsning sker som støtte til Østjyllands Politi i forbindelse med sidstnævntes myndighedsudøvelse. Landsdelsregion Vest/Hjemmeværnet repræsenterer endvidere Forsvaret i LBS, hvor såvel egne som den øvrige del af Forsvarets kapaciteter og kapabiliteter vil kunne bringes i spil og understøtte større, længerevarende og/eller personelkrævende hændelser.

Hjemmeværnet forbliver under den militære kommandostruktur, uanset støttens karakter.

**Vejdirektoratet:**

Vejdirektoratet har ansvaret for planlægning, anlæg, drift og vedligehold af statens veje. Herunder at holde vejnettet ryddet og fremkommelige ift. sne og andet nedbør samt bjærgning af havarerede køretøjer.

Statsvejnettet består af de mest overordnede veje i Danmark, de veje der forbinder trafikken mellem landsdelene og større byer.

**Politiet:**

Politiet har den koordinerende ledelse i Den Lokale Beredskabsstab. Efter beredskabslovens § 17 koordineres den samlede indsats ved større hændelser/indsatser af politiet. I praksis har indsatsleder-politi (ISL-PO) den koordinerende ledelse i hele indsatsområdet. Indsatsleder-redningsberedskab (ISL-RB) har ansvaret for den tekniske ledelse på skadestedet og ISL SUND har ansvaret for den præhospitale indsats.

Herudover har politiet ansvaret for evakuering, varsling, afspærring og andre nødvendige foranstaltninger herunder bl.a. at understøtte den samlede indsats i tæt samarbejde med den øvrige indsatsledelse.

Politiet er endvidere ansvarlig for den strafferetslige efterforskning af en hændelse.