

## DIARI DE SESSIONS DEL <br> PLE

## del Parlament <br> DE LES <br> ILLES BALEARS

## Presidència

# del Molt Il•ustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada el dia 27 de Novembre del 1987, a les 17 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

## S U M A R I

I.-Preguntes:
1.-R.G.E. nüm. 1225/87, presentada pel Diputat Sr. Benjami Carreras i Font, amb la formulaciö «La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori incorpora: als Projectes l'estudi retat $i$ Higiene en el Treball» obligatori en virtut d'allờ que disposa el Reial Decret 555/19 de febrer (BOE núm. 69)?»
2.-R.G.E. núm. 1226/87, presentada pel Diputat Sr. Benjami Carreras i Font, amb la formulació "Per què la Comissió Provincial d'Urbanisme no solliicta informe al SECONA respecte als $P \mathrm{~m}$. rals i Plans Parcials que suposen amenaça d'espais naturals de rellevants valors ecologics?"
3.-R.G.E. núm. 1232/87, presentada pel Diputat Sr. Joan López i Casasnovas, amb la formulació següent: «Pensa el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mantenir i complir el conveni que es signà l'any 1984 amb l'O.C.B. per a la edició de l'Enciclopèdia de Menorca?"

## II.-Mocions:

1.-R.G.E. núm. 1266/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la interpellació núm. 1040/87, relativa a la politica d'esports.
2.-R.G.E. núm. 1267/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la interpellació núm. 1039/87, relativa a la politica d'educació.
3.-R.G.E. núm. 1274/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, subsegüent a la interpellació núm. 1045/87, relativa a la política esportiva.
III.-Proposició No de Llei:

* R.G.E. núm. 1095/87, presentada pel Grup Parlamentari de C.D.S., relativa a la pesta equina.


## I.-1 i 2)

EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, començam el Plenari d'avui, seguint l'Ordre del Dia i començant pel I punt referit a Preguntes.

Sí, té la paraula el Vice-president del Govern.

## EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, en virtut de l'article 158.4 del Reglament de la Cambra, demanaria que les dues primeres preguntes, la 1.225 i la 1.226 , poguessin ser retirades ja que no és entre nosaltres el Conseller d'Ordenació del Territori. No obstant això, també, si se'm permet, dir al Diputat Benjami Carreras, que formula aquestes preguntes, que si vol, jo li puc lliurar després del Ple la contestació per escrit de les dues preguntes que aquí demana.

## EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Vice-president. Sr. Carreras?

## EL SR. CARRERAS I FONT:

Bé, mostro el meu acord amb la proposta del Sr. Vice-president. Gràcies.
I.-3)

EL SR. PRESIDENT:
Passam, idò, a la pregunta registrada amb el núm. 1.232/87, que formula el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, sobre el conveni que es signà l'any 84 amb l'Obra Cultural Balear per a l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca.

Té la paraula el Sr. Diputat.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

Sres. i Srs. Diputats, vostès deuen saber que l'Enciclopèdia de Menorca és una iniciativa cultural de primeríssima importància dins l'ǎmbit de la investigació. És una Enciclopèdia temàtica, que recull el microcosmos d'una illa, amb una rigorositat científica indubtable. El Govern de les Illes Balears, amb bon criteri, l'any 1984, va subscriure un conveni per tal de donar suport a aquesta iniciativa i per possibilitar les sortides dels fascicles que mes rera mes van apareixent. Nosaltres demanam, però, a la vista d'una situació una mica foṣca quant a les possibilitats de mantenir o complir el conveni, si el Govern nou, el nou Govern que s'ha constituït està disposat a continuar-lo.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura.
LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA (M.a Antònia Munar i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. López i Casasnovas, a Menorca sempre hi ha convenis. Resulta que jo no tinc notícia d'aquest conveni. He de manifestar-li que l'úni ca notícia que se'm va donar per part de l'oficina de Menorca, que ens informa que l'any 84 se li va concedir a l'Obra Cultural Balear de Menorca, una quantitat de 250.000 ptes., mitjançant un conveni, I'any 84. L'any- 85 varen sollicitar altra vegada ajuda a la Conselleria i, mitjançant subvenció, per la mateixa quantitat, se li va subvencionar 250.000 ptes., l'Enciclopèdia de Menorca. Els responsables de l'Enciclopèdia de Menorca ens han manifestat que tampoc no tenen la còpia d'aquest conveni de què vostè ens parla. L'any 1986 es va fer efectiva Ia subvenció sollicitada el 85 , per un import de 250.000 ptes., i enguany encara no ha tengut entrada, a la Direcció General de Cultura sollicitud ni de subvenció ni de prorrogació de conveni que, per altra part, crec que és inexistent.

## EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el Sr. López i Casasnovas.

## EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. Realment estic molt sorprès que la Sra. Consellera em digui que no coneix cap conveni, perquè voste mateixa, a una resposta que va donar al Diputat Valentí Valenciano, sobre les publicacions que rebien ajut per a l'ús del català, vostè mateixa deia que hi havia el conveni amb Obra Cultural per a l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca. Una. Segona, dia 26 de juliol de l'any 1985, el Director de l'Enciclopedia de Menorca contesta a un escrit del Sr. Conseller de Cultura del Govern Autònom on li agraeix la firma, la signatura del conveni establert l'any passat, és a dir, l'any 84 , per donar suport a aquesta Enciclopèdia. M'estranya que no tenguin aquest conveni, no el tenen ni els propis corresponents d'aquest conveni i no el té la Conselleria, però, tanmateix, aquí hi ha la carta. Dia 28 del 8 del 86 , efectivament, es va efectiva la subvenció de 250.000 ptes., en virtut d'un conveni, Decret $44 / 86$, però encara és més grossa la meva sorpresa quan, avui matí, a la compareixença del Sr. Secretari General Tècnic de l'Institut d'Estudis Baleàrics, se'ns informa que l'Enciclopèdia de Menorca ha rebut subvenció l'any 1986, a càrrec de l'Institut d'Estudis

Baleàrics, com quedam?, de la Conselleria directament o a través d'un organisme autònom de la Conselleria?, o tal vegada serà que dupliquen les subvencions, cosa que no crec, perquè només n'han rebuda una. I, en segon $l l o c$, en segon $l l o c$, ens assenyalen que l'any 87 no han pogut donar suport econòmic a l'Enciclopèdia de Menorca, senzillament, perquè tots els diners que hi havia al Capitol de Subvencions, al Capítol IV, han anat a parar, a subvencionar el III Congrés d'Història de la Corona d'Aragó.

Sra. Consellera, jo comprenc que vostè acaba d’arribar, bé, ja no acaba d'arribar, perquè fa uns quants mesos que hi és, a la Conselleria, però investiguin, cerquin als arxius i trobaran coses, i si no les troben, realment és molt preocupant la situació d'indefensió en què es troben els ciutadans davant aquestes coses.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA: <br> (M. ${ }^{\text {a }}$ Antònia Munar i Riutort):

Sr. President. Sr. López i Casasnovas, no dramatitzi, perquè a l'últim moment fa molt de drama de coses bastant senzilles. Jo li he dit que l'Obra Cultural Balear de Menorca va rebre, mitjançant conveni, l'any $84,250.000$ ptes., però l'any 85 , ja no existia cap conveni, perquè les va rebre a través d'una subvenció. I això és així, i ells tampoc no tenen aquest conveni del qual vostè em parla, per què no me'l porta si ho té tan clar? Si existeix aquest conveni, me l'ensenyi. A nosaltres no ens consta que en tinguem cap. Un retall de diari, a mi, Sr. López i Casasnovas, no em serveix de res, perquè com comprendrà, una cosa és un conveni, i l'altra, un retall de diari on es parli d'un conveni. Nosaltres no tenim aquest conveni del qual ens parla, si vostè el té, el presenti, i després realment tendrà l'oportunitat de manifestar el que ara ha manifestat aquí, si no, faci el favor de retirar-ho.
II.-1)

EL SR. PRESIDENT:
Passam, seguidament, al punt II de l'Ordre del Dia d'avui, començant per debatre les Mocions subseguients a les Interpellacions del passat Plenari de la setmana passada.

Començam per la Moció registrada amb el núm. 1.266/87, subscrita pel Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpeHació núm. 1.040/87, sobre política d'esports.

Per fer la defensa d'aquesta Moció, té la paraula el Diputat Sr. Pere Lluís Serra i Vich.

## EL SR. SERRA I VICH:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La setmana passada pujàrem aquí per primera vegada per començar a parlar d'esports, i la majoria vàrem coincidir, dic la majoria, perquè crec que vàrem ser tots, que és un tema que realment en aquesta Cambra se'n parla poc, sobretot per la importància social que té avui en dia, dins la nostra societat.

Vaig intentar, no sé si ho vaig aconseguir, proposar una línia d'actuació que anava, des d'una primera exposició general, el màxim de general possible, a fi que tots els Partits poguessin, sobre aquest tema, exposar quines seran les nostres línies durant aquests quatre anys, per llavors, a través de diferents xerrades, anar davallant i anar particularitzant cada vegada més. Avui, ja concretarem més a través de la Moció que proposam. De totes maneres, abans d'entrar a parlar de la Moció, m'agradaria deixar un punt clar, que crec que
no hi va quedar masas, i és el que entenem per Pla General d'Esports, o més ben dit, el que entenem per planificar, es pot aplicar a qualsevol disciplina. La Sra. Consellera va dir que nosaltres haviem exposat des d'aquí un programa alternatiu, i ella va dir que ens exposava el seu. Nosaltres entenem que el que va exposar no passa de ser una mera declaració de bones intencions, que està molt bé per anar en el preàmbul d'un pla general d'esports, i el que nosaltres vàrem exposar aquí, tant nosaltres com els que varen parlar després de mi, no va passar de ser més que una exposició de distintes variables que creim que s'ha de tenir en compte, que n'hi ha més, que ben conjugades ens poden dur cap a un pla general d'esports. Continuaré avui en la mateixa tònica, ja li vàrem dir que no és la nostra intenció criticar, sinó ajudar, almanco en principi, ajudar a governar.

Què entenem per un pla general d'esports?, i ja entram directament a la Moció. Crec que s'ha de fer una diferenciació clara entre el que és planificar i programar, planificar, entenem nosaltres, i creim que ho entén la majoria de gent aquí, és fixar una sèrie d'objectius i saber els mitjans que tenim per arribar a aquests objectius Programar no són més que elaborar un caramull d'accions que ens permeten arribar a aquests objectius. Avui no parlarem de programació, parlarem de planificació.

Per a nosaltres les passes que ha de tenir o el procés que segueix una planificació, l'adequarem a l'esportiva, és el següent. Proposaríem un estudi de l'actual sistema esportiu que hi ha a les Illes Balears. Entenem per estudi el conjunt de practicants i serveis que hi ha dins un territori, el nostre territori és molt bo de delimitar, ja que som illes, per tant, queda delimitat per ell mateix. Clar, analitant el que és un sistema esportiu, probablement arribarem a més variables, que 'no vàrem treure l'altre dia, que creim que s'han de tenir en compte a l'hora de planificar, no estam intentant posar- li un programa, només li deim coses que creim que s'han de tenir en compte a l'hora de fer el programa.

Dins un sistema esportiu, el primer que trobam són els practicants, i els practicants, com molt bé sap aquesta Cambra, es divideixen en moltes categories, trobam des de l'esportista d'elite, que s'ha de tenir en compte, trobam des de l'esportista federat, però d'un nivell elevat, trobam l'esportista federat en competició normal, regional, trobam la gent que li àgrada practicar esport sense entrar en federacions, trobam l'esport escolar, l'esport de base, etc., etc. Aquí ens aturam per fer-li una reflexió únicament, que és el que li demanam a la Moció, i és que es demani a les federacions que collaborin a la confecció del programa, que aquestes federacions li duguin una proposta d'intencions per saber dins aquests quatre anys que pensam ser aquí, quines són les seves intencions, cadascú en el seu esport. Com pot veure, li donam un any per confeccionar tot això, perquè creim que l'esport, en general, i l'esport balear, en particular, fa molts d'anys que espera una organització ben feta, durant els quatre anys darrers no es va fer feina, en això, i creim que estarà content d'esperar un altre any més, si realment d'aquí un any duim un programa ben fet. Val la pena no atropellar en fer un pla i en el moment que el tenguem aquí estigui ben fet i el puguem acceptar tots. Per això creim que les federacions han de parlar, però no l'han de confeccionar elles, al pla.

Passant als equipaments, li vàrem dir ja des d'aquí, que per equipament no entenem només el gran poliesportiu o el camp on es practica habitualment l'esport, entenem que hi ha uns espais urbans que poden servir per a la pràctica esportiva, i hi ha uns espais naturals que també poden servir per a pràctica esportiva. Aquí ens aturam un moment perquè a la nostra Moció concretam que l'estudi que s'ha de fer o que s'ha fet o que s'està fent, d'installacions esportives, no ha de contemplar només les ja conegudes, diríem, les generals, sinó que ha d'arribar, fins i tot, a les particulars. Durant aquests dies hem aguantat i hem gaudit d'un debat sobre turisme, i creim que les installacions turístiques que, normalment, a aquestes illes tenen un temps d’utilització i llavors tenen un temps que estan tancades, hi ha moltes, moltes installacions turístiques que tenen unes installacions esportives que probablement, amb un programa seriós, d'acord amb els Ajuntaments, podrien ser aprofitades. Hi ha installacions que són molt cares de construir, com puguin ser piscines climatitzades, pistes de tennis, etc., etc., que probablement la iniciativa privada, si s'hi arribàs a un acord, podria proveir aquesta Comunitat Autionoma. Per tant, demanam que en el pla d'esports, en el pla d'installacions esportives, es tenguin en compte totes aquestes privades.

Llavors, en un sistema esportiu, hi ha dues àrees més de les quals se'n parla poc, aquí. I són els responsables directes que actuen directament sobre l'esport, i els responsables indirectes que en certa manera també hi actuen, sobre l'esport. Entenem per responsables directes totes aquelles persones, un primer grau, aquelles persones que es dediquen a l'ensenyament de l'esport, està deixat bastant de la mà de Déu, no entram a discutir aquí l'educació física o l'esport, senzillament l'esport que es fa cada dia, en aquestes illes nostres, normalment és en mans de monitors poc preparats, es donen, les federacions donen pocs cursos de preparació, crec que això, des d'aquí es podria corregir amb facilitat. Uns altres responsables directes són les persones que es dediquen a organitzar, i aquí sí que crec que jugam un paper molt fort, perquè la iniciativa privada es preocupa molt de jugar, de participar, això sí, però organitzar no els va tan bé, es necessita un organisme superior que organitzi l'esport, perquè la pràctica esportiva, avui en dia, una de les seves característiques és la reglamentació, i això sí que ho hem de fer des d'aquí, des dels Ajuntaments, des dels Consells Insulars, etc, etc.

I uns darrers personatges, responsables directes de la pràctica esportiva, que formen un capítol important en el sistema esportiu i que normalment no els tenim en compte, són, ja he dit abans que l'esport es regeix per unes regles, bé, hi ha uns senyors que són els que han de fer que es compleixin aquestes regles, aquests senyors constantment, si llegim els diaris, veurem que la seva actuació és crítica i es troben en crisi, i això és un dels problemes que té l'esport nacional, en aquests moments, per suposat, el balear també. Demanam que en el pla general d'esports es contempli aquesta gent, se'ls ajudi en el que es pugui i, per suposat, s'hauria d'arribar que les seves preses de postura siguin indiscutibles o no siguin tan contrastades com són fins ara, perquè crec que això fa més mal que bé a l'esport.

Bé, a part d'aquesta gent, hi ha, com havia dit, els responsables indirectes que també actuen a qualsevol sistema esportiu, aquests responsables indirectes són un ventall tam ample que va des de senyors que cons-
trueixen installacions esportives, producció i commercialització dels materials i del fet esportius, vagi intentar explicar-li l'altre dia, i vostè només va parèixer que se'n va tèmer que m'havia equivocat de prova, que no era l'Almirall Cobbs, que era la Copa d'Amèrica, cosa que m'alegra, perquè demostra que vostè està assabentada dels temes esportius, per tant, podrem anar augmentant el nivell de discussió aquî dins. Després hi ha uns responsables indirectes molt importants, que veig que dins el seu programa els ha tengut en compte, que són les persones que es preocupen de la salut dels practicants de l'esport. Ara bé, no hauria d'acabar aquí, això, sinó que hauriem d'arribar a la investigació mèdica i tecnologica dins els sistemes esportius. Gestió i manteniment d'installacions esportives és fonamental, ja vàrem dir l'altre dia que nosaltres creim que és molt bo de fer, fer installacions esportives, ara el que és mal de fer és que aquestes installacions esportives realment siguin rendibles i quan dic rendibles no em referesc al que costen, sinó al nombre de gent que tenen. I llavors hi ha uns altres responsables indirectes, que creim que també s'han de tenir molt en compte, que són els mitjans de comunicaciơ, que, en certa manera, són els protagonistes de la propagació i de la informació esportiva. Li repetesc una vegada més que no exposam tot això aquí damunt per entrar a una discussió crítica, sinó que són coses que ens agradaria que tengués en compte a l'hora de fer el programa, el pla d'actuació esportiva.

Crec que no em deix res, supòs que a altres xerrades podrem anar aprofundiat mées a cada esport, $i$ ja li deim, nosaltres, no frissam, li donam un any de temps, tanmateix als pressuposts d'enguany el que es pot fer és prendre, com molt bé diu vostè en els pressuposts, prendre mesures de caràcter immediat, però no a llarg termini, ara bé, per a l'any que ve, en els pressuposts de l'any que ve, ens agradaria ja comptar amb el pla general.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra, Consellera de Cultura.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA ( $\mathrm{M}^{3}$ Antònia Munar i Riutort):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Pel que fa a la Moció, subseguient a la Interpellació sobre matèria esportiva, que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, manifestar la disconformitat amb el que ens demana per les seguients raons. En primer lloc, i pel que fa a l'apartat primer, on se'ns demana que el Govern de la Comunitat Autònoma, amb coordinació amb els municipis i els Consells Insulars elabori al llarg del 88 un inventari d'installacions esportives de les Tiles Balears, tant de titularitat pública com privada, li vull manifestar que no pens iniciar un inventari d'installacions esportives, com vostès em demanen, en primer $110 c$, perquè ja existeix un pla d'equipaments esportius, fet per la Direcció General d'Esports, i que va comptar amb l'ajut dels Consells i Ajuntaments, és el liibre vermell que és damunt el meu escó, i també compto amb un cens nacional d'installacions esportives recreatives, on es recull el mateix que vostè em demana, installacions esportives de totes les Illes Balears, tant públiques com privades, fet, ni més ni manco, que pel Consell Superior d'Esports, són aquests 8 toms color blau que també tinc damunt el meu escó.

No voldria ser incisiva, però és que no se n'assabenten de res, el Consell Superior d'Esports fa un pla d'installacions de totes les Illes Balears, està a punt de presentar-se, i ara em demanen que el faci, el tenim fet, per tant, no el pensam tornar a fer.

A l'any 88 estarem en condicions de presentar les conclusions i avançar, com a mínim, un any.

A l'apartat segon, i pel que fa a les federacions, vull manifestar que dia 18 d'abril, a la meva intervenció, vaig parlar d'augmentar el suport a les federacions ja que crec que són l'únic camí per la coordinació de cada esport, i que pensava racionalitzar les collaboracions, intensificant les relacions amb aquestes i amb els seus directius. Proves que no són solament intencions, sinó que hi ha una ferma voluntat són, en primer lloc, la partida pressupostaria 13.05 .05 .48 .10 prevista en el pressupost per a enguany, amb una quantia d'ajudes a federacions de 30 milions de pessetes i l'any anterior era de 17 milions, i també hi ha un escrit que els puc ensenyar, perquè també el tinc aquí, per part de la Direcció General d'Esports, de dia 27 d'octubre del 87 , és a dir, molt abans de la meva primera intervenció, i li assegur que no tinc capacitat retroactiva, on vàrem demanar a totes les federacions el seu programa d'actuacions per a l'any 88 , i, a més, hi ha un altre escrit, que també tinc aquí i que el poden comprovar, de dia 23 de novembre del 87, reiterant l'escrit d'octubre passat, a totes aquelles federacions que encara no ens havien contestat.

També vaig manifestar, el passat 18 de novembre la intenció d'incrementar les partides destinades a Ies instaHacions i als equipaments esportius, per tal d'intentar definir clarament el pla territorial corresponent perquè responguessin a una realitat infraestructural, i no solament a conveniències conjunturals, si era necessari per això, la collaboració, també vaig dir, amb altres institucions, i vaig mencionar no tan sols les que vostès em diuen, municipis i Consells Insulars, sinó d'altres, amb les quals també crec que és positiu mantenir unes bones relacions, i vaig manifestar mantenir-les amb el Consell Superior d'Esports i amb l'Administració Central. Tot això, sustentat amb la legislació que també vaig anunciar que es promulgaria, crec que és suficient com per manifestar-los que el nostre programa esportiu, ja conegut per vostès, és tant o més ambiciós que la proposta que avui ens fan amb aquesta Moció, per la qual cosa, jo demanaria a aquesta Cambra que no la prengués en consideració.

## EL SR. PRESIDENT:

Altres Grups que vulguin intervenir?
El Sr. Joan López i Casasnovas, per part del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca.

## EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Sres. i Srs. Diputats. En efecte, hem de partir d'un coneixement que la Sra. Consellera té evident damunt la taula, i és l'existencia d'uns estudis fets, en matèria d'installacions esportives, un que data dels anys 84-85, es va executar en aquest temps, i un altre, el del Consell Superior d'Esports, que coincideixen una mica en el temps, fet en càrrec del Consell Superior d'Esports. Aleshores, tenim dos materials, jo tenc l'estudi de SOFEMASA a les Illes Balears, els hem vist i, a més a més, els hem posat en pràctica, en els moments en què anualment, tard o prest, confeccionam els plans territorials d'equipaments esportius, perquè una de les normes que
la Conselleria de Cultura posa per complimentar aquest pla d'equipaments, és que les installacions subvencionades responguin, prioritàriament, a aquest pla d'installacions, de necessitats i s'adequïn, com és sabut, a les normes NIDE. Per tant, nosaltres, en principi, podríem dir que no és necessari elaborar un inventari d'installacions esportives, nou, però mirin, aprofitant que el Grup Socialista demana aquest inventari, jo els recomanaria que fessin, no la gran feina que aquí està recollida, sinó una feina de revisió, de revisió dels estudis fets, perquè és probable que detectin algunes deficiències. Aquest Diputat que els parla, n'ha vistes algunes, analitzant els pobles que coneix amb més deteniment, i també una recomanació inajornable seria que aquests estudis servissin per a qualque cosa, és a dir, que després es tinguessin en compte, quan els plans d'equipaments, a Mallorca, a Eivissa, a Menorca, es confeccionen.

I no tant per als plans territorials, Sres i Srs. Diputats, sinó per aquells plans que es convenen directament, sense participació comuna, d'això ja en parlarem després, a la Moció que presenta el Grup PSM-Entesa de l'Esquerra, perquè les inversions directes, es fan sense cap planificació prèvia, perquè les inversions convingudes amb les Corporacions Locals o amb les empreses privades o amb les famílies sense fi de lucre, es fan sense planificació prèvia, almanco que nosaltres sapiguem, ens agradaria saber per quins motius, durant quatre anys, han anat fent inversions d'aquí i d'allà, fora del pla territorial d'equipaments esportius, obviament, en el qual, com vostès saben, hi participen ajuntaments, Consells Insulars i Comunitat Autònoma. I ara molt bé, a més a més, hi han introduït la presència d'una Comissió Tècnica que avaluï les propostes.

Punt segon. L'esport federatiu, l'esport federat, vostès saben que hi ha queixes dels pocs diners que es destinen a aquestes federacions, vostès saben que possibilitar l'esport interinsular és una obligació que té el Govern de les Illes Balears per fer una Comunitat Autònoma de tots i solidària, vostès saben, i veig que ho reflecteixen en els pressuposts, que calien inversions més altes. Sra. Consellera, ens ha parlat de 17 milions que pasesn a 30 , molt bé, aleshores, crec que aquí és imprescindible que aquests 30 milions de pessetes es reparteixin equitativament, justament i, a ser possible, amb la participació de representants de totes les federacions, $i$ acabar d'una vegada per totes, amb les queixes que des de punts de franc-tiradors fan representants federatius, englobem-los a un Institut Balear de l'Esport a un Consell Balear operatiu i, a partir d'ell, probablement es podrì fer una Peina conjunta, una feina democràtica i planificada. Per tant, nosaltres creim que aquest punt núm. 2 és imprescindible i més encara si hi ha aquesta quantitat prevista.

Del punt núm. 3, nosaltres, que demanam l'aprovació per aquesta Cambra d'una Ilei de l’esport a les Illes Balears, creim que obviament un pla general d'esports, que englobi tots els punts que el Sr. Pere Serra ens acaba d'explicitar, que permeti donar cobertura a les transferències de competències en matèria d'esport, que són plenes en aquesta Comunitat Autònoma, crec que esdevé també imprescindible. I veig que no els posen massa limitacions temporals, que tenen molt de temps per davant per fer-ho bé, per tant, nosaltres creim que si la volunlat de la Conselleria de Cultura, aquí manifestada ja, és d'arribar a la confecció d'aquest pla general, no hem de tenir cap empatx, no hem de tenir cap
vergonya d'acceptar que el Parlament doni instància al Govern i legitimi, a més a més, si prou no hi està, aquesta iniciativa.

Per tant, nosaltres votarem a favor dels tres punts que presenta aquesta Moció, tot i manifestant que al punt $1 r$, potser més que un nou estudi d'installacions, el que cal és una revisió del que ja hi ha.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari d'Unió Mallorquina, el Sr. Miquel Pascual.

## EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, la teoria que perquè la Conselleria de Cultura i la Consellera en particular hagi anunciat que es faci més o manco un pla d'esports, i després es dugui una Moció aquí i s'aprovi aquesta Moció, nosaltres no la compartim en absolut. O sigui, nosaltres pensam que el que fa al Govern és recordar-li el Parlament que ho faci, ja vàrem dir ahir vespre que sempre votarem, en principi, que no. Per consegiient, i encara és aqui on hi ha el tercer punt, que és el punt que podria scr més dubtós.

Respecte del primer punt, jo crec que està clar que està fet l'inventari i el que s'ha d'anar és a fer un pla, si no, no acabarem mai. O sigui, està fet, és aquí.

I el punt segon, o sigui demanar les propostes a les diverses federacions, ja també ha dit la Sra. Consellera que estan demanades, per conseguient, què hem de fer?, aprovar coses que ja estan fetes? El mateix de sempre, nosaltres pensam que no, que això és absurd, i em sap greu pel to correcte i moderat i constructiu del Sr. Serra quan ha exposat aquí aquesta Moció, perquè senzillament ho ha fet en un pla d'ajudar i no de criticar, el que passa és que és absurd el que es demana perquè ja estan fets els dos primers punts, i el-tercer està dins el programa, i ja ho ha anunciat aquí, en altres intervencions, la Sra. Consellera. Per tant, votarem que no, gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Par part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Sr. Bernat Trias.

## EL SR. TRIAS I ARBOS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A la meva intervenció, amb motiu de la Interpellació presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política esportiva, i per fixar la posició del nostre Grup, crec que va quedar palesa quina era la nostra fonamental preocupació en matèria esportiva, vàrem dir que ens preocupava que es dugués a terme una adequada promoció i formació de tècnics, ens preocupava el suport decidit a l'esport d'èlite, que fins ara no se li ha donat, com una forma d'incentivar i d'illusionar els esportistes i de fomentar l'esport de base, ens preocupava molt el tema de l'esport universitari. i molt important, el que dèiem que era molt important, una fiscalització i un control de les distintes federacions actuants dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma.

És cert que el Govern de la Comunitat Autònoma no és gaire decidit a legislar, i la prova d'això la tenim a la tasca, a la tasca que té aquesta Cambra i gaircbé quasi sempre a iniciativa de l'oposició, i sembla que, en matèria esportiva, no vol rompre aquesta tradició i, fins
a l'hora d'ara, és molt poca la normativa que ha dictat, salvant alguns Decrets de 8 i 22 de març del 84, sobre constitució i funcionament de federacions, així com també alguns Decrets més recents, fins i tot, del Govern actual, sobre les condicions que se requereixen per a la sollicitud de subvencions. És, en realitat, poca cosa, si bé i amb descàrrec del propi Govern, hem de dir que consultat el que han fet altres Comunitats Autònomes en aquesta matèria, el balanç no és gaire negatiu a favor del Govern de la nostra Comunitat, la qual cosa no fa més que confirmar el que dia a dia és una constant a tots els mitjans de comunicació, que l'esport, a nivell estatal, està considerat pels polítics responsables com una quiestió de la qual s'ha de parlar un dia, de tant en tant parlar-ne un poc, oblidar-la i gairebé aviat traspasar-la en mans de gent, molt sovint poc preparada i massa vegades amb intencions no gaire definides.

Bé, després d'haver escoltat les exposicions dels Portaveus quc intervengueren en el passat Ple, jo tenia l'esperança que avui, tant les Mocions com les possibles esmenes contemplassin aquesta situació i apuntassin a objectius clars per tal de resoldre-la. Ara bé, la Moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista, molt ens temem que es quedi un poc curta, i que passi de ser un recuil de feines encomanades al Govern, confecció d'inventaris que, a més, ja ens ha dit la mateixa Sra. Consellera que ja estan fets, recull de propostes programàtiques i elaboració d'un pla general d'esports, a aquest li donen un termini que se'n va cap a l'any 1989, amb una intencionalitat, i jo voldria equivocarme, que més aviat sembla que és un encàrrec d'unes tasques al Govern per tal de carregar-los, per dir-ho de qualque manera, d'unes feines que ja estan fetes, més aviat que unes mocions que pretenen possibilitar una millora real, efectiva i ràpida de les condicions generals per a la pràctica esportiva a les Îlles Balears, atès que moltes coses d'aquestes que pretén la Moció del Partit Socialista, com ja ha manifestat la Sra. Consellera es. tant fetes, en les ha dutes avui fins i tot aquí. I vull que m'entenguin bé, Srs. Diputats, Sr. Serra, del Grup Parlamentari Socialista, no es que considerem que no fa falta planificar, clar que fa falta planificar l'esport, però crec que fa falta planificar-ho bé, tal vegada en aquest sentit sigui més adient la proposta del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra, quan proposa la confecció, la redacció d'una llei.

Jo he trobat a faltar a les seves propostes mencions clares, per exemple a una quiestió tan preocupant en matèria esportiva, com és l'esport universitari. I no hem d'oblidar que l'article 2 del Reial Decret 2.069/85, sobre artjculació de competències en matèria d'activitats universitàries, esportives universitàries, diu que les Comunitats Autònomes duran a terme les tas ques de coordinació de les activitats esportives, que es realitzin a les Universitats ubicades dins el seu territori. Tampoc no han fet cap menció, encara que sí ho ha fet dins la seva intervenció, al tema tan discutit de l'esport escolar, a la formació de tècnics o a la medecina esportivas, per posar exemples, materies, totes elles, que per a nosaltres hagués estat important que, l'alguna manera, haguessin quedat reflectives a la sera Moció.

Bé, per tot això, i volent reconèixer, fins i tot, la bondat intrínseca d'alguna de les propostes de la Moció que ara se sotmet a debat, el nostre Grup, en consequiència s'abstendrà en aquesta votació.

Això no obstant, Sra. Consellera de Cultura, voldriem que ens faci bo un pressentiment que ja li vàrem manifestar a la passada intervenció, i és que, segons les seves paraules, sembla que vostè té intenció de solucionar aquests problemes, això és ara per ara una qüestió, com li diria jo?, de confiança, de credibilitat, el que voldríem nosaltres és no haver-nos de penedir del que ara li manifestam.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. Andreu Riera.

## EL SR. RIERA I BENNASSAR:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, jo seré molt breu, per fixar la postura del nostre Grup davant aquesta Moció del Grup Parlamentari Socialista. Nosaltres creim que la Sra. Consellera ha estat molt contundent en la seva exposició de motius per dir que no a aquests tres punts, creim que estan ben reflectits en aquesta paperassa que ens ha dut aquí i, per tant, nosaltres, ja que compartim tots els arguments que ha exposat ella, nosaltres direm que no als tres punts.

EL SR. PRESIDENT:
Per què demana la paraula, Sr. Damià?
EL SR. PONS I PONS (DAMIA):
Sí, voldria que ens donàs, d'acord amb l'article
73 , un torn perquè hem estat notoriament contradits.
El Grup Socialista ha estat contradit en el que ha manifestat per part del Govern.

## EL SR. PRESIDENT:

I jo li vull dir que no sé per què em demana això, perquè anava a donar la paraula al Sr. Portaveu perquè pugui dir el que ha de dir. Vostè pareix que es vol avançar a la Presidència continuament, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (DAMIA):
Per si de cas.

## EL SR. PRESIDENT:

Perquè, a més, li vull manifestar, Sr. Damià Pons, que per contradicicons no li hagués donat la paraula, perquè no n'hi ha hagudes, però té torn el senyor que ha presentat la Moció.

## EL SR. SERRA I VICH:

Gràcies, Sr. President. Tots aquests papers que té aquí, evidentment els coneixem, però, com vostè ha dit, encara no han sortit, per tant, els coneixem molt per damunt, dubtam que s'hagin revisat convenientment, i la felicitam, no estam en contra d'això, ens pareix molt bé que ja estigui feta aquesta feina, ara bé, com ha dit el representant de l'Entesa de l'Esquerra de Menorca, aprofitam-ho, que no quedi només en papers, i li ho dic perquè de la seva declaració de bones intencions o de les declaracions que fins ara ha fet, en el pressupost que tenim enguany sobre política esportiva, hi ha un abisme, és a dir, és fàcil parlar d'esport escolar, és fàcil parlar d'esport de base, és molt bo de fer parlar d'esport universitari, ja en vàrem parlar l'altre dia, per suposat que s'ha de cercar un camí per a l'esport universitari, però l'hem de cercar a aquest camí, eh?, no hi és, encara.

No ha dit res sobre el que per a nosaltres és fonamental de la proposta que feim, de la Moció que Peim, i és la confecció d'un pla general d'esports per a les Illes Balears, potser hi hagi estudis fets, s'han d'aprofitar, evidentment no partim mai de zero, sempre hi haurà coses fetes, evidentment ha tengut contacte amb les federacions, voldríem saber com han estat, no hem de fer, li repetesc una vegada més, no hem de fer la política que les federacions vulguin, el marc, l'horitzó que volen les federacions és molt més limitat que el nostre, les federacions es limiten al seu esport, i així ha de ser, per tant, és necessari que des d'aquesta Cambra, nosaltres regulem i obrim el ventall i siguem els que diguem l'orientació esportiva que ha de tenir l'esport.

I un altre punt que ens preocupa és que des d'un principi, nosaltres no creim que es pugui fer política esportiva any a any, no hi ha un desenvolupament esportiu, perdoni, però jo amb els anys que duc de pràctica esportiva, no he aconseguit res en un any, no s'aconsegueix res dins el camp de l'esport en un any, és un camp molt ample, el desenvolupament d'una persona que practica l'esport és llarguíssim, per tant, és necessari fixar, i això només es pot fer a través d'un pla general, fixar unes idees i que aquestes siguin vàlides durant els quatre anys, perquè així podrem analitzar després al final el punt del qual vàrem partir i el punt al qual vàrem arribar.

Tornant al pressupost li diré, vostè mateixa, dins la redacció, reconeix que el pressupost de promoció esportiva és baix, que té pocs doblers, reconeix que l'esport escolar és insuficient i el pressupost que hi ha per a equipaments esportius és inferior al que hi ha hagut altres anys, nosaltres tenim molts de dubtes, i ja li deim, una cosa són les paraules i l'altra és el que realment veim escrit.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA (M. a Antònia Munar i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Intentaré respondre a cadascun dels Grups Parlamentaris.

Pel que fa al Sr. López i Casasnovas, dir-li que sent molt que dubti que la feina feta pel Consell Superior d'Esports sigui bona, com voste ha dit, jo no tenc per què dubtar-ho, jo crec que realment el Consell Superior d'Esports ha fet la feina tal com toca. Pel que fa als anys que vostè diu que està fet, dir-li que hi ha un estuḍi, he dit el Llibre Vermell de la Direcció General d'Esports, que realment és d'aquest any, del 84, però el Consell Superior d'Esports ho ha fet amb posterioritat, no és del 84, aquest estudi, és posterior, i la prova està que hi ha incloses obres de bastants anys després, del 85 , per exemple, hi ha moltes obres incloses i fins i tot del 86. Vostè manifesta una intenció de règim assambleari, li agradaria que totes les federacions i associacions, tothom participàs en les decisions, fins i tot en aquelles que afecten les subvencions de la Conselleria, a mi em sembla bé un règim assambleari, però no sé per què som aquí, perquè sí hem d'estar amb un règim assambleari, no sigui jo la responsable de Cultura, si la responsable d'aquest departament som jo, no entenc com després, totes les decisions de la meva

Conselleria, s'han de prendre en règim assambleari, canviïn el sistema i, en aquest cas, ens hi podrem apuntar.

Per altra part, crec que una vegada s'ha manifestat, per part de qualsevol membre del Govern i en aquest cas per part de la Conselleria de Cultura, Educació i també d'Esports, la intencionalitat de fer unes determinades coses i s'ha demostrat endemés que algunes estan Petes, que amb les federacions ja s'hi ha parlat, no entenc la necessitat de reincidir i donar suport a mocions que el que demostren és un desconeixement de la feina que ja estava feta, no crec que s'hagi de donar suport a coses ja fetes, perquè és perdre el temps.

Gràcies, Sr. Pascual i gràcies, Sr. Riera, pel suport a les meves intervencions.

Pel que fa al Sr. Trias, manifestar-li que aquesta preocupació que té és compartida, vostè la té i jo també, i, a més, coincidim en molts de temes de política esportiva, tenc intenció, i no ho dubti, d'anar donant solucions a aquests problemes i manifest aquesta voluntat dia a dia. No soc legislativament molt activa, bé, la veritat és que tampoc no em deixen massa temps per ser molt activa, em demanen tantes coses a priori que realment la capacitat de fer-ne de noves queda bastant reduïda.

Pel que fa al representant del Partit Socialista, ma-nifestar-li que si bé no $m$ 'ha estranyat massa que el Sr. López i Casasnovas dubtés de la feina feta pel Consell Superior d'Esports, realment, que vostè dubti, ja és una cosa una mica més greu.

També m'ha dit vostè que entre el que jo he manifestat com una intenció i el Pressupost, hi ha diferències, és lògic que hi hagi diferències, sempre la voluntat d'un polític que és a un càrrec, va per damunt de les possibilitats econòmiques que un té, desgraciadament, si no fos així, seria molt trist, imagini's que tengués un pressupost molt superior a la capacitat imaginativa de fer coses, realment seria molt greu. Que cls doblers no basten, no basten ni a esports, ni a cultura, ni a sanitat, ni a indústria, ni a agricultura, els pressuposts sempre ens vénen curts, sobretot si comparam i deim tot allò que podríem fer i no es fa, sempre ens trobarem que es podrien fer més coses i que els doblers no bastaran.

Després m'ha parlat d'un pla general d'esports, miri, diuen que inteHigència paregudes, i jo no dubto que les intelligències de tots els membres d'aquest Parlament ho són, arriben a conclusions també paregudes, i vostè, a la seva proposta em parla de fer primer un inventari d'installacions esportives de titularitat pública i privada, per tenir un coneixement exacte de tot cl que tenim a les nostres illes, i llavors em demana unes propostes programàtiques de totes les federacions de l'esport que tenim a les Illes Balears, per, amb tot això, quan ja ho tenguem, a l'any 89 , és a dir, d'aquí dos anys, poder tenir un pla general d'esports a les Illes Balears. Vostè, per què es pensa que ja he fet el primer munt i el segon?, és d'una conclusió i una logica tan óbvia, que crec que no importa contestar-ho.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT: <br> Sí, Sr. López i Casasnovas.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: <br> Sr. President, apeHant a l'article 73 , . .

## EL SR. PRESIDENT:

Sí sí, no importa que apelli, ha estat contradit.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

No, molt breu, per sortir a camí a una contradicció que hi ha hagut. Sra. Consellera, jo no he dit que l'estudi de SOFEMASA, dubti de la seva rigorositat ${ }_{i}$ jo el que he dit és que dubto d'alguns extrems que estan contemplats a aquest Llibre Vermell que té aquí damunt, el pla de necessitats de la Comunitat Autônoma. Miri, un exemple, hi ha una població de les Illes Balears que dins el pla de realitats, no de necessitats, hi té un poliesportiu cobert, ara el comencen a construir, no hi era abans, i demanariem que tengués subvenció, també, del Govern Autònom.

## EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les tres propostes de la Moció que estam debatent. Pel sentit de les intervencions, pareix que és important que es votin una per una o he entès que el PSM ha dit que les votarien totes tres?

Aleshores, crec que si no hi ha inconvenient es poden votar totes tres juntes.

Per tant, deman als Srs. Diputats, volen que es doni lectura o es pot procedir a votar?

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista i registra-
da amb el núm. 1266/87 da amb el núm. 1266/87, es volen posar drets, per fa-
vor?

Moltes gràcies.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen aixecar drets, per favor?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?

Moltes gràcies.
Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 29; abstencions, 5. Queda, idò, rebutjada la Moció que acabam de sotmetre a votació.
II.-2)

Passam a debatre la Moció senyalada amb el núm. 2 a l'Ordre del Dia, i registrada amb el núm. 1267/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subseguient a la Interpellació núm. 1039/87, relativa a la politica d'educació.

Per defensar aquesta Moció, té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Diputat Sr. Damià Pons i Pons.

Havent-se presentat una correcció a l'escrit, i a petició del Sr. Diputat deman al Sr. Secretari que procedeixi a fer lectura de la Moció presentada.

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

El Govern de la Comunitat Autỏnoma elaborarà anualment un informe sobre les actuacions educatives realitzades en matèria de protecció i foment de la cultura autoctona de les Illes Balcars, aixi com de la incidència que les actuacions esmentades han assolit entre els ciutadans de les Ille:
2.-L'esmentat informe sobre les actuacions educatives en matèria de protecció i foment de la cultura autòctona de les Illes Balears serà debatut a la Comissió de Cultura i Educació en el primer període ordinari de sessions de cada any.

EL SR. PONS I PONS (DAMIA):
Sres. i Srs. Diputats. Ahir, el Conseller de Turisme
ens deia que després de quatre anys d'activitat parlamentària, haviem après alguna cosa més que al principi de la primera Legislatura, en matèria turística. Jo voldria pensar que també a nivell de cultura ens trobam una mica més envant que fa quatre anys, coneixem més les nostres possibilitats, hem dut a terme actuacions que han-permès avançar en el camp cultural. De totes maneres, això és el que hauria de ser, però el nostre escepticisme que sigui aixi, és molt gran i molt raonat.

Avui tractam una Moció no relativa a la llengua, com algú ha dit, sinó relativa a la cultura de les Illes Balears i a la necessitat, com ja es va dir durant el debat de la Interpeliació, que es duguin a terme accions educatives, que no són només actuacions d'ensenyament, l'educació és molt més àmplia que l'aparell de l'ensenyament, per tal que aquesta cultura de les Illes Balears entri dins cadascun dels ciutadans, formi part del seu sistema de referències culturals.

Estam encara dins un procés de transformació d'un estat centralista en un estat d'autonomies, procés, com tots vostès saben, inacabat, hi ha competències pendents, hi ha competències que no són assumides, però voldria recordar que la Constitució, a l'article 148, quan parla de les competències que podran assumir, i totes les Comunitats Autònomes ja han assumit des del primer moment, hi ha el foment de la cultura de cada Comunitat Autònoma. Això va ser puntualment recollit a P'Estatut, a l'article 13, i també va perfectament en consonància amb els grans objectius que l'article 9 ens mana que duguem endavant les institucions d'autogovern, que és fomentar que els ciutadans de les Illes participin de la vida, entre altres, de la vida cultural. Poca participació es pot esperar d'uns ciutadans que desconeixen la seva cultura, i, per què la desconeixen?, ho reiteraré una vegada més, el sistema educatiu bàsicament difós a nivell de llei al segle XIX i a nivell de fet a principis del segle XX , amb una escolarització generalitzada, es va fonamentar sobre un sistema de referències culturals centralistes, era la cultura de l'EstatNació, allà on no hi cabien elements de tipus regional o de nacionalitat. En consequiència, tenim un país educat abans del 1936, amb un sistema centralista, i que durant l'època de la dictadura franquista, aquí, Mallorca, des del 36 fins al 75, amb una violència inusitada, forf̧at, obligat, no a conèixer, sinó a ignorar la nostra prôpia cultura. En aquesta situació aberrant i dramàtica, jo sé que hi ha alguna gent a la qual la cultura li fa unes certes reaccions viscerals que no anomenaré per cortesia parlamentària, però que als que estimam la cultura, i els assegur que el Grup Socialista l'estima d'una manera particular, volem que aquesta situació acabi. Hi ha possibilitats d'actuació en aquest camp? Tenim competències? Les tenim totes, l'article 13 ens diu expressament que tenim competència exclusiva a protegir i fomentar la cultura autöctona, llegat històric de les Illes Balcars, i que a més a més, en un altre apartat remarcant la necessitat que duguem a terme aquesta tasca, ens diu que podrem crear cls organis. mes adients. I en aquest sentit va la Moció, la Moció no pretén dur a terme una acció de govern, el Grup Socialista està absolutament en contra de qualsevol suplantació parlamentària de les responsabilitats que corresponen dur a terme a l'Executiu.

Què plantejam?, que el Govern governi en aquesta matèria, que és una matèria important, sense aquesta matèria, sense aquesta penetració dins la societat, els
nostres ciutadans no poden respectar el llegat patrimonial, no poden estimar la nostra pròpia cultura, perquè, senzillament, no la coneixen. Aleshores, pensam que el Govern ha de dur a terme unes actuacions educatives, educatives, de manera que els ciutadans de cada vegada coneguin més la nostra pròpia cultura. I, què proposa la Moció?, que de manera anual se'ns presenti un informe de quins són els resultats d'aquestes gestions. El Govern està per controlar l'acció del Govern, el Parlament, perdó, està per controlar l'acció del Govern, no està per suplantar-lo. Nosaltres volem fer un seguiment puntual i volem que anualment, cada primer període de sessions, se'ns remeti aquest informe i dins la Comissió de Cultura el debatem i vegem quines són les dificultats, perquè n'hi haurà, no és senzillament una tasca fàcil, una labor de destrucció i d'ignorància programada de segles i de substitució per altres referències, que no només s'afirmaven a elles mateixes, sinó que negaven la nostra cultura, això no es desfà, senzillament en un curs escolar ni amb dos. És una labor, no d'anys, sinó una labor gairebé de generacions. Però creim que $s$ 'ha de dur a terme, s'ha d'actuar amb una certa energia, s'ha de tenir imaginació, però, això sí, senyors del Govern, convé que a més d'imaginació també, perquè sense això no ho durien a terme, tengui pressupost.

La Conselleria ens sol dir que el que nosaltres proposam ja ho ha fet, m'agradarà molt que m'ho digui, perquè no crec que s'hagi fet, ni crec que es pensi realment fer amb la profunditat que la competència exclusiva que tenim en aquesta matèria, ens permet. Quan va comparèixer davant la Comissió de Cultura, per in-formar-nos de les tasques que pensava realitzar, no per a aquest any, sinó per als quatre anys de Legislatura, es va referir a l'ensenyament de la llengua, història i cultura catalanes, tot mesclat. No, la llengua és una altra cosa, la llengua és un sistema de comunicació, que era normal dins aquesta societat i que per un procés de violència, violència també programada, va esser substituït per un altre sistema lingüístic, nosaltres volem que es compleixi la Llei, però ens agradaria que se separàs perfectament l'element cultura de l'element llengua, hi ha coses que estan escrites en castellà i formen part de la cultura d'aquestes illes, els estudis, per exemple del Sr. Quadrado sobre els forans i ciutadans, són cultura de les Illes, hi ha cultura de les Illes escrita en alemany, qui negarà que l'aportació de l'Arxiduc Lluís Salvador, el «Die Balearem», és una magna aportació a la nostra cultura?, però, evidentment, amb un sistema linguístic que no és precisament ni el català ni el castcllà.

Però ens va anunciar molt poques iniciatives i , quan vàrem rebre el pressupost, vàrem anar a parar a dos camps molt concrets. Un, allọ que vostè mateixa, Sra. Consellera, anomena grans objectius, magnes paraules, però, com diu el Sr. López, això em pareix que és un «factus vocis», aplicat, una veu buida de contengut, aplicat a la quiestió de la cultura de les Illes Balears, del seu foment i el seu ensenyament. Què diu, quant a educació? Modificarà un organig̣rama, designarà un director general, molt bé, feines burocràtiques, continuarà el que es va iniciar en matèria de reciclatge, continuïsme. esperava que ens anunciàs que finalitzaria l'època Gilet, el qual, entre altres coses, quasi quasi se'n va dur el referit de les parets. I, quant a ensenyament, només diu, pel que fa a l'ensenyament de la llengua, història i cultura catalanes, jo crec que és llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són dues coses dis-
tintes, continuar amb els programes ja iniciats, REM, ECCA, escriptors a les escoles, Redinet, etc., pur continuïsme. I anant en termes econòmics, com vostè sap, si de la partida en deduïm les despeses burocràtiques crec que al capítol de transferències corrents a corporacions locals, empreses pitivades, famílies i institucions sense fi de lucre, suposant que tot això, que tot això, que no és així, es destinàs a aquesta tasca que avui es proposa a aquesta Moció o, perdó, que la Moció proposa que ens en doni compte anualment, ens trobam en 12 milions de pessetes.

Sra. Consellera - sí, Sr. President, seré breu-, vostè dins els objectius d'aquest proxim any té un gran programa, aquest crec que sí que és interessant, d’uns 70 milions de pessetes, xifres en gros, de restauració de façanes, no podem veure l'absurd de la misèria dedicada o el no-res, quasi quasi, dedicat a la normalització cultural que és un terme que convé que comencem a usar a més a més de la quiestió de normalització linguiística, no podem destinar una misèria a la normalització cultura, no podem ignorar que els nostres ciutadans han de rebre, entre d'altres coses, ensenyament, educació de la nostra pròpia cultura. I no podem veure aquesta misèria comparada amb aquests 70 milions dedicats a un element arquitectònic decoratiu per donar bona presència als nostres edificis. Jo crec que dins el programa de cultura, hem de guardar les proporcions pertinents, perquè no fos cosa que a un d'aquests grans edificis, degudament restaurats, jo esper que serà feliç, perquè a mi també m'agrada la bona arquitectura i m'agraden les ciutats hermoses, no hàgim de posar, en els més ben restaurats, aquest epitafi que un dia es va sentir aquí dins: La cultura ja fa oi.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

S'han presentat esmenes a aquesta Moció, per part dels Grups Parlamentaris PSM-Entesa de l'Esquer part de Menorca, amb el núm. de registre 1314/87, Unió Mallorquina, núm. de Registre: $1313 / 87$ i AP-PL, núm. de Registre $1312 / 87$.

Per defensar la seva esmena, té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari PSM, Sr. López i Casas-
novas.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La nostra és una esmena d'addició, açó vol dir que el nostre Grup donarà suport a la Moció que presenta el Grup Socialista, perquè entenem que és raonable, és assumible que els programes de divulgació cultural, de promoció cultural, els programes que pugui elaborar aquest Govern tenguin el necessari coneixement i control parlamentari, pero també som conscients, i ho deim sense embuts, sense problemes, que l'Estatul d'Autonomia diu més cosa. L'Estatut d'Autonomia dóna plena competència en matèria d'ensenyament de la llengua i en llengua catalana i dóna competència plena, article 14, amb el foment de la nostra cultura. Açò són deures inexcusables, el Sr. Pons ho ha manifestat, aquí s'ha sentit reiteradament $i$, per tant, no hi insistiré més, són coses que haurien d'estar ben assumides.

Nosaltres, però, fent també l'anàlisi de l'Estatut, constatam el gran dèficit que aquest Estatut té,i quan parlam de política educativa, no podem oblidar que les Illes Balears són l'única Comunitat Autònoma de l'Estat Espanyol que, tot i tenint una cultura, una llengua,
una identitat nacional pròpia, no té tanmateix competència educativa, la té el País Valencià, la té Canàries, la té Andalusia, la té Catalunya, la té Euskadi, la té Galísia, però les líles Balears no la tenen. Per tant, crec que hem de partir d'aquesta constatació, i ja que no tenim competència educativa i sense entrar ara a debats inútils o no tan inútils, però que ja s'han produït aquí dins i que han aixecat virulència, nosaltres voliem trobar, des del punt de vista educatiu, alguns punts a afegir a aquesta Moció, que incidint en l'àmbit educaLiu, permetin almanco enriquir, aixamplar els horitzons de les possibilitats que el Govern té a les Illes Balears, òbviament en aquests moments encara, davant l'Administració Central de l'Estat.

En primer lloc, el primer punt d'afegit que nosaltres proposam és una reivindicació altament sentida pel collectiu d'ensenyants, molt prest hi haurà, dia 2, eleccions sindicals dins la Funció Pública, els Sindicats d'Ensenyants han fet d'aquest punt un punt de reivindicació, creim, amb tota justicia, que el Govern de les tlles Balears. Thauria de plantejar, I'hauria de plantejar davant el Ministeri d'Educació i Ciència. Perquè és possible, segons l'article 7.5 e de la Llei 9/1987, d'Organs de representació i de determinació de les condicions de trebaill i participació del personal, és possible. Però és que, a més a més, és necessari, és necessari que l'Administració Central reconegui en aquesta província, entre cometes, que arran de la desaparició de la Diputació Provincial es va administrativament estructurar en Consells Insulars, que són els hereus de l'estructura política de les províncies, cada Consell Insular, cada illa, Eivissa, Formentera, Menorca, Mallorca, té, des d'un punt de vista analògic, la mateixa consideració de província, i, en conseqüència, se li ha de poder aplicar el fet que les Juntes de Participació de Personal, puguin estructurar-se a nivell de cada illa. Repetesc que això és possible segons la legislació, ara, si el Govern de les Illes Balears no vol assumir el paper de representant legítim dels interessos dels pobles de les Illes, mala cosa serà, el Parlament ara ho insta, esperem que aquesta proposta tengui suport, perquè al nostre entendre, és àmpliament raonable.

El punt segon cau dins la mateixa situació, dins el mateix context. La descentralització necessària a un territori discontinu, a unes Illes. S'ha plantejat i ho vull recordar, en aquesta Cambra, ja a l'anterior Legislatura, el tema de les oficines insulars del Ministeri d'Educació. Avui no parlaré d'oficines, el nom no fa la cosa, l'important és que es reconegui, primer pel Govern de les Illes Balears i després que sigui capaç de plantejarho a l'Administració Central, la necessitat de comptar amb allò que la Legislació de l'any 79 en deia sub-delegacions, sub-delegacions del Ministeri. Miri, si pogućssim comptar amb juntes de personal i sub-delegacions del Ministeri, probablement ens estalviaríem situacions com les que hem viscut enguany en el començament de curs escolar 1987-88, entre d'altres coses hi hauria una informació directa, hi hauria uns canals de comunicació àgils i funcionals amb la Direcció Provincial del MEC. Seria possible, d'altra banda, fer que la planificació educativa fos consultada, coneguda i esmenada, si cal, pels interessats, seria possible, també, que d'una vegada per totes, els ciutadans de les illes menors no es vessin relativament però realment discriminats a hora d'optar als concursos per obtenir places dins el sistema educatiu, sigui a través de places d'interinitat que tothom sap com es conroquen, amb 24 hores d'an-
telació, amb una rapidesa que fa que els ciutadans de les illes menors no tenguin les mateixes oportunitats que els de Ciutat de Mallorca, per no dir de Mallorca sencera, bàsicament de Ciutat. Els Sindicats, repetesc, d'Ensenyants reivindiquen aquestes questions. Els mateixos ensenyants pateixen les conseqüències i els pares i els alumnes, de vegades, enguany n'hem tingut exemples, per què, idò, el Govern de les Illes Balears no recull aquesta problemàtica i la planteja amb seriositat, sense victimismes, però amb energia davant l'Administració Central?

Punt tercer. Seguim dins el mateix tema, la Llei Orgànica del Dret a l'Educació, vostès saben que l'article 34 diu textualment que a cada Comunitat Autònoma existirà un Consell Escolar per al seu àmbit territorial, la composició i funcions del qual seran regulats per una llei de l'Assemblea de la Comunitat Autònoma corresponent, que a efectes de la programació de l'ensenyament gaudirà, en tot cas, de l'adequada participació dels sectors afectats, garantirà, perdó, l'adequada representació i participació dels sectors afectats. Som una Comunitat Autonoma, tenim dret a tenir un Consell Escolar, però no el podem regular perquè no tenim competències educatives, aquesta Assemblea Legislativa, aquest Parlament no pot entrar en aquests temes. A part que deim que això és injust i que tard o prest això s'ha de reconèixer, deim també que és possibilitat del Ministeri d'Educació i Ciència, fer que a les Illes Balears hi hagi un Consell Escolar, un Consell Escolar que podria ajudar molt la política educativa que podria fer una labor d'ajut inestimable a les propostes de foment de la cultura i de l'ensenyament de i en la llengua catalana, sense entrar en altres consideracions. Només en aquests camps que ens són propis, donant participació efectiva als sectors afectats. Però és que, a més a més, l'article 35 de la mateixa LODE parla que els poders públics, en exercici de les seves respectives competències podran establir Consells Escolars d'àmbit territorial diferent, i quin àmbit territorial diferent no és, precisament, una illa?, cada illa podria, en consequiència, reunir coordinadament amb els Consells Escolars locals una activitat de participació democràtica plantejada davant les Conselleries d'Educació i Cultura dels respectius Consells Insulars, davant les Regidories de Cultura i Educació deIs Ajuntaments, davant la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. És molt més important açò que no anar ara a crear una Direcció General d'Educació, sense tenir competències, molt més important que açò. No sé si m'escoltarà la Sra. Consellera però jo li voldria dir que la Comunitat Autònoma de Madrid té la mateixa situació que la nostra, en aquesta matèria, i és un territori continu, i la Conselleria d'Educació i Cultura de Madrid, sense tenir competències educatives disposa, tanmateix, d'una àmplia organització per afavorir l'ensenyança, més o manco, tot ailò que avui en aquestes esmenes que presenten el Grup Popular i el Grup nostre, li estam recordant: gestió i orientació psi-co-pedagógica i social de centres, gestió de la xarxa pública de Conservatoris, aquí en tenim un, execució de programes d'alfabetització, tenim un mandat parlamentari, educació d'adults, tenim mandat parlamentari, la UNED, no tenim mandat parlamentari, peró forma part de l'estructura educativa, també, de les Illes Balears, hi ha un patronat, etc., moltíssims camps d'aplicació d'una política coordinada i cooperativa, que és possible i també, repetesc, és necessària que el Govern comenci a
preparar de cara a l'Administració Central de l'Estat. Em consta que hi pot haver receptivitat, si la Comunitat Autònoma de Múrcia, la de Madrid, la d'Extremadura, la d'Andalusia tenen programes de cooperació amb l'Administració Central, per què nosaltres no n'hem de tenir?

En conseqüència i en últim terme, voldria, senzillament, defensar les competències en matèria educativa, sense cap dubte. Nosaltres som nacionalistes i nacionalistes d'esquerra, i entenem que la nostra nació avui està compartida, està segmentada, està trossejada, no tenim totes les parts d'aquesta unitat a competències educatives, l'estigma dels pobles esclaus és no tenir escola pròpia, a través de I'escola s'han comès autèntiques barbaritats d'alienació nacional i ja hem pagam les conseqüències, però mirin, repetesc que defensant aferrissadament aquests drets, tampoc no podem oblidar que és imprescindible establir aquests convenis de cooperació que ens permetrien arrenar una mica el terreny perquè el despegatge de l'avió es pugui fer en condicions i, tard o prest, arribem a les competències que tots voldríem.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Per defensar l'esmena 1313/87, en nom del Grup Parlamentari d'Unió Mallorquina, té la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual.

## EL SR. PASCUAL I AMORQS:

Sr. President. Sres." i Srs. Diputats. Com que no sabem el que farà el Grup Parlamentari Socialista respecte d'aquestes esmenes que es vénen presentant, nosaltres no ens pronunciarem sobre la nostra postura, fins saber-ho, i raonaré perquè durant el meu parlament que esper que serà breu.

El Sr. Pons ha dit que fa falta imaginació al Govern per a l'aplicació de l'article 13 de l'Estatut d'Autonomia, referit a la competència exclusiva respecte de protecció i foment de la cultura autòctona, i tanta imaginació que fa falta!, i tanta! No podem ensenyar, ja m'explicarà com podem fomentar, clar que es poden fer coses, però, quines coses es poden fer sense ensenyar? Només perquè quedi clar això, jo no he comptat les vegades que ha parlat de cultura i les vegades que ha parlat d'ensenyament, però d'ensenyament, en tota la seva intervenció, ho ha dit una, dues o tres vegades com a màxim, en canvi de cultura, n'ha parlat desset o devuit. Per consegiient, primera incongruència, aquí es presenta una Moció, en matèria de política d'educació i no es parla d'educació, es parla de cultura, perquè no tenim la competència d'educació.

Jo diria, i això crec que s'ha de dir err. castellà, perquè el Grup Parlamentari pel qual ha parlat el Sr. Pons, el seu homònim del Congrés dels Diputats va rebutjar que ens donassin competències en matèria educativa, jo crec que es mereixen una frase en castellà, jo diria que, «Don Damián, usted coge el rábano por las hojas», i no li dic en mallorquí, perquè precisament l'educació no és cap rave, i vostè ho sap, això, a posta li ho dic en castellà. Per conseguient, jo proposaria que a la redacció, hi ha tres Grups Parlamentaris que presenten o que presentam una esmena d'addició demanant que es facin, que es prenguin les mesures per tal d'assumir les plenes competències en matèria educativa, i jo li proposaré una redacció diferent de la que nosaltres hem escrit i que també és diferent de la que
ha escrit el Grup Parlamentari AP-PL i de la que ha escrit el Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra, li posarem la redacció que el Grup Parlamentari Socialista, una redacció que no ens agrada, perquè parla del «Gobierno de la Nación», però bé, ho acceptarem, ho acceptarem, «el Gobierno de la Nación», i podria dir, per exemple, «el Parlament sollicita del Govern de la Nació l'agilitació dels tràmits que permetin el ple funcionament i l'agilitació", perdó, llevarem «el ple funcionament», que no té sentit, l'agilitació dels tràmits per tenir la plena competència en matèria educativa», i així farem servir la redacció del seu Grup i, tal vegada ens anirà bé a tots $i$ els podrem felicitar.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari AP-PL i per defensar la seva esmena, té la paraula el Diputat Sr. Jaén Palacios.

## EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, Señorías. Como era de esperar y suponer, el Grupo Parlamentario Socialista presentó su moción respecto de política educativa, y tengo que decir en primer término que me sabe mal, como Diputado, y como representante de un Grupo en esta Cámara, tener que enmendar la plana a una moción que en realidad no tiene nada de política educativa, sino de política cultural. Y el hecho lo demuestra el segundo escrito de ustedes, un escrito que entró en la Cámara ayer, un escrito dé aclaraciones, sin entrar en la postura nominalista del «factus vocis» que aquí también se ha dicho, donde ustedes añaden un término, que es el término «educativas» a las palabras «actuaciones». Yo pensaba que en esta Moción, teníamos que referirnos a otros temas, y es justamente por eso que el contenido de las enmiendas que presentamos los distintos Grupos y en este caso el nuestro, sí que son realmente de contenido educativo. Yo creo que hoy, festividad de San José de Calasanz, Patrono de los maestros, procedía hablar de enseñanza y de educación y no de cultura.

El senyor representante del Grupo Socialista, se ha referido al artículo 148 de la Constitución, que habla ciertamente de las competencias en materia de cultura, como la palabra cultura la ha pronunciado 15 veces, y yo he dejado ya de contar después, cuando he conseguido ese número, yo me voy a referir a las competencias en materia educativa, al menos citar los preceptos estatutarios que se refieren a este tema. Y que son el artículo $3 .{ }^{\circ}$, donde se recoge el carácter oficial de la lengua catalana, el artículo 10 , que señala las competencias exclusivas en diversas cosas, entre otras, las estadísticas, el Conservatorio de Música, ya citados, la investigación y la enseñanza de la lengua propia, el artículo 11, que realmente es muy específico en materia de enseñanza, donde se nos atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza en todos sus niveles, grados, modalidades y especialidades, el 16 , en cuanto a las fundaciones de carácter docente y el 39 y 19, respecto a los Consejos Insulares. Son esos artículos y no otros los que contienen referencias a la enseñanza. Este es el criterio de una publicación del Ministerio, yo también haré aquí, ese es el criterio del Ministerio, página 199 y 200 de una publicación que se llama «Atribuciones y ejercicio de competencia cducativas. La Educación en el Estado de las Autonomías». Criterio oficial, sobre cuáles son las competencias en
materia educativa. Por tanto, ustedes que defienden su moción respecto del artículo 13 , es que yo no lo he encontrado aquí, al artículo 13, porque el artículo 13 dice «el fomento y protección de la cultura», efectivamente, efectivamente, cuiltura, enseñanza y educación son términos ligados, hay diferencias de conceptos, por supuesto, la educación, como el Sr. Portavoz ha dicho, es muy distinta de la enseñanza, porque una cosa es la instrucción, la didáctica, y otra la educación, pero son términos técnicos en los que no quiero entrar.
¿Quiere esto decir que nosotros no compartimos el contenido de la Moción? Pues la verdad es que sí, que no tenemos dificultad ninguna en aceptar este contenido, $y$ es por esto que hemos propuesto unas enmiendas de carácter de adición. Pero entendemos que hubiéramos preferido debatirlas en un debate sobre política cultural, que ahí era el momento de debatir esas propuestas, y no aquí y ahora.

Sras. y Srs. Diputados, nuestro Grupo asume el compromiso que demanda ese legado cultural, el compromiso que exige la Constitución y que exige el Estatuto como poderes públicos, y propugnamos, descle luego, no una postura de indiferencia hacia la cultura, sino un compromiso pleno y firme por su defensa, por su promoción y por su desarrollo, pero eso queda pendiente, como digo, para otras cosas.

Quiero hacer también una referencia clara, porque es bien sabido que una cosa son las competencias educativas $y$ otras las transferencias de funciones y servicios, que a veces se confunden esos términos. Si aquellas, las transferencias educativas son condición necesaria para ejercer las atribuciones, las transferencias de funciones y servicios son la condición suficiente, es decir que mientras que éstas no existan, no se pueden ejercer aquéllas, y que mientras no se transfieran por la Comisión Mixta, por tanto, las competencias educativas, en este caso, pues pertenecen un poco a ese mundo, al mundo platoniano de las ideas.

No olvidamos, por otra parte, que la cultura de las Islas Baleares, con una precisión que me parece muy acertada que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista, que no es la cultura catalana, desde luego, dos cosas distintas, y no sólo la lengua ha de estar presente en los currículums escolares, mas también conviene recordar que la elaboración de los programas, salvo los de lengua catalana soñ competencia exclusiva del Ministerio de Educación y Ciencia, que es quien aprueba los textos, por lo tanto, también hay dificultades en ese punto.

Yo les rogaría ya, antes de entrar en dos cosas de la moción nuestra, que es bastante larga, que entiendo y lo digo muy sinceramente, sin ánimo, sin ningún otro ánimo, nada más que la sinceridad, que debieran retirar, la debieran de retirar, porque se han equivocado de moción, yo les pido esto, usfedes hagan lo que, si prefieren mantenerla y no enmendalla, pues eso ya es problema de ustedes, yo les pediría que la retiraran, y que se reserven los puntos, porque son buenos, ¿eh?, pero para otro debate, este no es el debate, este no es el debate que a nosotros nos hubiera gustado sobre política educativa.

La propuesta nuestra contiene muchos puntos, tres en concreto, pero hay unos sub-apartados específicos, y solamente voy a refcrirme a dos de cllos, uno por su actualidad y otro por su necesidad. Ustedes conocen la Ley de la Cultura Física y del Deporte, en concreto el artículo 6 que marca la obligatoriedad de im-
partir la educación física en los centros escolares, competencias que es del Ministerio de Educación y Ciencia, fuera de esa obligatoriedad, está el Consejo Superior de Deportes para las otras cosas. Sus Señorías conocen también la situación de precariedad en que se imparten las enseñanzas en estas áreas fundamentalmente en los colegios públicos, porque carecen de infraestructura, carecen de medios personales, y no cuentan con el suficiente número de especialistas, todo ello es lo que ocasiona una enseñanza de baja calidad y que se intenta paliar con aportaciones de los padres de alumnos o participación de otras instituciones que no tienen absolutamente nada que ver en esos aspectos, a fin de que que nace notoria dejadez de su competencia y responsabilidades, pues bueno, reciba esa ayuda de carácter subsidiario.

La legislación en materia de Educación Física en España es bastante antigua, pero en concreto, desde el año 61 se vienen produciendo algunas específicas en el año 70, con la Ley General de Educación, pero hay que decir que entre lo que es el cuerpo legal $s$ lo que es la práctica, hay un abismo. De poco ha servido la Ley General de la Cultura Física que antes citaba ni las presiones de las APAS, para que los colegios públicos impartiesen esta área con una decencia didáctica como corresponde. A este respecto, quiero citar unas palabras de un ilustre socialista, respecto de la educación física, que dice, «la educación física, queremos recordarlo es un derecho del niño, firmado por nuestro país en distintos tratados internacionales y que se incumple sistemáticamente $\sin$ que nadie se sonroje por ello». Yo creo que sí, que alguno se sonroja, pero vamos, no lo manifiesta muy claramente porque el color de la cara a lo mejor no es rojo, no llega a tener ese grado.

Por último, la propuesta nuestra referida y conectada con este punto, es el plan de educación física que nosotros citamos, un plan elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia, que concluye en 1992, que tiene unas disponibilidades presupuestarias de 36.000 millones de pesetas, ya son bastantes, y que nosotros creemos que aquí se ve un cambio de actitud del Ministerio, muy positivo, creemos que el programa experimental no cubrirá todas las necesidades, pero es un paso importante en este aspecto.

Y, conectado también con esto, están los institutos nacionales de educación física que ustedes también conocen, la creación de varios de ellos, en concreto, el último, el de León y el de Valencia, que tienen un papel ineportante en esta materia a desarrollar.

Enseguida acabo, Sr. Presidente.
Creo, por tanto, que las propuestas nuestras sí que tienen realmente un contenido educativo, creo que la interpretación que hacemos nosotros, con perdón, y con interpretaciones que pueda haber respecto de competencias educativas, que pueden interpretarse, como es natural, de otra manera, es la que hace el Ministerio eso no lo puedo ncgar y, en consecuencia, es la postura oficial, no oficialista, y creo que las propuestas pues mejoran, en definitiva, hasta desvirtuar, me sabe mal decir esto, pero es verdad, desvirtúa la moción que ustedes habian presentado.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

## EL SR. PRESIDENT:

Procedeix intervenir, si volen, els Grups que no ho

## hagin fet fins ara. Té la paraula el Portaveu del CDS, Sr. Bernat Trias.

## EL SR. TRIAS I ARBÓS:

Sí, Sr. President, gràcies. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, jo tenc la íntima convicció que tal vegada a vostè li hagués agradat presentar una moció amb els termes en què estan redactades les esmenes del Partit Socialista de Mallorca, i, tal vegada, incloent alguna de les esmenes també que ha presentat AP-PL. Davant això, simplement per fixar posició, dir que el nostre Grup votarà favorablement la moció sempre i quan es recullin en el text d'aquesta, les esmenes que han presentat aquests dos Grups o bé un text refús d'ambdues esmenes presentades pel PSM i per AP-PL.

EL SR. PRESIDENT:
Sí, el Sr. Damià Pons té la paraula.
EL SR. PONS I PONS (DAMIA):
Sí, Sr. Presiclent, demanaríem un recés de deu minuts, d'acord amb el Reglament.

## EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Se suspèn la sessió per deu minuts.

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats. Recomença la sessió.
D'acord amb el que disposa l'article 165 , té la paraula el Diputat Sı. Damià Pons i Pons per fixar la posició i assenyalar les esmenes acceptades.'

## EL SR. PONS I PONS (DAMIA):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans d'entrar dins cadascuna de les esmenes i fixar la posició, en el sentit d'acceptar-les o no, voldria fer una recordança quant al mecanisme de les Interpellacions i Mocions subsegients dins el Parlament. Entenem que la Interpellació és una interrogació sobre política general al Govern o a una determinada Conselleria, de la qual lògicament, el titular, interlocutor, l'interpellant i el Govern o la Conselleria pertinent, l'interpellat. A nivell de mocions passa, més o menys, igual, el titular de la moció és el que va presentar la moció i tant és així que no correspon, correspon en tot cas aprovar-la o no a la Cambra, si el que ha presentat la moció hi ve a bé acceptar-la, però la simple no acceptació provoca la caiguda de totes les esmenes presentades.

Nosaltres creim, i ho deim, perquè cara a debats successius o de cara a presentació de mocions successives que estam disposats a debatre totes les esmenes de mocions que estiguin dins l'esperit de la moció presentada, aquesta moció és una moció simple, una moció que plantejava, com vostès saben, que el Govern anualment claboràs un informe sobre actuacions educatives en matèria de cultura de les llles Balears i després, dins el primer període de sessions de cada any, aquest informe fos objecte de debat perque fos conegut, fos estudiat amb profunditat i debatut per tots els Grups Parlamentaris. Ens sap molt de greu haver de dir que cap de les esmenes, cap, ha entrat a modificar, ampliar, millorar, desvirtuar aquesta proposta, s'han presentat unes altres mocions, una cosa completament diferent, però, anem per parts.

Esmenes del PSM. Tres esmenes on reiterant i aplicant a l'àrea educativa una postura que ve mantenint en aquest període parlamentari el Crup PSM-Entesa de
l'Esquerra de Menorca, se'ns proposa una, diríem, una insularització, un traslladar el que és ara un conjunt, fer-ne tres conjunts a nivell de cada illa. Ens sembla molt bé, debatre-ho, però hi ha una qüestió prèvia a la qual no ens volem avançar, com pot demanar aquest Parlament, al Govern Central, al seu Ministeri d'Educació i Ciència que procedeixi a insularitzar el seu aparat educatiu quan aquest Parlament no ha estat capaç, en quatre anys, ja som a lạ segona Legislatura, de dur endavant d'una manera consensuada una Llei de Consells Insulars? Si no tenim si nosaltres mateixos, des prés d'un procés llarguíssim no hem estat capaços, encara, de posar-nos d'acord, com volem ja donar, ja avançar elements de cara a una altra administració i dir-li que en matèria educativa adopti ja unes mesures determinades? Creim que, primer, arribem a aquest consens, després, una vegada fixat el mare i aconseguides les transferències, tal vegada, seria molt interessant procedir a la descentralització de l'aparat cducatiu, però no abans.

Deixaré una esmena comuna a tots tres, que és el tema de les transferèncics, per al final.

El Grup AP-PL prescnta un grapat de convenis sobre molt diverses matèries de] camp educatiu. Sí, un conveni, però amb tanta diversitat, que crec que scria més prudent que haguessin parlat d'una sèrie de convenis, perquè, de fél, són materies molt heterogènies. Estam contents que hagin llegit el programa del Partit Socialista Obrer Espanyol, d'aquestes eleccions autonòmiques, allà on es plantejava els temes dels convenis, certament, ara bé, si no vaig errat, vostès són el Gr̃up Parlamentari que bàsicament dóna suport al Govern, n'hi ha un altre, i a l'elaboració d'aquests pressuposts, el Grup Socialista ha procedit a un repàs d'urgència, a veure si es quantificava cap pesseta de cara a aquesta proliferació de conveni en matèries molt diverses i, francament, no n'hi hem trobada cap. Això vol dir que aquesta moció no obeeix a una política, no obeeix a una directriu política, obeeix a un acte de pujar al carro d'una moció per plantejar un tema que vostès no tenen dins la seva àrea de govern ni obliguen al Govern, el qual ha nascut del seu suport parlamentari, i, per tant, en definitiva, és, diríem, un «brindis al sol», que diuen en castellà, però sense més intencions.

I jo voldria dir que, per favor, també es posin d'acord els liberals, crec que hi ha una mà liberal aquí, amb el Grup o amb el Partit d'Aliança Popular, perquè Aliança Popular, en matèria d'assumpció de competències per les Comunitats Autònomes, ja ha donat una passa de responsabilitat, com que Aliança Popular és el gran partit de la dreta, vostès encara no s'han presentat en solitari a les eleccions, si es presenten, tal vegada el PDP podria ser un partit de masses devora el seu resultat, AP ha dit que volia un pacte d'estat, que volia un acord general, i el Partit Socialista està absolutament d'acord que aquesta és la fórmula, a l'hora de les competències, de l'ampliació de les competències, les Comunitats Autònomes són un gran interlocutor dins la seva àrea, certament, però nor són l'únic interlocutor, el procés de completar, el procés, valgui la redundància, autonòmic, la regionalització de l'Fstat, l'autogovern de les nacionalitats i regions, és una cosa que no només és competència de cadascuna de les Comunitats Autònomes, això està perfectament clar a la Constitució. AP que se n'ha temut, que un dia es pot trobar amb la possibilitat de governar, ho veurem, sap que ha de fer una actitud més responsable que aquest aversalisme
groc, torn a repetir l'expressió, que avui es practica aquí. Per tant, nosaltres estam d'acord que es compleixi l'esperit i es dugui endavant una proposició que va presentar el Grup d'Unió Mallorquina, que avui ja ens demana mesures necessàries per assumir plenes competències en matèria educativa, no hem de fer una Ponència per revisar l'Estatut i a veure què és el que modificam i quines són les primeres coses que hem de procedir a reclamar com a transferències? No és així? Bé, aleshores, facem aquesta Ponència, treballem i vegem, en definitiva, què és el que podem assumir de tot això.

Jo no he dit que absolut, a aquesta Conselleria, en matèria de dur endavant l'ensenyament de la llengua, de la cultura de les Illes Balears, li faltàs imaginació, jo he dit que hi podia haver imaginació, el que no hi havia era, certament, pressupost.

I jo no he dit, tampoc, perquè aquí s'han fet afirmacions atribuint-me coses que em sabria molt de greu que figurassin en el Diari de Sessions com a intervenció meva, que la cultura de les Illes Balears no fos cultura catalana. Jo he dit que convé parlar de cultura de les Illes Balears, perquè la cuitura catalana, com tota cosa que existeix dins la humanitat és un fet històric, la cultura de les Illes Balears és una cultura, és un àmbit territorial, que a un moment determinat entra dins una àrea catalana, i encara hi és, nosaltres que creim i lluitarem perquè s'hi mantengui, però és evident que no podem parlar d'ensenyament de la cultura catalana i parlar dels talaiots o parlar de l'època romana o l'època bizantina a les Illes Balears. Això és simplement una petita noció elemental de cultura.

I quant al tema del Govern de la Nació, senyors d'UM, que veig que reiteren, crec que això valdria més que no ho tornassin a treure per aquí, hi ha hagut un llarg camí, UCD, Unió Mallorquina, PRD, Unió Mallorquina, ja no Grup Regionalista i quan hagin definit quin és el seu model d'Estat i quina és la seva nació i quines són, en definitiva, les seves propostes d'estructuració de l'Estat, aleshores convendrà que ens ho expliquin, però no abans. Nosaltres, de moment, ens movem dins el marc constitucional.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Aquesta Presidència, després de l'exposició feta pel Sr. Damià Pons, li demana si accepten o no les esmenes.

## Cap?

Moltes gràcies, era tot el que volia saber
Alcshores passam a votació de l'esmena, de la proposta de`la Moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i decauen totes les altres, quan no han estat acceptades pel Grup presentant.

Per tant, deman a la Cambra:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Moció, es volen aixecar drets?

Moltes gràcies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixecar drets?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: vots a favor, 23 ; vots en contra, 29; abstencions, 5. Queda, idò, rebutjada, la Moció presentada pel Grup Socialista i sotmesa a votació.
II. -3 )

Entram a debatre la Moció presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, registrada amb el núm. 1274/87, subsegüent a la Interpellació núm. 1045/87.

Per defensar la Moció, té la paraula el Diputat i Portaveu Sr. Joan Francesc López i Casasnovas.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

Sres. i Srs. Diputats, vam dir quan parlàvem a les InterpeHacions sobre l'esport que en aquesta Legislatura pensàvem que era interessant i que era imprescindible parlar d'aquest fenomen social comunitari que és l'esport i argumentàvem per quins motius. I també dèiem que era imprescindible també que el Govern de la Comunitat Autònoma entengués que no pot haver pacte cultural si no s'engloba el tema de la cultura física. La cultura física és un apartat imprescindible, importantíssim de la cultura en general. I quan parlam de cultura física, no ho feim des de punts de vista teòrics, només, ens hem de referir ja a aquesta moció subseguent a aspectes de concreció política que voldríem veure operatius i realitzats a la nostra Comunitat Autònoma.

Que som unes Illes Balears i Pitiuses, un territori discontinu, no ho podem negar, no ho podem dubtar, és una evidència, que hi ha una estructura políticoadministrativa a les [lles Balears reconeguda per l'Estatut d'Autonomia, amb uns Consells Insulars i amb una administració local, és també un fet incontestable. Per tant, entrem al primer punt de la Moció que demana un pla únic d'equipaments esportius territorialitzats, que comprengui tant el manteniment i millora de les installacions pròpies com les ajudes i subvencions per a installacions de tipus municipal i insular, públiques o privades. Vostès saben per què PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca proposa aquest punt? Mirin, perquè d'una vegada i per totes s'acabin, es tanquin la boca a aquells que feim i hem fet acusacions de favoritisme, que d'una vegada per totes el pla d'equipaments esportius respongui a una arstèntica planificació democràtica, que hi hagi una contemplació global de les installacions esportives a les Illes Balears, públiques, privades, que s'assumeixin els compromissos. Es evident que quain se signen papers, no és perquè aquests papers quedin banyats per la pluja capriciosa d'un o altre, les paraules s'han de complir i, en conseqüència, no entenem de cap manera com algunes installacions esportives reals, públiques, de la Comunitat Autònoma, han quedat fora del programa d'inversions per a manteniment de la Comunitat Autònoma. I demanam que no hi quedin més, i demanam que les ajudes i subvencions a installaçions privades que també o'hi pot haver, es facin d'una manera que impedeixi qualsevol tipus de reticencia favoritista, que no hi pugui haver acusacions d'amiguisme. Sres. i Srs. Diputats, vostès saben perfectament que durant quatre anys hi ha hagut inversions directes a Ajuntaments, per fer installacions públiques, i per què a uns Ajuntaments sí i a d'altres no? O no podríem planificar-ho conjuntament, tot això? Jo esper de la intelligència democràtica de la Sra. Consellera que no ho farà en el seumandat, per tant, que donarà entrada degudament representativa a les administracions locals i als Consells Insulars, perquè ja ho ha començat a fer, i li vull donar l'enhorabona en aquest tema, perquè ha pres una primera iniciativa de cara a un pacte cultural pel qual en abstracte, abans fins i tot que es puguin
concretar en situacions realitzades, compti amb el nostre suport incondicional. La idea és bona, però la idea després s'ha de veure completada, complementada per les actuacions, si no, seria allò del «factus vocis» que dèiem abans.

Punt segon, donar democràticament entrada a representants dels Consells Insulars a les comissions avaluadores de subvencions en matèria d'esports, que periòdicament atorga la Conselleria de Cultura, i és evident que demanam açò perquè volem que no sigui una decisió unilateral d'un sol segment de la política administrativa, vostès saben que les comissions avaluadores estan formades pel Conseller o Consellera, pel Secretari General Tècnic, pel Director General, per un representant de la gestió econòmica, en definitiva, per l'administració, concretament, aixamplin el marc de participació, si és possible i no, em creguin, em creguin sincerament que nosaltres no volem un règim assembleari, si creim en les institucions és perquè creim, també, que les assemblees s'han de regir per unes normes, nosaltres el que no volem, Sres. j Srs. Diputats, és el Consell Balear de l'Esport, i em sembla que la Direcció General d'Esports tampoc no el vol, tal com estava contemplat fins ara, amb 40 representants que hi anavem o no hi anaven, açj sí que cra assemblearisme bastant inútil i gratuït perquè no en trèiem res de positiu d'aquest Consell Assessor, ara, facin unes Comissions avaluadores que tenguin possibilitat de connectar amb les administracions locals i amb els Consells Insulars i podrem complementar subvencions, evitar duplicitats, retre millor els doblers públics.

Punt tercer, pla d'educació física als centres escolars, és una iniciativa del Consell Superior d'Esports, és una iniciativa conjunta amb el Ministeri d'Educació i Ciència, el Ministeri de Cultura, però és una iniciativa que s'estén i es perfecciona mitjançant la collaboració de les administracions locals, i, per què no de les Administracions Autonòmiques? Aquí tenim un altre punt de connexió i de feina conjunta que revertirà sense cap dubte en benefici dels propis destinataris dels plans, els allots en edat escolar, els joves en edat escolar. I si hi ha 36 mil milions de pessetes prevists pel Govern Central a invertir en equipaments i increment de plantilles, feim possible que d'aquests 36 mil milions n'arribin a les Illes Balears, i n'arribin incentivats, a més a més, amb unes inversions planificades des de la Direcció General d'Esports, des de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Autònoma.

I estam d'acord que l'educació física és una assignatura oblidada, una assignatura pendent del Govern i que les Olimpíades del 92 no seran més que un esdeveniment buit de contingut si no serveixen per consolidar estructures esportives que permetin el millorament de la qualitat de l'ensenyament en educació física. Idò bé, possibilitats, n'hi ha, hi ha Decrets, hi ha precedents, hi ha situacions que els poden servir d'exemple, i aquí en tenen i estic disposat a facilitarlos si no els coneixen, aquest pla d'educació física als centres escolars de les Illes Balears es pot, idò, impulsar des del Govern de les Illes, i jo crec que s'hauria de fer. El pitior seria que ens giréssim d'esquena a aquestes possibilitats.

I el punt núm. 4, connecta també amb l'aspiració de l'anterior moció del Grup Socialista i els interessos, sembla ser, del Govern de les Hiles Balears, els expressats fins ara. Un pla de l'esport a les Illes Balears no podrà tenir un suport, una conjunció i una forma de-
mocràtica si no compta definitivament amb una llei que esdevé imprescindible, una petita llei de Consells Insulars, un petit Estatut d'Autonomia per a l'esport i l'educació física de les Illes Balears, una llei que contempli no només principis bàsics i disposicions generals, sinó també un apartat molt clar de cara als clubs, associacions, agrupacions i altres entitats esportives, sobretot també una visió molt clara i democràtica de com han de funcionar les federacions, una llei que entengui que l'organizació administrativa de l'esport balear s'ha de conjuntar des d'aquests pilars bàsics de l'autonomia que hem dit que eren els Consells Insulars i l'administració local. En tercer lloc, una llei que permeti una gestió de l'educació física i de l'esport, educació física, difícil abans que no tenguem competències, però de l'esport escolar, és fonamental, i sembla que coincidim que aquest és un punt de referència bàsica dins el seu programa. Una llei que entengui l'educació i l'esport i les activitats esportives especials i es controli la recerca mèdica necessària perquè l'esport sigui font de fruïment i satisfacció lúdica i no una font de competició que arriba al propi desgastament de l'organisme. Volem un Institut Balear de l'Esport, un institut balear de l'esport que permeti planificar un règim d'instahacions esportives i que la disciplina esportiva sigui exercida també segons unes pautes que no depenguin del caprici momentani d'una administració o una altra, sinó que depenguim d'uns criteris amples, marcats per una llei. Per açò desitjam la llei i perquè Ia llei després té concreció o n'hauria de tenir dins els pressuposts, creim que la forma més útil, més necessària parlamentàriament d'elaborar-la seria amb la participació de tots, com hem fet a través de Ponència altres lleis, nosaltres proposam que aquest tema sigui entès amb aquest consens necessari que una llei que es pretén perdurable i duradera, hauria de tenir.

Aquestes són les quatre aportacions puntuals que oferim, que instam que faci el Govern de les Illes Balears com a fruit d'un tema que és l'esport i la cultura física del qual en continuarem parlant quatre anys en aquesta Legislatura.

## EL SR. PRESIDENT:

Srs. Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir?

Té la paraula la Consellera de Cultura, Sra. Maria Antònia Munar.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA (M.a Antònia Munar i Riutort):

Sr. López i Casasnovas, pel que fa a la seva moció, manifestar, en primer lloc, i a l'apartal 1, on em demana que elabori un pla únic d'equipaments esportius, dir-li el mateix que he dit al Partit Socialista, crec que tenim ja aquest pla d'equipaments esportius i que seria innecessari fer-ne un altre.

També em diu al primer apartat, elaborar un pla únic d'equipaments esportius territorialitzat, pot ser d'una altra manera? Es logic que els plans esportius estiguin territorialitzats i siguin de Mallorca, Menorca, Eivissa, no he entès el que em volia dir en aquest sentit.

Pel que fa al scgon apartat del punt 1, em diu que aquest pla, hi vendran representants de les administracions locals i dels Consells Insulars, així com de federacions i clubs. Ja vaig manifestar, a la primera oca-
sió de la Interpellació, que pensàvem comptar amb els Ajuntaments, amb els Consells i amb les federacions, això ho vaig manifestar a la intervenció de dia 18, per tant, crec que és reiteratiu. Per una altra part, vostè em demana que també hi participin els clubs, la veritat és que jo no vaig parlar dels clubs perquè entenc que aquests tenen la seva representació natural a les federacions i seria difícil, com ja ho és ara, entendre'ns amb les federacions, entendre'ns amb tots els clubs de les Illes Balears.

Pel que fa referència al segon punt, donar democraticament entrada a representants dels Consells Insulars a les comissions avaluadores de subvencions, he de manifestar-li que les subvencions en matèria d'esport estan donades per unes comissions avaluadores que estan integrades pel Director General, per funcionaris de la Direcció General d'Esports, un representant de la unitat de gestió economica i la secretaria responsable de les subvencions. No tenc previst, dins les comissions avaluadores de la Conselleria, que hi hagi representants dels Consells Insulars, de la mateixa manera que les Comissions dels Consells Insulars no tenen un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tengui vosté en compte que la funció de la comissió avaluadora és precisament d'agilitar i unificar els criteris en materia d'atorgament de subvencions, i està integrada per gent de la mateixa Conselleria, la integració de representants d'organismes aliens a la Conselleria no afavoriria els criteris ni unificadors ni agilitadors de la tramitació. El fet del pacte cultural del passat dia és una prova demostrativa de la dificultat que hi ha quan hi ha representants de les diferents illes perquè entre ells mateixos els comentaris eren, Eivissa necessita més infraestructura esportiva que no Menorca , realment aribar a acords amb representants de tots els Consells, dins una comissió avaluadora de com s'han de donar aquestes subvencions, no agilitaria que és el que es pretén, ni unificaria criteris, sinó més al contrari, provocaria més dificultat a thora de la concessió d'aquestes ajudes.

Pel que fa a la proposta tercera, elaborar un projecte de conveni de collaboració per estendre i potenciar el pla d'educació física als centres escolars de les Balears, he de manifestar-li que com vostè sap és competència del Ministeri d'Educació i Ciència, i en aquest punt, crec que quan tenguem les competències en matèria d'ensenyament, no es preocupi vostè que ens preocuparem de l'educació Písica, també.

En el punt 4 em demana la redacció d'una proposició de llei de cultura física i esports de la Comunitat Autonoma. A la meva intervenció, també, de dia 18 de novembre, vaig parlar de les Iinies mestres de la intervenció immediata de la Conselleria dins l'apartat de legislació i vaig esmenat la llei de l'esport. No vaig parlar de la llej de cultura física, perquè no crec que sigui competència meva parlar d'una llei de cultura física, quan no tinc encara transferències de competència.

Sr, López i Casasnovas, això és la resposta al que vosté em va presentar per escrit. Després aqui ha afegit altres coses. Em parla de pacte cultural, i ha dit que no hi pot haver pacte cultural si no hi entra I'educació física. Es una precisió que no es va fer en el moment de debatre el tema del pacte cultural. No hi pot haver pacte cultural, Sr. López i Casasnovas, sense voluntat d'acord, $i$ hi ha molts de temes en els quals es pot arribar a aquest acord, i jo esper i desig que
aquest acord en el pacte cultural sí arribi. I li agraesc la voluntat que ha manifestat que així sigui.

M'ha parlat de favoritisme, de planificació, de compromissos, miri, sempre estam igual, vostè, no pot ser que em parli de tots aquests temes en el temps que fa que jo estic en aquesta Conselleria, en tot cas, es referirà a un altre període, perquè jo encara no he pogut actuar com perquè em pugui parlar de totes aquestes coses, per tant, deixem el passat, que jo no puc inves tigar què va passar, ni crec que sigui, tampoc, el que s'ha de fer aquí, pensem en el futur, que és prou interessant, i per tant, deixem de fer proselitisme.

Supòs que vostè em parlava, quan deia que no ha entrar en el programa d'installacions esportives el tema d'alguna cosa de Maó, he entès que podria ser la pista d'atletisme, la veritat és que com que no ha concretat si era la pista d'atletisme o una altra, em fa mal donarli una resposta, però si cra per la pista d'atletisme de Maó, he de manifestar-li que no pertany a la Comunitat Autonoma, i que la Comunitat Autònoma no té res a veure amb la pista d'atletisme de Maó, que és de l'Ajuntament i que ha arribat a un acord ambel Consell Insular per tal que se l'ajudi en el seu manteniment. Vostè em pot proposar o l'Ajuntament de Maó em pot proposar que en el futur, la Comunitat Autonoma formi part, juntament amb el Consell Insular i l'Ajuntament d'aquest manteniment i d'aquest dur endavant la pista d'atletisme, però fins a aquest moment, la Comunitat Autònona encara no hi té res a veure, tan sols a l'any 85 va donar un ajut, d'1.500.000 ptes., per a material esportiu, però no hi ha cap conveni firmat. Jo li agrairia que quan parlem de convenis, siguin convenis existents en el paper i signats, no convenis en el desig o a la imaginació.

Pel que fa a la seva proposta o a la seva moció, dir-li que el nostre Grup no votarà a favor d'aquesta Moció, perquè creim que, o bé, com en el punt 1 està fet, que en el segon apartat, les federacions es tenen ja en compte, crec que és de lògica no posar-hi ni afe-gir-hi els clubs, també es tenen en compte els Consells Insulars i les administracions locals, i crec que seria molt dificultós que els Consells Insulars de les diferents illes estiguessin a comissions avaluadores, endemés, la responsabilitat del que es faci a la Conselleria, donat que és meva, deixime-la tenir també a mi. Pel que fa a projectes de collaboració, crec que no seran necessaris, crec que tendrem ben aviat competencies i no caldrà fer programes ni convenis de collaboració, assumirem les competències i podrem, ben aviat, fer aquesta proposta de llei de cultura física i de l'esport de la Comunitat.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

Gràcies. I que els déus ho vulguin, Sra. Consellera. Miri, nosaltres som molt respectuosos amb les intencions, les reconeixem, li hem dit moltes vegades, tenen el suport moral per dur endavant el pacte cultural.

Quan vostes ens parlen que ja tenen pla únic d'equipaments esportius territorialiizats, perquè clar, si són plans han d'estar territorialitzats, nosaltres no l'hem vist enlloc al pla, dins la memòria dels pressuposts, que és el que val, és el que val, vostè té un pla territorial d'equipaments esportius, és cert, per cert, 9
milions menys de pessetes que l'any passat, i diuen que volen continuar la mateixa política, amb 9 milions manco, no sé si podran seguir, tan sols, la mateixa política, anirem enrera, en aquest tema. Però no és açò, miri, o no m'he explicat bé o no m'ha entès, quan parlam d'un pla únic, vol dir que les inversions en matèria d'ajuts a empreses privades o a famílies sense fi de lucre es farà també dins el pla, amb participació de les administracions, açò és el que vol dir un pla únic, i no una altra cosa. Jo crec pue no hi ha d'haver massa entrebancs perquè aquesta planificació conjunta es pugui dur a terme. Algú dirà que fins i tot vostè, jo no ho vull creure, ja n'ha fet d'inversions directes, i jo no ho vull creure, però sembla que ja és així. Mirin, nosaltres pensam que l'educació física, efectivament, és una cosa que no cau dins l'àmbit de les nostres competencies actualment, però que podem fer una labor de complementació i de suport a aquest tema. Per exemple, ho diré molt clarament, hi ha professors d'ensenyament gencral bàsic a Eivissa i a Menorca que no es poden beneficiar normalment dels plans de reciclatge que el Ministeri ja fa dos anys que du a terme per preparar especialistes dins EGB en matèria d'educació física, aquí té, per exemple, la Comunitat Autonnoma, el Govern, una manera de possibilitar el desplaçament d'aquests professors o d'organitzar cursos parallels de comú acord amb els Consells Insulars, amb el Patronat Esportiu Insular, per exemple, que hi ha a Menorca, i, per cert, em deixi dir-li que vostè no vol representació del Consells Insulars dins els organismes de planificació esportiva, idò si és així, per qıè altres Conselleries l'admeten, per què haurem de fer un plantejament nou, Srs. Diputats, i treure defora els representants que tenim de la Comunitat Autònoma en els organismes de participació dels Consells Insulars, «donde las dan, las toman", tanmateix no és aquesta la nostra voluntat. Nosaltres voldríem pacte cultural, coordinació, per tant, en principi, ens sembla que o no ens hem explicat prou bé o no se'ns ha entès.

Em deixi dir també una altra cosa respecte de la proposició de llei de cultura, cultura física, no educació física, cultura física i esport. Aquí hem dit moltes vegades que no era el mateix $i$, per tant, tenim plenes competències en matèria de cultura, de cultura física i esport. Podem fer la llei, el que nosaltres demanam, a través d'aquesta moció, és que aquesta llei sigui elaborada conjuntament per tots els Grups Polítics del Parlament, que vostè ho vol fer a través d'un projecte de llei, molta enhorabona, un dia o l'altre el discutirem, i esperam que sigui prest, pero la proposta nostra era molt diferent, nosaltres pensàvern que aquest tema, atesa la importància que li donam a l'esport, s'havia de plantejar a partir d'una Ponència parlamentària. Amb altres lleis s'ha fet, si amb aquesta no es vol, això és el Parlament que ho ha de dir, no és momés vostè que ho ha de dir. Per cert, que vostè ha parlat del scu Grup Polític, no sé si ha fet la intervenció com a membre del Govern o com a representant d'Unió Mallorquina, tal vegada convendria també aclarir-ho a efectes de mecanismes parlamentaris.

Conveni de collaboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència. Miri, és aquí, és aquest, és possible, vostè l'estudiï, el modifiqui, el proposi, però si açò és possible, per què no es fa? És que és necessari que es faci, seria molt bo per a tots, jo procuraré, per la part que em toca i com a Diputat d'aquesta Cambra, que aquest conveni sigui conegut àmpliament dins les Illes Balears,
però em sembla que això no és una feina d'un Diputat, és una feina del Govern de les Illes Balears, impulsar aquest tema.

I, en definitiva, nosaltres voldríem, senzillament, que l'esport, no l'educació Písica, l'esport formàs part d'una manera activa del pacte cultural, aquest pacte cultural que passa pel reconeixement d'installacions, sí, Sra. Consellera, vostè potser no ho sap, no sé si la seva ignorància és culpable ja després d'uns quants mesos d'estar al front de la Conselleria, però vostè ha de saber que conveni sí que n'hi va haver, perquè el té firmat el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó, i la Comunitat Autònoma, i el Consell Superior d'Esports té entre les clàusules de funcionament, quan dóna subvencions importants per a creació d'installacions esportives, la clàusula 14.3, «mantener las instalaciones que se construyan en su destino deportivo por un plazo mínimo de 25 años durante el qual no podrán enajenarse aquellas ni ceder, en ringún caso, su uso o explotación comercials, etc., etc., aquest punt va ser recullit al conveni, firmat al conveni, jo he de reconèixer una cosa, el Sr. Conseller de Cultura, en aquell moment, potser no el va firmar el conveni, el va firmar el Director General d'Esports que és un altre tema, però què pasaria ara si el Consell Insular de Menorca digués, i és una hipòtesi, no en volem saber res del nostre compromis amb la pista d'atletisme de Maó, què passaria?, i si l'Ajuntament de Maó digués, no en volem saber res de la pista d'atletisme que tenim a Maó, que vengui el Consell Superior d'Esports i se'n faci carrec. Bé, les paraules són per a qualque cosa, i les firmes, també. En conseqüència, nosaltres apeHam al bon sentit d'aquesta Conselleria, d'aquest Govern, perquè situacions com aquestes es recondueixin, òbviament, amb seny i partida pressupotària que és allà on consten les coses i no a les paraules.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Consellera de Cultura, Sra. M. ${ }^{\text {a }}$ Antònia Munar.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA (M.a Antònia Munar i Riutort):

Sr. López i Casasnovas, jo crec que les responsabilitats no són compartides i, com a Consellera, la responsabilitat en matèria de cultura, educació i esports d'aquesta Comunitat, és meva i, per tant, és lògic que no vulgui que se'm fiscalitzi i que es reparteixin entre tots els Grups Politics i entre totes les illes tot el meu pressupost de cultura, com qualcú pretén.

Vostè m'ha dit que es pot fer un conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència, jo no crec que li hagi dit que no es pogués fer, per suposat que es pot fer el conveni, però per què hem de fer convenis, si d'aquí un parell de mesos poden venir les transferències de competències?, tenint totes les transferències, vostès em donin les transferències, jo assumiré les competències i assumiré les responsabilitats, no em vulguin només, que és el que pretcnen, endosar totes aquelles coses que vostès són incapaços de fer. Sempre em proposen, no dic vostès, el Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, no, però vostès donen suport al que diu el Partit Socialista, que normalment m'endosa tots aqueils temes, com educació física, com pot ser analfabctisme, com poden ser tot allò que per manca pressupostària, que jo comprenc que no és culpa se-
va, sinó del pressupost, dels doblers, de les banques, etc., ells no poden dur endavant. I com que l'educació física no pot anar endavant amb els seus pressuposts, em demanen que jo l'assumeixi i que arribi a convenis per tal de resoldre el problema. I també m'ho demana en altres matèries, com fa molt poc temps amb el tema d'alfabetisme, escolti, els senyors del PSOE han estat molts d'anys al poder, i en deuen unes quantes, de Legislatures, per què no ens resolen el problema de l'alfabetisme? Per què l'hem de resoldre nosaltres tan sols? És molt còmode demanar-me que faci convenis en tot allò on els altres no arriben.

Vostè em parla que hi ha firmat un conveni, miri, Sr. López i Casasnovas, estic realment preocupada pel tema dels convenis i pel tema de Menorca, perquè avui mateix vostè diu al diari, m'ho han comunicat, jo no l'he illegit, que a la meva Conselleria hi ha un forat de 200 milions de pessetes, no sé si és ver que vostè ho ha dit o no, m'ho han comunica1, i clar, vostè parla molt, i després també m'han dit, avui aquí, que hi havia un conveni firmat amb l'Obra Cultural Balear del qual jo no en tenc constància, i vostè em diu que jo no me'n tem dels convenis que hi ha a la meva Conselleria, perdoni, el 84 hi havia un conveni i no n'hi ha hagut més, el 85 no hi és, i vostè no el té ni el trobarà, perquè és inexistent, el del 84 , perdoni, a la resposta jo li he dit que el 84 n'hi havia un, però que al 85 ja no hi va haver conveni, que hi va haver una subvenció, $i$ que tampoc no hi ha conveni a l'any 86 i que no n'hi ha l'any 87, i que si hi ha d'haver un conveni-serà el proper any.

I pel que fa als altres convenis dels quals vostè em parla, escolti'm, a la meva Conselleria no consta que hi hagi un conveni firmat de la Comunitat Autònoma amb l'Ajuntament de Maó ni el Consell Inśular, hi ha una proposta i es va demanar i va anar a Conseil de Govern, una proposta i hi va anar a l'any 85 , una proposta d'arribar a un acord, però no es va arribar a aquest acord, per tant, no està aprovat per Consell de Govern i no es pot donar com a vàlid aquest conveni.

## EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Sr. Bernat Trias.

## EL SR. TRIAS I ARBÓS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, i senzillament per fixar la nostra posició. Dir que davant la Moció del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra, que ens sembla tal vegada més plena de contingut i més adient a la Interpellació que va presentar el passat dijous, votarem afirmativament d'entrada, als punts 3 i 4, al punt assenyalat amb el núm. 2, creim que hi cabria una addició, si el Grup proposant l'accepta i la resta de Grups de la Cambra, també, en el sentit que allà on diu «donar democràticament entrada a representants dels Consells Insulars», nosaltres creim que aixj̀ podria suposar una vegada més que les comissions avaluadores estiguin únicament constituïdes, formades per membres de la Conselleria, designats directament per la Conselleria, i pels membres de les respectives majories de cadascun dels Consells, Ilavors, nosaltres creim i entenen que tal vegada la intenció del PSM amb aquesta Moció és que els Consells, millor dit, que tots els Grups Parlamentaris, els grups de Conseilers representants a cadascun dels tres Consells de les Illes, tenguin presència en aquestes comissions. Aleshores, nosalıres
proposam que allà on diu «representants dels Consells», digui, «donar democràticament entrada a representants de cadascun dels distints grups polítics amb presència als Consells Insulars».

I quant al punt núm. 1, també un poc consequients amb el que hem manifestat abans, a la intervenció que hem tengut en relació a la moció del Grup Socialista, dir que quant a aquest punt, ens abstendrem.

## EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Socialista, té la paraula el Sr. Damià Pons.

## EL SR. PONS I PONS (DAMIA):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Unes simples mocions esportives i una cultural han fet pujar d'una manera insospitada la temperatura política d'aquesta Cambra, la qual cosa ens pareix bé, perquè creim que eI debat és bo.

Nosaltres donarem, en part, suport a la Moció del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, tot i que ens han votat a favor Ia nostra, pero això no implica cap compromís, aquí estam a un Parlament allà on es voten les coses que s'han de votar, i no es practica un mercadcig, perquè això én una Cambra Legislativa i no un «baratiilo».

El pla únic d'equipaments esportius està perfectament dims la sintonia d'una proposta, la tercera de la nostra moció, que parlava d'un pla general d'esport de les Illes Balears que piantejava, o era l'esperit d'aquesta moció nostra, una major amplitud que simplement el tema dels equipaments. Nosaltres volíem anar més enllà, però aquest pla, Sra. Consellera, nosaltres consideram que no hi és, no hi és ni al programa que es va exposar el dia de la Investidura, en tema d'esports, em pareix que es va dir molt poca cosa per no dir res, ni és a l'eina bàsica que té un Govern durant tot un any, que és el pressupost. Vostes es retraten en el pressupost, jo els ho he fet veure, els hi he fet tocar amb le smans, en la quiestió de cultura, en la quiestió esportiva, dins aquests grans objectius, no hi ha ni pla general d'esport amb l'amplitud que plantejava el Grup Socialista ni pla d'equipaments esportius amb tota la profunditat que vol plantejar i ha defensat el Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca.

Dins el segon apartat d'aquest primer punt, però, el Partit Socialista, el Grup Socialista, no li donarà suport, perquè entenem que dins la confecció d'aquest pla que hi estiguin degudament representades les administracions locals, és un error, crec semàntic, hi ha una administració local dins l'Estat, i els Consells Insulars, creim que això vol dir, els municipis i els Consells Insulars, però sobretot, el que ens fa votar en contra és la presència dels clubs. Nosaltres creim que les propostes han de ser viables, perquè nosaltres volem ser rigorosos a demanar comptes al Govern del seu compliment, donar obertura i presència als clubs, faria inviable, allò que naturalment el Partit Socialista de Ma-llorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca volen sigui viable i sigui realitzable. Per tant, crec que no és prudent i crec que tal vegada o haurien de retirar l'expressió o haurien de retirar el paràgraf.

Quant el tema de donar entrada als Consells Insulars dins les comissions avaluadores. Nosaltres, en principi, estam en contra de barreges institucionals, creim que els municipis han de complir la seva funció, els

Consells Insulars la seva, i el Govern de la Comunitat Autònoma, la seva, però el que ens ha paragut que era absolutament impresentable és l'expressió «no vull que em fiscalitzin», o és que hi ha res a amagar?, nosaltres suposam que no, si el motiu del rebuig és un rebuig a la fiscalització, miri, nosaltres teníem dubtes raonables, però és que ara no en tenim cap, nosaltres si des dels Consells Insulars s'ha de treballar a través dels seus representants dins aquestes comissions avaluadores per fiscalitzar i perquè hi hagi un equilibri ponderat, en funció de les necessitats de cada illa, nosaltres precisament per això, tot i que en principi estam en contra de les barreges, de les mixtures institucionals, per això mateix li hem de donar suport i l'hem de votar favorablement.

Elaboració d'un conveni, absolutament d'acord, perquè creim que és absolutament necessari per dur a terme moltes accions que si no, d’altra manera, no són viables.

I el darrer punt. El Sr. López i Casasnovas ha parlat d'un petit Estatut, una petita llei de Conseils Insulars referit a la proposta de crear una ponencia parlamentària per redactar una llei de la cultura física i l'esport. Mirin, senyors del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, el Grup Socialista treballarà, trebaila dins aquesta Cambra per crear les màximes àrees de consens, el Grup Socialista està absolutament d'acord a impulsar el pacte cultural, ens hauran d'explicar les accions que es van fent, fins i tot, com vostè ha dit, ampliant-lo a un altre camp, hauriem de parlar d'un pacte en matèria d'esport, jo crec que també, és absolutament necessari, en definitiva, l'elaboració del pla que proposava el Grup Socialista i del pla que proposen vostès, creim que implica ja participant-hi els Consells Insulars i els Ajuntaments i les federacions amb la seva elaboració, no només un pacte de tipus institucional, sミnó fins i tot implicant un interlocutor social dins el camp de l'esport que eren les federacions, però nosaltres no estam d'acord que es creï aquesta Ponèncıa, perquè creim que les Ponències s'han de reservar únicament i exclusivament a les iniciatives legislatives que ens han de dur a construir l'edifici institucional, encara incomplet, pensem en els famosos Consells Insulars, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Ies lleis de tipus sectorial, nosaltres entenem que l'esport és un sector, no és un element clarament institucional com els Consells Insulars, és una matèria importantíssima, però una matèria, nosaltres creim que aquí el Govern, via projecte de llei o els Grups Parlamentaris, un o diversos, via proposició de llei, s'han de comprometre i han de presentar les seves iniciatives legislatives que la Cambra debatrà, esmenarà, aprovarà o rebutjarà.

Per tant, nosaltres votarem afirmativament el punt $1 r$, exceptuant l'apartat $2 n$, perquè no el creim viable, cl $2 n$ i el 3 r , i votarem per les raons que li he dit, en contra d'aquesta Ponència, perquè creim que, tal vegada, és el seu Grup, precisament, el que ha de prendre la iniciativa en aquesta matèria, que nosaltres és important, però les Ponències s'han de reservar estrictament per a elements institucionals.

Moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. Andreu Riera.

## EL SR. RIERA I BENNASSAR:

Gràcies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Seré molt breu ja que la postura del nostre Grup serà com la moviola de la primera moció. Nosaltres votarem que no als quatre punts d'aqueixa moció que ha presentat el Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, ja que estam completament d'acord amb tot el que la Sra. Consellera ha exposat en aqueixa Cambra.

Gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Aquesta Presidència demana al Portaveu del Grup Parlamentari CDS si pot Per arribar per escrit a la Mesa la proposta de modificació que ha fet al Grup Parlamentari PSM.
(Pausa)
La modificació suggerida, Sr. López i Casasnovas, és que al punt 2 n de la Moció diu, "donar democràticament entrada a representants de cada un dels distints Grup Polítics, amb presència als Consells Insulars», i continua igual.

Li deman, té la paraula vostè per acceptar o no, per després veure si ho accepten els altres Grups de la Cambra.

## EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:

Sr. President, el nostre Grup el que vol és, evidentment, una claredat i una transparència democràtica, el mecanisme es pot sotmetre a modificació i acceptam, amb molt de gust, la proposta del CDS, i també hauriem de fixar postura davant la proposta que ha fet el Grup Parlamentari Socialista, respecte de retirar el punt que fa referència a federacions i clubs, a clubs, concretament. Bé, nosaltres realment entenem que aquesta proposta no era excloent, federacions representen clubs, els clubs són federats, normalment, $i$, en consequiència, no tenim cap impediment, tampoc, a retirar, en ares d'un major consens, el punt referit a clubs. Respecte del tema de la ponència parlamentària, només dir que, efectivament, hi ha molts de parlaments autonomics o no autonòmics que fan feina en algunes tleis en matèria, com a ponències parlamentàries, vull referirme a la iniciativa legislativa, per exemple, popular, que a Catalunya s'està elaborant així, no és un tema d'edifici institucional, s'està elaborant en ponència, la pròpia llei de l'esport s'està treballant en ponència a diversos parlaments de l'Estat Espanyol, de fet, només hi ha la de Madrid, aprovada. De tota manera, és igual, hem de tenir llei, i crec que en tot açò estam d'acord tots els Grups d'aquesta Cambra,

## EL SR. PRESIDENT:

O sigui, aquesta Presidència entén que el $2 n$ paràgraf del punt $1 r$, a què ha fet menció el Sr. Damià Pons, es dóna per retirat.

Srs. Portaveus de tots els Grups ...
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
Només és per -perdó, Sr. President-, «i els clubs».

EL SR. PRESIDENT:
«I els clubs».
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Punt, darrera «federacions», punt.

## EL SR. PRESIDENT:

Srs. Portaveus, hi ha inconvenient a acceptar la proposta de modificació feta, proposta oral, pel CDS, que s'inclogui.

Si?
Té la paraula el Sr. Portaveu.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
No, yo quería decir, Sr. Presidente, gracias, que de acuerdo con la propuesta, aceptamos que se modifique la proposición, lo cual no quiere decir, claro, que estemos de acuerdo con ella.

## EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Miquel Pascual.

## EL SR. PASCUAL I AMOROS:

Sr. President, jo només volia fer una precisió, i és que nosaltres direm que sí i votarem que no, perô que en el futur, en el proper periode de sessions, possiblement ho facem al revès, és a dir, quan vulguem votar que no, no acceptem canvis, perquè si no, o sigui, aixó és una cosa que ens sembla que una vegada està bé, però que, vaja, que no serveixi de precedent.

## EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, ha demanat la paraula?
Té la paraula la Sra. Consellera.

## LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓO I CULTURA

 (M.a Anlònia Munar i Riutort):Per respondre el que ha dit el Sr . Pons, perquè si bé contestava a una Moció del Grup Parlamentari PSM, realment es dirigia clarament a la Conseileria. Em sap molt de greu, Sr. Pons, que per vostè aquest Pla d'equipaments esportius no sigui bo o no sigui positiu o no se'n fiï, realment, donat qui l'ha fet, m'estranya. I també ha dit que no estava pressupostat, per suposat, com ha d'estar pressupostat si ja el tenim fet? Jo crec que, en lot cas, és una qüestió de coherència no pressupostar per fer un pla d'equipaments esportius quan ja el tenim.

Vostè ha dit que no estava d'acord amb barreges institucionals, jo tampoc, crec que no són positives, una altra cosa és que jo no vulgui que em fiscalitzin. Miri, jo no tenc res, Sr. Pons, a amagar, ni segurament tindré en el futur, el que passa és que en aquest moment jo crec que és el Parlament qui ha de controlar el Govern, el que no és normal és que les comissions avaluadores que s'han fet per Decret de la pròpia Conselleria, hi entrin institucions diferents. Són dues coses totalment diferents. I me n'alegro que també el Partit Socialista estigui d'acord amb el pacte cultural, pareix que tothom està d'acord amb aquest pacte i res més, felicitar-me que sigui així, i en acabar, contarem.

## EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquesta Presidència vol entendre, encara que no ho demani ningú, que es vol votacio separada dels distints punts, perque pareix que hi ha, o estan tots d'acord? Perqué vostè ha dit que votaria que no al segon paràgraf, llevant «i a clubs» ja li va bé?

Idò que m'ho demani qualcú.

## EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Decollint les manifestacions que han fet els diversos Portaveus, crec aue és coherent demanar votació separada, Sr. President.

## EL SR. PRESIDENT:

## Moltes gràcies.

Procedim, idò, a la votació. I deman al Sr. Secretari que, tenint en compte les modificacions que s'han fet, faci lectura del punt primer de la Moció presentada pel Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca.

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

«Elaborar un pla únic d'equipaments esportius territorialitzats que comprengui tant el manteniment i millora de les installacions pròpies com les ajudes i subvencions per a installacions de tipus municipals i insular, públiques o privades, amb la confecció d'aquest pla hi estaran degudament representats tant les administracions locals i els Consells Insulars com les federacions.»

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest punt $1 r$ de la Moció, es volen aixecar drets?

Gràcies.
Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixecar drets?

Srs. Diputats que s'abstenen es volen aixecar drets?
Resultat de la votació: vots a favor, 19; vots en contra, 28; abstencions, 5. Queda, idò, rebutjat el punt 1r de la Moció.

Passam a votar el punt 2n, que el Sr. Secretari, té una modificació que tenc jo aquí. En vol fer lectura, per favor?

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

«Punt núm. 2.-Donar democràticament entrada a representants de cada un dels distints Grups Polítics amb presència als Consells Insulars a les comissions avaluadores de les subvencions que en matèria d'esports atorga periòdicament la Conselleria de Cultura.»

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar drets?

Gràcies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixecar drets?

Abstencions?
Resultat de la votació: vots a favor, 24 ; vots en contra, 28; abstencions, cap. Queda també rebutjat el punt 2 n que hem sotmès a votació.

Passam a la votació del punt 3 r .
Sr. Secretari, en vol fer lectura?

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

«Elaborar un projecte de conveni de collaboració per estendre i potenciar el pla d'educació física als centres escolars de les Yíles Balears, promogut pel Ministeri d'Educació i el Consell Superior d'Esports.»

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar clrets?

Gràcies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la volació: a favor, 24 vots; en contra, 28; abstencions, cap. Queda rebutjat també el punt 3 r d'aquesta Moció.

I passam al darrer i quart punt.
Sr. Secretari, en vol fer lectura?

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

«Acordar la redacció d'una proposició de llei de la cultura física i l'esport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en règim de ponència parlamentària.»

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar drets?

Moltes gràcies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen aixecar drets?

Abstencions?
Resultat de la votació: vots a favor, 9; vots en contra, 43. Queda, idò, rebutjat també el punt 4 de la Moció que acabam de votar.
III.—)

Entram a debatre el clarrer punt de l'Ordre del Dia d'avui, assenyalat amb el punt III, que és la Pronosició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari CDS, registrada amb el núm, 1095/87, relativa a la pesta cquina.

Per defensar la Proposició no de Llei, té la paraula el Portaveu d’aquest Grup, Sr. Francesc Quetgas.

## LL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És una satisfacció dur aquesta Proposició no de Llei a aquesta Cambra per tancar aquest període ordinari de sessions d'aquesta Segona Legislatura, i ja que tractam de cavalls, d'entrada sortirem al pas, sortirem al pas de les esmenes presentades, després continuarem trotant, passant revista al que ha passat, a veure si al final arribam galopant a una vo'ació per unanimitat, que és el que en definitiva volem.

Volem sortir al pas de les esmenes presentades, anunciant ja formalment, Sr. President, la nostra retirada del punt 3 r de la Proposició no de Llei, que ha estat esmenada pels distints Grups i, per tant, tanmateix no tandria viabilitat, i d'aquesia manera, tanmateix, queden aconseguits perfectament els objectius que la Proposició de Llei es plantejava.

Quan aquest estiu es va detectar l'entrada de pesta equina dins el lerritori espanyol, dins el territori continental espanyol, provenent, jemblava, verossímilment d'unes cebres importades d'Africa via Portugal, cls ciutadans de les Illes només varen sentir una amenaça, en relació que aquesta pesta pogués arribar al nostre territori i és que una fallada burocràtica del mateix calibre de la que va produir l'entrada dins el territori continental, ens pogués importar la pesta aquí, perquè les nostres característiques d’insularitat protegien suficientment d'una entrada per via natural, si es produïa una reacció immediata que prohibís l'entrada d'èquids procedents de l'exterior, susceptibles de dur la pes $^{+}$a. I aquesta reacció cs va produir, es va produir immediatament per part del Govern, i jo no vull escatimar la nostra felicitació cordial i la nostra gran satisfacció per la mesura que va prendre el Govern immediatament, amb perill i tot, vorejant, fins i tot la legalitat literal de l'Estatut, però, en qualsevol va ser una mesura que el sentit comú, la lògica dictava com a absolutament immediata per protegir-nos.

De totes mancres, la situació que tenim actualment, d'una mesura del Govern que ens protegeix del perill de l'entrada d'equids, en aquests moments, no és plenament satisfactòria, perquè hi ha dos perills. Un, que en
base a interpretacions restrictives, el poder es pogués derogar, per una via o per una altra, la decisió de mantenir tancat el comerç, especialment la importació i per què, per aquest funcionament ordinari d'una aplicació literal de la legalitat s'obrís, quedàs oberta l'entrada d'èquids procedents de la península i, consequentment la pesta equina. El segon perill és simplement que s'aconsegueixen mantenir tancats el comerç a efectes exteriors, això podria no servir de res si no es produís un reconeixement internacional, un reconeixement amb plenitud d'efectes jurídics, de cara al comerç exterior d'èquids, que excepcionàs el territori de les Illes Balears del règim comú que en aquest moment han de suportar el comerç d'èquids al territori continental espanyol.

No vull estrendre'm en la importancia que el sector de la criança i el manteniment de cavalls té dins el territori de la nostra Comunitat Autonoma, efectivament el sector de cria de raça cavallar, ara pura sang espanyola i d'altres, té un reconeixement internacional, assoleix quotes de mercat creixent a l'exportació i dóna, efectivament, una alternativa de futur venturós que podria quedar tallada si en un termini que podria ser de dos a cinc anys, des que es produís !a darrera mort registrada per pesia equina, en el territori espanyol, si estiguéssim dins el seu mateix règim. Per tant, sembla urgent, de cara a la promoció d'aquest sector mantenir la situació de privilegi, evidentment, però la situació de reconeixement i els seus efectes juridics internacionals que som un territori cxcepcionat.

Per tant, seria uin mercat que s'està conquistant, que s'està conquerint a poc a poc i a base de molts d'esforços que podria pràcticament perdre la totalitat de les seves quotes de mercat i de dificil recuperació, és, per tant, important que nosaltres ens aprofitem, convertim la nostra limitació, en principi, a altres efectes, que és la insularitat, que es converíeixi en una potencialitat. I per això, i això requereix, primer que el Govern de la Comunitat Autònoma tengui el suport i a ser possible, unànime d'aquesta Cambra, en les seves gestions davant l'Administració Central perquè les seves determinacions que va prendre en el seu moment per impedir l'entrada d'equids dins el nostre territori, vengui avalada per l'Administració Central i, a continuació, loggicament, reconeguda internacionalnient.

Els avantatges que això produiria sobre el comerç ja estan suficientment ponderades, pero n'hi hauria unes altres, i unes altres que de moment queden simplement larvades als efectes de la possibilitat de celebració d'alguns ens internacionals de proves equestres que, en aquests moments, no poden tenir lloc dins el territori continental espanyol i que, en determinats suposits, sí que estan ja programats per la federació espanyola d'hípica, aquest és un objectiu que estam d'acord en no explicitar a aquesta Proposició no de Llei, però que, en qualsevol cas és allà i que a un determinat moment, una vegada obtengut aquest reconeixement internacional, es pot esgrimir davant tercers països per, a un determinat moment, plantcjar la nostra candidatura, la nostra alternativa a l'organització de determinats csdeveniments de caràcter internacional.

No vull prolongar-me més, perquè crec que, en una bona mesura, la nostra Proposició no de Llei es defensa en cls seus mateixos termes, crec que és un benefici innegable per a la nostra Commitat Autonoma i esper i agraesc ja d'an!uvi els anumeis que s'han fet dels
distints Grups Parlamentaris de suport unànime de la Cambra a aquesta Proposició no de Llei. Moltes gràcies, Sr. President.

## EL SR. PRESIDENT:

Han presentat esmenes a aquesta Proposició els Grups Parlamentaris PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, amb el núm. 1296/87, i Socialista, amb el núm.
1288/87.

Per defensar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, té la
paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila.

## EL SR ORFILA I PONS:

Sr . President, seria per una quiestió d'ordre, i és que l'esmena presentada pel nostre Grup anava per corregir el tercer punt de la proposta, de la Proposició no de Llei, ja que el Grup proposant l'ha retirat, decauria l'esmena. En tot cas, si m'ho permetés, el que faria seria prendre posició davant la Proposició no de Llei.

Gràcies, Sr. President. Molt breument, des del mateix escó, per dir-li al Grup proposant que el Grup PSMEntesa de I'Esquerra de Menorca donarà suport a aquesta Proposició no de Llei, perquè hem començat bé en aquest tema, hem començat bé i és important mante-nir-nos sense sortir del cos i tampoc perdre l'arrancada, no sigui que facem finalment allò de partida de cavall i arribada d'ase, i d'anar ben collocats acabem perdent la carrera. Hem començat bé, deia, i crec que ho ha fet el Govern, el Govern va ser ràpid, va ser àgil, va ser capaç de tancar, de posar un fre a les entrades de cavalls, d'eqquids que podien provocar un problema a la nostra cabanya insular i en podem treure beneficis, de tot això, però fent possible que per una vegada aquell problema de la insularitat es converteixi en un avantatge de la insularitat, i és una qüestió que es podria estendre a moltes altres qüestions relacionades amb la sanitat animal, és un tema al qual haurem de seguir $i$ crec que haurem de promocionar. Deia que estarem totalment d'acord i donarem suport a les seves propostes d'aquesta Proposició no de Llei, perquè les mesures que el Govern ha començat necessiten, crec tot el suport de la Cambra per ser reconegudes suficientment per l'Administració Central. De vegades, la incomprensió que es genera davant postures com aquesta, si no tenen el suport unànime de tots els Grups, poden malin-terpretar-se i crec que hem d'evitar-ho sigui com sigui. Aconseguir que les Illes siguin declarades zona blanca, zona exempta i que el Mercat Comú, amb totes les dificultats que això du, reconegui que la pesta equina es va reduir, simplement, a la Península Ibèrica i no a tot el conjunt de l'Estat Espanyol, és un objectiu que pens que és prou important per al futur, vostè ha parlat del comerç, molt bé, per cert, de les oportunitats que tenen les Illes en aquest sentit, i val la pena mantenir-
ho. ho.

Gràcies, Sr. President.

## EL SR. PRESIDENT:

Si, aquesta Presidència, amb la retirada del punt 3 r , entén que l'esmena del Grup Socialista també queda decaiguda, si els sembla bé seguiríem el torn dels Grups que vulguin intervenir. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, el scu Portaveu Sr. Mi-
quel Pascual.

## EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

Sí, jo voldria agrair, igual que ja ho han fet altres Grups que es retiri el 3 r punt, perquè ha fet possible una unanimitat en un tema que jo crec que és d'interès, diguem, nacional. Aleshores, votarem a favor i moltes gràcies.

## EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Pere Lluís Serra i Vich.

## EL SR. SERRA I VICH:

Gràcics, Sr. President. Evidentment, s'ha de donar l'enhorabona tant al Govern com al Partit CDS, al Govern per la rapidesa en què va actuar davant aquest cas que, com ha dit el Sr. Ramon Orfila, va fer que la insularitat, en aquest cas, fos favorable, no hem tengut aquí casos de pesta, per tant, s'ha de defensar. I enhorabona al CDS perquè hem llegit la notícia que Madrid ja ha deixat transportar cavalls, evidentment, suposam, que per la necessitat que té d'animals per poder fer carreres, perquè a pesar que a nivell nacional només es parli de caralls de ealop, Madrid o quan els fa la Villa o quan les fa San! Scbastià, només té una plantilla única en tota Espanya per poder fer carreres. Aquí, a Mallorca, i això a voste, Sr. Quetglas, li he de retreure, molt fluix, no ha parlat dels cavalls de trot, ha parlat de la raça àrab, no n'ha parlat. Jo aprofitaré el temps que tenc, precisament, per parlar dels cavalls de not, perquè crec que a aquesta Camiora és un món bastant desconegut i és un món que, a part que té una gran afició dins les Illes, a part que és únic a Espanya dins les Illes, mou una quantitat de doblers considerable i podria, ben sustentat, podria dur una quantitat de llocs de feina, que s'hauria de tenir en compte.

Mirau, durant una sèrie d'anys, per iniciativa particular vàrem fer l'anuari dels cavalls que realment participaven, prenien part a carreres, tant a l'illa de Mallorca, Menorca com Eivissa. Pensau que quan es parla de carreres de cavall a galop dins Espanya, hi ha tres hipòdroms, quan es parla de carreres de trot a les Balears, hi ha sis hipodroms, sense comptar les voltadores, perquè si miram les que hi ha als pobles, en replegariem arreu arreu. Dins aquests hipòdroms, n'hi ha dos, com és el de Son Pardo a Palma i com és el d'Eivissa, que probablement són molt millors que els que tenen a Madrid, Sevilla o a Sant Sebastià. Bé, com vos deia, l'anuari, no el feim ja, perquè això era d'iniciativa particular i va arribar a ser ruinós el negoci, les aficcions s'aguanten fins a un cert punt, ens donava, de mitjana, aproximadament, que corrien dins aquestes Illes, participaven a carreres uns 700 cavalls, heu de pensar que el primer i el scgon any els cavalls no corren, heu de pensar que de cada cavall que neix, només un $10 \%$ arriba normalment a estar classificat i pot prendre part a carreres, i heu de pensar tot el que suposen mares, pares, etc., etc., és a dir, sense moltes dificultats, just el cavall de trot, que això no vol dir que descartem tols els altres, que és una aficció, tant el de trot, com el salt, com la cria de cavalls de postura, de mostra, va creixent molt ràpidament dins Mailorca, però dins les Illes Balears, però just de cavall de trot, no ens equivocaríem gaire si xerràssim de l'ordre de 2.000 animals, dins les Illes Balears. Pensau una cosa, un cavall no és com una barca o com altres aficcions que puguem tenir, un cavall és un animal que cada dia menja, és un animal que la seva pota està sustentada per
un sol tendó, la qual cosa fa que l'hagin de cuidar molt perquè no s'espenyi, és un animal que necessita un bon cuidador, com a màxim arriba a 7,8 unitats, és a dir, provoca, el món del cavall de trot, dur molts de llocs de feina, malgrat aquí no els considerem.

No em vull allargar més, ahir ja va ser llarg, però com que supòs que d'això en tornarem xerrar, i supòs que el Sr. Andreu també en voldrà parlar una estona, perquè també li agraden i també en té, li deixarem la paraula a ell, però començau a pensar-hi, perquè dins el món de l'esport, dels cavalls de trot n'haurem de parlar més seriosament.

Gràcies, Sr. President.

## EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. Andreu Mesquida.

Per favor, Srs. Diputats.

## EL SR. MESQUIDA I GALMES:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El primer de tot, agrair al Sr. Pere Serra la menció que ha feta, perquè realment jo també estim molt cls cavalls de trot, i tota la meva vida, a ca nostra, he vist cavalls de trot, per tant, també em toca defensar-los.

D'entrada, també agrair al Grup del CDS que hagin retirat el 3 r pun', perque el nostre Grup no li podia donar suport, perquè, evidentment, era un punt que arava incardinat amb el $2 n$ i si no s'aconseguia el $2 n$, no es podia aconsegui! el 3 r . Per tant, davant la retirada d'aquest punt, nosaltres li donam les gräcies.

No Ea falta dir que el nostre Grup donarà suport totalment als dos punts d'aquesta Proposició no de Llei, nosaltres creim que el que demana aquesta Proposició no de Llei és, ni més ni manco, que el que s'ha fet, el que es fa i el que es continuarà fent mentre les circumstàncies ho aconsellin així, perquè gràcies a aquestes mesures que ha preses el Govern Balear, la Conselleria d'Agricultura, ens hem vis!s totalment lliberats aquí de la pesta equina, de la pesta dels cavalls.

Les mesures que demana la Proposició no de Llei de mantenir tancades a l'exterior les entrades dels animals receptibles, i s'entenen per animals receptibles tots els animals del gènere equus, equus caballus, equus asinus, equus mulus o, millor dit, la familia dels solipedos, tots aquests animals són receptibles a la pesta equina, a aqueixa pesta produïda per aquest virus tan temible, aquestes ordres, creim, aquestes mesures creim que estan preses, i estan preses perquè el Govern Balear, amb molt d'encert, va dictar una ordre dia 17 de setembre d'enguany, i a aquesta Ordre es prohibia, al primer punt, l'entrada d'espècies receptibles des de qualsevol punt de la península a Balears, endemés de prohibir als punts 2 i 3 la celebració de fires, concursos, mercats, exposicions i proves equestres o, millor dit, carreres de cavalls realment, que és el que ens afecta aquí, a Mallorca.

Aquestes mesures es mantenen en vigor, especialment pel que fa referencia a l'entrada d'animals, a l'ontrada d'espècies receptibles, es mantenen en vigor i, a més, s'ha de dir ben clar, també, que es va fer posteriorment a haver entrat en vigor !'Ordre de la Conselleria d'Agricultura de 17 de setembre, es va fer fer una anàlisi cle sang, el test de Hockins, als cavalls, millor dit, a les espècies receptibles que havien entrat dins Mallorca, procedents de la Península, en els dies immediats a l'entrada en vigor de l'Ordre que va donar la

Conselleria d'Agricultura, a més se'ls va sotmetre a quarentena, sotmesos en quarentena i efectuades les anàlisis pertinents, no es va poder detectar la presència de sang d'anticossos dels virus de la pesta dels cavalls.

Aquestes mesures, com he dit, han servit per lliberar totalment la nostra Comunitat Autònoma, Ies Illes Balears, de sospites d’aqueixa malaltia, però pareix que aquest Ordre, dictada per la Conselleria d'Agricultura ha produït un problema de competencies amb el Govern Central. Pareix que és interpretació del Ministre d'Administració Territorial que aquest Ordre dictada entra de ple dins les competències de l'Estat Central. Jo realment no sé si hi entra o si mo hi entra o si deixa d'entrar-hi, el cert és que les mesures han estat molt bones, la importància d'aqueixes mesures ha produiit un gran efecte, un gran efecte perquè ens hem vist lliures de qualsevol sospita de pesta dels cavalls. En aquest cas, es podria dir allò que el fi ha justificat els mitjans, o sigui que pel fi de no aconseguir, encara que es pugui haver entrat en compctencies, s'la aconseguit el que nosaltres pretenícm aconseguir, que era veure'ns lliures d'aquesta malaltia

En aques! sentit, s'ha posat en comunicació amb el Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació enviant-li un tèlex i se li proposa una solnció per dirimir aquest conflicte de competencies que stha presentat, en base al fet insular de la nostra Comunitat Autōnoma i la possibilitat que les Illes Balears quedin al marge de la pesta dels cavalls, i aixi poder-la declarar internacionalment zona exempta, i aixj̀ enllaça ja amb el segoñ punt de la Proposició no de Llei, es proposa al Ministre que dicti una Ordre prohibint la circulació d'espècies receptibles de qualsevol punt de la Peninsula Iberica i de les zones illenques i de les places de Ceuta i Melilla que no es pugui desplaçar cap animal a la nostra Comunitat Autònoma. I, en contrapartida, a aquest Ordre que dictaria el Ministeri d'Agricultura, aquí el Govern Balear derogaria l'Ordre de 17 de setembre i la deixaria prohibint la circulació inter-illes, o sigui, entre les illes que no puguin circular espècies receptibles això seria una proposta que s'ha fet al Ministeri, a fi que poguéssim aconseguir declarar Balears zona exempta.

I quant al segon punt, només he de dir que les iniciatives pertinents per aconseguir el reconeixement internacional de Balears, que quedi com a zona exempta, estan preses. Es va comunicar al Ministre personalment i per escrit, en la reunió que va tenir amb el Conseller d'Agricultura dia 13 d'octubre. A pesar de tot aixó. dia 9 de novembre d'enguany hi va haver una reunió a Brusselles de tots els representants dels distints països membres de la Comunitat Autònoma per discutir els terminis de carencia amb Espanya, els terminis que cada país prenia respecte d'Espanya per l'entrada d'espècies d'animals receptibles des d'Espanya als països de la Comunitat Autonoma i a l'inrevés. En aquest sentit, es va enviar també un tèlex al Ministre d'Agricultura, sollicitant que Balears, per les mesures que es varen prendre en el seu dia, que han estat totalment efectives i pel seu caracter insular, en haver quedat lliure de pesta equina, quedàs lliberada de les mesures de protecció que havien adoptat els altres països membres de la Comunitat Economica Europea respecte dels terminis a què s'havia de subjectar la resta de la Peninsula Ibèrica,

Pareix que aquesta mesura no va prosperar. Però crec, perquè, no va prosperar perque es va acordar, en
aquesta reunió, que les mesures aquestes es prendrien respecte de la totalitat de l'Estat membre, que no podia quedar lliure d'aquestes mesures, d'aquest període de carència per circular aquests animals entre Espanya i la Comunitat Economica Europea, no podia quedar lliure cap Comunitat Autònoma ni cap província de l'Estat Espanyol.

Jo crec que avui hem donat una gran passa, crec que no a molt llarg termini. sinó a mitjan termini, tornam insistir una vegada més en aixo, tornam a insistir i a aconseguir que es mantenguin, que es mantendran, perquè s'han de mantenir les mesures d'entrada d'animals de la nostra Comunitat Autònoma, si es mantén això i no tenim cap cas de pesta ic cavalls aquí, podrem aconseguir que a un termini no molt llarg, es reconegui la nostra Comunitat Autonoma com a zona exempta de pesta, i, en conseqüència d'això, es pugui tornar a normalitzar totalment i es puguin celebrar aqui les proves equestres que donen tant de prestigi, jo que vull fer un elogi a les carreres de trot, perquè és ver que tenim cavalls àrabs molt bons, és ver que tenim cavalls arabs $i$ de pura sang de molt alta qualitat genètica, però també és ver que tenim trotons de molt alta qualita! genettica i que aquests cavalls trotons, indubtablement tenen molta d'importancia per a la nos. tra Comunitat, perque la cria d'aquesta raça és molt important a les Illes Balears, no només a Mallorca, sinó també a Menorca i a Eivissa, i aixó, com ha dit el Diputat que m'ha precedit aquí, Sr. Serra, això dóna molts de llocs de feina a la nostra Comunitat.

Per tant, tot això i amb l'esperança que insistint una vegada més es pugui declarar Balears zona exempta, nosaltres votarem afirmativament als dos punts de la Proposició no de Llei.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. Pere Morey.

## EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere Morey i Ballester):

Gràcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Només unes breus paraules per agrair-los, te part del Govern, el suport de la Cambra a aquesta Proposició no de Llei, a les mesures preses. Dir que nosaltres, la voluntat del Govern és mantenir aquestes mesures i aquesta decisió només podrà ser modificada per una decisió del Tribunal Constitucional. Com ha dit el Sr. Mesquida, hem donat les passes adients davant del Ministeri, que també s'ha de dir que el Ministeri d'Agricultura i Pesca està d'acord amb les mesures preses, tal vegada difereix de la forma en què es va fer, però crec que ${ }^{1}$ a solució presentada al Ministeri, que siguin ells qui donin l'ordre i així no afectariem les competències de sanitat exterior, serà acceptada pel Ministeri i, en definitiva, aconseguirem el fi proposat.

Si no es produeix, com nosaltres esperam que no es produeixi, perque hi ha un consens important en aquest sentit, una sentència del Tribunal Constitucional, que suspengués la nostra ordre, nosaltres la mantendrem fins al final.

Nosaltres no teniem massa esperances de la possible declaració de zona exempta fins al debat d'avui, perquè, com ha dit també el Sr. Mesquida, efectivament. les peticions que vàrem fer abans de dia 9 de novembre, que a la reunió de Brusselles es parlàs de la Pe-
nínsula Ibèrica i no es parlàs de l'estat membre, això ens hagués, d'entrada, ja ens hagués lliurat, però crec que és una resolució que amb proves que podem demostrar objectivament, i per això hem cuidat molt molt de no vacunar un sol cavall dins les Illes Balears, perquè no apareguessin els anticossos, crec que amb una posterior reflexió d'aquesta postura i sobretot amb la declaració que aquesta Cambra donarà, si Déu ho vol, amb una votació unànime, de suport a aquesta mesura, això em dóna molta força a mi, perquè a l'entrevista que pugui tenir dilluns que ve amb el Ministre a Madrid, li pugui ja dir que la Cambra, el Parlament de les Llles Balears, el que vol és exactament el que s'ha fet i mantenir aquesta postura, per tal que amb ulteriors reunions ja de més detall a Brusselles, el Ministre, com a representant de l'estat membre, pugui fer aquesta matisació i puguem rebre qualsevol inspecció del Mercat Comú que demostri que nosaltres som zona exempta.

Moltes gràcies, senyores i senyors.

## EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Diputat Sr. Ouetglas.

## EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, nomós per agrair als distints Grups Parlamentaris el suport anunciat a la nostra proposició no de Llei, que, com molt bé s'ha interpretat, per part de tothom, fa referènciạ a una quiestió que pel seu abast és ma quiestió d'interès de tots i que també expressa el sunort de la Cambra al Govern, esperam, desitjam que el Govern aprofiti aquest suport parlamentari per dur endavant i aconseguir el reconeixement internacional de la situació de fet que, afortunadament, gaudim a les nostres Illes.

Dues precisions als Srs. Serra i Mesquida, la temptació de demanar perdó per no saber-ne massa, de cavalls, em pareix que no és adequada, sinó més bé do-nar-los les gràcies per la seva lliçó, sota dos punts de vista distints, l'esportiu i el veterinari, i, en fi, en prenim bona nota, i ja en sabem una mica més, de cavalls, que no en sabiem, però, en definitiva, jo només volia expressar que, salvades les matisacions, efectivament, estam tots d'acord, expressar la nostra satisfacció per tancar el període ordinari de sessions, ja ho he dit
abans, amb una proposició com la nostra que, a més, serà votada presumiblement per unanimitat, i també interpretar que aquesta votació per unanimitat té una transcendència que és el compromís dels distints Grups Parlamentaris amb la mesura que pertanyem a Partits Polítics que ultrapassen l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, encara que no tots, però és que sí ho som, que aquest compromís arribi, també, al nivell estatal perquè, dins el Govern de l'Estat, dins les institucions parlamentàries de l'Estat també es vegi adequadament sustentada pels Grups, si és així, basta fer una simple extrapolació numèrica per garantir que el Govern de la Comunitat Autònoma i la Comunitat Autònoma, tota ella es veurà finalment en les seves pretensions adequadament recompensada.

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies a tots els representants dels Grups Polítics.

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats, procedim a votar la Proposició no de Llei que, anbla retirada del paràgraf 3r, queda de la manera que el Secretari ens Ilegirà.

Sr. Secretari, per favor, vol fer lectura?

## EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sr. President.
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que prengui totes les mesures possibles per mantenir tancat amb l'exterior l'entrada d'equids procedents de zones susceptibles de dur a les nostres illes la pesta equina, d'acord amb l'Administració Central. Que adopti totes les iniciatives possibles perquè es produeixi el reconeixement internacional que les Illes Balears són zona exempta de pesta equina, amb les seves conseqüències jurídiqueš respecte del comerç exterior d’èquids».

## EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Proposició no de Llei, es volen aixecar drets?

Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Sres. i Srs. Diputats, moltes gràcies, bones tardes, aixecam la sessió.

