Minnesanteckning för möte med Hållbar Utveckling Skånes nätverk för skog, jordbruk och vatten torsdagen den 20 oktober 2022 09.00 – 16.00 i Osby

**1. Mötet öppnas**

**2. Välkommen och minnesanteckningar**

**3. Presentationsrunda**

Agne Andersson, Osby kommun

Anna Ejserholm, Länsstyrelsen Skåne

Anna-Karin Åkesson, Kristianstad kommun – Digitalt

Anna Walient, Länsstyrelsen Skåne

Alice Nicolle, Länsstyrelsen Skåne

Christel Strömsholm Trulsson, Segeåns vattenråd

Christian Alsterberg, Sydvatten

Christoffer Bonthron, Tullstorpsån – Digitalt

Daniel Bergman, Markägare

Emil Grönkvist, Osby kommun

Florence Eberhardt, Kävlingeåns vattenråd

Håkan Sandsten, Calluna

Jens Ratcovich, Naturcentrum

Ken Lundborg, Länsstyrelsen Skåne

Lars-Erik Williams, Hässleholms kommun

Lukas Österling, Länsstyrelsen Skåne – Digitalt

Magnus Lindgren, Kristianstad kommun

Malin Anderson Olbers, Calluna

Maria Adolfsson, Helsingborgs kommun – Digitalt

Mathias Jönsson, Hässleholms kommun

Mattias Persson, Skogsstyrelsen

Per-Arne Johansson, Trelleborgs kommun

Per-Arne Torstensson, Kristianstad kommun

Pål Carlquist, Ballingslövssjön, Ottarpasjön

Saga Hedstigen Sundblad, Länsstyrelsen Skåne

Therese Parodi, Nybroåns vattenråd – Digitalt

Torbjörn Davidsson, Ekologigruppen

Torgil Brönmark, Malmö kommun

Ville Rautiainen, Länsstyrelsen Skåne

**4. Mattias Persson, Skogsstyrelsen: Stöd för återvätning i skogsområden**

Mattias Persson från Skogsstyrelsen (SKS) berättar om arbetet med återvätning i skogsområden. SKS upplever att det finns ett ”motstånd” mot återvätning från markägare som ser dikning som ett effektivt verktyg. De upplever även att det finns en uppfattning bland markägare att den CO2 kvarstående skog tar upp kompenserar för utsläppen från den dikade torvmarken. Att fortsätta med dagens dikade marker i skogsbruket kan bli problematisk i framtiden. Sjunkande marknivåer och befintliga diken som inte får fördjupas kan leda till att den brukade marken blir obördig. Återvätningsprojektet sträcker sig till 2023 och man vet i dagsläget inte hur det ser ut framöver.

Diskussion gällande det svaga intresset och få ansökningar om stöd för återvätning i skogsområden SKS fått in. Åtgärdsavtalen på 50 år kan vara en bidragande orsak, det är långt fram i tiden och omöjligt för markägarna att förutspå om det kommer finnas behov att ta marken i anspråk för andra ändamål längre fram. Uppbyggnad av torvlagret tar tid, därav har SKS valt att skriva långa återvätningsavtal. Många markägare har enligt SKS valt att inte göra åtgärder p.g.a. rådande världsbild och förändring i behov av markanvändning. Att åtgärden inte får bidra till en permanent vattenspegel ytterligare ett kriterium markägarna verkar ställa sig negativa till. En vattenspegel blir något fint att se på, en estetisk ersättning i tillägg till den ekonomiska ersättningen som inte anses tillräcklig i sig själv. För att hindra utveckling av lustgas och maximera klimatnyttan vid återvätning måste vattennivån ligga ett par cm under markytan, därav får endast 10% av ytan i åtgärdsområdet ha en tillfällig vattenspegel. Ett förslag som kommer upp för att locka fler markägare är att ta fram en målbild för att visa det estetiska i sporadiska små vattenspeglar och de arter som finns kring det. Ett annat hinder för åtgärderna, som SKS ser det, är dikningsföretag (df). Processen med omprövning kan vara lång och kostsam men det behöver inte alltid vara ett problem, t.ex. df som vill lägga ner.

**~~5. Alexander Nordström, Länsstyrelsen Skåne: Vattenvårdsåtgärder i skyddade områden i skogslandskapet~~**

**6. Paus**

**7. Agne Andersson, Osby kommun: Åtgärdsprojekt i skog**

Agne Andersson berättar om åtgärdsprojekt i skog i Osby kommun.

Intresset är stort bland markägarna att bl.a. skapa kantzoner och åtgärder för syresättning av vatten. Kommunen har tidigare sökt LONA men är i nuläget osäkra på vilka stödmöjligheter som finns framöver. önskemål om statligt helfinansierade lösningar finns.

**8. Jens Ratcovich, Naturcentrum: Planering och restaurering av skogsvåtmarker. -två exempel från Småland**

Jens Ratcovich från Naturcentrum berättar om arbetet med restaurering av våtmarker i skogslandskap och tillvägagången för att hitta lämpliga åtgärdsområden.

Diskussion gällande klimateffekter vid åtgärder i torvmark och svårigheterna att balansera dessa. Det kan vara svårt att avgöra utformningens påverkan på CO2-utläpp, t.ex. om det får finnas en vattenspegel eller ej.

**9. Länsstyrelsen Skåne uppdaterar om LOVA, LONA, Landsbygdsprogrammet**

Våtmarks-LONA – Endast kommuner kan söka stödet. LONA finansierar upp till 90% av projektets totalkostnad. Vid den extra ansökningsomgången 2 september inkom 4 nya ansökningar och 6 ansökningar om utökning, beslutsprocessen pågår.

LOVA – Lst Skåne tilldelades 28 milj. kr 2022 vilket medfört att alla ansökningar kunnat beviljas. LOVA finansierar kortare projekt, max. 5 år, med upp till 80% av projektets totalkostnad. Bidrag för strukturkalkning fortsätter som i dagsläget genom LOVA.

Lst Skåne har inte fått några signaler om att stöden ska tas bort. Sista dagen för att söka LOVA och LONA inför 2023 är den 1 december.

Landsbygdsprogrammet – Nuvarande LBP sträcker sig till 2025 och det finns pengar kvar att söka. Möjligheten att söka om stöd är öppen minst till 2023-12-31.

I det kommande LBP inom den strategiska planen 2023-2027 kommer ett nytt stöd för bevattningsdammar och täckdike.

**10. Fältbesök Flyboda sjö och Hövidstorp**

Markägare Daniel Bergman och Osby kommun berättar om den pågående anläggningen av ett våtmarksområde vid Flyboda sjö genom återskapande av en meandrande åfåra och en utdikad sjö. Åtgärden har till skillnad från våtmarken i Hövidstorp krävt en stor mängd schaktning. Intresset från omgivningen och engagemanget från markägarna är stort. Även grannar som initialt varit negativa och valt att inte delta i projektet har sedan maskinerna kom på plats varit positivt nyfikna.

Våtmarken vid Hövidstorp har anlagts för att minska färgtalet i det genomströmmande vattendraget och gynna områdets biologiska mångfald. Markägaren Daniel Bergman har märkt av hur både djur och växtliv påverkats av åtgärderna, bland annat drabbas den angränsande skogen inte lika hårt av torka som tidigare år. Våtmarken lockar många besökare av både mänsklig och annan karaktär, med kameraattrapp har det filmats flera nyfikna djur, några som kan ses i filmen nedan.

Vidare berättar Daniel Bergman om hållbart skogsbruk och planerna om framtida vattenvårdsåtgärder i närområdet.

Se Daniel Bergmans filmer med de två våtmarksprojekten:

[Våtmark - från dröm till verklighet - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI)

[Ny våtmark på gång! Teaser - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=WV2aCb7hhGc)

Mer information om nätverket samt presentationerna från mötet finns på [Nätverk – Hållbar Utveckling Skåne (hutskane.se)](https://www.hutskane.se/natverk/)