Utdrag ur

THE STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2020 – TILLSTÅNDET I VÄRLDENS SKOGAR 2020

SKOGAR, BIOLOGISK MÅNGFALD

OCH MÄNNISKOR

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Rom, 2020

*Detta dokument publicerades ursprungligen på engelska av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Dokumentet har översatts till svenska av Utrikesdepartementets språktjänst. Utrikesdepartementet ansvarar för kvaliteten på översättningen. I händelse av avvikelser gäller den engelska källtexten.*

**SAMMANFATTNING**

Samtidigt som FN:s årtionde för biologisk mångfald 2011–2020 närmar sig sitt slut och länder förbereder antagandet av en global ram om biologisk mångfald efter 2020 vill vi med denna utgåva av The State of the World’s Forests (SOFO) ta tillfället i akt och undersöka hur skogar, och de som använder och förvaltar dem, bidrar till att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Utgåvan är avsedd att komplettera The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (tillståndet i världen för biologisk mångfald för livsmedel och jordbruk) som publicerades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i februari 2019, utkastet till rapporten om det globala tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster från FN:s forskarpanel IPBES (den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster) som publicerades 2019 och den femte rapporten om tillståndet för den biologiska mångfalden i världen som publicerades 2020 inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD).

**I skogar finns den största delen av jordens landbaserade biologiska mångfald. Bevarandet av världens biologiska mångfald är därmed i högsta grad avhängigt hur vi interagerar med och nyttjar världens skogar.** Skogar utgör livsmiljöer för 80 procent av alla arter av amfibier, 75 procent av alla fågelarter och 68 procent av alla däggdjursarter. Cirka 60 procent av alla kärlväxter finns i tropiska skogar. Mangrove utgör en fortplantnings- och uppväxtmiljö för många arter av fisk och skaldjur och hjälper till att binda sediment som annars negativt kan påverka sjögräsängar och korallrev som utgör livsmiljöer för många fler havslevande arter.

**Skogar täcker 31 procent av jordens landyta men är inte jämnt utspridda över jorden. Nästan hälften av skogsarealen är förhållandevis intakt och mer än en tredjedel består av primärskog.** Över hälften av världens skogar finns återfinns i endast fem länder (Brasilien, Kanada, Kina, Ryssland och USA). Nästan hälften av skogsarealen (49 procent) är förhållandevis intakt, medan 9 procent finns i skogsfragment med liten eller ingen konnektivitet. Tropiska regnskogar och boreala barrskogar är minst fragmenterade, medan subtropiska torrskogar och tempererade oceaniska skogar är bland de mest fragmenterade. Ungefär 80 procent av världens skogsareal finns i fragment som är större än 1 miljon hektar. Resterande 20 procent återfinns i fler än 34 miljoner fragment runt om jorden – den övervägande majoriteten är mindre än 1 000 hektar till ytan.

Mer än en tredjedel (34 procent) av världens skogar är primärskogar, vilka definieras som naturligt föryngrande skogar, med inhemska trädarter, utan tydliga tecken på mänsklig aktivitet och med ekologiska processer som inte är påtagligt rubbade.

**Avskogningen och skogsförstörelsen fortsätter i oroväckande hastighet, vilket avsevärt bidrar till förlusten av biologisk mångfald.** Cirka 420 miljoner hektar skog beräknas ha gått förlorade sedan 1990 genom omvandling till annan markanvändning, även om avskogningstakten under de tre senaste årtiondena har minskat. Avskogningstakten mellan 2015 och 2020 beräknades till 10 miljoner hektar per år, en nedgång från 16 miljoner hektar per år under 1990-talet. Primärskogsarealen i världen har minskat med över 80 miljoner hektar sedan 1990. Mer än 100 miljoner hektar skog har påverkats negativt av skogsbränder, skadedjur, sjukdomar, invasiva arter, torka och ogynnsamma väderhändelser.

**Jordbrukets expansion fortsätter att vara den primära orsaken till avskogning och skogsfragmentering, med åtföljande förluster av skoglig biologisk mångfald.** Storskaligt kommersiellt jordbruk (huvudsakligen boskapsuppfödning och odling av sojabönor och oljepalmer) stod för 40 procent av avskogningen för tropiska skogar mellan 2000 och 2010, och självhushållsjordbruk till ytterligare 33 procent. Ironiskt nog är livsmedelssystemens motståndskraft och anpassningskapacitet inför framtida förändringar beroende av just biologisk mångfald – inbegripet torrmarksanpassade busk- och trädarter som bidrar till att motverka ökenutbredning, skogslevande insekter, fladdermöss och fåglar som pollinerar grödor, träd med omfattande rotsystem i bergsekosystem som motverkar markerosion och mangrovearter som bidrar till motståndskraft vid översvämningar i kustområden. När klimatförändringarna ökar riskerna för livsmedelssystem blir skogens roll för avskiljning och lagring av koldioxid och begränsning av klimatförändringarna allt viktigare för jordbrukssektorn.

**Nettoförlusten av skogsareal minskade från 7,8 miljoner hektar per år under 1990-talet till 4,7 miljoner hektar per år under 2010–2020.** Samtidigt som avskogningen pågår i vissa områden uppstår och anläggs nya skogar genom naturlig utbredning och medvetna åtgärder i andra områden. Som en följd av detta är nettoförlusten av skogsareal mindre än avskogningstakten. I absoluta tal minskade skogsarealen i världen med 178 miljoner hektar mellan 1990 och 2020, vilket motsvarar ett område ungefär lika stort som Libyen.

**Skogarnas biologiska mångfald varierar avsevärt utifrån faktorer som skogstyp, geografi, klimat och jordmån – utöver människans nyttjande.** De flesta skogshabitat i tempererade områden utgör livsmiljö för relativt få djur- och trädarter och arter som tenderar att ha stor geografisk spridning, medan fjällnära skogar i Afrika, Sydamerika och Sydostasien, och låglänta skogar i Australien, Västindien, Centralamerika, utmed Brasiliens kuster och på öarna i Sydostasien utgör livsmiljö för många arter med liten geografisk spridning. Den biologiska mångfalden är mindre intakt i tätbefolkade områden med intensivt jordbruk, till exempel Europa, delar av Bangladesh, Kina, Indien och Nordamerika. Norra Afrika, södra Australien, Madagaskar, Sydafrika och kusterna utmed Brasilien har också identifierats som områden med betydande förluster i fråga om intakt biologisk mångfald.

**Arbetet för att förhindra utrotningen av kända hotade arter och förbättra deras bevarandestatus har bara gått långsamt framåt.** Fler än 60 000 olika trädarter är kända, varav fler än 20 000 av dessa finns upptagna på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista över hotade arter, och fler än 8 000 av dessa bedöms vara globalt hotade (akut hotad, starkt hotad eller sårbar). Fler än 1 400 trädarter bedöms vara akut hotade och i akut behov av bevarandeåtgärder. För närvarande är cirka 8 procent av de skogslevande växter, 5 procent av de skogslevande djur och 5 procent av svamparna som återfinns i skogar listade som akut hotade. Indexet Forest Specialist Index, som bygger på 455 kartlagda populationer av 268 skogslevande däggdjur, amfibier, reptiler och fåglar, sjönk med 53 procent mellan 1970 och 2014, vilket innebär en årlig minskning med 1,7 procent. Detta visar på en allt större risk att dessa arter kommer att kategoriseras som sårbara och i fara för att dö ut.

Det är däremot positivt att Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning har ratificerats av 122 fördragsslutande parter (en ökning med 74 procent jämfört med 2016) och att 146 parter har ratificerat det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk.

**Alla människor är beroende av skogar och deras biologiska mångfald, vissa mer än andra.** Skogar ger mer än 86 miljoner gröna jobb och bidrar till försörjningen för många fler människor än så. Uppskattningsvis tillbringar 880 miljoner människor, många av dem kvinnor, en del av sin tid med att samla brännved eller producera träkol. I låginkomstländer tenderar få människor att vara bosatta i områden med hög trädtäckning och stor skoglig biologisk mångfald, men i dessa områden tenderar andelen fattiga att vara hög. Omkring 252 miljoner människor som lever i skogar och på savanner har inkomster som är lägre än 1,25 USD per dag.

**Att föda mänskligheten och bevara och hållbart nyttja ekosystem är tätt sammanflätade mål som kompletterar varandra.** Skogar tillhandahåller vatten, begränsar klimatförändringarna och utgör livsmiljö för många pollinatörer, vilka är oumbärliga för en hållbar livsmedelsproduktion. 75 procent av världens viktigaste livsmedelsgrödor, vilka svarar för 35 procent av de livsmedel som produceras i världen, beräknas dra nytta av pollinatörer för frukt-, grönsaks- och fröproduktion.

Ungefär 1 miljard människor runt om i världen är i någon utsträckning beroende av vild mat som viltkött, ätbara insekter, ätbara växtprodukter, svamp och fisk, vilka ofta innehåller höga halter av viktiga mikronäringsämnen. Värdet av skogslivsmedel som näringskälla är inte begränsat till låg- och medelinkomstländer. Fler än 100 miljoner människor i EU äter regelbundet vild mat. Ungefär 2,4 miljarder människor, både i stad och på landsbygd, använder träbaserad energi för matlagning.

**Människans hälsa och välmående är tätt sammankopplad med skogar.** Fler än 28 000 upptecknade växtarter har i dagsläget medicinal användning och många av dessa finns i skogsekosystem. Besök i skogsmiljöer kan påverka vår fysiska och mentala hälsa positivt och många människor har djupa själsliga band till skogar. Men skogar kan även utgöra hälsorisker. Sjukdomar som kan knytas till skogar inbegriper malaria, Chagas sjukdom (även kallad amerikansk trypanosomiasis), afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka), leishmaniasis, borreliainfektion, hiv och ebola. Majoriteten av nya infektionssjukdomar som drabbar människor, inbegripet viruset SARS-CoV-2 som orsakade den nuvarande covid-19-pandemin, är zoonotiska och deras uppkomst kan vara kopplad till habitatförlust på grund av skogsarealförändringar och att människan breder ut sig till skogsområden, två faktorer som ökar människans exponering för vilda djur.

**Det är avgörande, och möjligt, med lösningar med en balans mellan bevarande och hållbart nyttjande av skogens biologiska mångfald.** All mänsklig inverkan på den biologiska mångfalden är inte negativ, något som framgår av denna publikations många konkreta exempel på aktuella och framgångsrika initiativ för att förvalta, bevara, återställa och hållbart nyttja skogens biologiska mångfald.

**Åtgärder för att bekämpa avskogning och olaglig skogsavverkning har vidtagits i en allt snabbare takt under det senaste årtiondet – något som även gäller internationella avtal och resultatbaserade utbetalningar.** Hittills har sju länder rapporterat in minskad avskogning till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och länder har nu tillgång till utbetalningar baserade på REDD-systemet för minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse från Gröna klimatfonden och liknande finansieringsmekanismer. I främsta ledet bland åtgärder för att ta itu med olaglig skogsavverkning återfinns handelsbestämmelser i konsumentländer som kräver att importörer ska bekräfta att timmer är lagligt avverkat. Många timmerproducerande länder i tropikerna vidtar liknande åtgärder för att stärka regelefterlevnad och verifiering. 15 av dem håller på att utveckla nationella system för säkerställande av timmerverksamheters lagenlighet i enlighet med EU-mekanismen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog. I mekanismen ingår krav på att länder även ska genomföra åtgärder för att förebygga olaglig jakt.

**Aichimål 11 (år 2020 är minst 17 procent av alla landområden skyddade) har överträffats för skogsekosystem som helhet. Skyddade områden är dock i sig inte tillräckligt för att bevara biologisk mångfald.** 18 procent av skogsarealen i världen, mer än 700 miljoner hektar, finns i lagenligt inrättade skyddade områden som nationalparker, skogsskyddsområden och viltreservat (IUCN-kategorierna I–IV). Dessa områden representerar dock ännu inte fullt ut den biologiska mångfalden i skogsekosystem. I en särskild studie som genomfördes för SOFO 2020 om utvecklingstendenser i fråga om skyddade skogsarealer uppdelat per global ekologisk zon (Global Ecological Zone, GEZ) mellan 1992 och 2015 fann man att 2015 fanns mer än 30 procent av all tropisk regnskog, subtropisk torrskog och tempererad regnskog i rättsligt skyddade områden (IUCN-kategorierna I–VI). I studien fann man även att subtropisk fuktskog, tempererad stäppskog och boreal barrskog bör ges hög prioritet vid framtida beslut om att skapa nya skyddade områden eftersom mindre än 10 procent av dessa skogar för närvarande är skyddade. På samma sätt bör områden med höga värden för biologisk mångfald, i fråga om hur betydelsefulla och hur intakta de är, prioriteras, till exempel norra Anderna och Centralamerika, sydöstra Brasilien, delar av Kongobäckenet, södra Japan, Himalaya och delar av Sydostasien och Nya Guinea.

Utvecklingen har hittills varit begränsad i fråga om att klassificera särskilda skogsarealer som andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder, men vägledning om den här kategorin är under utarbetande och kommer innebära viktiga möjligheter vad gäller skogar. Aichimål 7 (år 2020 förvaltas områden som används för jordbruk, vattenbruk och skogsbruk på ett hållbart sätt så att de bevaras) är inte uppfyllt vad gäller skog, men det görs framsteg i förvaltningen av världens skogar. Den mängd skogsareal som omfattas av långsiktiga förvaltningsplaner har ökat betydligt under de senaste 30 åren och uppgår 2020 till uppskattningsvis 2,05 miljarder hektar, vilket motsvarar 54 procent av skogsarealen i världen.

**De rådande negativa trenderna för biologisk mångfald och ekosystem kommer att undergräva framstegen på vägen mot målen för hållbar utveckling.** Biologisk mångfald är grundläggande för livet på jorden, men trots vissa positiva trender fortsätter förlusten av biologisk mångfald i snabb takt. Det behövs genomgripande förändringar i hur vi förvaltar våra skogar och deras biologiska mångfald, producerar och konsumerar våra livsmedel och samspelar med naturen. Det är absolut nödvändigt att vi frikopplar miljöförstöring och ohållbar resursanvändning från ekonomisk tillväxt och tillhörande produktions- och konsumtionsmönster och att beslut om markanvändning beaktar skogarnas sanna värde.

**Att säkerställa positiva resultat för både biologisk mångfald och människor kräver en omsorgsfull balans mellan bevarandemål och krav på resurser till stöd för utkomstmöjligheter.** Det finns ett akut behov att säkerställa att bevarandet av biologisk mångfald införlivas i hur skogsförvaltningen bedrivs i alla skogstyper. Det kräver en realistisk avvägning mellan bevarandemål och lokala behov och krav på resurser till stöd för utkomstmöjligheter, tryggad livsmedelsförsörjning och mänskligt välmående. Detta kräver verkningsfull förvaltning, samstämmig politik mellan sektorer och administrativa nivåer, tryggade besittningsrättsliga förhållanden, respekt för lokalsamhällens och ursprungsbefolkningars rättigheter och kunskaper och stärkt kapacitet att följa utfall gällande biologisk mångfald. Det kräver även nyskapande finansieringsformer.

**Vi behöver förändra våra livsmedelssystem för att hejda avskogningen och förlusten av biologisk mångfald.** Den största genomgripande förändringen som behövs gäller hur vi producerar och konsumerar livsmedel. Vi måste lämna den nuvarande situationen där efterfrågan på livsmedel leder till olämpliga jordbruksmetoder som utmynnar i storskalig omvandling av skog till jordbruk och förlust av skogsrelaterad biologisk mångfald. Metoder för skogsjordbruk och hållbar produktion, återställd produktivitet för utarmad jordbruksmark, en övergång till hälsosammare kosthållning och en minskning av livsmedelsförluster och matsvinn är åtgärder som snarast behöver utökas och utvidgas. Företag inom jordbrukssektorn måste uppfylla sina åtaganden om avskogningsfria varukedjor, och företag som inte gjort åtaganden om noll avskogning bör göra det. Råvaruhandlare bör anta affärsmodeller som är miljömässigt och socialt ansvarsfulla. Dessa åtgärder kommer i många fall att kräva en revidering av den nuvarande politiken, i synnerhet finanspolitik och regelverk.

**Omfattande skogsåterställning är nödvändig för att nå de globala målen för hållbar utveckling och förebygga, hejda och vända förlusten av biologisk mångfald.** Även om 61 länder gemensamt har lovat att återställa 170 miljoner hektar utarmad skogsmark inom ramen för Bonn-utmaningen har utvecklingen till dags dato varit långsam. Skogsåterställning som genomförs på rätt sätt bidrar till att återställa livsmiljöer och ekosystem, skapa jobb och inkomster och är en effektiv naturbaserad lösning på klimatförändringar. FN:s årtionde för återställande av ekosystem 2021–2030 lanserades i mars 2019 och syftar till att påskynda åtgärder för återställande av ekosystem i hela världen.

Skogar värdesätts i allt högre grad för sin roll som en naturbaserad lösning på många utmaningar i samband med hållbar utveckling vilket visar sig genom en stärkt politisk vilja och en rad åtaganden om att minska avskogningstakten och återställa utarmade skogsekosystem. **Vi måste fortsätta att utnyttja denna dynamik för att få till stånd djärva åtgärder för att förebygga, hejda och vända förlusten av skogar och deras biologiska mångfald, till gagn för nuvarande och kommande generationer.**