Havs och Vattenmyndigheten 2020-03-31

Box 11 930

404 39 Göteborg

**Yttrande över Havs och Vattenmyndighetens remiss rörande rapporten om Samråd om övervakningsplan för havsmiljödirektivet 2020.**

**Ert diarienummer:** 03778-2019.

Svenska Jägareförbundet (Förbundet) har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. Förbundets yttrande berör främst diskriptorerna 1 och 4 (marina däggdjur, sjöfåglar och marina näringsvävar).;

***DESKRIPTOR 1.***

***Marina däggdjur***

Förbundet delar uppfattningen om att dagens inventeringsverksamhet ger ett underlag för att följa trender i sälarnas populationsutveckling. Däremot anser inte Förbundet att dagens inventeringsmaterial kan anses vara tillräckligt för att mäta abundans och utbredning och ser det därför som positivt att övervakningsplanen tar upp behovet av att inventerings-metoderna utvecklas och kvalitetssäkras.

När det gäller hälso- och sjukdomsövervakningen bland våra sälar anser Förbundet att det stora problemet idag är att Naturhistoriska Riksmuseet, saknar nödvändiga resurser, såväl ekonomiska som personella. Intresset bland jägarna att bistå med materialinsamling är fortfarande stort, däremot torde det även fortsättningsvis krävas ekonomisk kompensation till de jägare som bidrar vid materialinsamlingen.

När det gäller bifångster av säl så har dessa enligt Förbundets mening en mycket begränsad påverkan på sälpopulationernas utveckling, däremot kan uppgifter rörande detta att vara av värde vid utformning av nya fångstredskap/-metoder.

***Sjöfåglar***

Förbundet delar uppfattningen om att populationsövervakningen av våra havs- och kustlevande sjöfågelarter behöver förbättras. Förbundet anser även att ytterligare forskning behövs för att utreda vilka faktorer som påverkar exempelvis Östersjöns ejderpopulation (en sned könsfördelning, reproduktionsframgång mm).

***DESKRIPTOR 4.***

***Marina näringsvävar***

Förbundet ser det som en allvarlig brist i övervakningsplanen att när man definierat ”god miljöstatus för marina näringsvävar” så har man begränsat sig till att enbart följa/studera mänsklig belastning på miljön. Enligt Förbundets mening borde man här även studera olika arters direkta eller indirekta påverkan på den marina näringsväven. Exempelvis den påverkan som våra sälarter och den söt- och brackvatten häckande skarven (Phalacrocorax carbo sinensis) har på andra arter. När det gäller säl så är det mycket länge sedan vi hade sådana numerär av säl som vi har idag och då var situationen i Östersjön på intet sätt jämförbar med dagens situation. Idag börjar sälpopulationerna att vara nära bärförmågan, eller kan på sina håll till och med ha passerat den. När det gäller skarven har vi inte haft en populationsstorlek motsvarande dagens under överskådlig tid. Bland annat dessa exempel innebär enligt Förbundets mening att bredare bedömning måste göras dels när man fastställer miljöstatus och dels, om inte god miljöstatus råder, ha en öppnare syn när man ska föreslå åtgärder för att nå fram till en god status.

För Svenska Jägareförbundet

Daniel Ligne´ Hans Geibrink

Riksjaktvårdskonsulent Samordningsansvarig

 kust- och havsjaktfrågor