**UTKAST**

Miljöministeriets förordning

om frivillig ekologisk kompensation

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 101 § 3 mom. och 103 § 7 mom. i naturvårdslagen (9/2023):

1 §

Tillämpliga bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i naturvårdslagen (9/2023) ska när det gäller fastställande av den frivilliga ekologiska kompensationens regionala motsvarighet och motsvarighet i fråga om naturvärdena samt kompensationsplaner iakttas vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Hektar med naturvärden

*Hektar med naturvärden* är en enhet som används för mätning av motsvarigheten i fråga om försämrade naturvärden och naturvärden som produceras genom kompensation och som visar ett områdes naturvärde per hektar i förhållande till ett område på en hektar i naturtillstånd eller i ett därmed jämförbart tillstånd.

3 §

Mätning av naturvärden som produceras

Naturvärden som produceras genom kompensationsåtgärder och skyddskompensation anges som hektar med naturvärde.

Antalet hektar med naturvärden som produceras beräknas genom att den förändring som sker i tillståndet för naturvärdet multipliceras med arealen för det område som förändras. Förändringen i tillståndet för naturvärdet är i enlighet med 5 § skillnaden mellan det tillstånd som bedömts före kompensationsåtgärderna och det tillstånd som uppnås genom genomförande av kompensationsåtgärder och skydd under högst 30 år.

Storleken på den förändring i naturtillståndet som produceras genom kompensationsåtgärder och skyddskompensation bedöms utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beaktande av den vetenskapliga osäkerheten om kompensationsåtgärdernas och skyddets effekter.

4 §

Mätning av försämrade naturvärden

I det område som försämras ska försämringar som orsakas varje naturtyp och försämringar av livsmiljön för sådana arter som avses i 77 och 78 § i naturvårdslagen anges som hektar med naturvärden.

Mängden försämringar i hektar med naturvärden beräknas genom att den förändring som sker i tillståndet för naturvärdet multipliceras med arealen för det område som förändras. Förändringen i tillståndet för naturvärdet är i enlighet med 5 § skillnaden mellan det tillstånd som bedömts före försämringen och det tillstånd som uppnås till följd av de åtgärder som medför en försämring. Hotet mot de naturvärden som försämras beaktas genom att hektar med naturvärden multipliceras med den i 6 § avsedda hotkoefficienten för naturvärden som försämras.

5 §

Bedömning av tillståndet för naturvärden

Tillståndet för en naturtyps och en i 4 § avsedd arts livsmiljö bedöms enligt klasser som stiger med en tiondel, där 0 har förlorat sitt naturtillstånd och 1 befinner sig i naturtillstånd eller i ett därmed jämförbart tillstånd.

Tillståndet för varje naturtyp bedöms som ett viktat medeltal av naturtypens särdrag enligt bilaga 1, där vikten av det primära särdraget är dubbelt så stor.

Särdragen hos en arts livsmiljö fastställs i varje enskilt fall utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.

I situationer där en naturtyps förekomst eller tillståndet för en arts livsmiljö före förändringen inte med säkerhet kan bedömas höra till någon klass, bedöms de bland alternativen höra till den högre klassen.

6 §

Hotkoefficient

Hotkoefficienterna för naturtyper är

a) 1,52 för akut hotade naturtyper (CR) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 50 procent under de kommande 50 åren,

b) 1,14 för starkt hotade naturtyper (EN) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 20 procent under de kommande 50 åren,

c) 1,03 för sårbara naturtyper (VU) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 10 procent under de kommande 100 åren.

Hotkoefficienterna för arter är

a) 8,0 för akut hotade arter (CR) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 50 procent under de kommande 50 åren,

b) 1,4 för starkt hotade arter (EN) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 20 procent under de kommande 20 åren,

c) 1,03 för sårbara arter (VU) fastställd enligt sannolikheten för att en naturtyp kommer att försvinna som är större än 10 procent under de kommande 100 åren.

Hotkategorin för arter och naturtyper bestäms utifrån den senaste nationella hotbedömningen.

7 §

Motsvarighet i fråga om naturvärden

Som en naturtyp som motsvarar en i 101 § 2 mom. i naturvårdslagen avsedd hotad naturtyp betraktas en sådan naturtyp som hör till samma i bilaga 1 till denna förordning avsedda grupp av naturtyper som den naturtyp som försämras. Om det inte finns någon sådan naturtyp, anses som motsvarande en sådan naturtyp som hör till samma huvudgrupp som den naturtyp som försämras.

En försämring av en annan naturtyp än en hotad naturtyp ska kompenseras genom åtgärder som gäller en naturtyp som hör till samma i bilaga 1 till denna förordning avsedda grupp av naturtyper eller genom åtgärder som gäller en mer hotad naturtyp som hör till samma huvudgrupp av naturtyper.

Motsvarigheten i fråga om naturvärden hos kompensationen för en försämring av livsmiljön för en hotad art bedöms i vare enskilt fall utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.

8 §

Bedömning av att kompensationen motsvarar försämringen fullt ut

En kompensation motsvarar försämringen så som avses i 98 § i naturvårdslagen, när mängden av de naturvärden som det föreslås att ska produceras som kompensation för en försämring beräknat i hektar med naturvärden enligt 3 § ovan är minst lika stor som försämringen av det område som försämras beräknat enligt 4 §.

Om det tillstånd som ska produceras genom kompensationsåtgärder inte har uppnåtts fullt ut när det beslut som avses i 104 § i naturvårdslagen fattas, beräknas antalet hektar med naturvärden som produceras till ett nuvärde med en årlig ränta på 1,5 procent fram till den tidpunkt då tillståndet uppnås fullt ut. Ett tillstånd som produceras genom kompensationsåtgärder anses bli uppnått 30 år efter det att de grundläggande åtgärderna har vidtagits, om inte något annat konstateras i den godkända kompensationsplanen eller vid en ny bedömning av naturvärdena i kompensationsområdet.

Ett tillstånd som produceras genom skyddskompensation anses alltid bli uppnått inom 30 år från det att det beslut som avses i 104 § i naturvårdslagen fattades. Antalet hektar med naturvärden som produceras genom skyddskompensation beräknas till ett nuvärde med en årlig ränta på 1,5 procent.

9 §

Kompensationsplan

I den kompensationsplan som avses i 103 § i naturvårdslagen ska dessutom följande uppgifter om kompensationsområdet lämnas:

1. uppgifter om fastigheten och dess ägare,
2. karta eller geografisk information om kompensationsområdet i maskinläsbart format,
3. tillståndet för naturvärdena i enlighet med den klassificering som avses i 5 § i denna förordning,
4. det tillstånd för naturvärdena som eftersträvas genom kompensationsåtgärder enligt den klassificering som avses i 5 § i denna förordning och den information som ligger till grund för klassificeringen,
5. tidpunkten för uppnåendet av det tillstånd som produceras genom kompensationsåtgärderna, om det har förlöpt kortare tid än 30 år från det att åtgärderna vidtogs,
6. bedömning av antalet hektar med naturvärden som produceras genom kompensationsåtgärder och skyddskompensation.

10 §

Kompensationens geografiska motsvarighet

Kompensationsområdet ska ligga inom det naturliga förekomstområdet för den naturtyp eller art som försämras. Det rekommenderas att kompensationsområdet ska ligga så nära den plats som möjligt där den naturtyp eller art som försämras förekommer.

De i 101 § 1 mom. 1 punkten i naturvårdslagen avsedda delområden inom skogsvegetationszonen är

1. boreonemoral region (sydvästra kusten),
2. sydboreal region (sydvästra Finland–Österbottens kust),
3. sydboreal region (Insjöfinland),
4. mellanboreal region (Österbotten),
5. mellanboreal region (Norra Karelen–Kajanaland),
6. mellanboreal region (Lapplandstriangeln),
7. nordboreal region (Nordostlandet),
8. nordboreal region (Nordbotten),
9. nordboreal region (Skogslappland),
10. nordboreal region (Fjällappland).

Sådana havsområden som avses i 101 § 1 mom. 1 punkten i naturvårdslagen är

1. Bottenviken,
2. Kvarken,
3. Bottenhavet,
4. Åland–Skärgårdshavet,
5. Finska viken.

Med huvudvattendrag enligt 101 § 1 mom. 1 punkten i naturvårdslagen avses de avrinningsområden som nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004). Med typ av vattenförekomst enligt 101 § 1 mom. 1 punkten i naturvårdslagen avses de ytvattentyper som nämns i 10 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006).

11 §

Ett samiskt samhälles område

Ett samiskt samhälles område som avses i 101 § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen definieras inom det i 4 § i sametingslagen (974/1995) avsedda samernas hembygdsområde vid förhandlingar enligt 9 § i den lagen.

———

Denna förordning träder i kraft den 20 .

Helsingfors den xx xxxx 20xx.

...minister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn