Datum: 2019-12-02

Till
Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro och Västra Götalands län

**Begäran om licensjakt efter lodjur i mellersta rovdjursförvaltningsområdet 2020**

Saken

Jägarnas Riksförbund begär att länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutar om en omfattande licensjakt efter lodjur 2020. Licensjakten ska syfta till att minska stammen och därmed uppnå det beslut som finns om ett referensvärde på 870 lodjur för den svenska stammen. Jägarnas Riksförbunds distrikt Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro och Västra Götaland begär att minst 130 lodjur får fällas i licensjakt vårvintern 2020 i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Bakgrund

Lodjuren i Sverige har gynnsam bevarandestatus vilket gör att licensjakt kan tillåtas under förutsättning att den gynnsamma bevarandestatusen inte hotas. Riksdagen beslutade 2013 att referensvärdet för lodjur ska ligga mellan 700-1000 djur[[1]](#footnote-1) och Naturvårdsverket valde sedan att lägga sitt referensvärde för lodjur på 870 djur[[2]](#footnote-2).

Att inventeringen av lodjur är undermålig och därmed tydligt underskattar populationen torde det inte längre råda någon tveksamhet om. Populationerna i enstaka län skiljer sig kraftigt mellan åren och den enda rimliga förklaringen till de tvära kasten är snabba förändringar i inventeringsförutsättningarna, med andra ord snöförhållanden. De familjegrupper som återfinns och kvalitetssäkras utgör därmed ett absolut minimum av populationen. I och med det finns det också en god marginal gentemot nivåerna för gynnsam bevarandestatus och referensvärde, även om den inventerade populationen skulle tangera vid nivåerna.

Jägarnas Riksförbund har under en lång tid påpekat svagheterna i inventeringsmetodiken och vilka följder det får för svenska jägare och djurägare. Därför är det av stor vikt att de insatser som nu pågår för att förbättra inventeringen, till exempel genom användande av DNA-teknik vid spårning samt viltbevakningskameror för att särskilja lodjuren från varandra, intensifieras. Jägarnas Riksförbund är övertygade om att bättre inventeringsmetoder kommer att visa att lodjurspopulationen är betydligt större än vad som anges med dagens inventeringsmetodik och omräkningsfaktor.

I Naturvårdsverkets beredning av frågan om referensvärde framgår att miniminivån för de olika rovdjuren ska vara så låg som möjligt utan att riskera att äventyra dess gynnsamma bevarandestatus. Motiveringen till detta är att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen. [[3]](#footnote-3) De politiska målen är också tydliga i sin vilja att rovdjursstammarna ska förvaltas genom jakt och därmed öka den lokala acceptansen av rovdjurens närvaro men även minska den negativa socioekonomiska påverkan som de stora rovdjuren har. Därför ska också beslut om licensjakt syfta till att minska lodjurens antal till referensvärdet, som även det är tilltaget med allt för stor säkerhetsmarginal gentemot den gynnsamma bevarandestatusen. Med dessa dubbla säkerhetsfaktorer, dels det väl tilltagna referensvärdet samt inventeringsmetodikens sannolika underskattande av populationen, finns det goda skäl att besluta om en omfattande lodjursjakt som kan sänka populationen mot det av Naturvårdsverket beslutade referensvärdet.

Respektive län i Sverige har möjligheter att själva besluta om förvaltningsmål för populationen som ligger över Naturvårdsverkets beslutade referensvärde. Jägarnas Riksförbund anser att alla sådana beslut som anger förvaltningsmål högre än referensvärdet är felaktiga och strider mot intentionerna i Riksdagens beslut för rovdjursförvaltningen. Så länge som samtliga mål för rovdjursförvaltningen inte är uppfyllda ska populationerna hållas på så låga nivåer som är möjligt, i lodjurens fall 870 lodjur nationellt.

Det är också viktigt att väga in det totala rovdjurstrycket när beslut om jakt fattas. För de län som är hårt drabbade av andra stora rovdjur finns det synnerliga skäl att besluta om förvaltningsmål som inte är högre än referensvärdet och därmed också medge en jakt som sänker populationen. Det totala rovdjurstrycket måste i högre utsträckning beaktas vid beslut om jakt efter samtliga stora rovdjur.

Lodjuren ska, för att den gynnsamma bevarandestatusen ska upprätthållas, finnas i hela Sverige (förutom Gotland). Vid den senaste inventeringen har samtliga län rapporterat förekomst av lodjur i form av hela eller delar av familjegrupper. Inventeringarna visar också det som jägare under lång tid vetat, nämligen att lodjuren sprider sig söderut och ökar kraftigt i de södra delarna av landet.

Jägarnas Riksförbund distrikt Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro och Västra Götaland begär därför att mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutar om en licensjakt på lodjur 2020 som uppgår till minst 130 lodjur att fördela mellan länen.

Kjell Emilsson Ingemar Alin
Distriktsordförande Distriktsordförande
Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund
Värmland Gävleborg

Conny Johansson Yvonne Oward
Distriktsordförande Distriktsordförande
Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund
Västmanland Stockholm

Ulf Lindström Martin Lundgren
Distriktsordförande Distriktsordförande
Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund
Uppsala Dalarna

Lennart Eklund Stig Kjellman
Distriktsordförande Distriktsordförande
Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund
Örebro Västra Götaland

1. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Beslut 2013-12-16, NV-009661-12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Beslut 2014-12-08, NV-00552-14, Fastställande av miniminivåer för lo gällande rovdjursförvaltningsområden och län, s. 4. [↑](#footnote-ref-3)