**Vi är alla en del av biosfären
TEXT: KATJA BONNEVIER**

Lyckan över att få leva och verka i ett unikt område som Skärgårdshavet delas av många, men även ansvaret över att Skärgårdshavets område skall vara samma unika plats också i framtiden.

Biosfärområdet som begrepp kan skapa huvudbry. Biosfären är det yttersta skiktet av jorden som kan uppbära liv. Biosfärområdet är ett bestämt område med naturvärden och människor. Alla som lever och verkar i området är en del av biosfärområdet.

**JAG TROR ATT FOLK** ofta föredrar att säga att de inte vet vad det handlar om för att man inte definiera det med hjälp av bekanta formler. Det är både biosfärområdet som ord och själva konceptet, som är mycket brett och levande och som gör att det känns aningen svårt att sätta fingret på vad exakt ett biosfärområde är. Samma situation uppstår överallt i världen där vi har biosfärområden.
Men trots att det medför en del besvär, så finns det också mycket positivt i att inte slå fast en exakt definition. Jag tror att det är en styrka att bibehålla biosfärområdet som en stödjande funktion som inte är kopplad till ett lagligt regelverk eller är förknippat med ett tydligt intresse.

**UNESCO**:s program för Människan och biosfären (MAB) består av biosfärområden på över 600 olika orter runt om i världen med olika kulturer och utmaningar. Med tanke på det kan det finnas en risk för att en striktare definition skulle göra förverkligandet av programmet styvt och rentav ointressant och oändamålsenligt.
Biosfärområdet är lyhört både mot lokalsamhället och mot världen och formar sig efter de behov och utmaningar som finns.

**JAG SKALL FÖRSÖKA** lyfta fram sådant som är relevant att veta för att förstå vad Skärgårdshavets Biosfärområde är, men för övrigt är det fullt tillåtet om inte också önskvärt att skapa sig en personlig uppfattning om vad allt man kan förverkliga i ett biosfärområde.

***Alla biosfärområden hör till UNESCO-programmet Människan och Biosfären (MAB) och uppfyller vissa kriterier som programmet förutsätter.***

UNESCO ville på 1970-talet starta upp ett program som kallades *Människan och biosfären* (MAB), som en reaktion på att det inte fanns något program som fokuserade på problemet med människans alltmer fjärmade relation till naturen. Det unika med programmet var att man grundade biosfärområden som redskap för att arbeta för en balans mellan människa och natur. Fram till idag har biosfärområden fortsatt att grundas och själva ansökningsprocessen kan vara ett mångårigt jobb. Det finns nu 621 biosfärområden i 117 länder och en stor del av dessa fungerar som aktiva biosfärområden med verksamhet för att främja en hållbar utveckling i området. En del har stagnerat som skyddsområden och fokuserar på endast forskning, men dessa områden genomgår nu en utvärderingsprocess.

**ENLIGT MAB**-programmet skall biosfärområden uppfylla tre funktioner:
- de skall främja att naturens mångfald bevaras
- de skall främja en ekonomisk utveckling som är ekologiskt och socialt hållbar
- de skall stödja utbildning och forskning som främjar bevarandet av naturens mångfald och en hållbar utveckling.

Därtill skall biosfärområdet bestå av tre zoner:
- kärnområde
- buffertzon
- samarbetsområde.

Kärnområdet består alltid av ett redan befintligt skyddsområd medan de två övriga har utvecklingsverksamhet och bebyggelse. Biosfärområden hör till olika regionala och tematiska nätverk, såsom EuroMAB, NordMAB och ö- och kustbiosfärområden, inom vilka man kan samarbeta och dela idéer och erfarenheter.

***Skärgårdshavets Biosfärområde är ingen juridisk person eller intresseförening, utan ett verktyg för hållbar utveckling genom samarbete.***

**SKÄRGÅRDSHAVETS** Biosfärområdet är alltså ingen juridisk person och ingen intressedrivare, utan kan ses som ett verktyg för att hitta, presentera, prova på och diskutera hållbara lösningar för en livskraftig skärgård. Biosfärområdet representeras av såväl myndigheter som lokal befolkning och är ett neutralt forum för alla.
Biosfärområdet har ordnat Skärgårdshavets vinterträff med varierande teman såsom ”En helhetsbild över Skärgårdshavets tillstånd”, ”Närmat och ekologisk odling som en nisch för skärgården”, samt ordnat kurser i såväl säljakt som oljebekämpning. Då ett projekt startas upp som en del av biosfärområdets verksamhet, så är det alltid någon samarbetsorganisation som driver det och ofta utomstående finansiärer som finansierar det.
Projekten har ofta drivits av universiteten, kommunerna eller någon lokal förening eller varit samarbetsprojekt med skolor eller daghem i regionen och de har handlat om allt från turism och avloppsvattenhantering till vård av naturängar och fårnäringen i skärgården.

***Biosfärområdet har alltid i sig ett redan tidigare grundat skyddsområde, men är inte i sig själv ett skyddsområde.***

Ett biosfärområde leder inte till nya skyddsområden eller begränsningar för näring eller markplanering. Det handlar framförallt om verksamhet på basen av frivilliga insatser och överenskommelser.

***Ett biosfärområde är inte ett biosfärområde utan mänsklig aktivitet och bebyggelse.***

Människan är i en central roll i ett biosfärområde. Biosfärområdets verksamhet fokuserar på de delar där det finns mänsklig verksamhet. Hela idén med konceptet är att människor tillsammans värnar om en hållbar utveckling för en livskraftig byggd och natur. Naturens mångfald och områdets kulturhistoria är en viktig grund för områdets utveckling. Biosfärområden utan invånare rekommenderar UNESCO att man ta bort från programmet.

***Skärgårdshavets Biosfärområde har en styrgrupp och ett biosfärområdeskontor.***

**FRÅN BIOSFÄROMRÅDESKONTORET** koordineras verksamheten och härifrån förverkligas en del av verksamheten. Styrgruppen fastställer huvudlinjerna för verksamheten och stöder biosfärområdeskontoret i att förverkliga den. Egentliga Finlands NTM-central har huvudansvaret över Skärgårdshavets Biosfärområde, men biosfärområdeskontoret sköts av Pargas stad i samarbete med NTM-central och Kimitoöns kommun. Grundfinansieringen för en koordinator handhas av NTM-centralen. På statlig nivå är ansvaret hos miljöministeriet. Verksamheten drivs av olika partners, såsom kommunerna. Med i styrgruppen är också Åbo Akademi, Åbo universitet och Skärgårdshavets nationalpark representerade. Kommunerna har invånarrepresentanter i styrgruppen.

Den nuvarande styrgruppen består av:

Samu Numminen, ordf., (suppl. Leena Lehtomaa), ELY-centralen

Trygve Löfroth, (suppl. Laura Lehtonen), Forststyrelsen

Jan-Erik Karlsson, (suppl. Lilian Lundell), Pargas stad

Henry Engblom, (suppl. Berndt Löfberg), Kimitoöns kommun

Christoffer Boström, (suppl. Mikael von Numers), Åbo Akademi

Antti Karlin, (suppl. Ilppo Vuorinen), Åbo universitet

Katja Bonnevier, koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde, sekr.

***Verksamheten planeras lokalt och alla kan komma med initiativ eller delta i att driva verksamhet.***

**ALLA BIOSFÄROMRÅDEN** planerar sin egen verksamhet oberoende av varandra. Med hjälp av det internationella nätverket och programmets aktuella strategier utvecklas också gemensamma eller liknande initiativ i olika biosfärområden.
Skärgårdshavets Biosfärområdes verksamhet har byggts upp på basen av olika initiativ som fötts på seminarier, möten eller vid diskussioner med invånare, utvecklats under projekt eller inom samarbetsorganisationerna.
Som exempel kan nämnas de satsningar som nu görs för att främja mathantverket i regionen. Ett projekt startades upp vid Kimitoöns kommun till följd av ett stort lokalt intresse i frågan. Intresse väcktes under en av biosfärområdet ordnade vinterträff i Kasnäs.

Kom gärna med idéer och egna initiativ. Alla kan delta med en insats för biosfären!

**Artikelförfattaren
Katja Bonnevier** är koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde.
Adress: Handelsmansvägen 1, 21710 KORPO

Tfn: +358 (0)40 3562655
e-post: katja.bonnevier@pargas.fi
[www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi](http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi)

**Illustrationer

1)
2)
3)**