Zał. nr 2 do

Zarządzenia nr 3

Dyrektora RDLP w Radomiu

z 06.03. 2017 r.

(znowelizowany Zał. nr 2 do Zarz. 34 Dyrektora RDLP z 2016 r.)

Procedura wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF)

1. **Cel procedury**

Celem procedury jest ugruntowanie i ujednolicenie funkcjonowania we wszystkich nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu zasad i kryteriów identyfikacji, ochrony i zachowania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), zgodnie z wymogami systemu certyfikacji FSC.

1. **Zakres procedury**

Procedura obejmuje wszystkie grunty leśne zalesione i niezalesione (wg. Instrukcji Urządzania Lasu), znajdujące się w stanie posiadania nadleśnictwa. Spośród kategorii HCVF wyszczególnionych i opisanych w „Kryteriach wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce” na terenie RDLP w Radomiu mogą wystąpić następujące:

* **HCVF 1.** - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
* HCVF 1.1. - Obszary chronione - fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).
* HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (Czerwona lista lub gatunki o znaczeniu europejskim).
* **HCVF 2.** - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - lasy odgrywającą znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.
* **HCVF 3.** - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).
* HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące - lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).
* HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo - świerkowe).
* **HCVF 4.** - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).
* HCVF 4.1. - Lasy wodochronne - źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.
* HCVF 4.2. - Lasy glebochronne - lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35 stopni).
* **HCVF 6.** - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

1. **Etapy procedury:**
2. Identyfikacja lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.
3. Konsultacje społeczne dotyczące lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.
4. Ujmowanie w planach urządzenia lasu tych powierzchni oraz zasady ich zagospodarowania i monitoringu.
5. **Metodyka**

Ad. III.1.

Na etapie identyfikowania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) należy zaadaptować (stosować przez analogię) procedurę określoną dla wyłączania z użytkowania powierzchni leśnych, przy czym szczegółowy tryb w tym zakresie ustala nadleśniczy - z zachowaniem następujących warunków:

* opiniowanie propozycji HCVF przez RDLP w Radomiu (z elementami weryfikacji terenowej) – z wykorzystaniem formuły WDE i wzoru wniosku (stanowiącego załącznik B do niniejszej procedury);
* wydania formalnej decyzji o uznaniu pozytywnie zaopiniowanych powierzchni za HCVF i okresowej jej weryfikacji;
* zapewnienia możliwości prezentowania HCFV na LMN
* oznaczenia HCFV w SILP z wykorzystaniem funkcjonalności modułu „Grupy powierzchni” (SILP -> Gospodarka leśna -> Grupy powierzchni) w grupie "I - Inne ograniczenia" z kodami „LASY HCVF1”, „LASY HCVF2”, „LASY HCVF3”, „LASY HCVF4” i „LASY HCVF6” (w polach w polach „Numer obszaru” należy podać, bez używania spacji i liter, dwucyfrowy, szczegółowy kod HCVF np. – w przypadku lasów glebochronnych – 4.2).

Ad. III.2

1. Uczestnictwo strony społecznej realizowane jest w szczególności poprzez odpowiednie zaprezentowanie na KZP problematyki identyfikacji i sposobów gospodarowania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych.
2. Niezależnie od powyższego, zarówno na etapie identyfikacji jak i weryfikacji, należy:

* występować do urzędów gmin o wskazanie lasów spełniających kryterium lasów kluczowych dla lokalnej społeczności;
* prowadzić konsultacje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na danym terenie, zajmującymi się tematyką ochrony przyrody.

1. Zaleca się, aby tematyka HCFV, szczególnie w aspekcie zapewnienia stałego uczestnictwa strony społecznej w identyfikowaniu obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, była obecna na stronach internetowych poszczególnych jednostek (należy odpowiednio, w skondensowanej formie, przedstawić te zagadnienia). Wskazane jest również upublicznienie i opatrzenie niezbędnymi wskazówkami formularzy (zał. 2 i 2a) przekazanych do stosowania pismem RDLP z 6 marca 2008 r. znak ZZ-7020-3/08

Ad. III.3

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych powinny zostać ujęte i opisane w sposób ogólny planie urządzenia lasu nadleśnictwa, w programie ochrony przyrody i wartości kulturowych.
2. Dla lasów w poszczególnych kategoriach HCVF, przy planowaniu zadań gospodarczych powinny zostać uwzględnione ich funkcje.
3. Przy wykonywaniu zadań gospodarczych w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych należy zwracać uwagę na zachowanie różnorodności biologicznej i niepogarszanie stanu tych lasów oraz pełnionych przez nie funkcji.
4. Monitoring lasów HCVF należy przeprowadzać corocznie, zgodnie z zasadami określonymi w piśmie RDLP z 4 maja 2012 r. znak ZO-261-1-2/2012. Zaleca się aby na potrzeby monitoringu opracować – na szczeblu RDLP - dedykowane raporty danych z SILP (z wykorzystaniem funkcjonalności BO), umożliwiające zbieranie, agregowanie i prezentowanie informacji o zabiegach gospodarczych wykonanych w HCVF.
5. **Ustalenia końcowe**
6. W terminie 6. miesięcy od wejścia w życie niniejszej procedury nadleśnictwa dostosują wykazy lasów HCVF do określonych powyżej standardów.
7. W terminie jw. nadleśnictwa prześlą do RDLP – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres [zagospodarowanie@radom.lasy.gov.pl](mailto:zagospodarowanie@radom.lasy.gov.pl) - aktualne wykazy HCVF (w formacie \*.xslx – w układzie jak w załączniku B, w zakresie kolumn 1 do 11) oraz pliki odpowiedniej warstwy LMN.
8. Wydziałem koordynującym zagadnienia opisane w niniejszej procedurze jest wydział właściwy w sprawach certyfikacji gospodarki leśnej.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje właściwy nadleśniczy, z uwzględnieniem punktu 3.
10. Tematyka lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ich roli w zachowaniu różnorodności biologicznej winna być uwzględniona w cyklicznych szkoleniach lub tematyce narad dla leśniczych i pracowników nadleśnictwa.

**Dyrektor**

**dr inż. Andrzej Matysiak**