Anbudsinbjudan för projekt om Styrmedel och åtgärder för ökad återvätning.

*Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om* ***Styrmedel och åtgärder för ökad återvätning****. Tidsfrist för inlämning av anbud är 11.06.2024.*

## Bakgrund

Restaurering av våtmarker genom återvätning på skogsmark, jordbruksmark och i urbana/exploaterade områden kan vara en potentiellt viktig klimatåtgärd i nordiska länder. Dikade organogena marker leder till att torven bryts ned och koldioxid (CO2) och lustgas (N2O) avgår. Att hydrologiskt återställa dessa marker kan begränsa utsläppen eller i vissa fall innebära ett nettoupptag av utsläppen (kolinlagring). Hur stor effekten blir beror bland annat på vattennivåer, markens bördighet och den omgivande vegetationen samt resiliensen mot klimatförändringar eller andra yttre faktorer.

Flera internationella överenskommelser betonar vikten av att återställa marker som försämrats på grund av mänskliga aktiviteter för att säkerställa ekologiska funktioner och ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering. Kunming-Montreal ramverket innebär målsättningar om att restaurera åtminstone 30 % av degraderade terrestra miljöer till 2030. I EU:s strategi för biologisk mångfald poängteras att investeringar i naturkapital, som t.ex. restaurering av kolrika livsmiljöer, är en viktig åtgärd som både erbjuder ekonomiska multiplikatorer och positiva klimateffekter. Förslaget till naturrestaureringsförordning lyfter fram återvätning av dränerade organiska jordar som används i jordbruket som ett bidrag för såväl biologisk mångfald som för en avsevärd minskning av växthusgasutsläppen. EU-kommissionens beslut 2022 om att höja målet för det samlade upptaget från skog och mark (LULUCF) inom EU har inneburit att åtgärder för att minska utsläpp eller öka kolinlagring blir allt viktigare på den politiska agendan.

I flera nordiska länder har återvätning av organogen mark på skogs- och jordbruksmark lyfts fram som en viktig åtgärd i arbetet med att uppnå nationella och/eller internationella klimat- och miljömål. Här ges några övergripande exempel på tillvägagångssätten i olika nordiska länder.

I Sverige görs en långsiktig satsning av medel till återvätning, sammanlagt 3,7 miljarder SEK, till år 2030. En stor del av dessa marker är planerade att ingå i en satsning på så kallade Återvätningsavtal på skogsmark, där markägare kompenseras ekonomiskt för att låta en del av marken restaureras till våtmark.

I Danmark finns sedan 2021 en ambition om att ta 100 000 hektar organogen jordbruksmark ur drift till 2030. Hittills har 187 hektar blivit realiserade, medan ca. 6 000 hektar håller på att realiseras. Det diskuteras politiskt att införa en skatt på organogen jordbruksmark för att snabba på processen. Förslaget kommer från en expertgrupp som har arbetat med modeller på en skatt på biologiska koldioxidutsläpp från lantbruk (Grøn skattereform).

I Finland ingår i markanvändningssektorns klimatplan från år 2022 flera åtgärder som riktar in sig på att minska utsläppen av växthusgaser från torvmarksåkrar. Syftet är dels att minska utsläppen, men samtidigt kan också övriga gynnsamma effekter uppnås vad gäller biologisk mångfald och vattenskydd. Åtgärderna varierar mellan att fortsätta använda aktuella åkrar i jordbrukssyfte men med förhöjd grundvattennivå till att anlägga våtmarker på åkermark. Det senare alternativet är aktuellt i synnerhet på lågproduktiva åkrar som inte heller lämpar sig för beskogning.

I Norge har flera styrmedel och åtgärder tagits i bruk för att säkra att olika typer av våtmarker tillvaratas. 2021 lades en naturstrategi för våtmarker fram med målsättningen att bromsa förlust av våtmarker och förbättra våtmarkers ekologiska status.

## Syfte med projektet

Genom denna utlysning vill vi öka kunskapen om och jämföra målsättningarna bakom satsningar på återvätning i olika nordiska länder, de beräknade effekterna satsningarna ska ge, samt vilka styrmedel och åtgärder som används för att uppnå målen. Vi söker svar på följande frågeställningar:

* Vilken är huvudmålsättningen bakom satsningar på återvätning i de olika nordiska länderna och hur skiljer sig satsningarna åt? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
  + huruvida målsättningarna skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt,
  + vad som kan förklara skillnader mellan de nordiska ländernas återvätningsstrategier,
  + hur stora medel som är avsatta för återvätning.
* Hur används återvätning som klimatåtgärd i olika nordiska länder? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
  + vilken effekt som förväntas av åtgärder,
  + hur målsättningar, avsatta medel och prioriteringar i olika länder påverkar vilka resultat eller effekter som uppnås av återvätningen,
  + hur osäkerheter i effektuppskattningen t.ex. med avseende på klimateffekt, permanens, etc hanteras,
  + hur avvägningar gentemot andra mål som t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljö, klimatanpassning, etc. hanteras.
* Vilka styrmedel/åtgärder används för att ge incitament till olika aktörer att vidta återvätningsinsatser? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
  + vem som administrerar styrmedlet, vilka aktörer det riktar det sig mot, för vilken typ av mark och åtgärder och hur styrmedlet marknadsförs,
  + hur stor ersättningen (när en sådan ingår i styrmedlet) är och när ersättningen erhålls,
  + hur kunskapsförmedling hanteras gällande hur åtgärdsarbetet ska utföras för bästa effekt,
  + hur och när (om) åtgärden följs upp?
  + huruvida styrmedel/åtgärder utvärderats eller planeras att utvärderas och i så fall med avseende på vad samt vilka resultaten av utvärderingen är.
* Hur kan vi lära oss från de nordiska ländernas strategier när det gäller att uppskatta:
  + Direkta effekter på klimat och miljö.
  + Indirekta effekter på t.ex. omgivande mark, produktionsmöjligheter, infrastruktur.
  + Synergier/konflikter med andra samhällsmål.
  + Kostnadseffektivitet t.ex. vad gäller vilken effekt avsatta medel har.

## Målgrupp

Målgruppen för rapporten är främst politiker och myndigheter.

## Avgränsning

Anbudsgivarna ges, inom ovan beskrivna ramar, möjlighet att i sitt anbud avgränsa hur de tänker besvara följande av de i anbudsinbjudan beskrivna frågeställningarna:

* Vilken är huvudmålsättningen bakom satsningar på återvätning i de olika nordiska länderna och hur skiljer sig satsningarna åt?
* Hur används återvätning som klimatåtgärd i olika nordiska länder?
* Vilka styrmedel/åtgärder används för att ge incitament till olika aktörer att vidta återvätningsinsatser?

## Output och resultatförmedling

Projektet leder fram till en rapport som publiceras i NMR:s publikationsserie. Konsulten inkluderar sina slutsatser och policyrekommendationer i rapporten. Därtill arrangeras ett webinarium kring rapportens resultat då rapporten har publicerats. Konsulten skall bidra till att information om projektet når aktuella målgrupper i enlighet med [Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi 2020–2024](http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5975). Konsulten ska i projektförslaget beskriva hur resultatförmedling av projektet, utöver ovannämnda minimikrav, är tänkt att genomföras t.ex. genom peer-review artiklar, deltagande i möten/konferenser eller andra fora, nätverk, samt redovisa förslag på hur centrala slutsatser och rekommendationer om vidare arbete kan förmedlas till praktiker.

Rapporten publiceras i TemaNord-serien på Nordiska ministerrådets hemsida och kostnaderna för publiceringen belastar projektet (uppskattningsvis 20–25 000 DKK). Även möjliga översättningar av inledning och sammandrag hör till konsultens ansvar.

I utformningen av rapporten har man hjälp av Nordiska ministerrådets [TemaNord-guide til forfattare](https://pub.norden.org/temanord-guide-til-forfattere/) (på danska). NME beställer publicering av rapporten och de tekniska detaljerna kring rapportens utformning koms överens om tillsammans med Nordiska Ministerrådets publikations enhet.

Konsulten skall vid projektets start ta fram en kort, populärt skriven text om projektet på ett skandinaviskt språk och på engelska (eventuellt även på isländska/finska) vilken används i informationsspridningen om pågående projekt. Konsulten inkluderar sina slutsatser och policyrekommendationer i rapporten. Därtill ska konsulten arrangera ett webinarium kring rapportens resultat då rapporten har publicerats. När projektet är avslutat ska konsulten utarbeta en kort artikel/sammanfattning eller powerpoint-presentation på ett skandinaviskt språk och engelska om projektets (politiskt relevanta) resultat för kommunikation av projektets resultat och som underlag för pressmeddelande och sociala media. Vid projektet slut ska konsulten även leverera en PowerPoint-presentation som kan användas av styrgruppen/NMR vid förmedlingen av projektets resultat efter projektavslut.

## Budget

Budgetramen för projektet är **400 000 DKK**.

*Eventuell mervärdesskatt (moms) ingår i budgetsumman och det är på säljarens (anbudsvinnaren) ansvar att utreda eventuell momsskyldighet med sin nationella skatteförvaltning.*

Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter (t.ex, deltagande och presentation av projektet på ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgrupperna) och utgifter knutna till resultatförmedling.

## Utförare

NME uppfordrar såväl konsultfirmor, forskningsinstitutioner och universitet att lämna anbud. I Norden finns det flera forskningsinstitut och konsulter som har förutsättningar att utföra projektet. Dokumenterad erfarenhet och expertis i samhällsekonomiska frågor kommer att betonas vid bedömningen av inkomna anbud.

## Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den **11. juni, 2024, kl. 15:00 CET**. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande.

Beslut tas i juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet.

Projektet skall starta upp senast i början av juli och vara avslutat senast vid utgången av år 2024. Projektets resultat skall presenteras på ett av arbetsgruppernas möten.

Projektledaren skall statusrapportera till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Slutrapporten skall sändas till NME minst fem veckor innan projektets avslut.

## Administrativa villkor

NME under Nordiska Ministerrådet förvaltar projektet. En styrgrupp kommer att tillsättas bestående av medlemmar från arbetsgruppen NME och utförande projektteam. Projektet skall genomföras med nära samarbete med styrgruppen och ett uppstartsmöte, var samtliga eventuella subkontrakterade deltar, skall hållas inom 1 månad efter kontraktsundertecknande. Styrgruppen skall godkänna framdrift och utkast till rapport. Order om publicering av rapporten ges av styrgruppen.

NME administrerar projektet, men kontrakt tecknas mellan vinnande anbudsgivares organisation och NME:s koordinatorns förvaltningsorgan (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Finland. VAT FI22969621). *Eventuell moms (VAT) ingår i budgeten och det är organisationens, hos det vinnande anbudet, skyldighet att utreda med sin nationella skattemyndighet kring skyldighet att betala moms för projektets genomförsel*.

## Språk

Rapporten skall skrivas på engelska med grundlig sammanfattning på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska).

Anbudet kan skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska.

## Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan ([registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi](mailto:registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi) ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer **EPOELY/1159/2024**

Länk till budgetschema: [Budgetskema](https://www.norden.org/sites/default/files/2019-05/Budgetskema%20til%20projektbeskrivelse%20SKANDINAVISK%2017-00604-37.xlsx)

Länk till anbudsutlysningen finns även på: <https://www.norden.org/sv/sok-stod>

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid helhetsutvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

* Arbetsplan - Upplägg och planering av arbetet
* Metoder och hur relevant data och information skall samlas in och bearbetas
* Kompetens och kvalifikationer samt ansvarsfördelning mellan de som utför projektet
* Kostnader för planerad tidsåtgång per person, lön per timme (och övriga utgifter)
* Anbudsgivarens referenser på området
* Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
* Tidsplan
* Planerad informationsspridning av projektet

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

[Om stöd från Nordiska ministerrådet](https://www.norden.org/sv/omstod)

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

## Sista ansökningsdatum

2024-06-11

## *Relaterade organisationer*

Nordiska arbetsgruppen för Miljö- och Ekonomi (NME)

## Kontakt

*Lotta Eklund*

*Telefon: +358 400 359 448*

*E-post:* [*lotta.eklund@ely-keskus.fi*](mailto:jens.perus@ely-keskus.fi)

**NME:**

*Lisa Björk*

*e-post:* [*lisa.bjork@naturvardsverket.se*](mailto:trygve.homme@kld.dep.no)

*Susanna Roth*

*E-post:* [susanna.roth@regeringskansliet.se](mailto:susanna.roth@regeringskansliet.se)

Maija Häggblom

E-post: [maija.haggblom@regeringen.ax](mailto:maija.haggblom@regeringen.ax)