De wereldeconomie drijft op een uitgebreid web van handel in internationale landbouw­producten – de jaarlijkse handel ter waarde van 1,4 biljoen US$ in producten zoals soja, rundvlees, papier en palmolie is essentieel voor onze behoefte aan voedsel en andere consumptieproducten. Hoewel een deel van de wereld kan genieten van een ruim aanbod van producten gemaakt van plantagegewassen en andere commodity’s, zijn de sociale en ecologische kosten erg hoog.

* In veel landen zijn de rechten op land, water en voedsel nauwelijks beschermd. Nieuwe industriele landbouwgebieden worden geopend ten koste van kwetsbare, bos-afhankelijke inheemse gemeenschappen die van hun land worden verdreven en in armoede terecht komen.
* De ontbossing ten bate van de expansie van industriele landbouw, veroorzaakt elk jaar meer CO2-uitstoot dan alle auto’s, vrachtwagens, schepen, treinen en vliegtuigen bij elkaar.
* De vernietiging van bossen is bovendien een belangrijke factor in het mondiale verlies aan biodiversiteit.

Door de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart in opkomende economieën, neemt de run op nog meer landbouwgrond toe. Dankzij nieuwe technologieën en de groeiende mondiale connecties, wordt duidelijk dat de sociale en ecologische kosten onacceptabel zijn.

**Landrechten**

Inheemse volken en lokale gemeenschappen hebben informele, traditionele rechten op een groot deel van de resterende bossen in de wereld en op miljoenen hectare gedegradeerd bos dat additionele CO2 kan vastleggen. Onderzoek toont aan dat erkenning en formalisering van traditionale landsystemen resulteert in minder ontbossing en lagere koolstof emissies dan in gebieden waar gemeenschappelijk beheerde bossen niet erkend zijn.

In Indonesië bijvoorbeeld, zijn veel wetten geent op het landrechtensysteem uit de koloniale tijd. Dit systeem had als voornaamste doel om de Nederlandse belangen in de productie van landbouwgewassen zeker te stellen. De Indonesische boswet die is gebaseerd op de Nederlandse koloniale wetten stelt dat alle bossen toebehoren aan de staat. De meer dan 60 miljoen mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het bos en bosproducten hebben formeel geen recht op het land dat ze al vele generaties duurzaam beheren. 33.000 dorpen in of grenzend aan bos, zijn in feite illegaal omdat ze zich bevinden op staatsland. Het verlies aan bos in Indonesië bedraagt zo’n 1,17 miljoen hectare per jaar en de belangrijkste aanjager is expansie van landbouwgrond voor de teelt van exportproducten waaronder oliepalm. Het Indonesische agentschap voor landzaken, registreerde in 2013 meer dan 3000 conflicten tussen oliepalmbedrijven en lokale gemeenschappen. Het aantal niet-geregistreerde conflicten is waarschijnlijk nog groter. Weliswaar heeft het Hoog Gerechtshof (constitutional court) in 2013 bepaald dat de traditionale landrechten van inheemse volken erkend moeten worden, maar er zijn nog geen wetten opgesteld die de uitvoering van dit besluit mogelijk maken en het is onduidelijk welke gemeenschappen erkend worden als inheems.

Omdat het lang duurt voordat nieuwe wetten zijn geformuleerd en worden uitgevoerd, en omdat de situatie van landroof, natuurvernietiging en conlicten nijpend is, zoeken maatschappelijke organisaties naar mogelijkheden voor informele regelingen gericht op duurzaam landbeheer door lokale gemeenschappen. Door informele erkenning zijn die gemeenschappen bereid en in staat om tijd en moeite te stoppen in duurzaam beheer en natuurbescherming. In Papua bijvoorbeeld, heeft IUCN NL samengewerkt met een lokale NGO die informele landrechten voor een gemeenschap heeft geregeld middels een vergunning voor community logging, een duurzaam houtkapmodel. In West Kalimantan werd een gemeenschap gesteund in de promotie bij het districtsbestuur van het concept van een eco-cultureel bos.

**Maatschappelijk Middenveld**

In de vormgeving en ontwikkeling van een samenleving zijn drie actoren te onderscheiden: de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. In Nederland hebben we sterke organisaties die hun achterban kunnen mobiliseren als bijvoorbeeld besloten wordt om de kust vol te bouwen of proefboringen voor schaliegas te beginnen. De Nederlandse overheid erkent de rol van een sterk maatschappelijk middenveld, ook voor ontwikkelingssamenwerking. Jarenlang hebben Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, met Nederlandse ODA-fondsen, samen met hun partners in het Zuiden een rol gespeeld in duurzame ontwikkeling. Onder het huidige programma, Samenspraak en Tegenspraak, wordt in diverse sectoren gewerkt aan het versterken van de stem van Ngo’s en gemeenschappen.

**Monitoring**

Beleidsmaatregelen, zelfregulering door bedrijven en convenanten zijn belangrijke instrumenten maar naleving en afstemming is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend en monitoring zal altijd nodig zijn. Diverse palmoliegiganten en financiers hebben toezeggingen gedaan op het gebied van duurzaamheids- en sociale criteria. Maar als ze in afgebrande bosarealen een plantage aanleggen dan voldoen ze aan de zelfopgelegde regulering dat ze geen bossen kappen. Vorig jaar viel in Indonesie meer dan 2 miljoen hectare bos ten prooi aan bosbranden en in veel gevallen is aangetoond dat palmoliegiganten verantwoordelijk waren.

Ook de toezegging om zich te houden aan de afspraak om eerst toestemming te krijgen van de gemeenschappen die in en met het bos leven (FPIC - *Free, Prior Informed Concent*) voordat hun gebied wordt omgezet in een industriële plantage, wordt vaak creatief uitgevoerd. Een bedrijf geeft zelf voorlichting aan de gemeenschap en is lang niet altijd eerlijk over de werkelijke ecologische en sociale impact van de plantage. Daarnaast denken bedrijven voornamelijk in termen van compensatie en hebben ze geen oog voor twee andere belangrijke dimensies van *environmental justice*, namelijk daadwerkelijke participatie in de ontwikkelingsplannen en erkenning van de collectieve identiteit, traditionele kennis en historische band met het land.

**Wat moet nederland doen?**

* Stel middelen en capaciteit beschikbaar voor versterking van het maatschappelijk middenveld zodat ze zich actief kunnen inzetten voor
  + Monitoring van de activiteiten van bedrijven
  + Beleidsbeinvloeding inzake overheidsregelingen en internationale afspraken
  + Effectieve dialoog met bedrijven
  + Training lokale Ngo’s en gemeenschappen om mee te praten en hun belangen te verdedigen in multi-stakeholder platforms.
  + Conflictbeheersing
* Pleit in bi-laterale en multilaterale relaties voor de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld en veroordeel wetten en maatregelen die de ruimte voor maatschappelijke organisaties beperken en onderdrukken.

Evelien van den Broek, Policy Advisor Civil Society & Environmental Justice

[evelien.vandenbroek@iucn.nl](mailto:evelien.vandenbroek@iucn.nl), 06-36136566