Međunarodne konvencije o očuvanju biološke raznolikosti

Washingtonska konvencija (CITES)

Washingtonska konvencija, koja se naziva i CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), međunarodna je međuvladina konvencija koja je stvorena tako da međunarodna trgovina divljim biljkama i životinjama ne smije biti ugrožena.

Cilj konvencije je strogo kontrolirati međunarodni sustav trgovine životinjama i biljkama.

Definira dva popisa:

1. popis: posebno ugrožene vrste;

2. popis: ugrožene vrste.

Vrste s ovog popisa mogu ući u trgovinu samo uz dopuštenje uprave vlasti izvoznika i država primateljica. Držanje vrsta uključenih u Prilog 1 također je predmet prijave.

Primjenjuje se Konvencija

* za žive instance
* za pripreme
* za ukrase izrađene od njih ili čak njihove dijelove u prahu.

Ta dva popisa nisu trajna, oni se razlikuju ovisno o razini ugroženosti vrste.

Washingtonska konvencija prihvaćena je u ožujku 1973., na snagu je stupila u srpnju 1975., a Mađarska joj se pridružila 1985. Cilj joj je kontrolirati tretiranje ugroženih vrsta i spriječiti izumiranje tisuća životinjskih i biljnih vrsta. Tajništvo Washingtonske konvencije nalazi se u Švicarskoj, Genf. Globalni sporazum sada ima 183 stranke, uključujući Europsku uniju, i regulira ili ponekad zabranjuje trgovinu s gotovo 35 000 vrsta.

Bernska konvencija (Konvencija o zaštiti europskih divljih životinja i prirodnih staništa

- Bernska konvencija)

Jedna od prvih važnih regionalnih konvencija koja je usvojena u Europi 1979. godine u Bernu. Na snazi ​​je od 1982. godine, nakon što ga je ratificiralo prvih 5 država, kako je navedeno u konvenciji - od kojih su četiri morale biti član Vijeća Europe.

To pokazuje da je Vijeće Europe imalo važnu ulogu u njegovom stvaranju, koje je u međuvremenu bilo vlasnik Konvencije i Međunarodnog tajništva u Strasbourgu.

Cilj:

Glavni cilj konvencije je obraniti stanište životinjskih i biljnih vrsta, s posebnom pažnjom na ugrožene vrste (uključujući migratorne vrste).

Konvencija u Riju

Konvencija iz Rija (Konvencija o biološkoj raznolikosti) međunarodna je konvencija koja je potpisana u Rio de Janeiru 13. lipnja 1992. Zauzima stav o odnosu čovjeka i prirode.

Ciljevi:

Da bi se zadržala biološka raznolikost, održiva uporaba njezinih komponenata, pravedna i pravična raspodjela koristi korištenjem genetskih resursa, uključujući odgovarajući pristup genetskim resursima, prijenos tehnologije i osiguravanje sredstava.

Prema Konvenciji, biološka raznolikost je raznolikost organizama bilo kojeg podrijetla, uključujući kopnene, morske i druge vodene ekosustave i ekološke komplekse uključujući te sustave, to uključuje raznolikost vrsta unutar vrste, raznolikost vrsta i same ekosustave.

Konvencija o biološkoj raznolikosti nije klasična konvencija o očuvanju prirode, jer njezini ciljevi nisu samo zaštita prirode, već i izravna uporaba u korist društva. Konvencija je posebna jer se odnosi na cijeli živi svijet, odnosno opstanak svih živih i živih sustava, univerzalnu zaštitu svih oblika života na zemlji.

Vrijednost biološke raznolikosti leži u ekološkim, genetskim, znanstvenim, obrazovnim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim i estetskim vrijednostima njezinih komponenata.