

För den som troget läser tidskriften Skärgård, så är det Nordiska skärgårdssamarbetet en mycket bekant organisation. Förstås förhoppningsvis även för många fler eftersom verksamheten har pågått sedan år 1978.

Nu har jag tagit emot stafettpinnen av avgående samarbetschef Ester Miiros. Själv är jag 10 år äldre än organisationen och har bott största delen av mitt liv i Nagu, i Åbolands skärgård.

Trots ännu novis på min nya post är jag en rutinerad skärgårds- och kustbo, f d företagare och yrkesfiskare, pendlare och utbildad biolog.

**FÖR MIG** är detta just något som beskriver livet i skärgården, både förr och idag och kanske även imorgon. Många har olika yrken och olika inkomstkällor, antingen under olika perioder under sitt liv eller beroende på årstiden. Nu tror jag att detta inte är bara något som är utmärkande för invånare i Åbolands skärgård utan även i Nyland, Åland och hos våra svenska grannar. Det här är inte en belastning, tvärtom. Invånare, aktörer, företagare har en större insikt i hela samhället och kanske med det en större förståelse för alla yrkesgrupper och sitt närsamhälle. Men med förståelse kommer man inte fram hela vägen och det här något som kräver långsiktigt arbete och bl a här kommer det Nordiska skärgårdssamarbetet (NSS) in i bilden.

**NORDISKA** skärgårdssamarbetet är en organisation som skall befrämja och möjliggöra myndighetssamarbetet, både på en nationell nivå och mellan våra länder, på Åland, och i Sverige. Riktlinjerna och målsättningarna är på en nordisk nivå inom Nordiska ministerrådets gränshinderarbete, ”---att arbete för att avskaffa hinder för rörligheten mellan de nordiska länderna”.

En del av det konkreta arbetet sköter de olika gränshinder-kommittéerna (se karta). Gränshinder är oftast sådant som berör pendlare och migranter, studerande – för att nämna några målgrupper. Olikheter inom länders lagstiftning och tolkningen av lagar orsakar bekymmer t ex inom beskattnings- eller förmånsfrågor. Nyligen inrättades en ”gränshinderdatabas” som är ett ypperligt verktyg för att ta reda på vilka gränshinder som förekommer i våra länder eller mellan våra länder och vilken status ärendet har. Det vill säga om ärendet är under behandling, eller om det är ett avslutat problem. <http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/graenshinderarbete/graenshinderdatabasen>

**FÖR NÄRVARANDE** finns det 12 olika gränshinder- kommittéer som arbetar inom Norden. Det finns mycket att lära av varandra och det finns mycket att göra. Kjell Olsen från Grensetjensten Norge- Sverige beskrev en målsättning som ”reducerad sårbarhet”. Det är en mycket bra och omfattande beskrivning som jag gärna anammar även till NSS målsättning och funktion.

Under det senaste kommittémötet i Köpenhamn 20.5 diskuterades synligheten för vår verksamhet. Samtliga har en egen hemsida. Synligheten fungerar åt båda hållen, alltså från kommittén till myndigheter och vice versa. Man skall kunna vägleda de som behöver uppgifter om ett specifikt problem och vilka myndigheter som ansvara för frågan. Hierarkin i det hela består i de flesta fall av ett stort antal medlemskommuner som överlappar gränsområdet, geografiskt. Så även för det Nordiska skärgårdssamarbetet.

**VAD GÖR MAN** då inom NSS? I verksamhetsplanen (hittas på hemsidan) finns det målsättningar på olika plan. Här en liten del av verksamheten:

* göra en uppföljning av NSS av tidernas kanske största projekt, Skärgårdssmak. Vad hände efter projektets slut? Vad kan vi göra idag för att blåsa liv i något motsvarande? En verksamhet med samma kvalitet och varumärke samt något som flaggar för närproducerade produkter.
* Arrangera en konferens för skärgårdens producenter, leverantörer och entreprenörer för att diskutera hur skärgårdens varumärken kan stärkas, vilka framgångsfaktorer som finns och vilka dagens utmaningar är för närodlat från skärgården Vilka begränsningar och hinder finns det för småskalig lokalproducerad livsmedelsproduktion och förädling?
* arrangera tre konferenser (Finland, Sverige, Åland) för myndigheter, politiker och tjänstemän. Presentera resultat och erfarenheter från projektet ”Egna pengar” – ett lyckat demografi projekt som stöder de unga i eget företagande och framgång att etablera sig i kust- och skärgårdsområden.
* skapa ett projekt eller med andra metoder utveckla gästhamnar, speciellt avfalls- och avloppslösningar.
* följa upp planerade projektidéer inom bland annat Central Baltic för att se vad NSS kan bidra med för att stärka samarbetet och produktutvecklingen runt outdoor-aktiviteter och upplevelsebaserad besöksnäring i skärgården.

**NATURLIGTVIS** är det mycket annat som är aktuellt, inte minst inom projektvärlden. Nu pågår en intensiv period för ansökningar inom Central Baltic finansieringsprogrammet, som geografiskt sammanfaller väl med NSS område. För att nämna några så är ”St Olavs – leden”, ett projekt som NSS kan stöda (inte finansiera) eftersom det sammanbinder verksamhetsområdet.

**I FORTSÄTTNINGEN** är det enklare att hitta information om vår verksamhet. Nya hemsidor är nu under arbete och de kommer att vara mer användarvänliga och informationen är i sin helhet uppdaterad. De ger även allmänheten möjlighet att ta kontakt, om ni har frågor eller idéer eller kommentarer, allt tas emot med tacksamhet. NSS har även en FB-profil som man kan bekanta sig med. Här presenteras allt som är aktuellt för stunden och i vilka sammanhang NSS är delaktig i.

Jag ser framemot att träffa dig någonstans där ute i någon av alla dessa vackra skärgårdar!

**Annastina Sarlin** är samarbetschef, Nordiska skärgårdssamarbetet

e-post: info@skargardssamarbetet.org

www.skargardssamarbetet.org

Illustrationer:  
  
1) Karta  
2)Från rådsmötet 7.5.2015. Ester Miiros läser ur tidskriften Skärgård. © Nylands förbund.  
3) Annastina Sarlin (till höger) och Annika Daisely. Gränskommittéernas möte i Köpenhamn 20.5.2015. © Skärgårdssamarbetet.