**9.12.2013, jubileumstal**

**Riksdagsledamot Stefan Wallin**

**Nationalparken och skärgården som källa till välmående**

Bästa jubileumsdeltagare, Parhaat juhlavieraat,

I Markku Lappalainens fina bok, Skärgårdshavets nationalpark - En jungfrudans av öar, reflekterar Åke Jansson från Nagu över livet i skärgården:

”Skärgården har två ansikten. På sommaren är allt annorlunda. Då blir det liv i luckan. Sommargästerna flyttar ut till holmarna och turisterna kommer hit för att söka upplevelser. På sommaren har skärgårdsbon så mycket arbete han klarar av, men hur intensiv säsongen än är, är den alltid för kort, bara ett par månader”.

Ansiktena och perspektiven är olika beroende på vem man frågar. För många kopplas skärgården till känslan av frihet och sommar. Dagen man åker ut till sommarstället för att få vistas i den vackra naturen, åka båt och äta glass i den lokala kyrkbyn. Och färjkön från fastlandet på midsommar förstås, den är ju också en ständigt återkommande erfarenhet. Om än inte kanske en önskvärd sådan. För den som däremot bor året om i skärgården kan verkligheten vara en annan. Det gäller att maximera mängden arbete på sommaren då andra har semester. På vintern går det tid åt att förbereda sommaren och jobba med annat. Har man boskap räcker det jobb hela tiden, till exempel.

Målsättningen måste dock vara att utveckla skärgården så att det är liv i luckan för alla året runt. För det krävs en välfungerande servicestruktur, goda kommunikationer och förmåga att kunna kombinera det icke materiella värdet naturen i skärgården erbjuder med ekonomisk utveckling.

Som för vilken annan kommuninvånare i Finland som helst är också behovet av kommunal service en självklarhet för den som bor i skärgården. Och för kommunen är möjligheten till att erbjuda service också en avgörande del av utvecklingspotentialen. En välfungerande kommun behöver nya invånare som jobbar och betalar skatt. För det behövs till exempel skolor så att barnfamiljer ska uppleva skärgården som ett attraktivt alternativ att flytta till.

Utmaningarna till att ha en tillräckligt bra service i skärgården är naturligtvis återkommande. Skolvägen är ofta längre än i staden och hälsovården finns inte precis alltid bakom närmaste knut. För oss politiker är det viktigt att ständigt föra fram att rätten till jämlik service betyder att det också i skärgården finns ett behov av service, och att de speciella omständigheter som råder måste tas i beaktande också från statsmaktens sida.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Utvecklingspotentialen hos näringslivet inom Skärgårdshavets område är stor. Exempelvis för turismen är omständigheterna ypperliga – välbefinnandet som skärgårdsnaturen erbjuder en stressad själ skapar en utmärkt grund för utveckling av ekonomiskt välstånd. Ekonomiska intressen går inte stick i stäv med naturens i skärgården. Globaliseringen utökar den globala turismmarknaden och naturturism skapar möjligheter. Exempelvis Kinas växande medelklass kommer helt säkert att med tiden få ett ökat intresse för resor till Norden. Den här möjligheten bör Finland och i synnerhet Skärgårdshavets område ta vara på.

Öppnandet av befästningsön Örö och dess införlivande i Skärgårdshavets nationalpark 2015 erbjuder en möjlighet att utveckla området till ett mångsidigare turistmål än förr. Örö erbjuder möjligheter till turism året runt, vilket blir en allt viktigare faktor på grund av den tidigare nämnda internationella turismen. Örö kommer garanterat att tillsammans med Utö bli Skärgårdshavets ledande resemål. Till öns fördelar hör bland annat de goda förbindelserna, den mångformiga naturen och dess militär- och kulturhistoriska arv. Försvarsmaktens verksamhet med sina skjutbanor och helkopterflygplatser har oavsiktligen skapat ideala levnadsförhållanden för många växt- och insektsarter. De torra, öppna växtplatserna erbjuder livsmiljöer för många insektsarter. Örö är även känt för sina vackra sandstränder.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Att utveckla möjligheterna för turismnäringen att fungera året runt är viktigt för att ge flera ansikten åt skärgården. Vid sidan av de traditionella näringarna och sommarboendet målar den ökande turismens utvecklingspotential en bild av nya möjligheter i skärgårdslandskapet. Skärgårdshavets nationalpark är en källa för välmående – vi ska vara stolta och aktsamma över den unika åboländska naturen omkring oss. Vi har all möjlighet att fortsätta utveckla nationalparken och finna nya utvecklingsmöjligheter i likhet med det exempel öppnandet av Örö ger oss. På det sättet fortsätter skärgården vara en levande del av vårt land.