**Skärgårdspolitik i förändring
TEXT: MIKAELA NYLANDER**

Varje generation av beslutsfattare uppfattar säkert att samtiden är präglad av förändring. Så också jag. Framtiden ser så pass annorlunda ut att vi idag konstant måste söka nya lösningar och verksamhetsmodeller.

På samhällets alla områden och på alla nivåer av beslutsfattande är den innovativa och fördomsfria attityden en stor tillgång. Beträffande beslutsfattande brukar jag resonera att orädda beslut fattade av min samtid borde betyda en trygg framtid.

**DEN NATIONELLA** skärgårdspolitiken är inget undantag. Förändringar sker hela tiden och vi som vill se en självständig och aktiv skärgårdspolitik måste nu, just nu, vara skärpta. Förändringar, framför allt då det gäller ett litet regionalpolitiskt instrument, är sensitiva. De får inte leda till försämring.

Den här riksdagsperioden har inneburit två större negativa förändringar i för skärgården viktiga frågor. I centrum för Skärgårdsdelegationens uppmärksamhet har företagsstöden och övriga förmåner enligt regionutvecklingslagen och EU-målområdena och det så kallade skärgårdstillägget i statsandelarna till kommunerna varit.

Om vi börjar med att granska företagsstöden kan vi konstatera att regeringen under den nya programperioden 2014-2020 varken i den nationella regionpolitiken eller i EU-strukturpolitiken gav skärgårdsområdena en högre ställning som berättigar till högre stödnivåer. Det råder en viss skillnad i synsätten på hur stor effekt förlusten av statusen egentligen har, men hur som helst innebär det en negativ effekt för områden där exempelvis stödet utnyttjats för att göra investeringar i skärgården.

**DEN ANDRA** förlusten handlar om att kommuner med skärgårdsdel från och med ingången av 2015 inte mera får det så kallade skärgårdstillägget för att upprätthålla basservice i skärgården. Skärgårdskommunerna får behålla sitt skärgårdstillägg. Ingen av de riksdagsledamöter eller dåvarande kommunminister Virkkunen som Skärgårdsdelegationen uppvaktade i frågan förnekade att skärgårdskaraktären inte skulle medföra behov av extra tillägg. Men då antalet tillägg i statsandelssystemet skars ner kraftigt för att göra hela systemet mera transparent och begripligt, lyckades vi inte i att rädda tillägget för kommuner med skärgårdsdel. Men det kommer flera statsandelsreformer och målsättningen är att få tillbaka tillägget för att bättre kunna trygga skärgårdslagens anda.

Konsekvenserna på kommunnivå varierar naturligtvis beträffande bägge bakslagen. För vissa kommuner är de ekonomiska förlusterna mindre än de principiella och för kommuner andra är de ekonomiska förlusterna kännbara.

**GIVETVIS** finns det också möjligheter för skärgården! Den allmänna EU-projektfinansieringen på 1,3 miljarder euro står både skärgårds- och insjöområdena till förfogande under den nya programperioden. Det är oerhört viktigt att man i nyss nämnda områden aktiverar sig och skapar projekt som utvecklar skärgården. Den regionala nivån eller landskapsnivån blir intressant eftersom det är där man fattar beslut om vilka projekt som får finansiering. I framtiden kommer det att bli allt viktigare också för Skärgårdsdelegationen att aktivera olika aktörer just på regional nivå.

En annan möjlighet till utveckling är att utnyttja fritidsboendet bättre. Det gäller att kunna erbjuda service och tjänster som fritidsboende sedan kan använda sig av. Det finns flera goda exempel på hur man kan sysselsätta både sig själv och andra i skärgården genom att erbjuda bygg- och andra tjänster. Det är bara fantasin som sätter gränser. Men det gäller också att utnyttja de nätverk och det kunnande fritidsboende har. Allt för att gagna utvecklingen i skärgården. Många av de kända kulturevenemangen i skärgården runtom i hela Finland och som hör sommaren till har från början ofta skapats av någon fritidsboende. Fritidsboendet omsätter hela 7.4 miljarder och ännu behövs mycket arbete för att vi till fullo ska kunna utnyttja den enorma potential fritidsboendet för med sig!

**DESSUTOM** välkomnar nog skärgården både distansarbete och att de stora årsklasserna bosätter sig i skärgården antingen på del- eller heltid. Det är länge sedan så många människor levt och rört sig i skärgården under så stor del av året som nu då välmående pensionärer kan och vill bo i skärgården. Också myndigheterna, med början från NMT-centralerna och magistraten, bör fås att inse hur viktigt det är att vi flexibelt kan få bo, bygga och leva i skärgården. Och tro mig, det återstår ännu mycket arbete för att nå den här målsättningen.

För att verkligen kunna utveckla skärgårds- och insjöturismen till en europeisk attraktionsfaktor behövs effektivare produktutveckling och marknadsföring. Utan driftiga företagare, goda produkter, större och effektivare nätverk och samarbete kring marknadsföringen klarar vi inte av att utnyttja den enorma potential vi har i turismen.

**UNDER SKÄRGÅRDSDELEGATIONENS** många seminarier och under de resor vi gör för att bekanta oss med olika delar av Finlands mångsidiga skärgård har vi stött på många framgångsrika mikroföretag som lyckats väl i att skapa efterfrågan på den unika produkt skärgården utgör. Naturen och lugnet skapar den perfekta inramningen för den form av turism som uppskattar upplevelser och kvalitet. Men det krävs idogt arbete och mångsidighet. Det som fungerar på Bengtskär eller i Kasnäs kanske inte alls vara har förutsättningar att överleva i Nyslott.

Skärgården i sig med sina natur-, miljö-, landskaps- och kulturvärden är skärgårdens bästa trumfkort för turismen. EU-pengarna som står till skärgårdens förfogande kunde med fördel användas för att skapa större nätverk och marknadsföringskanaler för våra mikro- och småföretag i skärgården.

Utan fungerande infrastruktur finns egentligen inga förutsättningar att leva, bo och arbeta i skärgården året om. Skärgårdstrafiken har vi beträffande anslagen kommit ganska långt med och det vi nu borde kunna förverkliga är att definiera servicenivån på olika rutter och erbjuda längre avtalsperioder för att företagarna ska våga investera i fartyg och utrustning som motsvarar dagens behov. Nästa regeringsprogram kommer att bli viktigt med tanke på de här aspekterna. Det finns färdigt definierade servicenivåer på våra rutter, problemet är bara att redan förra regeringen lät bli att föra vidare det förslag Skärgårdsdelegationen var med om att utarbeta.

En tidsenlig infrastruktur innefattar idag också goda dataförbindelser. Utan exempelvis fungerande bredband och 4G-mobilförbindelser saknas förutsättningarna för att bo och arbeta i skärgården.

**DET FINNS MÖJLIGHETER** för skärgården också i framtiden. Ända sedan år 1995 har våra regeringar i början av perioden fattat beslut om hur skärgården ska utvecklas under kommande fyra år. Vi har alltså i 20 års tid haft någon form av skärgårdspolitiska program i vilka man definierat hur staten på ett mångsidigt sätt kan vara med och utveckla förhållandena i skärgården.

Det är avgörande för en målmedveten och resultatinriktad skärgårdspolitik att också nästa regering fattar beslut om ett åtgärdsprogram med tillhörande uppföljning och utvärdering. Enbart genom ett program vars syfte är att på ett mångsidigt sätt utveckla skärgården, kan regeringen skaffa sig en helhetsbild och också styra skärgårdspolitiken. Jag hoppas innerligen att nästa regering vill hålla kvar alla tre former av regionpolitik, dvs landsbygds-, stads- och skärgårdspolitik. Också tidigare har det funnits ett tryck på att sammanslå dessa till en enda helhet. Vi behöver en nationell självständig skärgårdspolitik som skapar förutsättningar för en levande skärgård.

**VI BEHÖVER OCKSÅ** en nationell Skärgårdsdelegation som för skärgårdens talan nu då förändringarnas vind fortsätter att dra fram på nationell nivå. Vi upplever olika strukturella reformer, nedskärningar och omorganiseringar. Alla förändringar är inte av ondo. För att vi ska lyckas säkerställa att förändringarna inte innebär försämringar behövs ett nationellt organ som jobbar för och med skärgården. Som i tid och otid påtalar de särbehov skärgården har då regeringar bereder lagar och reformer eller då man i regering och riksdag fattar beslut om hur resurserna används. I skrivande stund är Skärgårdsdelegationens långsiktiga finansiering inte tryggad.

Trots alla utmaningar och förändringar ser jag med tillförsikt på en fortsatt nationell, självständig och mångsidig skärgårdspolitik. Inte kan väl ett land, vars grundläggande identitet och styrka går att finna i våra ändlöst vackra och säregna vattendrag, plötsligt upphöra att tro och satsa på sin skärgård? Det är väl inte möjligt.

**Artikelförfattaren
Mikaela Nylander** är riksdagsledamot (SFP) och ordförande för Skärgårdsdelegationen
Tfn: + 358 (0)50 511 3029
e-post: mikaela.nylander@riksdagen.fi

* Porträtt
* Sök skärg.bilder