Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftsplan 2030

Remissvar från Friluftsfrämjandet, Uddevalla lokalavdelning

*Friluftsfrämjandet uppskattar kommunens arbete med en långsiktig och håll strategi för friluftslivet, och att det föreslås ett sammantaget och förvaltningsöverskridande helhetsgrepp för dessa frågor.*

*De sex utpekade områdena presenteras tydligt med övergripande mål och insatsområden som formar en helhet. Utöver dessa skymtar ytterligare ett område, som kan förstärkas. Genom Tillgång kommer möjlighet till Utmaning, som leder till förkovran – vilket skapar trygghet, och möjlighet att växa som person.*

*När det kommunala friluftslivsarbetet förtydligas, innebär det för oss som ideell förening med ledarlett friluftsliv som bas även att våra förutsättningar förbättras. Det bidrar till stora vinster även utanför föreningen i form av förbättrad folkhälsa och en allmänt bättre livsmiljö. Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan och dialog.*

Planen kan uppfattas vag när det gäller att läsa ut vad Uddevalla kommun vill uppnå. Det saknas i viss mening en röd tråd när det gäller syfte och mål.

Dokumentet förutsätter en förförståelse, och planen skulle vinna på att ge en tydligare bild av kommunens vision, för att stå på egna ben och ge den bas för framtida diskussion som behövs för ett bra **gemensamt och inkluderande planarbete inom kommunen och tillsammans med civilsamhället.**

De inledande texterna om planens del ett och del två bör förtydligas så att det klart förstås vad som hänvisar till detta dokuments olika delar och vad som syftar på kommande steg i processen.

En del begrepp bör definieras tydligare. Så kan t ex begreppet friluftsorganisation uppfattas olika. Är det kommunens formella organisation för friluftsfrågor, samarbete och insatser där även föreningslivet bidrar i drift och underhåll, eller det totala utbudet och genomförandet av all verksamhet?

Mål och ambitioner, liksom en rimlig planeringshorisont bör finnas med i grunddokumentet för vidare planering. Här är det också önskvärt att betona att kommunen vill lyssna på civilsamhället och det aktiva föreningslivet redan när mål och visioner läggs fast, för att säkra en förankring bland medborgarna.

Hit hör också modet att tidigt ta höjd för att lösa de ”svåra” diskussioner som friluftslivet möter. En medvetenhet om och en beredskap för fundamentala frågor som Allemansrätt, Strandskyddets utformning, markägarfrågor, reservatsfrågor och riksintressehantering mm bör mer uttalat finnas med i en planeringstrategisk mening. Likaså medvetenhet om effekter och inverkan från lagstiftning om t ex förarbevis för vattenskoterkörning, etc. Planen ska inte lösa dessa konkreta frågor men **det bör vara klart och tydligt att den ska hantera sådana samhällsfrågor utifrån friluftslivets horisont**.

Begreppet tillväxt är intressant att behandla i detta sammanhang. Planens inledande definition av friluftsliv är öppen för olika former av aktivitet – och passivitet. Det är bra att planen tydligt markerar att det finns värden utan krav på tävling. Detsamma kan, och bör, gälla begreppet tillväxt. För många utövare eftersträvas inte tillväxt i det egna friluftslivet. Värdet finns i det lilla och nära. En stilla vandring varken kräver eller vinner på tillväxt.

Planens första del med tre områden för genomförande som beskrivs i dokumentet, berör i första hand kommunens interna formation, men effekterna påverkar oss och andra föreningar. Vi uppskattar därför **den tydliga betoningen av omvärldens påverkan, och konstaterar att kommunen ser ett värde i det arbete som föreningslivet tillför.**

De tio friluftspolitiska målen ligger alla inom Friluftsfrämjandets verksamhetsområde eller där vår verksamhet på sikt leder till aktivitet. De bygger också en grund för Friluftsfrämjandets nationella strategiarbete. Därmed har planen en god samstämmighet med vår förenings framtida verksamhet.

Det är också rimligt att även kulturarvet ses som en grund för kvalitet. Det är viktigt att värna kunskapen om den historia som skapat den kulturpåverkade natur vi rör oss i idag. Denna kunskap ger dels en ytterligare dimension vid vandringar, skridsko- och paddelturer etc, dels en medvetenhet och bas för att förankra respekt och hänsyn, t ex inför allemansrättens möjligheter och begränsningar. Kopplingen mellan kulturhistoria, naturhistoria och friluftsliv är därför viktig att betona i allmänhet. **Det gäller också speciellt inom skolans arbete där olika former av medvetandeförankring ger tryggare framtida generationer.**

Under rubriken kvalitet nämns att denna bör vara evidensbaserad. En reflektion är att det behöver finnas en balans mellan de mätbara/kvantitativa mål och värden som är lätt samlade, och de märkbara/kvalitativa värden som beskriver viktiga, men mindre lättfångade värden. Detta har ju också berörts i definitionen av friluftsliv, med resonemanget om vistelse/upplevelse kontra rörelse.

Kvalitetssäkring genom gradering av leder etc förutsätter robusta system och enhetlig bedömning. Information är viktig att hålla aktuell och relevant. I många av dessa frågor finns kunskap även utanför kommunens administration.

Kopplingen till fysisk planering är viktig. Det rör praktiska lösningar av infrastruktur, men även tillgång i vidare mening – och därmed av demokratisk vikt för medborgarna.

En upplevelse bygger ofta på en plats unika värden och kan inte alltid skapas på en annan plats. Geografisk spridning av naturområden, aktivitetsplatser mm, och informationen som leder besökaren att upptäcka nya mål är rimlig – men sannolikt finns en ”risk” att besökstryck och trängsel ökar proportionerligt och flyttar runt. Förbättrad kollektivtrafik ökar t ex fysisk tillgång till naturområden men kan även öka besökarantal och därmed minska upplevelse och känslomässig tillgänglighet.

Tillgänglighet handlar också om att **stärka vardagens möjligheter**. Bostadsnära natur och enkla transporter till fots, cykel etc kopplar rörelse och friluftsliv till individens vardag. Även infrastrukturella förbättringar som t ex att bygga ut cykelleder inom tätorten ökar tillgängligheten.

Tillgång och tillgänglighet är viktig att hantera med flexibilitet – och utan låsningar över tid eftersom intressen och behov är föränderliga och påverkas av yttre faktorer. Det bör därför vara av stor vikt att kommunen och föreningslivet redan tidigt etablerar en dialog framåt, så att t ex även vår kunskap om trender, intresseförändringar eller andra erfarenheter tas till vara.

Friluftsfrämjandet menar att det är viktigt att planen – och dialogen med föreningslivet – INTE ses som ett arbete i två nivåer, där kommunen planerar, säkerställer infrastruktur och skapar arena och förutsättningar för tillgång och tillgänglighet, och där föreningslivet sedan förväntas vara aktivt**. I stället bör en dialog finnas redan från början kring värden, mål, uppdrag, behov, möjligheter etc. Det skapar en naturligare förankring och en gemensam strävan mot målen.**

Ett aktivt föreningsliv inom friluftslivsområdet kan ha en stark roll i genomförandet. Kommunens föreningsutvecklande och -stödjande arbete är därför viktigt som stöd för det ideella föreningslivet.

**För en hanterbar utveckling bör ett friluftsråd också vara ett viktigt forum för tidig och direkt medverkan i utvecklingen.**

*Friluftsfrämjandets utgångspunkt för avgivna synpunkter*

*Friluftsfrämjandet är en nationell förening med aktivt friluftsliv, i första hand i ledarledda grupper och utan krav på tävlingsprestationer. Nu förbereds Strategi 2030, där två delar med koppling till den regionala friluftsplanen är att utveckla det ledarledda friluftslivet, och att stärka utomhuspedagogiken i förskola och skola. Friluftsfrämjandet deltar också i samhällsdialogen i frågor som rör vårt intresseområde.*

*All aktiv verksamhet för medlemmar och allmänheten utgår från lokalavdelningarna som formar sin verksamhet. Lokal verksamhet stöds regionalt med utveckling och utbildning av ledare mm.*

*Vi samlar ca 110 000 medlemmar nationellt. Inom Uddevalla lokalavdelning finns nära 1000 medlemmar i olika åldrar och vi kan se tillbaka på mer än 80 års lokal friluftsverksamhet. I kommunen verkar också Ljungskile lokalavdelning. Det innebär att Friluftsfrämjandet har en stark och bred representation bland aktiva med friluftsintresse.*

*Idag finns inom Uddevalla lokalavdelning – utöver medlemsaktiviteter i en rad grenar, och öppna program – andra exempel på insatser av nytta för allmänheten, t ex underhåll av Bohusleden och andra leder, skötsel av stugor mm inom Herrestadsfjället. Vi är en resurs för skolan med viss uthyrning av kanoter och annan utrustning, och i samband med skolans friluftsaktiviteter. Samarbetet vid Naturskolan på Ålslån ser ut att gå mot en ljusare framtid när skolan nu åter söker sig dit. Vi hälsar även andra föreningar med friluftsfokus välkomna för sina aktiviteter.*

*Uddevalla lokalavdelning samverkar med Sportfiskeklubben, Naturskyddsföreningen m fl, och genom Studiefrämjandets aktiviteter. Vi deltar aktivt sedan starten i ÖK Idé, i samverkan med kommunens integrationsnätverk samt i andra grupper, råd och samarbeten. Det är en viktig uppgift för oss att fånga upp medlemmars och allmänhetens inställning till, och förväntningar på, ett aktivt friluftsliv.*

*2021-04-29
Friluftsfrämjandet, Uddevalla lokalavdelning
Styrelsen*

*Hans Rengman
Ordförande*

*070 718 23 25**hans.rengman@friluftsframjandet.se*