**Organ:** Rådet för äldre och personer med funktionsvariation

**Tid:** 2024-11-11, kl 09.00 - 11.07

**Plats:** Kommunkontoret

**Närvarande:** Lennart Gustavsson, ordf

 Catrin Björck, sekr

 Paula Frank, sociala avd

 Patrik Stenlund, Galejan

 Ruth Holmquist, Seniorerna SPF Malåbygden

 Margot Stenberg, Reumatikerföreningen Malå Norsjö

 Solweig Byström, Seniorerna SPF Malåbygden, kl 09.43 - 11.07

 Hervor Johansson, Riksförbundet HjärtLung Malå Norsjö

 Lilian Frank, SKPF Norsjö/Malå avd 107

 Vanja Brännström, SKPF Norsjö/Malå avd 107

 Åke Wallgren, Malå PRO-avdelning

 Cecilia F Stenlund, tillträdande ordf i rådet, kl 09.00 - 11.07

 Daniel Risberg, VD Malåbostaden AB, kl 10.20 - 10.35

Information/samtal om Miklagårds ombyggnation

Daniel Risberg: Har upphandlat en entreprenör, Nåjden. Håller på att ta fram ett planprogram tillsammans med en arkitektfirma. Ska utmynna i ett underlag för att projektera. Äldreomsorgen ger tips om vad som be­hövs. Nästa möte hålls på torsdag.

Ordföranden: Det är viktigt att ha inspel på hörslingor.

Daniel fortsätter: Arbetsplanen just nu är att det ska byggas nya lägen­heter i två plan. Hörslingor pratar man om när man har kommit en bit in i projekteringen. Skyddsrum är inte på agen­dan i dagsläget. Just nu tit­tar vi på funktioner och flöden, var vi ex vis ska ha kontor.

Ruth Holmquist: Blir det konkret information på Galejan den 26 novem­ber?

Daniel svarar: Om vi har något konkret kommer vi att visa det. Det finns inga sådana handlingar i dagsläget. Vi är bara i planprogrammet idag. Om allt går som planerat i tidplanen, kan man i bästa fall börja göra nå­got hösten 2025. Men det kan bli våren 2026. Det tar sin tid. Bättre tid­plan framöver. Jobbar i etappindelning.

Ordföranden: Det är dumt att kalla till ett större möte om det inte finns in­formation att ge. Det behövs kanske fler möten, ex vis ute i byarna, på Forum o s v. Vad gäller ekonomin, brukar projekt bli dyrare. Vad vet vi idag?

Daniel svarar: Vi vet inte ekonomin idag. När allt är projekterat kommer Nåjden kommer tillbaka med pris. Om vi är överens kan vi köra. Då star­­tar för­handling, processen påbörjas. Vi har gjort en AB04-upp­hand­ling i sam­verkan. Vi jobbar alltså tillsammans med entreprenör för att ta fram den bästa och billigaste lösningen. Sedan arbetas med gemen­samt un­derlag för att få fram bästa produkt.

Rådet **BESLUTAR** att notera informationen.

Dagordning

Rådet **BESLUTAR** att godkänna utsänt för­slag till dagordning med föl­jan­­­­­­­de ändring.

Följande tillägg tas upp under rubriken ”Övriga frågor”.

Reumatikerföreningen Malå Norsjö/Margot Stenberg:

* Tillgänglighetsvandring

Föregående mötesanteckningar

Ordföranden kommenterar föregående mötesanteckningar.

Rådet **BESLUTAR** att notera informationen.

Verksamhetsplan 2023 - 2026

**Aktiviteter**

Genomföra temadagar/mässor:

**Tema – boende:** Inga kommentarer

**Tema – teknik:** Inga kommentarer

**Tema – seniormässa:** Inga kommentarer

**Tema – äldrepolitik:** Inga kommentarer

**Tema – aktuellt:** Inga kommentarer

Genomföra riktade insatser:

**Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet:** Inga kommentarer.

**Insatser mot särskilda boenden och seniorboenden:** Vuxenskolan an­­nonserar efter någon. De har inte kommit i gång ännu. De har varken pengar eller lokal. Kvällskurser och dagkurser har fisit ihop totalt. Stu­die­­förbunden har fått mindre i bidrag från regeringen, man har inga peng­­ar att jobba med. Det som har varit bra för oss tidigare är att de har kommit ut till boendena samt Furugatan 3 och 5. Det saknas idag. Stu­die­förbunden har mindre resurser att jobba med. Sensus/via kyrkan har blivit mer aktiva sista tiden. Kyrkan har tagit mycket av det här med att åka ut och besöka.

**Insatser i syfte att nå boende utanför centralorten:** Inga kommenta­rer.

**Insatser för att öka tillgängligheten:** Inga kommentarer.

Rådet **BESLUTAR** att notera informationen.

Aktuellt från föreningarna

**SKPF Norsjö/Malå avd 107/Lilian Frank:** Har kommit i gång med stick­­café/handarbetscafé varannan tisdag. Träffas innan och äter på ho­tellet. Håller till på ABF. Ska ha styrelsemöte nästa gång. Har haft sur­strömming i höst i Fromheden, 43 deltagare. Bjöd på kaffe i kåtan på Fu­rugatan för alla som ville komma. Ca 20 personer deltog. Ska följa med på HjärtLungs resa till Ikea.

**Riksförbundet HjärtLung Malå Norsjö/Hervor Johansson:** Deltog själv inte i Norsjös medlemsmöte. Det var ett välbesökt möte med 62 perso­ner. Höll till i pingstkyrkan och där dukades fram buffé. Under­håll­ning av Klas och Marta. Ikea-resan den 26 november har full buss. Folk står på kö. Boreal kör denna gång, de var klart billigast. Jobbar med tret­ton­dags­ba­len på hotell Tjamstan. Var en jättesuccé förra gången. Vi kör i år igen. Hotellet har god mat. Vattengympan ska ev i gång nästa år. Byarna vill ha utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR), repetitions­ut­bildningar. Har årsmöte i slutet av februari. Problemet i föreningen är att vi har åld­rande föreningsmedlemmar. Det är svårt att få ledamöter. Ska ha sam­manträde i mitten eller slutet av november där frågan om nya le­damöter tas upp. Hur gör vi för att få ledamöter? Många är med i flera före­ningar.

Ordföranden kommenterar: Man kan ha funktionen som revisor och kas­­sör i flera föreningar, typ pool-verksamhet. Finns behov av styrel­se­utbildningar? Man kan ha gemensamma utbildningar.

Hervor svarar att länet utbildar varje år, i funktioner.

**Seniorerna SPF Malåbygden/Ruth Holmquist:** Känner igen proble­met. Ska ha styrelsemöte i eftermiddag. Kommer att avgå som ordfö­rande. Och det är svårt. Har haft minigolf som vi slutade med i septem­ber. Övergick till promenader tisdagar, i stället för minigolf. Har försökt med gemensamma luncher på hotellet. Har kört ett tantfika på Grädd­hyl­lan/Nystedts. Har haft gardenparty på Ortvägen tillsammans med Ma­låbostaden och kyrkan. Inte stor uppslutning. Kommer kanske att fort­­sätta med gardenparty våren/sommaren. Haft byabesök i Lainejaur med 46 deltagare. Det var mycket uppskattat. Hade en gemensam mid­dag på restaurang Laven med 42 deltagare, fullsmockat. Har försökt puf­fa för seniorfikat på Galejan. Apropå tillgänglighetsvandring - I dag på styrelsemötet kommer Anna Israelsson från Gold of Lapland och in­formerar. De har sökt pengar för att asfaltera en kort slinga uppe vid Tjamstan. Så att de med rollator och de som har svårt att gå ska kunna gå där. I eftermiddag blir det att planera aktiviteter.

**Reumatikerföreningen Malå Norsjö/Margot Stenberg:** Har genomfört det vi planerade. Har kört i gång gympan. Ikea-resa till Umeå genomför­des på reumatikerdagen, gratis buss. Bara åtta deltagare, fick byta till mindre buss. Intressant föreläsning av tre föreläsare i Ersboda/Folkets hus. Över 70 lyssnare. Det är svårt att hitta på saker. Ser fram emot vat­­ten­gymnastik. Ordföranden Camilla har träffat fastighetsansvarig Olle Ögren och pratat om tillgänglighet på badhuset.

Ruth Holmquist: Ser samarbete med föreningarna vad gäller badhuset. Lars Lerin ska ha en utställning i Arjeplog i februari. Har pratat med Mats Gustavsson på MT-Trafik om att de borde gå ut med en bussresa dit.

Ordföranden: Tipsar om att Laven har jättebra teknik för att koppla upp sig i storbild för en föreläsning m m.

**Malå PRO-avdelning/Åke Wallgren:** Har tisdagsträffar. Bingon håller på fram till jul. Hade höstmöte förra måndagen. Var på lotterikonferens i Lycksele i tisdags. Ska ha gröt före jul. På distriktsnivå ska man söka me­­del för psykisk hälsa.

Rådet **BESLUTAR** att notera informationen.

Aktuellt från kommunen

**Sociala avdelningen/Paula Frank:** Paula Frank har fått i uppdrag att kolla vem som är ansvarig för hörslingor. Hon informerar om detta på mötet, se nedan.

*”Frågeställning och diskussionsunderlag om hörslingor*

Hörslingor är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser.

När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på un­derhåll. Och - inte att förglömma - hörapparatbärare behöver inte betala för eller låna en extra mottagare, mottagaren är redan inbyggd i hörap­pa­raten! Det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hör­ap­paraten i T-läge och njuta av ljudet. Det är frihet!

*Frågor att fortsätta diskutera om hörslingor i Malå kommun*

Hörslingor som finns i lokaler som kommunen hyr.

- Vem har ansvar för inventering, service, eventuella reparationer eller inköp av nya anläggningar eller tillbehör till befintliga?

- Var finns hörslingor idag och var ska Malå kommun ha hörslingor i framtiden?

- Var ligger kostnadsansvaret?

- Hur tänker man framtiden med ny teknik för hörselhjälpmedel?

Externa kontakter:

1. Har varit i kontakt med hörselskadades riksförbund (hrf) med fråga om ansvarsfråga hörslingor.

Svar: Vem har en gång installerat hörslingan? Är det en lokal som rym­mer mer än 50 personer är det troligen fastighetsägaren. Men är det verk­samheten som hyr lokalen som har gjort installationen efter god­kän­nande av fastighetsägare är det verksamheten som har an­svaret. Det är tyvärr inte möjligt att svara helt på detta.

2. Har också varit i kontakt med hörselombud i Skellefteå kommun för att höra hur man arbetar där och det är samma svar att det finns en otydlighet för ansvarsfrågan fastighetsägare eller den som hyr.

3. Har varit i kontakt med hörseltekniker i Skellefteå som arbetar med att serva och installera slingsystem till både myndigheter och före­ning­­ar. Det finns inga löpande avtal. Problematik med slingor i äldre­boen­den/seniorboenden är att det ofta blir ”överhörning” till andra bo­ende o s v när lägenheter angränsar mot varandra eller mot en all­män lokal (ca 10 meter). De har löst det med timer på allmänna hör­slingor i vissa fall. Hans råd vid nybyggnation är att planera före och dra kabel, i ­så kan hörslinga monteras senare.

*Lagar*

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsätt­ning­­arna är enkelt att avhjälpa hindren.

Tillgänglighetskrav i publika miljöer: Utveckling och åtgärder sedan 1960-talet.

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan- och bygglag­stiftningen sedan 1960-talet och kravnivån har utvecklats efterhand.

Kraven ställs när man uppför byggnaden och när man gör ändringar i byggnaden. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Sedan år 2001 finns det därför bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhål­lan­devis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

*Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas*

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

[*Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 2, 12 §§*](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/retroaktiva/enkelt/)

Vad är en publik lokal och en allmän plats?

Reglerna om enkelt avhjälpta hinder gäller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Vad som är en lokal dit allmänheten har tillträde är inte definierat i plan- och bygglagstiftningen. Det finns inte heller några rättsavgöranden som ger närmare vägledning. I föreskrifterna HIN använder Boverket be­grep­­­pet publik lokal som beteckning på de lokaler som omfattas av kra­vet. Det är sådana lokaler som riktar sig till och används av allmänhe­ten. En lokal kan anses vara publik även om det krävs inträde eller med­­­lemskap för att få tillträde till lokalen, t ex ett gym där alla som vill träna kan lösa ett medlemskap.

Exempel på lokaler som kan anses vara publika är:

- receptioner på sjukhus, vårdcentraler och myndigheter

- idrottsanläggningar

- bibliotek

- teatrar

- biografer

- samlingslokaler

- buss-, taxi- och järnvägsstationer

- terminaler

- apotek

- kiosker

- restauranger

- affärslokaler.

Vad som är en allmän plats framgår av PBL. Allmän plats är väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett ge­men­samt behov. Om platsen inte är reglerad på det sättet i en detaljplan så är det aldrig fråga om en allmän plats.

[*Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §*](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/retroaktiva/enkelt/)

Vem ansvarar för att avhjälpa ett enkelt avhjälpt hinder?

Ansvaret för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder ligger på den som har rådighet över att hindret kan åtgärdas. Byggnadsnämnden ska vid ett beslut om åtgärdsföreläggande utgå ifrån att det är byggnadens ägare alternativt den allmänna platsens huvudman som har rådighet över hind­­­ret om inte annat visas. Om byggnadsägaren eller huvudmannen an­ser att de inte råder över hindret, ligger det på denne att visa för nämn­­den att det i stället är någon annan som har rådighet att åtgärda hindret. Vilken utredning eller dokumentation som ägaren eller huvud­mannen behöver presentera för byggnadsnämnden får avgöras från fall till fall. Det kan exempelvis vara ett hyreskontrakt där ansvaret regleras mellan hyresvärd och hyresgäst. Om byggnadsägaren eller huvudman­nen visar att någon annan har rådighet över hindret, ska nämnden göra en ny bedömning av om hindret med hänsyn till de praktiska och ekono­miska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Om nämnden då bedö­mer att hindret är enkelt att avhjälpa får nämnden förelägga den som i stället bedömts ha rådighet över hindret att avhjälpa det. (jfr prop 2021/22:149 sid 45)

*Personer med funktionsnedsättning*

Personer med funktionsnedsättning är den främsta målgruppen för till­gänglighetshöjande åtgärder. Presumtionsregeln förväntas leda till att högre åtgärdstakt och därmed positiva effekter för funktionsnedsatta. Ett undanröjt hinder kan vara avgörande för att en person till exempel ska få tillträde till en byggnad vilket innebär att nyttan kan bli större för personer med funktionsnedsättning än för andra. Ökad tillgänglighet kan leda till större självständighet och mer delaktighet i samhället vilket i sin tur kan ha positiva effekter på hälsa, deltagande i arbetslivet och in­komst. Större självständighet kan dessutom leda till exempelvis mindre behov av assistans vilket minskar offentliga kostnader för assistans.

[*Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder*](https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2021/ansvaret-for-att-atgarda-enkelt-avhjalpta-hinder.pdf)

[*Boverket får informationsuppdrag för ökad tillgänglighet i allmänna lo­ka­ler - Regeringen.se*](https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/boverket-far-informationsuppdrag-for-okad-tillganglighet-i-allmanna-lokaler/)

*Otydlighet gällande ansvar*

I regleringen av enkelt avhjälpta hinder i 8 kap 2 och 12 §§ PBL anges inte vem som ansvarar för att ett hinder undanröjs. Enligt förarbetena till lagstiftningen får ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhets­utövaren bedömas i varje enskilt fall. Avgörande för vem som bär an­sva­­ret för att ett hinder avhjälps är den som har den rättsliga rådigheten över hindret (prop 2009/10:170 s 263). I 5 § HIN, nämns fastighetsäga­re, lokalhållaren eller näringsidkaren som möjliga ansvariga för att av­hjäl­pa ett hinder. Denna bestämmelse bygger på förarbetsuttalanden i den proposition som låg till grund för införandet av reglerna om enkelt avhjälpta hinder. I propositionen anges att det vid rimlighets­bedöm­ning­en ska tas hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för dessa aktörer (prop 2000/01:48 s 11 - 12). Otydligheten gällande ansvaret, att reg­ler­na inte explicit anger vem som ansvarar, kan vara en bidragande faktor till att hinder mot tillgängligheten inte blir avhjälpta. Osäkerheten hos byggnadsägare och verksamhetsutövare kring ansvaret kan ha en ne­gativ påverkan på tillsynen och åtgärdstakten. Med dagens reglering be­­höver kommunen i sin tillsyn för varje enskilt hinder klargöra an­svars­förhållandena, en utredning som i vissa fall kan vara resurskrävande. I rapporten 11 2018 beskrivs processen för att avgöra ansvarsfrågan som otydlig. Att ansvarsfrågan är utredd är dessutom en förutsättning för att kunna bedöma att de ekonomiska konsekvenserna inte blir orim­ligt betungande.

*Förslag till reglering av ansvar*

Boverket föreslår att det i PBL införs en presumtionsregel för vem som ansvarar för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder mot tillgängligheten. En ny ansvarsreglering föreslås för både publika lokaler och allmänna platser. Utgångpunkten bör vara att det är byggnadens ägare respek­ti­ve allmänna platsens huvudman som ses som ansvarig för att avhjäl­pa sådana hinder. Med en presumtionsreglering ligger det på bygg­na­dens ägare respektive platsens huvudman att bevisa om det i stället är annan som rättsligt råder över hindret. Boverket föreslår att den nya an­svars­regleringen placeras i anslutning till de två bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i 8 kap. 2 och 12 §§ PBL.”

Kan man söka bidrag hos Boverket för att öka tillgänglighet i kommu­nens fastigheter? Teknikskifte pågår, det gör det problematiskt. Ska de gamla hörslingorna rustas upp eller ska man införskaffa ny teknik? Kom­­mu­nen, Meni och Mabo är fastighetsansvariga. Galejans lokal är dessutom föreningsägd. Ordföranden anser att fastighetsägaren är an­svarig för tillgänglighet. Inom kommunen är väl fastighetsansvarig Olle Ögren närmast ansvarig för detta. Ett nytt säbo byggs - ”Någon” sa att när elektrikern ska göra sitt, säg att de ska dra in en extra sladd runt he­la samlingslokalen, då är det lätt för elektrikern att ordna.

Paula Frank fortsätter sin information med biståndshansläggaren Ulrika Grensells uppdrag att kolla med Norsjö kommun hur de har tänkt göra med levnadsberättelse. Malå kommun har ju också en levnadsberättel­se som brukar lämnas ut. Inte alltid men de som flyttar in på säbo bru­kar få. Alla vill inte heller fyl­la i en levnads­berättelse. Det är ett jättebra instrument att införa i ge­nom­­­förandepla­nen. Paula visar och delar ut

./. levnadsberättelsen, se bilaga. Ulrika Grensell har pratat med tre bi­stånds­handläggare i Norsjö, och de gör ungefär som Malå. De delar ut i vissa fall. Anhöriga fyller i be­rättel­sen. Men de gör inte förebyggande hembesök. Malå begrav­nings­­byrå har att man kan fylla i hur man vill ha det vid sin begravning. Den här foldern är bättre än deras Vita arkivet.

Ruth Holmquist: Föreningar kan lämna ut berättelsen vid sina medlems­möten. Men vem står för kostnaden för utskrift? Den bör finnas både di­­­gital och möj­lig att skriva ut på papper. Om man vill ha den utskriven får man åter­komma till kommunen. Paula Frank och Ulrika Grensell har pratat om att de ska kon­takta hemtjänstens nya chef så att de kanske kan dela ut.

Paula fortsätter: På Jobbveckan gjordes en succéartad föreställning. Då lyftes att vi tyckte att det borde vara unga människor som pratar om vår­dyrket för ungdomarna. Det var fyra unga fräscha nya människor som berättade om vårdyrket. Det är lagt ut bilder på Instagram. Det har kom­mit nya människor i vården. Men det är kämpigt på sköterskesidan, de har dygnet runt jobb nu. De har haft sjukskrivningar.

Ordföranden: Mycket av äldreomsorgen upprätthålls av utomeuropeiskt födda som vi har investerat i med utbildning och språkkunskaper. I Malå finns 57 personer med tillfälligt uppehållstillstånd. Det är väldigt få tillfäl­liga uppehållstillstånd som förlängs. Utan det innebär utvisning. Och nu höjs medianlönen till 35 000 kr. Rekryteringsmässigt för äldreomsorgen är det ett problem.

**Galejan/Patrik Stenlund:** Socialchef John Olsson och VD/Mabo Daniel Risberg informerar om Miklagård på seniorcaféet den 26 november. På seniorcaféet i de­cem­ber informerar polisen och folkhälsosamordnare Daniel Burman. Jul­­marknad på skyltlördag den 30 november, kl 10.00 - 15.00. Hittills har 13 utställare anmält sig. Bjuder på fika, glögg, jul­musik. Det kostar 100 kr att ställa ut. Kommer att delta i Musikhjälpen. Påminner om fixar­tjänsten på Galejan - gratis hjälp att sätta upp tavlor, byta glödlampor, byta bat­terier i brandvarnare etc. Man kan även leja gräsklipparhjälp. Pratas om att få i gång hjälp med snöskottning. Vad gäl­ler flyttfrågor - tar på oss uppdrag i mån av tid, handlar om tidspress. Taxan är 400 kr för två per­soner i timmen. Om man tycker att affären på Galejan har dyrt pris - diskutera pri­set med Patrik. Har kört kampanjer med bättre priser. Kläder har stor åtgång. Det har diskuterats om att in­föra att mot pant kunna låna skidor m m. Som i Sorsele som har en fri­tidsbank. Så att man gratis får testa olika saker, ex vis provåka skrid­skor.

**Ordföranden:** Budgetuppföljning visar på stor avvikelse i budget. I dags­­läget 20 miljoner kronor i underskott. Sociala avdelningen har störs­­ta minus. Verksamheten är för dyr eller den är felbudgeterad.

Vi har ett kärvt ekonomiskt läge. En orsak är att våra skatter, intäkter och statsbidrag minskar. Befolkningen minskar, folk flyttar. Kommunen får ca 80 000 kr i statsbidrag per invånare. Uppmuntra folk att skriva sig i kommunen! Resursutjämningsreserven på 30 miljoner kr, som vi har stoppat undan, den kan vi använda för att få 0-resultat. Den reserven visste vi att vi skulle använda. Vad som händer nu i kommunen är att lagstadgad verksamhet (skola, äldreomsorg) måste prioriteras först. Det vi inte är tvungna att göra (skidspår m m), där kommer vi att måsta hitta andra finansiärer. Svårt att göra insatser inom den kommunala budge­ten, måste i stället hitta extern finansiering.

Vi har låg arbetslöshet, ca 3 %. Vi har geofysikföretag, vi har Hultdins som gör stora investeringar. På Setra händer det saker. Vägdragningen är inte klar. Diskussioner med Trafikverket - Hur hanterar vi ökad trafik i Malå? Pågår investering i Kristineberg. Så jobb finns. Northvolt bussade hit personer med hög kompetens. Malå har inte märkt av det som hän­der i Northvolt.

Vindkraftutbyggnad - Vi ska göra en ny vindkraftplan tillsammans med Norsjö. Den är kraftigt försenad p g a sjukdom. Kommer att köpa in en konsult. Vi har utpekade områden i kommunen - Åmliden, Hornberget, Jokkmokksliden, Storliden och Ytterberg. Det finns även andra utpe­ka­de lämpliga områden. Vad vi har att ta ställning till är, ska det vara färre eller fler områden, eller är det de områden som gäller? Nästa fråga är, högre vindkraftverk kanske färre? Regeringen har avsatt 340 miljoner kr till vindkraft. 10-kommunerna har lyft fram - Titta på Finland eller Norge. Ska träffa Vattenfall i veckan. Verksamhetsutövaren har an­svaret för ut­tjänta verk. Malå kommun exporterar mycket energi.

Skolan har haft en lugn uppstart. Har extremt hög behörighet bland lä­rare. Skolskjutskostnaderna har skjutit i höjden.

Norsjö kommun kommer att säga nej till ringbil, Bastuträsk. Tågen har förändrats. På regional nivå har man träffat avtal med Trafikverket om tågtrafik, Norrtåg t ex. För tre veckor sedan sa Trafikverket att de inte träffar något nytt avtal.

Laven utvecklas, man kan äta middag där. Förra året sprutades Norr­backen så man kunde åka tidigt och ha läger här. Men det kostade un­gefär en halv miljon kr. Nu siktar man på att göra framsidan åkbar så ti­digt som möjligt. Försäljning av liftkort har gått ner. Hotellet har hög be­­läggning, med anledning av byggaktiviteter som pågår.

Vi brottas med våra enskilda vägar. Har genomfört träffar med skogsbo­lagen. De bör ta större ansvar eftersom de kör på de enskilda vägarna.

Befintliga tillagningsköket Grytan - Förslaget är att ta bort huset eller gö­ra om till garage-, förrådslokaler.

Det har kommit in ett medborgarförslag om busstation, ur trafiksäker­hets­­synpunkt. Inte en bra situation vid tre-, halv fyra-tiden. Då springer barn omkring där. Kommunen äger busstationen.

Hemtjänsten är flyttad till Ortvägen, i kommunens moduler (gamla HBV). Hemtjänsten flyttade dit från sjukstugan eftersom deras verksam­het växte, och man hade många bilar för att kunna ta sig dit. Nu är man mer centralt till och man kan gå och cykla, man behöver färre bilar. Ska vara där tills Miklagård byggts om. Sameföreningen tog över hem­tjäns­tens lokaler på sjukstugan och Revisorskompaniet ska flytta in i sa­me­fö­reningens gamla lokaler - f d Handelsbanken. Dessutom blev det billi­ga­re hyra för hemtjänsten.

Rådet **BESLUTAR** att notera informationen. Ordföranden får i uppdrag att kontakta kommunens fastig­hetsansvarige i syfte att klargöra situa­tio­nen runt hörselhjälpmedel i kom­munens lokaler. Samverkan sker med kommunens hörselombud Paula Frank. Föreningar ska uppmuntras att sprida information om att de kan lämna ut levnadsberättelsen vid sina medlems­möten.

Mötesdagar 2025

Rådet träffas fyra gånger per år.

Rådet **BESLUTAR** att kommande och första mötesdag för 2025 är mån­­­dag den 10 februari, kl 09.00 - 11.00. Tillträdande ordf återkommer med datum för resterande möten.

Övriga frågor

Reumatikerföreningen Malå Norsjö/Margot Stenberg:

* Tillgänglighetsvandring

Reumatikerföreningen efterfrågar tillgänglighetsvandring i kommunen, och då särskilt i badhuset. Om vattengymnastiken startar, det finns en anpassad trappa. Den trappan behöver repareras så att den inte skra­par och förstör någonting i själva bassängen.

Rådet **BESLUTAR** att ordföranden lyfter frågan om tillgänglighetsvand­ring med folkhälsosamordnaren Daniel Burman i samband med folkhäl­sorådets möte, och då särskilt badhuset och trappan.

Ruth Holmquist avtackar avgående ordförande med en blomma.

Vid pennan



Catrin Björck