|  |  |
| --- | --- |
| Stadsmiljö | logo  Göteborgs Stads logotyp |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tjänsteutlåtande**Utfärdat 2023-04-26Diarienummer SMF-2023-00628 | HandläggareIngela GustafssonTelefon: 031-365 58 02E-post: ingela.gustafsson@stadsmiljo.goteborg.se |

# Uppföljning av Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025

## Förslag till beslut

Stadsmiljönämnden godkänner rapporten *Uppföljning av Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018–2025*.

## Sammanfattning

Göteborgs Stads *Friluftsprogram* antogs av kommunfullmäktige år 2018. Friluftsprogrammet tar avstamp i de tio nationella målen för friluftsliv och beskriver hur dessa ska nås i Göteborgs Stad genom sex strategier. Stadsmiljönämnden har övertagit dåvarande park- och naturnämndens ansvar för att uppföljning skall ske utifrån strategierna och kommande handlingsplaner. Uppföljning skall ske två gånger under perioden år 2018–2025 enligt kommunfullmäktiges beslut. Den första uppföljningen som redovisas i det här ärendet genomfördes 2022. Rapporten redogör översiktligt för utvecklingen av friluftslivet generellt i landet och specifikt i Göteborg från 2018 till idag, samt utvecklingsområden att fokusera på under fortsatt programtid. I bilagan redovisas på en mer detaljerad nivå urval av åtgärder som gjorts i Göteborg kopplat till de sex strategierna som friluftsprogrammet bygger på.

Uppföljningen visar att friluftslivet i Göteborg är i högsta grad aktivt och varierat. Under coronaviruspandemin ökade besökstrycket markant, vilket är positivt ur folkhälsosynpunkt. Samtidigt innebar det ökade besökstrycket i naturområden och parker under pandemin viss negativ påverkan på naturen som till exempel nedskräpning och slitage.

Många åtgärder har genomförts inom ramen för friluftsprogram men det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder. En hel del kan rymmas inom befintliga budgetramar men det finns områden där det krävs resursförstärkning eller omprioriteringar. Mycket pågående arbete inom ramen för programmet bör fortsätta som tidigare, men det finns anledning att fokusera mer på vissa delar vilket beskrivs i 10 stycken utvecklingsområden till år 2025 och framåt.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Många åtgärder har genomförts inom ramen för friluftsprogram men det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder. En hel del kan rymmas inom befintliga budgetramar men det finns områden där det krävs resursförstärkning eller omprioriteringar. Det gäller till exempel resurser för att kunna åstadkomma en kontinuerlig och långsiktig naturvårdsinriktad skötsel samt drift- och investeringsmedel för nya kommunala naturreservat - som till exempel den nu pågående reservatsbildningen av Lärjeåns dalgång. Friluftsprogrammets mål att tillhandahålla funktionella, säkra och tillgängliga friluftsanläggningar som vägar i naturområden, badplatser med flera kan inte uppfyllas i önskvärd grad i dag. Det finns en underhållsskuld som behöver tas igen för att kunna erbjuda anläggningar som uppfyller en standard som är rimlig. Kraftiga regn som orsakar skador på anläggningar har ökat över tid och kommer troligen på grund av klimatförändringar bli fler. Det är i det sammanhanget också av vikt att rusta upp och bygga nya anläggningar som är mer hållbara med avseende på det och andra klimateffekter.

Det finns även behov av nya typer av anläggningar som till exempel cykelleder/banor i terräng för stigcykling. Naturvårdsåtgärder men också friluftslivsåtgärder har ofta bedrivits i projektform med bidrag från till exempel Naturvårdsverket. I dagsläget är bidragsmöjligheterna starkt begränsade, till exempel från Naturvårdsverket på grund av budgetneddragningar.

## Bedömning ur ekologisk dimension

Friluftsprogrammet syftar generellt till att friluftsliv skall ske på naturens villkor så långt möjligt. Att säkerställa både stora och mindre naturområden, samt gröna kilar och blågröna stråk för friluftsliv, sammanfaller med behoven för att uppnå en hög biologisk mångfald och fungerande grön infrastruktur i Staden. Det pågående arbetet med att bilda naturreservat i Lärjeåns dalgång kommer att bidra till att uppfylla både det ekologiska och sociala målet i form av friluftsliv. Strategin att vårda naturen för både användbarhet och biologisk mångfald, så att variationsrika och attraktiva områden skapas, tillämpas i hög grad i Stadens förvaltning av naturområden men också i parker. Det ökade besökstrycket i naturområden och parker under pandemin innebar viss negativ påverkan på natur som till exempel nedskräpning och slitage. Det blev då också uppenbart att det finns ett ökat behov av information och kunskapshöjning om natur och allemansrätt samt hur man beter sig när man vistas i naturen. Det utomhuspedagogiska arbetet och informationsarbetet som redan finns idag är viktigt, och behöver utvecklas vidare för att öka förståelsen för naturvärdena och hur de kan påverkas av vårt beteende.

## Bedömning ur social dimension

Friluftsliv bidrar till ökad folkhälsa både genom fysisk aktivitet och psykiskt välmående och kan även bidra till ökad integration. Friluftsprogrammets mål är att Göteborg skall vara en stad med ett levande och varierat friluftsliv för alla. Aktiviteter som många enkelt kan ta del av är prioriterat. Mycket har gjorts och görs för att möjliggöra för friluftslivet men det finns fortsatt behov av att tillgängliggöra anläggningar och områden för att nå fler liksom att underhålla och anlägga nytt. Föreningslivet är viktigt och bidrar i hög grad till att staden har ett aktivt friluftsliv med social samvaro för många olika grupper av göteborgare. Att förbättra förutsättningar för och samarbete med föreningslivet, volontärer och andra aktörer är därför angeläget.

## Bilagor

1. Rapport *Uppföljning av Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018–2025*

2. Bilaga till rapporten – *Uppföljning av friluftsprogram per strategi* – exempel på aktiviteter och åtgärder 2018–2022

## Ärendet

Göteborgs Stads Friluftsprogram antogs av kommunfullmäktige år 2018. Friluftsprogrammet tar avstamp i de 10 nationella målen för friluftsliv och beskriver hur dessa ska nås i Göteborgs Stad. Stadsmiljönämnden har övertagit dåvarande park- och naturnämndens ansvar för att uppföljning skall ske utifrån strategierna och kommande handlingsplaner. Uppföljning skall ske två gånger under perioden år 2018–2025 enligt kommunfullmäktiges beslut och ärendet behandlar den första uppföljningen.

## Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads Friluftsprogram antogs av kommunfullmäktige år 2018. Uppföljning ska ske två gånger under perioden år 2018–2025 enligt kommunfullmäktiges beslut. Det här är ärendet behandlar första uppföljningen vilken genomfördes 2022.

Friluftsprogrammet tar avstamp i de 10 nationella målen för friluftsliv. Målet för friluftsprogrammet att: ”Göteborg ska vara en stad med ett levande och varierat friluftsliv” och friluftsprogrammet skall bidra till ökad folkhälsa, integration och ett rikare kulturliv. För att uppnå målen innehåller friluftsprogrammet sex strategier.

Rapporten redogör översiktligt för utvecklingen av friluftslivet generellt i landet och specifikt i Göteborg från 2018 till idag, samt utvecklingsområden att fokusera på under fortsatt programtid. I bilagan redovisas på en mer detaljerad nivå urval av åtgärder som gjorts i Göteborg kopplat till de sex strategierna som friluftsprogrammet bygger på.

Uppföljningen visar att friluftslivet i Göteborg är i högsta grad aktivt och varierat. Promenad med och utan hund är även som tidigare den vanligaste aktiviteten – det visar flera undersökningar både nationellt och regionalt. Löpning och vandring är också vanligt. Cykling har ökat över tid och då främst terrängcykling. Under sommarsäsongen är våra friluftsbad välbesökta. Tillgången till sjöar, vattendrag och hav ger goda möjligheter till sportfiske som är populärt i staden; det gäller även paddling, vindsurfing och andra vattenburna aktiviteter. Ridning är populärt, särskilt bland flickor, och är prioriterat ur jämställdhetssynpunkt.

Under coronaviruspandemin ökade besökstrycket markant, vilket är positivt ur folkhälsosynpunkt. Med det ökade besökstrycket under pandemin som bakgrund genomfördes flera åtgärder under 2020 och 2021 för att möjliggöra för ännu fler att vistas ute under mer ”smittsäkra” förhållanden, och locka fler att upptäcka nya naturområden att besöka. Mycket kunde göras genom det politiska uppdraget att genomföra trängselförebyggande åtgärder i parker, naturområden och badplatser under sommaren 2021 med en budget på 15 miljoner kronor.

Ökat besökstryck i naturområden liksom effekter av klimatförändringar medför dock påverkan på mark, vatten och anläggningar. Det medför ett ökat behov av förbättrad drift och underhåll av befintliga friluftsanläggningar, liksom nya anläggningar för att kanalisera olika aktiviteter. Det gäller även förbättring av tillgängligheten för alla.

Mer information och kunskapshöjning när det gäller allemansrätt, hur man bör bete sig vid vistelse i natur liksom information om hur man hittar till och i områden är angeläget. Att nå nya och fler målgrupper, förbättra förutsättningar för och samarbete med föreningslivet, volontärer och andra aktörer är andra viktiga områden att arbeta vidare med.

Säkrad tillgång till både små och stora naturområden liksom koppling mellan dessa är grundläggande villkor för en fortsatt utveckling av friluftsliv i Staden. Naturområden och parker med tillhörande anläggningar finns spridda över Staden, är öppna för alla och i huvudsak gratis. Det skapar förutsättningar för att i viss mån kunna bidra till ökad integration. Detta gäller även verksamhet som till exempel gratis utlåning av utrustning och möjlighet att pröva på friluftsverksamhet vilket bedrivs på flera platser för att nå målgrupper som inte besöker parker och naturområden i någon högre grad och kan därmed även bidra till ökad integration. Friluftsbaden är också platser där många olika besökare kan mötas.

Staden har ansvar för att tillhandahålla förutsättningar för friluftsliv i form av mark och vatten samt anläggningar. Säkrad tillgång till naturområden – både de mindre bostadsnära och större – liksom koppling mellan dessa är grundläggande villkor för en fortsatt utveckling av friluftsliv i Staden. Det finns många naturområden och parker i staden med olika typer av friluftsanläggningar att utöva friluftsliv i. Stor del av marken i dessa områden ägs av kommunen vilket skapar goda förutsättningar för friluftslivet.

Staden har också ett ansvar för information och kunskapshöjning, stöd till föreningar och andra aktörer som har anläggningar och bedriver friluftsverksamhet. Mycket information som berör friluftsliv finns på Stadens hemsida och sociala medier. Även skyltning ute på plats är viktigt. Det bedrivs också ett aktivt utomhuspedagogiskt arbete på stadsmiljöförvaltningen, skolor och förskolor med flera. Staden erbjuder även aktiviteter och möjligheter att prova på friluftslivsverksamheter.

Föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller friluftsliv i många avseenden. Flera friluftsanläggningar både sköts och anläggs av föreningar. Många föreningar erbjuder friluftsaktiviteter inte minst till barn och ungdomar i samband med skollov.

## Förvaltningens/bolagets bedömning

Friluftsprogrammet sträcker sig till och med år 2025. Mycket pågående arbete inom ramen för programmet bör fortsätta som tidigare, men det finns anledning att fokusera och utveckla mer inom en del områden. Mot bakgrund av de stora organisationsförändringar som nu har genomförts finns ett ökat behov av att hitta former för nätverk eller annan samverkansform för friluftslivsfrågor – detta gäller både inom Staden och med andra aktörer. Genom uppföljningen har nedan utvecklingsområden identifierats och som beskrivs utförligare i rapporten.

**Utvecklingsområden att fokusera på till år 2025 och framåt**

* Fortsatt säkerställande av större naturområden liksom bostadsnära park- och naturområden.
* Säkerställande av gröna kilar och blågröna stråk – och utveckling av kopplingarna mellan dem.
* Nyanläggningar för att till exempel kanalisera utövare av olika aktiviteter samt möta nya krav och behov.
* Genomföra åtgärder för ökad tillgänglighet enligt den nya riktlinjen för tillgänglighet i park- och naturområden – utveckling av entréer är ett fokusområde.
* Utveckling av kommunala badplatser.
* Hållbart friluftsliv: påverkan på miljö och natur, klimatanpassningar och hållbart resande.
* Kunskapshöjning och information
* Ökad kunskap om besökare och aktiviteter
* Inspiration och vägledning för att nå både gamla och nya målgrupper.
* Involvera civilsamhället i högre grad: ta fram former för volontärskap, samarbeten och ökat stöd till friluftslivsföreningar

|  |  |
| --- | --- |
| Ingela Gustafssonutvecklingsledare | Gunilla Åkerströmavdelningschef utemiljöer och stadsliv |