

Saker fra Berger og Rykkinn Vel

Til møte med formannskapet i Bærum kommune 29. april 2020

Berger og Rykkinn Vel har følgende spørsmål til formannskapet 29. april:

1. **Sykkelstrategi – En politikk for sykkel og gange:**

Fokus på sykkelstrategi er fokus på sykkel kontra privatbil.  Bærum kommune har som del av sine klimamål å øke andelen som sykler og tar seg fram til fots.

Fra innbyggerne har vi denne sesongen fått flere klager på vintervedlikehold.

* Hva vil Bærum kommune gjøre for å øke fremkommeligheten på det vanlige gang- og sykkelveier?

Lokale strategier må forankres i den løpende kommunale planleggingen hvis de skal ha effekt. Tilrettelegging for gåing er bra for helsen og for å få levende lokalmiljøer. Attraktive muligheter for gåing gjør det lettere å bruke kollektivtransport og å velge bort bilen. Dette innebærer på typiske transportetapper skille mellom gående og syklende. Berger og Rykkinn Vel ønsker at transportetappen mellom Rykkinn og Kolsåsbanen, samt skoler og arbeidsplasser i Rudområdet omfattes av slike tiltak.

* Hva kan politikerne gjøre for å legge forholdene bedre til rette for typiske transportetapper på sykkel?

1. **Berger svømmehall - Rykkinn**

Vi er kjent med at det åpnes en ny svømmehall på Rud.  Vi har fått opplysninger om at Berger svømmehall på Rykkinn skal stenges for publikum.  Rykkinn ble bygget for å dekke bolig- og servicetilbud for alle aldersgrupper.  Boligområdet er godt tilpasset Bærum kommunes klimastrategi.  Det er gang- og sykkelavstand til det meste. Berger svømmehall er viktig for folkehelsen.

* Vi håper politikerne kan bekrefte at Berger svømmehall fortsatt vil holde åpent for de 8.000 til 10.000 innbyggerne som sokner til hallen.

1. **Tidlig og reell  innbyggermedvirkning i kommunens plansaker:**

«Økt medvirkning kan gi økt forutsigbarhet gjennom å få fram potensielle konflikter på et tidlig stadium, slik at de kan avklares og bidra til økt effektivitet og legitimitet i planprosessene (Ot.prp. nr. 32 (2007–2008)). En forutsetning for dette er at planmyndigheten sørger for en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning gjennom planprosessen, og at den omfatter lokalsamfunnet og skaper grunnlag for dialog med organiserte og uorganiserte interesser (Ot.prp. nr. 32 (2007–2008)).»

* Vil formannskapet bidra til at det stilles krav til kommunens saksbehandling som styrker tidlig innbyggermedvirkning i plansaker, ikke minst der kommunens selv er tiltakshaver?

1. **Gode tilbud for alle barn og unge**

Speiderhuset i Leirdueveien 44 står igjen i fare for å miste sine lokaler. 1.Rykkinn har aktivitet for speidere fra andre klasse av. De holder til i speiderhuset «Huskestua» rett ved Berger skole på Rykkinn. Ved flere anledninger har Speidergruppen fått melding om at de må ut av den tidligere barnehage-bygningen fordi kommunen skal bygge omsorgsboliger der.

Behandlingen av speiderne står i grell kontrast til millionbevilgninger til idrettsbaner og idrettshus, og er betegnede for forskjellsbehandlingen av barn og unge avhengig av deres interesser.

* Vi ber formannskapet bidra til å sikre speiderne et fast arbeids- og møtested på Rykkinn ved å sikre Leirdueveien 44 til formålet.

1. **Utbygging av omsorgsboliger ved Nordby/Brekkeski**

Saken har skapt stort engasjement i vestre deler av Rykkinn.  Det er lagt fram mye saklig informasjon og forslag til alternativ plassering av boligkomplekset. Den politiske saken hadde i utgangspunktet en uryddig behandling og vedtak om bygging må anses som forslag til regulering der kommunen er tiltakshaver.

* Kan vi være trygge på at kommunen opptrer som reguleringsmyndighet selv i denne saken der det er kommunen som fremmer reguleringsforslag på egne vegne?

1. **Styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid og frivillighet**

KST - 146/19 - 11.12.2019:

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til en styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid, og ber rådmannen følge opp forslagene i saken og gi en årlig status frem til 2022.

2. Det utarbeides en policy for frivillighet i Bærum kommune, som en oppfølging og videreutvikling av frivillighetsmeldingen. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak i løpet av 2020.

Dokumentet er i store trekk en beskrivelse av hvordan frivilligheten kan støtte kommunens administrasjon og politikere i å få til gode tjenester til innbyggerne.  Dette er positivt, men fører til at frivillighetspolitikken vektlegger frivilligheten som støtteapparat i sin tjenesteproduksjon.  Verdien av frivillig engasjement bygger på interesse for foreningens sak og mål, ikke å bli tjenesteleverandør til kommunen.

* Hvordan vil kommunen sikre at frivillighetens egenverdi i det sivile samfunnet styrkes?

Velbevegelsen har flere 100 års tradisjon for bomiljøutvikling og medvirkning i kommunalt arbeid. I velforeningen finnes det medlemmer av lokal idrettsforening, Røde Korps, menigheten og andre frivillige lag og foreninger.  Velforeningen samler lokale krefter for der folk bor.  Dette er ikke minst viktig når det gjelder innbyggermedvirkning.

Vil våre politikere sørge for at det «urnorske» engasjementet gjennom lokale velforeninger får en mer uttalt plass i kommunens politikk for innbyggermedvirkning og frivillighet?