**Under de kommande åren står kommunen inför flera förändringar. Under 2017 förändras den ekonomiska verkligheten, en eller två flyktingfamiljer planeras komma till Kumlinge och den åländska kommunstrukturen är under utredning.**

**Den här texten informerar om de förändringar som nämns ovan. Målsättningen är att på ett enkelt och begripligt sätt beskriva dessa ganska komplicerade saker.**

**EKONOMISKA FÖRÄNDRINGAR**

Som alla vet är det ”dåliga tider” i Finland. För 2017 har därför den finska regeringen föreslagit en rad åtgärder som även påverkar oss på Åland. En av dessa förändringar är att man höjer nivåerna i skatteavdragen för att människor ska ha råd att konsumera vilket man menar är bra för hela samhället för om människor har råd att köpa saker finns också arbete att tillverka saker och sälja tjänster. Att avdragen höjs innebär förstås att kommunen får mindre pengar av invånarna. På fastlandet har regeringen bestämt sig för att kompensera kommunerna för detta men här på Åland får kommunerna ingen kompensation av landskapsregeringen. Istället har landskapsregeringen låtit bli att sänka landskapsandelarna vilket man hade planerat att göra. 2018 ska också ett nytt landskapsandelssystem träda i kraft och exakt hur det kommer att se ut och hur det påverkar Kumlinges landskapsandelar är oklart, men risken finns att landskapsandelarna minskar.

När kommunen nu gjort färdigt renoveringen av Annagården måste lånet betalas av och samtidigt ska det helst sparas pengar till kommande år. För att kunna göra det har det i budgeten för 2017 både sparats på kostnader och ökats på intäkter. Intäkterna höjs bland annat genom att öka bygglovsavgifter och att införa fastighetsskatt på fast boende. Den nya fastighetsskatten är på 0,4% av husets ”återanskaffningsvärde” som räknas ut av skattestyrelsen. På detta värde görs sedan avdrag efter husets ålder. Ett nybyggt hus på 150 kvadratmeter kommer uppskattningsvis att beskattas med ca 400 euro om året. Ett äldre hus får betydligt lägre värde och alltså lägre skatt.

Inbesparingar på kostnader är för 2017 främst personalkostnader. Det finns ett fåtal uppgifter kommunen utför som inte är lagstadgade. Några av dessa är att hålla med simstränder, att ge ut Kumlinge Nytt och den marknadsföring näringslivsnämnden har hand om. Varken styrelse eller fullmäktige tyckte i sina budgetbeslut för 2017 att det vore bättre för invånarna att lägga ner någon ej lagstadgad verksamhet än att höja intäkterna.

Det kan bli så att ytterligare besparingsåtgärder måste göras kommande år, mycket beror på hur landskapsandelarna förändras. Tjänster kan behöva förändras, kommunens servicenivå riskerar att minska och skatter och avgifter kanske måste höjas mer. Det är självklart att både beslutsfattare och tjänstemän arbetar för att få så bra verksamhet som möjligt till så lågt pris som möjligt men framtidens förutsättningar är något ovissa.

**FLYKTINGMOTTAGNING**

Tidsplanen är just nu den att tidigast i februari kommer två flyktingfamiljer till Kumlinge. Kommunen har meddelat migrationsverket att den helst tar emot familjer med dagisbarn. Tanken är att det är bättre om barnen bott här en tid innan de ska börja i kommunens skola.

De ekonomiska förutsättningarna för flyktingmottagande är något som ofta diskuteras. För Kumlinges del är det egentligen ganska enkelt: kommunen får av staten en viss summa per flykting att använda som kommunen anser behövs och utöver det ersätter staten utkomststöd och vårdkostnader helt och hållet (om flyktingarna efter 4 år bor kvar och fortfarande behöver utkomststöd övertar kommunen dock ansvaret för det). Dessutom får kommunen förstås landskapsandelar för flyktingarna precis som för alla andra invånare.

Föräldrarna utbildas i svenska genom SFI-kurser. Landskapet har lovat att tillhandahålla denna kurs i Kumlinge så att flyktingarna inte behöver åka till ”stan” varje dag för lektioner i svenska. Barnen får svenskstöd på dagis och undervisning i skolan. Kostnaden för svenskundervisning för barn och stöd på dagis ersätts till 86% av landskapet (detta gäller alla inflyttade barn som inte har svenska som modersmål).

Alltså förväntas flyktingmottagande inte kosta kommunen något i det större perspektivet. På kort sikt kan det bli ökande kostnader för t.ex. barnomsorg, men samtidigt får kommunen också ökade landskapsandelar för nya barn. Om det är dyrt för någon att kommunen tar emot flyktingar så är det framförallt för staten det är dyrt.

För övrigt är det ju så att alla kommuninvånare, nya och gamla, ibland kostar pengar för kommunen. Det är ju bl.a. för att hantera människors olika behov som kommuner finns. Alla är med och betalar efter sin egen förmåga och man utnyttjar i gengäld den service kommunen producerar.

**KOMMUNREFORMEN**

Landskapsregeringen har köpt en utredning av en svenska konsultfirma som tagit fram tre förslag på ny kommunstruktur för Åland. Dessa förslag ska nu utredas djupare och utredningen ska sedan rangordna dem. Efter det ska landskapsregeringen ta ställning till vilken kommunstruktur man vill ha i framtiden. Regeringen kan prioritera annorlunda än utredningen och kan också föreslå ett helt eget alternativ. Landskapsregeringen har sagt att man redan i februari 2017 ska meddela vilken ny kommunstruktur landskapsregeringen kommer gå in för att genomföra.

De tre förslag som utredarna tagit fram är

1. Hela Åland som en kommun
2. 4 kommuner, för Kumlinges del en skärgårdskommun bestående av Kökar, Sottunga, Brändö och Kumlinge.
3. 7 kommuner, för Kumlinges del en ny kommun tillsammans med Brändö (”norra skärgårdskommunen”)

För att komplicera saken ytterligare pågår också arbetet med det som ofta kallas ”KST-områden”. KST-områden är geografiska områden som genom en enda organisation samordnar sina socialvårdstjänster förutom barn- och äldreomsorg. Förkortningen betyder ”**k**ommunernas **s**ocial**t**jänst”.

Här växer just nu tre alternativ fram som de möjliga för Kumlinge:

1. Gå med i Mariehamn, Jomala och Lemlands socialvårdsområde
2. Gå med i Norra Ålands socialvårdsområde
3. Inte gå med i något, då tvingas alla kommuner av lagen att bilda ett enda gemensamt socialvårdsområde.

Det blir automatiskt alternativ 3 så länge en enda åländsk kommun inte går med i något socialvårdsområde.

De olika socialvårdsområdena har olika system för att fördela kostnaderna inom områdets medlemskommuner. Alternativ 1 låter varje kommun betala kostnader som härrör till de egna medborgarna medan alternativ 2 fördelar hela områdets kostnader enligt invånarantal och skattekraft. Alternativ 3 är inte bestämt hur det ska fördela kostnader.

Det är också oklart hur landskapsandelar för socialvården ska beräknas i framtiden. Det finns reglerat i lagen om samordnad socialvård men i landskapsregeringens förslag till nytt landskapsandelssystem är det ett annat system.

Styrelsen och fullmäktiges presidium har sedan en tid diskuterat samarbete med Brändö kommun. I november hölls det senaste av dessa möten. Så här långt är förtroendevalda i de båda kommunerna överens om att samarbetet bör utvecklas till att även innefatta tjänster. Man kan ju notera att i alla förslagen som figurerat om ny kommunstruktur så är Kumlinge och Brändö i samma ”nya” kommun. Det finns alltså all anledning att redan nu ha bra kontakt och de samarbeten vi påbörjar kommer kunna fortsätta oavsett ny kommunstruktur.