**Styrelsemöte för Saxån-Braåns vattenråd tisdagen den 29 september 2015**

**Plats:** Landskrona stadshus, kl 10.00.

**Närvarande:**

Beslutande: Peder Weibull, Miljönämnden, Landskrona

 Olof Röstin, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv

 Miroslav Han, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv

 Jan Svensson, Miljö- och byggnadsnämnden, Kävlinge

 Ulf Trolle, Jordägarna

 Alexander Hess, fritidsfiske

 Sven Laurin, Naturskyddsföreningen

 Sofia Augustsson, NSVA

Övriga:

 Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona

 Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv

 Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv

 Bjarne Andersen, Miljönämnden, Landskrona

 John Fidler, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv

 Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen

 Björn Nordström Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv

 Patrik Lund, Strategiska avdelningen, Kävlinge

 Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen

Ordförande \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justeringsman \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sekreterare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§** **1 Upprop och fastställande av dagordning**

Upprop genomfördes och det konstaterades att 8 beslutande var närvarande.

Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes.

**§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare vid mötet**

Beslut: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle Nordell till sekreterare för mötet.

**§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet**

Beslut: Charlotte Lundberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 4 Rapport från exkursionerna med vattenrådet i Häljarp, Dösjebro, Svalöv och Trollenäs.**

Vattenrådet har genomfört fyra kvällexkursioner längs vattendra­gen i Häljarp, Dösjebro, Svalöv och Trollenäs. Ulrik Alm från Studiefrämjan­det har engagerats som exkursionsledare/moderator. Re­presentanter för vattenrådet och naturskyddsföreningarna har med­verkat. Under ex­kursionerna delade vandringsbroschyrer ut, det berättades om Vattenrå­det, vattenkontrollen och lite om landskapsförändringarna de senaste 200 åren. Ulrik Alm förevisade fåglar och andra företeelser i naturen som vi träffade på under vandringarna. Exkursionerna har aviserats i Lokalbladet, kommunernas hemsidor och på några ställen har det delats ut information i brevlådorna.

Häljarp: 1 deltagare + journalist som skrev en trevlig artikel i Lokaltidningen. Gick från Fiskestugan vid Ågatan längs Saxån bort till Klintkärrsvägen och tillbaka.

Dösjebro: Ca 15 deltagare. Gick längs Saxån och tillbaka över deponiområdet.

Svalöv: Knappt 30 deltagare. Vi gick längs Svalövsbäcken från Luggudevägens överfart till Svalövssjön. Skötseln av bäcken om­givningar diskuterades och det framfördes önskemål om att kontakten med ån ska förbättras bl a genom att hålla efter pestskråpen. Regleringen av Svalövssjöns vattenyta och fritidsfisket diskuterades.

Trollenäs: Knappt ett tiotal deltagare. Vandringen gick från Slottsparken ner till Gullarp och tillbaka.

Exkursionernas form och innehåll diskuterades. Dessa exkursioner några timmar en vardagskväll lockar främst de lite äldre. För att locka barnfamiljer krävs någon särskild aktivitet som intresserar barn. Fladdermöss (se längre fram i protokollet) eller andra aktiviteter som t ex elfiske, håvning efter småkryp kan locka stora skaror. Det kan också vara effektivt att samarbeta med naturskyddsföreningen, byalag och andra organisationer.

Beslut: Arbetsgruppen funderar över formerna för framtida exkursioner och andra aktiviteter

**§ 5. Länsstyrelsens förslag till hur jordbruket ska delta i vattenkontrollen**

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till hur jordbruksnäringen ska kunna vara med och finansiera vattenkontrollen i de skånska vattendra­gen. Pardis Pirzadeh från Länsstyrelsen redogjorde för hur de legala förutsättningarna är för att jordbruket ska vara med. I Miljöbalken framgår det att verksamhetsutövarna (här de enskilda lantbrukarna) ska känna till sin verksamhets påverkan på omgivande miljö. Tillsynsmyndigheterna kan i princip förelägga en enskild lantbrukare att genomföra mätningar som visar på verksamhetens påverkan på miljö. I praktiken är det endast större industrier och avloppsreningsverk (med väl definierade punktutsläpp) som genomför sådan kontroll antingen kring den enskilda utsläppspunkten eller som medfinansiär i en så kallad samordnad recepientkontroll där lämpliga provpunkter i hela vattendraget väljs ut. Det senare brukar vara en mer kostnadseffektiv vattenkontroll. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till betalningsmodell för lantbrukarna och skickat ut det på remiss till Skånes miljöförvaltningar (och motsvarande) som bedriver tillsyn av lantbruket och är de som kan hantera dess frågor.

Därefter och under förutsättning att kommunernas tillsynsmyndigheter finner förslaget gott kommer det att skickas ut på en andra och bredare remissomgång till Vattenråden, LRF med flera.

Förslaget diskuterades och det framfördes bland annat:

Miljöbalken menar att förorenaren ska betala. Om hela kostnaden läggs på skatte­kollektivet kan detta minska incitamentet att vidta åtgärder. Vattenvård­ande åtgärder behöver följas upp. Kostnaderna för vattenkontrollen kan kanske betraktas som kostnaderna för att vara med i en vägsamfällig­het. Andra länder t ex Frankrike har tydliga vattenavgifter för att nyttja vattnet både som recipient och för bevattning. Hur jobbar man med dessa frågor i andra länder runt Östersjön? Frågan har varit upp i Kävlingeån för några decennier sedan och då menade LRF att detta redan är betalt via skatten.

I övrigt framfördes kritik mot det burdusa sättet som förslaget lanseras på. Greppa näringen framfördes som ett utmärkt sätt att få något gjort och att det där hade skett genom dialog och inte genom föreläggande. Generellt menade mötet att dialog är en bra form för att få vattenvård­ande åtgärder genomförda.

Beslut: Frågan får tas upp i Vattenrådet om det kommer en andra remiss.

**§ 6. Öresunds vattenvårdsförbund vill att vattenråden ska bli medlemmar i förbundet**

NSVA har framfört att det finns en önskan från Öresunds vattenvårds­förbunds (ÖSV) sida att vattenråden ska vara med i förbundet och med­verka i arbetet och bidra till finanseringen av kontrollverksamheten.

Inledningsvis konstaterades att särskilt mycket ekonomiska medel inte finns att tillgå. Både Råån och Saxån-Braån har tidigare varit medlem­mar och Höje å avslutar sitt medlemskap 2015.

I övrigt framfördes bl a följande:

Om vattenrådet går med ökar möjligheterna att påverka utformningen av kontrollen. ÖSV är en organisation av utsläppare och vattenrådet som sådant bidrar ju inte till utsläppen som organisation även om Saxån påverkar Öresund. Valet av provpunkter har diskuterats och de är ofta placerade tämligen långt från utsläppspunkter. Medverkan i ÖSV kan underlätta dialog om var det är mest angeläget att ha provpunkterna placerade och vilka undersökningar som ska genomföras.

Beslut: Undersöka varför flera vattenorganisationer gått ur och vilka former och kostnader som kan vara aktuella.

**§ 7. Försöka och bilda vattendragsgrupper för mindre avrinningsområden**

Ett av syftena med att starta vattenråd runtom i landet är att öka och bredda det vattenvårdande arbetet och öka informationsflödet mellan centrala, regionala och lokala aktörer. Ett sätt att öka det vattenvård­ande arbetet på lokal nivå är att starta så kallade vattendrags grupper. I Saxån och Braån med omnejd kan ca 60 olika delavrinningsområden identifieras. De kan vara ganska stora och innehålla natursköna partier av vattendraget eller små och endast innehålla en kulvert. Två typer av vattendragsgrupper kan identifieras. Genom LRF och Greppa näringen kan lantbrukare gå samman i längs ett vattendrag och få rådgivning och stöd för vattenvårdande åtgärder. I några få vattenråd finns exempel med fokus på andra grupper än markägare.

Charlotta Lundberg menar att Svalövsbäcken kan vara ett lämpligt om­råde att starta en vattendragsgrupp i. Det skulle kunna drivas i studie­cirkelform och olika ”experter” kan bjudas in på möten. En hel del kun­skap borde kunna komma de olika aktörerna till del. T ex ibland kan man tro att man gör det rätta och t ex slår gräset och tar bort buskar som skuggar vattendraget – med resultat att vattendraget växer igen i stället.

Vattenrådet har en mindre budget som kan användas för att täcka kost­nader för vattendragsgruppers verksamhet. Andra finansieringskällor kan LOVA och Leader vara. Möjligen kan Skånes hälsovårdsförbund hjälpa till och hitta andra sätt att finansiera verksamheten.

Beslut: Mötet menade att det är angeläget att få igång ett pilotprojekt.

**§ 8. Övriga frågor och information**

Den restaurerade meanderslingan nedströms Trollenäs i Eslövs kommun ska förmodligen förstärkas med mer lekgrus för öring.

Det har gjorts en fladdermusinventering i Eslöv och den 17 september genomfördes en exkursion vid Trollenäs med ett knappt 50-tal deltagare. Området har öppen parkmiljö, öppet vatten och skogsmiljöer med lämpliga träd för överdagning och många arter har hittats i området. Fladdermöss är känsliga för ljus och det är bra att slottet inte är upplyst.

Information om hur hemsidan är organiserad och hur man enkelt ska kunna hitta nyheter och vilka evenemang som är förestående ska skickas ut.

Länk till videofilm om arbetet med återskapande av Säbybäcken ska skickas ut.

**§ 9. Mötet avslutades**

Nästa möte är den 1 december i Teckomatorp.

**Bilagor.**

1. Årsredovisning för Öresunds vatttenvårdsförbund.
2. Powerpointpresentationer som visades på mötet.