# Övergripande områden/teman som har lyfts som angelägna

Sammanställningen innehåller de frågor som har återkommit i relevanta nationella och regionala prioriteringar samt under aktualitetsprövningen. Dialoger har skett med bland annat samverkansgrupperingar, kommuner i länet, Länsstyrelsen och Region Uppsala och ledande politiska företrädare i länet. I underlaget ingår också frågor som återkommande har lyfts av civilsamhällesorganisationer i länet, näringslivsorganisationer samt ungdomar.

Observera att denna sammanställning endast är en redovisning av framlyfta områden och att den i detta skede inte läsas som förslag på framtida sortering eller formulering i en fastställd ny RUS.

Två övergripande sorters frågor finns, förhållningssätt och nycklar, samt sakområdesfrågor.

## Identifierade och uttalade förhållningssätt och nycklar

I uppföljningsdialoger inom ramen för aktualitetsprövningen har det uttalats viktiga frågor som kan ses som förhållningssätt eller nycklar som ska genomsyra den kommande RUS:en och det regionala utvecklingsarbetet.

### Utgå från människan:

Den regionala utvecklingsstrategin strävar mot visionen om ett gott liv och utgår därmed från länets invånare utifrån deras specifika förutsättningar, och hur vi genom RUS kan bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för att kunna leva ett liv med livskvalitet. Det är människorna som bor och verkar i länet som med sin kompetens och kraft skapar utvecklingen utifrån sina unika förutsättningar.

### Ett generations- samt glokalt perspektiv på utvecklingen

Det goda livet i länet och länets utveckling ska inte ske på bekostnad av biologisk mångfald och miljö, eller på människor i andra länder eller framtida generationer. Uppsala län ska ta sin del och ligga i framkant i, och se de stora möjligheterna som kommer av, omställningen till ett hållbart samhälle i enlighet med de globala målen. Detta kräver investeringar och arbetet behöver ske här och nu.

### Hela länets RUS

Den regionala utvecklingsstrategin kan och ska vara relevant för hela länet. Länets olika delar har olika förutsättningar och egenskaper som ger styrkor och utmaningar som ska omhändertas i utvecklingen. RUS ska visa på hur det finns/kan finnas en ömsesidig nytta och beroenden mellan Uppsala och länets övriga delar, samt den ökande integreringen mot Stockholm.

### Se och använda kraften i närområdet

Med omställningen till fossiloberoende och i arbetet för ett motståndskraftigt och robust samhälle kommer ett ökat fokus på hur hållbara livsmedel, produkter och tjänster i ökad grad kan produceras i närområdet - i en levande landsbygd och i hållbara städer. Aktuella frågor är också hur vi kan lyfta våra kulturarv i länet och utveckla en stark och hållbar besöksnäring.

### Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Digitalisering är ett verktyg vars möjligheter måste tas tillvara, och utmaningar hanteras i länets utveckling. Genom en framgångsrik digitalisering möjliggörs effektivare och närmare verksamheter, mer tillgängligt kulturutbud och samhällsservice samt möjligheten att studera, arbeta, driva företag och nå kunder utan behovet av transporter. I samhällets digitalisering krävs att alla invånare har förmåga och möjlighet att bidra och delta, och vid behov fortbilda sig för att möta utvecklingens krav på förändrad kompetens.

### Samarbeta storregionalt, nationellt och internationellt

Samarbete sker idag inom en mängd områden och verksamheter i länets närområde, med grannlän och grannkommuner. Företag och organisationer verkar över större områden, och även nationellt och internationellt. Länet ska fortsätta stärka samarbete och samverkan inom Mälardalsrådet, Östra Mellansverige – ÖMS, inom sjukhusregionen och nationellt. Här finns funktionella samband och vi står i ökande grad inför utmaningar som inte ser kommun-, läns, eller nationsgränser.

Internationellt samarbete, både i Sveriges närområde, inom EU och i ett större globalt perspektiv är därmed en förutsättning för att bättre kunna möta de samhällsutmaningar och -möjligheter som vi står inför, där det finns effektivitet och kraft i att finna gemensamma lösningar.

### Utgå från och ta ansvar för samhällsuppdraget

I en nära framtid med stora utmaningar vad gäller finansiering av det offentliga uppdraget, samtidigt som stora utmaningar ska mötas och en omställning behöver ske på flera områden, krävs att det offentliga utgår från samhällsuppdraget och inte begränsar sig inom verksamhetsgränser. Detta gäller frågor som olika aktörer idag var för sig kämpar med, men där en regional samverkan kan erbjuda mer kostnads- och verksamhetseffektiva lösningar för hela länets bästa. Detta gäller även de frågor som idag hamnar i det ”organisatoriska mellanrummet”, där ingen enskild part vare sig har huvudansvar eller möjlighet att själv lösa ut frågan.

### Nyttja civilsamhällets engagemang och kompetens

Länets civilsamhälle är kunskaps- och röstbärare med lokal kännedom och räckvidd och här finns en kraft, engagemang och kompetens som behöver tas tillvara i länets utvecklingsarbete. Föreningslivet spelar en viktig roll för det demokratiska samtalet, för lärande, och för att skapa mötesplatser i länet.

### Se och stimulera näringslivet bidrag till utvecklingen

Länets näringsliv bidrar genom att skapa jobbtillfällen och skatteintäkter, och kan därtill bidra med drivkraft i exempelvis hållbarhets- och innovationsarbete. Därtill kan länets näringsliv vara en resurs vid kriser, bidra till integration och inkludering med mera.

## Identifierade och uttalade viktiga sakområden

Nedan redovisas identifierade och uttalade viktiga sakområden för länet och dess utveckling. Av pedagogiska skäl har vi samlat de återkommande frågorna under ett antal rubriker. De enskilda frågeområdena är i texten nedan fetmarkerade.

### Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i öppna och attraktiva samhällen

För ett gott liv för länets invånare, och för en regional hållbar utveckling, lyfts vikten av att bygga och utveckla **hälsofrämjande samhällen och miljöer** som underlättar fysisk aktivitet och goda levnadsvanor i vardagen och där det finns trygga och attraktiva mötesplatser. Ett ökat fokus har också kommit på hur ett samhälle genom tidiga och hälsofrämjande insatser kan stärka **barn och ungas psykiska hälsa** och därigenom förebygga ohälsa. Skolan lyfts som en viktig arena**. Tillgång till god och likvärdig vård, habilitering och rehabilitering** utifrån behov och oavsett var man bor i länet behöver säkerställas. **Mäns våld mot kvinnor** är också en utpekad fråga i länet.

För hälsa och goda livsvillkor för alla är arbete **för social inkludering** avgörande, sett till att alla ska klara skolan och komma in på arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus bör ligga på integrering av utrikes födda kvinnor med lägre utbildning, kvotflyktingar och unga utan fullgjord gymnasieutbildning. Jämlikt deltagande i kultur- och föreningsliv och tillgänglig kollektivtrafik är också viktigt för den sociala inkluderingen.

Städer och samhällen som kan erbjuda **attraktiva miljöer och tillgänglighet** och kännetecknas av **ett öppet och kreativt samhällsklimat**, där olika människor, perspektiv, tankar och idéer välkomnas och stimuleras, ger ökad livskvalitet, tillit och kan bidra till entreprenörskap, innovation och tillväxt.

### Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur

**En trygg bostadssituation,** hållbart byggande, **närhet till grönområden** och service, samt **tillgänglig och** **hållbar infrastruktur för pendling och transporter** och **digitalisering** är områden för att utveckla hållbara städer och samhällen i länet. Bostäder behöver finnas för alla länets invånare. Tillgänglighet och närhet till **offentlig service** som vård -och omsorg i hela länet (i linje med strukturreformen **Effektiv och nära vård**) är viktigt för den regionala hållbara utvecklingen. Närheten till grönområden har koppling till friluftsliv och hälsa, men även gröna kilar i bebyggelsen krävs för att säkerställa för biologisk mångfald och djurliv.

### Tillgänglig kollektivtrafik och hållbara transporter

En tillgänglig **kollektivtrafik** möjliggör för människor att kunna bo och verka i länets olika delar. Kollektivtrafiken ökar tillgängligheten till olika fysiska rum, och bidrar därmed till ekonomisk utveckling, social inkludering och högre livskvalitet. Dess höga kapacitet och begränsade ytanspråk ger mindre trängsel och kan bidra till lägre miljöbelastning. Kollektivtrafiken behöver vara tillgänglighetsanpassad. Samhället behöver utformas för att underlätta för människor att välja att gå eller cykla i vardagen och vid behov kombinera detta med resor i kollektivtrafiken. **Hållbara transporter** innefattar omställning till mer hälsofrämjande och fossilfria transporter och pendling.

### Grundläggande infrastruktur för grön omställning, cirkulära system och robusthet

För att minska konsekvenserna av den pågående klimatkrisen och för att säkra en fortsatt välfärd krävs en **omställning** till ett fossilfritt välfärdssamhälle som bevarar **biologisk mångfald och ekosystemstjänster**. I ett län med ökad befolkning, krävs att länets aktörer tar gemensamt ansvar för att utveckla och investera i en robust, fossiloberoende och flexibel samhällsteknisk infrastruktur som plattform för det hållbara samhällsbygget. Detta gäller digital infrastruktur, transporter (exempelvis drivmedel), samt vatten och avlopp-, energi, och avfallssystem. Länet står redan idag inför behovet av investeringar utifrån befolkningstillväxten och den ökade exploateringen, och exempelvis **elkrafts- och vattenförsörjningen** samt tillgången till bredband i länet behöver säkerställas, för länets befolknings- och näringslivsbehov. En samhällsteknisk infrastruktur behöver därmed utvecklas både för att möjliggöra **hållbara konsumtions- och livsstilsmönster**, och för att minska spridningen av exempelvis **miljögifter**, men också för att minska **samhällets sårbarhet** och **öka samhällets förmåga att klara av störningar**. I utvecklingen av denna grundläggande infrastruktur finns möjligheter till att utveckla lösningar för **en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi**, som **nyttjar kraften i närområdet**, och kan ge grund för bättre **hälsa** genom exempelvis renare luft.

### Sammanhängande regional fysisk planering

Behovet av en **regional fysisk planering** har lyfts, för att säkerställa långsiktig och samlad planering av grundläggande infrastruktur, koppling av bebyggelse, stråk, service och kollektivtrafik, och för att säkerställa skydd av naturresurser och gröna kilar.

### Samhällets motståndskraft

**Samhällets förmåga att klara av störningar**, eller **resiliens**, lyfts som en viktig fråga, såväl hos de ekologiska systemen som samhälleligt och socialt.

### Kompetens och nyskapande i länets organisationer och företag

**Ett starkt näringsliv med hållbart företagande** är en viktig nyckel för regional hållbar utveckling. Näringslivet och arbetsmarknaden i länet växer, med nystartade företag och ökat antal sysselsatta. Fortsatt **stöd för växande företag och arbetsmarknad** behövs genom att exempelvis **stimulera innovation och tillväxt** genom att nyttja och stärka företags- och innovationssystemet så företag som kan växa får möjligheter att göra det, såväl inom länet som utanför och internationellt, med länet som bas.

**Innovation** behövs för omställning, både inom näringsliv och inom det offentliga och inom civilsamhället. Länets universitet skapar en stor mängd kunskap och kan i samverkan med privata och andra offentliga aktörer ge ett stort bidrag till samhällsutvecklingen i länet.

**Kompetensförsörjning** är en central fråga för såväl offentlig sektor som för näringslivet. Att ha tillgång till kompetens i form av människor och kunskap är en helt avgörande fråga för att kunna upprätthålla den offentliga sektorn och leverera välfärdstjänster, eller om man som företag vill fortsätta att vara konkurrenskraftig på marknaden. En särskild utmaning ligger också i det faktum att samtidigt som många branscher har svårt att rekrytera, står många individer och grupper näst intill isolerade från arbetsmarknaden och är i behov av stödjande insatser och/eller kompetensutveckling. Kompetensförsörjning tar sitt avstamp i utbildningssystemets olika delar, från en **kvalitativ för- och grundskola** till högre utbildning och spänner hela vägen över arbetsmarknadens **matchning**, till strategisk kompetensutveckling och gemensamma karriärnät.