Referat fra bibliotekmøte i Kautokeino

**Dato:** 12.03. 2025   
**Sted:** Guovdageainnu Thon Hotell   
**Referent:** Ine, Mona og Helga   
  
   
**Til stede:**   
  
**Vardø kommune:** Henrik Wagner Størkersen   
**Deanu gielda/Tana kommune:** Ragnhild Måsø   
**Porsanger kommune:** Espen Høybakken   
**Sør-Varanger kommune:** Birgit Wøhni Risan, Dag Rune Vellene   
**Alta kommune:** Sonja-Kristin Granaas   
**Båtsfjord kommune:** Wenche Vevik   
**Hammerfest kommune:** Karine Iversen Salin   
**Vadsø kommune:** Veronicha Angell Bergli   
**Guovdageaidnu/Kautokeino:** Mikkel Ole Eira   
**Unjárgga Gielda/Nesseby kommune:** Jørgen Betten   
**Nordkapp bibliotek:** Thomas Johnson Svaland   
**Måsøy:** Monica Isobel Glenna   
**Kárášjoga gielda/Karasjok kommune:** Evy Guttorm   
  
**Andre institusjoner**:   
**Sametinget:** Liv Inger Lindi   
**Alta videregående skole:** Frøydis Totland   
**Sámi allaskuvla – Girjerájus/Biblioteket:** Mette Irene Johansdatter Hætta   
**Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla, Guovdageainnus:** Inger Marie Nilut 

**Fylkesbiblioteket:**    
Sunniva Knutsen   
Helga Kristine Pettersen   
Ida Z. Sagberg   
Mads Munkvold   
Mona Fonnes   
Signe F. Aune   
Ine Torsvik   
  
  
  
  
Velkommen og diverse ting å snakke om ... ved fylkesbiblioteket

Referat: Ine   
  
**Nasjonalbibliotekets utlysningsmidler**   
  
Det ble bestemt, etter avstemning at midlene skal gå til alternativ 2. Det vil si at vi arrangerer to fagdager, en i øst og en i vest i 2025.    
  
**Felles markeringer gjennom året**   
   
Folkebibliotekene ønsker at vi lager ferdig tekst og bilde/film til følgende merkedager:    
  
Kvinnedagen 8 mars    
Verdens poesidag 21 mars    
Verdens bokdag 23 april    
Nasjonal bibliotekdag     
Samisk språkuke    
Kildekritikkdagen 13 mars.    
   
  
Se powerpoint for info-saker

Referat Finnlitt

Referent Helga Kristine Pettersen

## Hva slags arrangement kan dere ha lokalt i tilknytning til temaet?

## Hvordan kan det kombineres med strømming? Innspill som kom:

* Strømming: At man er inkludert. Velkommen til Finnlitt, og ønsker velkommen til alle som tar imot strømmen. Etterpå, kan man fortsetter en samtale etter innlegget med kaffe og kanskje ha en litterærkafe i biblioteket.
* Fem spørsmål fra publikum som er kommet på forhånd fra kommunene gis til samtaleleder.
* Direktestrøm blir vanskelig når man selv er på festivalen, men før eller etter. --> kunne strømme i åpningstiden. Direktestrøm er viktig og.
* Invitere forfattere som er på Finnlitt til seg. For eksempel: Ha arrangement i Kautokeino i beiavvas sine lokaler.
* Lokale forfattere – trekker mennesker. Lokale forfattere fra eller røtter fra Honningsvåg. Alle må gjerne sende inn forfatterønsker.
* De som er nære kommuner, ha forfatter i forkant og promotere festivalen, for så dra på selve festivalen. Hva med turne i forkant i Tana, Nesseby og Vadsø?

## Programråd

Består av Frøydis, Hanne, Karine og en til.

Send innspill til:

[Finnlitt@ffk.no](mailto:Finnlitt@ffk.no)

# Bibliotekplan. Kommunale planer og veien mot en egen bibliotekplan

## Del 1: Om kommunale planer ved samfunnsplanlegger Marit Meløy i Várdu: Hvorfor er kommunal planlegging viktig for bibliotekene?

### Noen viktige punkter fra presentasjonen

* **Planprosessen er viktig**: Selve prosessen med å lage en plan er der endringen skjer, ikke nødvendigvis i resultatet, planteksten.
* **Politisk vedtak og konkrete behov**: En plan må ha et politisk vedtak gjennom planstrategien og styres av konkrete behov i kommunen. Biblioteket må beskrive hvordan de kan oppfylle behov i lokalmiljøet, f.eks. gjennom tjenester for eldre, tilbud for barn som gjør det attraktivt for barnefamilier å bli boende etc.
* **Egen bibliotekplan eller ikke?** 
  + **Ressursbruk**: Ressursene bør brukes der de gir størst effekt, og det er ikke riktig for alle kommuner å ha en egen bibliotekplan.
  + **Inngå i andre planer**: Mange kommuner har bibliotek som en del av planer for f.eks. kultur eller oppvekst. Fordel med det er at biblioteket ses inn i en større enhet. En egen bibliotekplan kan bli et mindre synlig dokument.
* **Kommuneplanens samfunnsdel**
  + **Få plass:** Bibliotekene må nevnes eksplisitt i samfunnsdelen, som vanligvis gjelder for 12 år.
  + **Aktiv deltakelse**: Finn ut når samfunnsdelen skal revideres, delta på høringsmøter, folkemøter og arbeidsmøter. Prøv å komme tidlig inn i prosessen, spill inn forslag, gjerne basert på kommunens kunnskapsgrunnlag. F.eks. om det er store folkehelseutfordringer, spill inn hvordan biblioteket kan bidra til å forbedre problemet.
  + **Kunnskapsgrunnlag**: Inkluder tall for utlån og annet for å synliggjøre bibliotekets betydning.
* **Hvordan være relevante**
  + **Lokale behov**: Biblioteket bør beskrive hvordan de oppfyller lokale behov, som tjenester for eldre og tilbud for barn for å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bli boende.
* **Hvordan bli involvert**?
  + **Kontaktpersoner**: Kommunedirektøren starter prosessen. Kontakt sektorledere for status for oppdatering av kunnskapsgrunnlag eller planer
  + **Langsiktige planer**: Hvis biblioteket ikke er nevnt i 12-årsplaner, kan man knytte biblioteket til overordnede formuleringer, f.eks. som "kommunen skal skape møteplasser for eldre".
* **Forventninger vs realitet**: Planarbeid skal ha medvirkning. Det kan også handle om å tette gapet mellom publikums forventninger og realiteten. Noen er skeptisk til å invitere innbyggerne til å komme med innspill, fordi de ønsker seg «alt», og det kan ikke kommunen oppfylle. Derfor er det viktig å bruke prosessen til å informere om hva som kan være mulig.

### Innspill og spørsmål

* Alta har god erfaring fra tidligere med å være en del av kommunens kulturplan. Må vurdere om de skal fortsette med det eller ha egen bibliotekplan.
* Spørsmål: Hvor mange sider kan en forvente i en tverrsektoriell plan? Alta har kanskje 2,5, det anses som mer enn gjennomsnittlig. Men husk: Ikke mye tekst. Målrettede planer med mål og strategier.
* Spørsmål: En har fått tilbakemelding i sin kommune at de burde velge én målgruppe. Skal man det, eller beskrive bredere med mange målgrupper? Svar: Tenk bredt!
* Spørsmål: Er det vanlig med språkplaner og leseplaner i Finnmark? Svar: Det er en trend at disse integreres i andre planer fordi det skal være gjennomgående tema.
* Innspill: Den nye regionale planen for Finnmark ser kultur og opplæring sammen, altså folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. Ønske om at det skal hjelpe for å satse sammen og se mer helhetlig