# Uppgifter om stödmottagare

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och adress | Journalnummer |
| Märsta kyrkliga samfällighet  Box 3007  195 03 Märsta | 2010-017 LUB-nr  2010-5047 |
| E-postadress | |
| marsta.pastorat@svenskakyrkan.se | |

# Uppgifter om kontaktpersonen

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och adress  Susanne Hedman Petersson  Märsta kyrkliga samfällighet  Box 3007  195 03 Märsta | Telefonnummer |
| 08-594 408 51 |
| Mobiltelefonnummer |
| 070- 8 840 960 |
| Faxnummer (även riktnummer) |
| 08-591 277 52 |
| E-postadress | |
| susanne.petersson@svenskakyrkan.se | |

# Sammanfattning av projektet

## Projektet genomfördes under perioden

|  |  |
| --- | --- |
| Från och med | Till och med |
| 2011-02-14 | 2014-01-31 |
|  |  |
| Var genomfördes projektet? | |
| Odlingsområdet vid Husby-Ärlinghundra kyrka och kyrkogård, Sigtuna kommun | |
|  | |
| Här ska du kort och konkret beskriva projektet | |
| Växtnära kompetens har varit ett utbildnings- och odlingsprojekt som Svenska kyrkan i Märsta har drivit inom ramen för Leader Upplandsbygd. Deltagarna i projektet har genom utbildning, både teori och praktik, fått möjlighet att integreras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.  I projektet har deltagarna lärt sig att odla blommor och grönsaker. De har fått lära sig om ekologi och närproducerat. De har övat upp sina språkkunskaper och vissa även sina datakunskaper. De har tränat sin sociala förmåga. De har varit ute i friska luften och praktiserat sina färdigheter på odlingsfälten. En form av "grön" rehablitering, som visat sig ha mycket god läkande förmåga. Deltagarna i projektet har varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna personer, som stått långt utanför arbetsmarknaden och flera har varit isolerade. Det har varit ett stort steg för många av dem att bara bryta isoleringen och komma iväg till projektet. För det krävs i vissa situationer mycket mod och kraft. Genom projektet har de sedan stärkts ytterligare och fått kraft att gå vidare. Genom projektet har inte bara morötter fått växtkraft utan även de individer som har deltagit.  Genom projektet har människor fått möjlighet att bryta ett längre utanförskap, de har fått kraft att tro på sig själva och de har funnit en mening i tillvaron genom att vara delaktiga i en process. Genom att delta som praktikanter i ett odlingsprojekt har deltagarna växt i en läkande och stärkande miljö.  Projektet har haft ett intressant underifrån perspektiv då det har varit långtidsarbetslösa som även har varit med och utformat projektidén och hur projektet ska genomföras. Viktigt att målgruppen också får ett reellt inflyttande i den här formen av satsning. | |

# Målgruppen – vem riktade sig projektet till

|  |  |
| --- | --- |
| Personer eller grupper | På vilket sätt har de fått nytta av projektet? |
| Långtidsarbetslösa  Sjukskrivna | De har genom projektet fått färdigheter som gjort att vissa har fått arbete, vissa har kunnat gå vidare till studier och vissa har blivit mer anställningsbara.  De har fått gedigen odlingskunskap, språkträning och social träning. Projektet som bygger på ”grön rehabilitering” har hjälpt projektdeltagarna att finna mening med livet, att få nytt hopp och kunna gå vidare.  Projektdeltagarna har fått kunskap om och förståelse för olika jämställdhetsaspekter, kulturer och traditioner. Fördomarna har minskat och integrationen har genom goda samtal ökat. Det har varit mycket värdefullt att det har varit en kvinnlig projektledare från Irak. |

# Genomförandet av projektet

## Varför ville ni genomföra projektet

|  |
| --- |
| Vi ville genom projektet skapa ett kraftfullt alternativ för de grupper som står utanför samhället. Ett verktyg för integration. Vi ville vara med och bidra till byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle där olika aktörer samverkar. Spännande också att hitta nya samverkansformer mellan ideella aktörer och olika offentliga aktörer för att på så vis få långtidsarbetslöa invandrare och långtidssjukskrivna i arbete genom att möjliggöra "grokraft" hos dessa. Vi tror att den ideella sektorn inkluderande kyrkan har mycket kunskap att bidra med och det är viktigt att hitta vägar där denna kunskap kan tas tillvara. Vi har även sett ett behov av närproducerade grönsaker och blommor. |

## Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Vi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kön | Antal | Beskriv deras roll i projektet | Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. |
| Män | 1 | Kamrer, bokföring, redovisning |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvinnor | 4 | Projektledning, styrning |  |

## Hur har ni förankrat projektet?

|  |
| --- |
| Genom tydlig information, transparans och goda samtal. Genom att aktivt arbeta med kulturkrockar mellan projektet och huvudorganisationen. Förankringsprocessen har varit viktig och är en av framgångsfaktorerna i projektet. Styrelsen för Svenska kyrkan i Märsta har under hela projekttiden varit väl insatt i projektet och mycket positiva till projektets genomförande. Genom att tro på projektidén och att förankringsprocessen har fått ta tid.  Vid stormöten för alla medarbetare i Svenska kyrkan i Märsta har projektdeltagare berättat om projektet. Det har varit mycket bra. De har även informerat förtroendevalda om verksamheten. På så sätt har också deltagarna stärkts och känt stolthet över projektet. Bra med personer i projektgruppen som har koppling till personalgruppen. |

## Vilka har ni samarbetat med?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? | Ja | Nej |
| Om ”Ja”, vilka | | |
| Arbetsförmedlingen i Märsta, Sigtuna kommun, Kriminalvården, Försäkringskassan, Omställningsgruppen i Sigtuna, Naturskyddsföreningen i Sigtuna, Sätunakyrkan i Märsta, Droppsta gård, Kyrkogårdsförvaltningen i Märsta, Sfi för nyanlända, Frejgården, Valstasatsningen, Josefinaskolan, Naturskolan, lokala biodlare | | |
|  |  |  |
| Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? | Ja | Nej |
| Om ”Ja”, med vilka | | |
| se föregående fråga. | | |

## Vad har ni genomfört i projektet?

|  |
| --- |
| Projektet har genom agronom Dalal Jafaar Al-Memars ledning gett projektdeltagarna kunskap och erfarenhet av odling, både planering, odlingsfas, växtperioder, efterbehandling samt förädling. I projektet har deltagarna fått lära sig att odla. Genom att fånga upp odlingskunskap från hela världen och "blanda" dessa med traditionellt svenskt odlande har något helt nytt skapats. Gruppen har därför provat på att odla de mest skiftande grönsaker och blommor. Det har varit en mycket spännande del i projektet. Var och en har fått bidra med sin erfarenhet och på det viset också stärkt både sig själv och gruppen som helhet. Genom projektet har odlingsområdet vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård utvecklats och förbättrats.  I början var vattentillgången för odlingen begränsad, det var endast med vatten från kyrkogården första året. Året därefter kunde projektet investera i en ny borrad brunn, vilket underlättade arbetet i projektet enormt. Tre växthus har uppförts på odlingsområdet, två små och ett större. Odlingsområdet har utökats till ca 2 hektar friland. I projektet har även äpplen använts från kyrkans prästgårdar. Av dessa har projektdeltagarna fått lära sig att laga äppelmos och torka äppelringar. Fem bikupor har införskattats och honung har producerats liksom ljus av bivax. Idag är det brist på bin och därför känns det oerhört viktigt att även kunna sprida kunskap om bin och dess betydelse för odling.  Utåtriktade seminarier, 19 st, har genomförts bl.a. medborgarmöten om hållbarutveckling och odling. Exempelvis Skapelsens ansvar med kyrkoherde Per-Johan Svärd, Gröna jobb - arbete i tiden med riksdagsman Björn von Sydow mfl, skördefester på odlingsfältet med information om närodlat och projektet, Smaka mat och prat mat med Dalal Jafaar Al-Memar och Carina Hedin, Ekonomi, ekologi och ekumenik med komminister Anders Berglund, Närodlat - vi äter våra egna grönsaker, All världens mat med presentation av olika recept och smakprovning, kurs om kompost, integration med Murtaza Harji, samhällsansvar med bl.a Karin Pålsson.  Projektet har även funnits med vid olika utåtriktade aktiviteter och berättat om projektet, odling och visat närproducerade varor, ex. vid hembygdsdagar, skördefester, Sigtuna möte och marknader, marknader på Josefinaskolan. I samband allehelgonahelgerna deltog projektet med egen producerade varor. Exempelvis kom över 10 000 besökare till Husby-Ärlinghundra kyrkogård. Deltagarna har även gjort flera studiebesök bl.a. till Droppsta gård och där lärt mer om ekologisk odling.  Vid Valsta kyrka och församlingshem har projektdeltagarna också medverkat vid olika samlingar och berättat om projektet.  Ett recepthäfte har framtagits "Mayadas goda recept - smaka mat och godsaker från Sverige och en annan del av världen". Vi såg ett behov av enkla recept som tar tillvara det som är lokalt odlat. Under första årets odlingssäsong fick vi många frågor hur man kan tillaga det som odlades och som svar på detta sammanställdes ett innehållsrikt recepthäfte utifrån deltagarnas egna matlagningstips bl.a. arabiska köttbullar, atayef, knafe bil jibne, squash o. dolma med köttfärs. Recepthäftet har varit oerhört uppskattat och kan också ses som ett led i marknadsföringen av projektet och spridningen av dess resultat.  Utvärderingsseminarium har genomförts.  . |

## Har något gått bättre än planerat?

|  |
| --- |
| Flera deltagare har fått arbete efter avslutad praktik hos oss, vilket har varit mycket glädjande. En person fick arbete på ett vårdföretag, en person fick arbete inom byggnadssektorn, en person fick arbete på en förskola, en person fick arbete som grävmaskinist. En långtidssjukskriven kunde tack vare projektet återgå till sin tjänst som veterinär. Flera av deltagarna har fått anställning i Svenska kyrkan. Nya arbeten har således tack vara projektet skapats.  Projektet har fått mycket god uppmärksamhet, mycket mer än vi hade förväntat oss. Projektet tilldelades Uppsala stifts miljöpris samt utsågs till Leader Upplandsbygd bästa projekt år 2011, det var både överraskande och mycket glädjande.  Stödet från huvudorganisationen och omgivningen har varit oerhört positivt. Det känns som om vårt projekt har fyllt ett tomrum och har legat rätt i tiden.  Flera av deltagarna i projektet har utvecklats enormt och det har varit en stor glädje i projektet. De har bl.a. vågat föreläsa om projektet för över 100 personer när vi var i Rättvik och i Mora, det är både modigt och imponerande.  Samarbetet med olika aktörer har varit oerhört berikande för projektet. I projektet har även sju personer som har gjort samhällstjänst deltagit i samverkan med Kriminalvården och det var något som vi inte hade räknat med vid projektstart men som under projektets gång arbetades fram på ett fint sätt. De har varit både yngre och äldre personer i arbetsför ålder som har fått göra sin samhällstjänst hos oss. Det har givit dem en möjlighet att börja på nytt, att få självkänslan åter och att komma tillbaka till samhället.  Projektet ledde även till att projektledarna fick delta på en studieresa med Leader Upplandsbygd till Skottland, vilket gav projektet många nya idéer, tankar och nätverk. Deltagare från Skottland besökte också vårt odlingsområde. Spännande att byta erfarenheter. |

## Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

|  |
| --- |
| Rekrytering av deltagare har varit både lätt och svårt. Vissa deltagare har stått mycket långt utanför både arbetsmarknaden och det svenska samhället. Några har varit svårt sjuka och riktigt dåliga. Vi har fått stötta dessa personer extra mycket, i några fall har det inte hjälpt utan personen har valt att inte längre delta i projektet.  Kulturkrockar inom organisationen som under projektets gång har övervunnits. Ex. så var inte kyrkogårdsmedarbetarna överdrivet positiva till att få dela lokaler med projektdeltagarna. Medarbetarna på kyrkogården var en rätt homogen grupp bestående av infödda svenskar och nu skulle de få dela lokaler med invandrade personer från många olika länder. Det var alla möjliga problem allt från att det var för få toaletter till vem som nu skulle städa i lokalen. Men efter goda samtal och samarbete så har det uppstått något nytt, en ny arbetsplatskultur där kyrkogårdsmedarbetarna mer än gärna samverkar med projektets deltagare. Tre personer från projektet har dessutom fått anställning på kyrkogården varav en är en muslimsk man från Afrika. Man tar hjälp av varandra åt båda håll, vilket är fantastiskt berikande samt skapar utrymme för utveckling och verklig integration i samhället.  Ett annat hinder var att det tog lång tid att få bygglov beviljat för de växthus och pumphus som uppfördes i projektet. Det var en faktor som vi inte hade beräknat. Det berodde på att odlingsområdet ligger i nära anslutning till Husby-Ärlinghundra kyrka och det är ett kulturmiljöområde som är starkt skyddat, vilket i och för sig är mycket positivt. När väl bygglovet var beviljat uppfördes pumphus och växthus i rask takt.  Vi hade hoppats att några projektdeltagare skulle ha startat egna företag inom odling efter deltagande i vår satsning, så har inte blivit fallet. Vi tror att deltagarna har stått för långt utanför det svenska samhället när det gäller språk- och skrivkunskaper och de har därför inte under den tid som projektet har pågått kunna erhålla den kunskap som krävs för att kunna driva ett eget företag. Inom ramen för projektet har Companion medverkat med utbildningstillfällen för att berätta om eget företagande och vad som krävs. Kanske att några kan starta egna företag på sikt.  Handläggningstiden hos Länsstyrelsen för utbetalning av första delbetalning har varit lång. Huvudmannen har därför underl ång tid fått ligga ute med projektmedel. När sedan Länsstyrelsen kompletterade med fler anställda gick det dock fortare och den sista handläggaren var mycket proffsig. |

# Projektets mål och resultat

## Vilka resultat skapade projektet?

|  |
| --- |
| Kompetensen hos projektdeltagarna höjdes rörande närproducerat odlande. Deltagarna fick mängder av praktiskt erfarenhet av odling och med sig kunskap om hållbarutveckling och miljö. Ett grönt centrum för lokal odling och grön rehabilitering skapades i närmiljön vid Husby-Ärlinghundra kyrka och kyrkogård. Ett centrum med växthus och frilandsodling, där människor kan delta och få växtkraft.  Genom projektet skapades nätverk och samverkansytor.  Samarbetet med olika offentliga aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården utvecklades inom ramen för projektet och samarbetet fortsätter nu i olika former.  Projektet har också möljiggjort försäljning av blommor och grönsaker från odlingsområdet. Denna del ligger dock utanför projektet men utan projektet hade detta inte gått att genomföra. |

## Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mål | Resultat | Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) | Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak |
| Ge projektdeltagarna praktisk kunskap av odling och närproducerat  Ge deltagarna kunskap i hur man startar eget företag med närproducerade växter.  Utåtriktade seminarier om närproducerad odling, integration mm  Minst hälften av alla som deltar i projektet ska gå vidare till nya arbeten eller starta egna företag  Ökad jämställdhet mellan könen  Ökad integration | 36 personer har deltagit i  projektet och fått praktisk kunskap om odling  och delvis kunskap om hur man startar eget företag  19 seminarier har genomförts med totalt 281 deltagare  Det var 36 deltagare i projektet varav 10 personer fick anställning efter tiden i projektet och 1 person kunde återgå direkt till sitt tidigare arbete som veterinär efter en längre tids sjukskrivning  Både kvinnor och män har varit delaktiga i projektet. Kvinnans ställning har stärkts och kvinnorna i projektet har på ett positivt sätt lyfts fram utan att det varit på bekostnad av männen. Projektledaren har varit en muslimsk kvinna, mycket välutbildad agronom från Irak, hon har tydligt lyft fram jämställdhetsfrågor och kvinnans roll i det svenska samhället. Vissa män i gruppen har varit vana att bli uppassade av kvinnor och nu när de kom med i gruppen fick de ändra sitt tankesätt och själva diska sin lunchtallrik etc. I början ”knorrades” över detta men sedan var det inga problem. Genom små förändringar i vardagen och arbetslivet skapas stora attitydskillnader på sikt i samhället.  I projektet har många olika nationaliteter deltagit på samma villkor. Deltagarna har delat med sig av sina erfarenheter och sin kunskap samt tagit till sig kunskap från övriga deltagare i projektet. Det har varit många spännande samtal och tankeväckande diskussioner som har givit deltagarna nya perspektiv. | JA  Delvis ja när det gäller kunskap för att kunna starta eget företag. De har fått kunskap om att man kan starta eget företag i närodlat och hur man kan gå tillväga men de har inte fått tillräcklig kunskap så det räcker att driva egna företag.  JA  JA  JA  JA | Deltagarna har inte varit mottagliga för att starta egna företag, de har stått för långt utanför arbetsmarknaden och det svenska samhället för att klara av att driva egna företag i nuläget, med ytterligare stöd skulle det kunna gå. Många har haft stora brister i det svenska språket samt saknat datavana. |

## Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ja/Nej | Om ”Ja”, på vilket sätt? |
| Funktionshindrade | Ja | I projektet har olika funktionshindrade kunnat delta bl.a. en gravt synskadad kvinna. |
| Hållbar utveckling | Ja | Hela projektet syftar till hållbarutveckling och närproducerat odlande |
| Integration | Ja | Kulturkrockar har överbryggits |
| Kompetenshöjning | Ja | Odlingskunskap, självkännedom, språkkunskaper, ekologi, samhällskunskap |
| Jämställdhet | Ja | Både kvinnor och män har deltagit i projektet på lika villkor |
| Kvinnor | Ja | Uppmuntrat kvinnor att delta i projektet särskilt från tredje land |
| Miljö | Ja | Hållbar utveckling och miljö är centralt - närodlat, ekologiskt |
| Ungdomar | Jaj | Genom naturskolan men det rann tyvärr ut i sandent |

## Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mätbara resultat** |  |  | **Resultat direkt efter projekt** | **Kommentera och beskriv** |
| Antal nya företag |  |  |  | Vår förhoppning var att det skulle starta fler företag i samband med projektet men deltagarna var för långt ifrån det svenska samhälle |
| Antal nya produkter |  |  | fler än 10 | Närodlade blommor, grönsaker, honung, förädlade livsmedel som äppelmos, morotsmarmelad mm  Uppstart av secondhandbutik Valsta |
| Antal nya tjänster |  |  |  |  |
| Antal nya tekniker |  |  |  |  |
| Antal nya nätverk och mötesplatser |  |  | 4 |  |
| Antal bevarade arbetstillfällen | Män | Yngre än 25 år |  |  |
| 25 år eller äldre |  |  |
| Kvinnor | Yngre än 25 år |  |  |
| 25 år eller äldre | 1 |  |
| Antal nya arbetstillfällen | Män | Yngre än 25 år | 0 |  |
| 25 år eller äldre | 5 |  |
| Kvinnor | Yngre än 25 år | 0 |  |
| 25 år eller äldre | 5 |  |
| Antal deltagare i utbildningar | Män | Yngre än 25 år | 2 |  |
| 25 år eller äldre | 13 |  |
| Kvinnor | Yngre än 25 år |  |  |
| 25 år eller äldre | 21 |  |
| Totalt antal nya övernattningar per år |  |  | 0 |  |
| Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år |  |  | 0 |  |
| Totalt antal nya dagsbesökare per år |  |  | 0 |  |
| Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år |  |  | 0 |  |

# Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mätbara resultat | Resultat direkt efter projekt | Kommentar |
|  |  |  |

# Hur har ni spridit projektets resultat?

|  |
| --- |
| Projektet har haft artiklar i Kyrkans tidning, Miljömagasinet, lokaltidningen Sigtunabygden samt i diverse mindre skrifter.  Projektet finns också med i informationsbroschyr hos Omställning Sigtuna.  Vi har fått stor respons för projektet inom Svenska kyrkan. Projektet tilldelades bl.a. Uppsala stifts miljöpris och biskop Ragnar Persenius delade ut priset. I samband med detta spreds information om projektet runt om i stiftet. Projektet har haft en egen hemsida www.grogruppen.se där information om projektet har kunnat läsas. Vidare har projektet fått stor respons i Västerås stift. Västerås stift har en satsning som heter Aktör för välfärd, där vi har medverkat vid två olika presentationsträffar både i Rättvik och i Mora och presenterat vårt projekt för drygt 200 peroner. Vidare har vi vid en inspirationsdag informerat om projektet i Björklinge församling, de önskar starta något liknande. Danderyds församling har besökt projektet.  Vid olika offentliga tillställningar har vi medverkat och berättat om projektet bl.a. vid Valstadagen, Tingvalladagen, Sigtuna marknad, skördefester i Valsta, hembygdsdagar i Husby-Ärlinghundra församling.  Omställningsgruppen i Sigtuna har också varit en viktig kanal för spridningen av projektets resultat. Vi har medverkat vid deras mycket givande aktiviteter och då givits utrymme att berätta om vårt projekt. Dessutom har vi medverkat på möjligheternas mässa som Arbetsförmedlingen har arrangerat och där fick vi god respons på projektet.  Projektledarna medverkade också på Leader Upplandsbygds studieresa till Skottland i april 2013 och berättade där om projektet. Deltagare från Skottland har även besökt odlingsområdet. |

# Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

|  |
| --- |
| Människor växer när de kommer tillsammans och anförtros olika uppgifter, när de blir sedda och bekräftade, när de får ansvar, när de känner att de gör skillnad. En viktig växtkraftsfaktor är även när de får vara i ute i naturen och arbeta med odling/trädgård. Vi har i projektet verkligen kunnat se hur personer som har varit nedtryckta i hela sitt väsen plöstligt tack vare gemenskapen i projektet har blomstrat upp. De går med rak rygg, de börjar prata, de ordnar sina tänder, de börjar ta för sig på ett positivt sätt. Deras självförtroende stärks och de börjar leva igen. Allt detta gör att de blir anställningsbara och att de får livet tillbaka. Att vara i naturen och att arbeta med odling är en helande process. Människor som mår dåligt får ökad självkänsla och ökat självförtroende, finner motivation och orkar gå vidare mot nya mål i livet.  Man måste arbeta mycket målmedvetet med rekrytering av projektdeltagare. Ett stort steg är för många att bryta ett isolerande mönster och våga sig ut i samhället. Här kan det vara svårt att nå fram till den enskilde individen, som ibland har blivit så isolerad så att det kan tyckas som ett oöverstigligt hinder att bara ta sig hemifrån även för en kort stund men när väl personen har vågat att komma några gånger så brukar isen brytas och personerna växer och vill inte längre vara hemma. En förvandling som är väl värd att fokusera på. Projektet har haft ett väl fungerande samarbete med flera offentliga aktörer, det går att skapa ett positivt forum, där man tillsammans bidrar till en bättre utveckling.  Projektledning är oerhört viktigt, att vara en styrgrupp som driver projektet framåt, följer upp, fångar upp frågetecken och har kostnadskontroll. Återkoppla till projektplanen hela tiden. Det kan vara lätt att rusa iväg men då är det bra att återkoppla till projektplanen och se vad som är genomförbart. Samtidigt är det också spännande att kunna fånga upp saker och ting som utvecklas i ett projekt och se de möjligheter som kan finnas.  Administration kan ta mer tid än man kan tro, ha bra rutiner från början, dokumentera från dag ett. Våga satsa på de projektidéer man tror på, finna glädjen i projektet. Mycket arbete men roligt och utvecklande! |

# Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat

|  |
| --- |
| Mycket glädjande är att verksamheten i projektet fortsätter och dessutom fortsätter att utvecklas. Den har nu övergått till ordinarie verksamhet i Svenska kyrkan i Märstas regi. Projektresultaten är en mycket viktig del i den fortsatta utvecklingen av verksamheten, att se vilka möljigheter som finns. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sigtuna kommun, Kriminalvården fortsätter och förhoppningen är att det kan fördjupas ytterligare i framtiden. Olika aktörer som samverkar blir starka. Förhoppningen är även att projektresultatet kan spridas till andra orter och att det där kan skapas likande verksamhet.Tack vare projektet har det nu öppnats en second hand butik med café i Valsta kyrka. |

# Bilagor

|  |
| --- |
| * Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material * som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. * Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter * Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband |