**BURNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**INFORMATIONSBLAD**







# Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 2

2 Burnäsets Samfällighets styrelse och arbete 4

3 Historik (Källa Burnäsets Skötselplan) 4

3.1 Markhistorik 4

3.2 Gruvor och gruvdrift 5

3.3 Ägoslag 6

3.4 Nuvarande naturförhållanden 6

3.5 Djurlivet 7

3.6 Nuvarande bebyggelse och historik 7

4 Burnäsets Samfällighetsförening 8

4.1 Allmänt 8

4.2 En samfällighets ändamål 8

4.3 Förvaltning av anläggning 8

4.4 Hemsida, Burnäsets Samfällighetsförening 9

5 Så fungerar det 10

5.1 Övergripande 10

5.1.1 Delägare 10

5.1.2 Föreningsstämma 10

5.1.3 Rösträtt på föreningsstämman 10

5.1.4 Motioner till föreningsstämman 10

5.1.5 Val av styrelse 10

5.1.6 Styrelsemöten 10

5.1.7 Styrelsens förvaltning 11

5.1.8 Sammansättning styrelse och uppdrag 11

5.1.9 Sammansättning revisorer och valberedning 11

5.2 Stadgar 11

5.3 Avgifter 11

5.3.1 Vem? 11

5.3.2 Beslutade medlemsavgifter 11

5.3.3 Bankgiro 11

5.4 Medlem 11

5.4.1 Ägare 11

5.4.2 Medlemsregister/Medlemsmatrikel 12

5.4.3 Uthyrnings av fastighet 12

5.4.4 Anslagstavlor 12

5.5 Hushållssopor 12

5.6 Post 12

5.7 Allemansrätten 13

5.7.1 Allmän information 13

5.7.2 Allemansrätten - Lättläst 13

5.8 Grannsamverkan 14

5.9 Lite trivselregler 14

5.9.1 Trivsel för alla 14

5.9.2 Camping 14

5.10 Informationsplikt 14

5.10.1 Lämna nya uppgifter 14

5.10.2 Information vid försäljning av fastighet 14

5.11 Skötselplan 15

5.11.1 Unik flora 15

5.12 Informationsbroschyr/blad 15

5.12.1 Köpa/köpt hus? Mäklare? 15

5.12.2 Till mäklare 15

5.13 Kontaktuppgifter 15

5.14 Kontakta oss 16

5.14.1 Fyll i formuläret på hemsidan 16

5.15 Burnäsvägens Samfällighetsförening 16

6 Verksamhet 17

6.1 Valberedningens roll 17

6.2 Styrelsen 17

6.2.1 Styrelsens Mål 17

6.2.2 Styrelsens Vision 18

6.2.3 Styrelsedokument 18

6.2.4 Underhålls- och förnyelseplan 18

6.3 Om anläggningarna 18

6.3.1 Förvaltning av anläggning 18

6.3.2 Allmänningsmark 19

6.3.3 Grundläggande inriktning 19

6.4 Färskvattenanläggning 20

6.4.1 Ansvar 20

6.4.2 Vårt dricksvattensystem 20

6.4.3 Begränsningar 21

6.4.4 Egna avstängningskranar 21

6.4.5 Föreningens avstängningskranar 21

6.4.6 Kostnad vid slarv 21

6.5 Skogs- och grönområden 21

6.5.1 Ansvar 21

6.5.2 Röjsågar 21

6.5.3 Städdag 22

6.5.4 Buskar/häckar och träd vid tomtgräns 22

6.5.5 Arbetsbeskrivning Skogskommittén 22

6.5.6 Arbetsområden - Indelning 22

6.5.7 Betesområden 23

6.6 Stickvägar 24

6.7 Fiske- och kräftvatten 24

6.7.1 Fiske 24

6.7.2 Kräftor 24

6.8 Logen 25

6.8.1 Öna-Loge 25

6.8.2 Regler för nyttjande av lada 25

6.8.3 Uthyrning av uppställningsplatser 25

6.8.4 Uthyrning av lokal 25

6.8.5 Arrangemang 25

6.9 Bad- och båtplatser 26

6.10 Boulebana 26

6.11 Båtramp 26

# Burnäsets Samfällighets styrelse och arbete

Med detta informationsblad vill vi inom Styrelsen för Burnäsets Samfällighetsförening informera dig som medlem och boende i vårt vackra område om Burnäsets historia och vårt arbete inom samfällighetsföreningen.   
  
Burnäsets stugområde som är beläget vid Karlsby samhälle intill sjön Salstern i norra delen av Kristbergs socken i Motala Kommun. Stugområdet ligger med närhet till natursköna skogar och strövområden. Området byggdes ut på 1970-talet och består av 100 fastigheter med permanent- och fritidsboende. I samfälligheten finns en Loge för olika arrangemang, fyra badplatser, boulebana och möjlighet till båtplats.

Vi arbetar aktivt med att förvalta och utveckla vår samfällighet med ingående anläggningar och mark enligt bl.a. ”Burnäsets Skötselplan”. Vi arbetar efter uppsatta mål och visioner i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Styrelsen och samfällighetsföreningen hälsar dig varmt välkommen till Burnäset!

# Historik (Källa Burnäsets Skötselplan)

## Markhistorik

Området hörde från början till Karlsby egendom. Denna omnämndes första gången i ett pergamentbrev av den 18 maj 1386 då Ramborgh Eriksdotter pantsatte fastigheten till Skänninge nunnekloster. Då kallades fastigheten för Kalfsbygd. 1405 var namnet ändrat till Kalsbygd. I 1680 år jordabok är stavningen Kalsby. En stavning som går igen i 1667 och 1673 års kartor. Namnet Karlsby betyder ursprungligen Kalfs gård eller nybygge. Under 1700-talet fick troligen gården det nuvarande namnet med den nuvarande stavningen. Från början bestod Karlsby egentligen av två gårdar som benämndes Karlsby kronohemman vilket kan utläsas av en karta från 1636. 1702 är det dock en fastighet.

År 1687 fanns det inte någon omfattande torpbebyggelse på ägorna utan några små torp är på utmarken äro utbyggda, men hava varken åker eller äng av något värde, utan föda sin boskap med löv och vad de ibidem (asp) buskarna kunna bärga, ringa hö¨. Tydligen blev järnbrukets anläggning 1682-83 en drivkraft för torpens expansion eftersom det behövdes stora mängder träkol till bruket, liksom folk som kunde ombesörja diverse transporter.

1783, den 14 augusti gjorde Wetterberg, som var ägare till Karlströms bruk, upp en förteckning över ”de små kohlartorpen som höra under Carlströms Bruuk och som ähro belägna på Carlsby ägor” och han omnämner bl.a Öön, 2ne små torp (1702 och 1743 Måsse på Öen; 1794 Öna, 1842 Ön, senare fanns två torp kallade Storön och Lillön).

På 1702 års karta redovisas ett stort antal torp som livnärde sig på bl.a kolning. Öen ”norrifrån f.g Måsse på Öens kallad” ännu längre mot norr betecknas skogen mellan Lilla Salstern och Vänstern som ”jämnväxt sköön Aspeskog; blifwer dock mycket uthuggen. Lovisetorp är sannolikt detsamma som ett av de två Öna-torpen i 1713 års förteckning. 1743 framgår att torpet är identiskt med det torp som från och med 1794 års torpförteckning kallas Elgsundet. Enligt denna förteckning fanns även torpet Sjöbacka vid denna tidpunkt. Torpen var att betrakta som kolartorp d.v.s. de hade skyldighet att leverera träkol till Karlströms bruk (15-40 läster vardera). 1842 fanns fortfarande de tre torpen kvar och två av dessa finns fortfarande kvar (Öna 1784- och Älgsundet 1784-) medan torpet Sjöbacka upphörde 1868. (ur Karlsby- en bygd i våra hjärtan; Karlsby bygdeförening)

## Gruvor och gruvdrift

Inom Burnäset, i avdelning 8, finns ett smärre gruvschakt. Vad som egentligen brutits är okänt men troligtvis rör det sig om järnmalm. Området med Burnäset tillhörde Godegårds bergslag och gruvschaktet tillkom troligen i samband med järnbruket i Carlström anlades.

Rent allmänt kan sägas att järnhanteringen har haft stor betydelse för Sverige och för

Bergslagen. Under 1600-1700-talen var Sverige den dominerande järnexportören och stod under långa perioder för närmare hälften av världsexporten. Det svenska uppsvinget inom

området var i första hand beroende av tillgången på skog och träkol, men också av goda malmer och kunskap. Det förbrukades stora mängder träkol i masugnar och smedjor vid denna tid. För att framställa 1 ton stångjärn åtgick närmare 100 kubikmeter träkol förutom ved till tillmakningseldarna vid själva gruvbrytningen.

Dock, i och med framställningen av koks i bl.a. England började en sakta nedgång för landets dominerande ställning inom järnhanteringen.

Den allra tidigaste järnframställningen kan härledas till järnåldern (500 f.Kr). Man smälte då sjö- och myrmalm i låga gropugnar som mätte ca en meter såväl i höjd som bredd. De smältor som bildades var lågkolhaltiga och kunde därför smidas direkt. De höggs i korta bitar om ca 3 hg, vilka benämndes osmundar. Detta osmundjärn var ett ämnesmaterial och en exportvara, men användes också som betalningsmedel.

Framåt 1000-talet började man bryta bergsmalm ur gruvor och ugnarna växte i höjden till flera meter. Bränslet var träkol och vattenhjulsdrivna blåsbälgar användes för blästern vid dessa masugnar. Vid smältning av malm vid en masugn ges vid hög temperatur flytande järn som tappades ur ugnen genom ett hål i ugnsbotten. Detta järn som kallas för tackjärn, tog upp så hög kolhalt att det inte blev smidbart. Det blev därför nödvändigt att smida om det igen i en härd tillsammans med oxiderande slagger för att därigenom sänka kolhalten till en nivå där det gick att smida.

Stångjärnet blev den värdefullaste exportprodukten. Gustav Wasa införde på 1500-talet i större skala tekniker för stångjärnssmide i Sverige. Man byggde då härdar för omsmältning, så kallad färskning, av tackjärn samt vattenhjulsdrivna stångjärnshammare för bearbetning av smältorna och för utsträckning av järnstänger.

Det framkom flera metoder efter hand. En av dessa var tysksmidesmetoden och därmed infördes stångjärnssmedjorna i landet. Senare infördes tre andra metoder för smidesjärnframställning, nämligen vallon-, lancashire-, och franche-comté metoderna. Kronan styrde redan under medeltiden järnhanteringen som hade en stor betydelse för landet. Under 1600-talet inrättades ett särskilt departement för bergsbruket som kallades för Bergskollegium. Därifrån bestämdes lokaliseringen, kvantiteter, kvalité, priser och export.

Bergskollegium lockade bergsmän att utveckla järnhanteringen genom att utdela privilegier med förmåner som var bundna till hanteringen.

Med bergslag menas ett område, tidigare kallat för berg, som fastlagts av myndigheten. Inom dessa distrikt skedde malmfångst och järnhantering under speciella villkor och privilegier. Särskild lag gällde vid sidan av landslagen. Det har funnits 17 järnbergslag i landet och där utfördes de fyra huvudmomenten inom hanteringen, gruvdrift, kolning, masugnsdrift och stångjärnssmide. Bergmästaren var myndigheternas högste representant i bergslaget och han var också domare i bergslagets bergslagsrätt.

Äldsta bevarade texten av brytningsprivilegier gällde norra Östergötland och det är den första

kända bergsordningen utfärdad av Kung Magnus den 7 november 1340 på Vallby kungsgård i Närke. Den tillkom då bergsmännen på Västra berget (Lerbäck) begärde samma lag och förmåner som bergsmännen på Östra berget (bl.a. Godegård) redan hade.

Det är troligt att brytningen av järnmalm började redan under 1000-talet i ett område som kallades för Järnbärarland men även i norra Östergötland, bl.a. i Tjällmo bergslag. I den senare

ingick Godegårds bergslag i vilka det genom ett bytesbrev från 1377 anges att både gruva och hytta funnits. Gustav Wasa stadsfäste privilegium för bergslaget 1525. Godegårds bergslag omfattade på 1600-talet Godegårds socken samt hemman i Kristberg.

Den rika tillgången på åar och bäckar tillsammans med järntillgången medförde att ett stort antal järnbruk anlades. I trakten fanns bl.a.: Bona i Västra Ny mellan Bocksjön och Frännsjön; stångjärnsbruk mellan 1782-1871. Karlström i Kristbergs socken mellan Stora Vänstern och Stråken; stångjärnsbruk mellan 1682-1900. Kvarn i Kristbergs socken mellan Stråken och Ommen; knipphammarprivilegier 1640, stångjärnsprivilegier 1681, nedlagt 1858, senare valsverk som flyttats till De Geersfors.

Wilhelm Tham skriver i sin beskrivning över Linköpings län 1854-55 att ”Carlsby, nära ån mellan Salstern och Wenstern, 11/4 mantal frälse utgöra med Nordsjö och andra egendomar 43000 riksdalers taxering”. Vidare skriver han ”bruket anlades 1682 i den närhet af samma mantal från 1684 äfven en masugn, allt i allmänningen”. 1805 anlades det nuvarande bruket. Det priviligerade smidet var vid sistnämnda tid ännu 1600 skepp, men 1848 nedlades det äldre så kallade öfra brukets tvenne härdar med 1000 skepp.

1850 fanns vid Karlsström enligt W. Tham 2 stångjärnshärdar, 1 stångjärnshammare, 540 1/3 skepp med stång-och ämnesjärn samt 4 arbetare.

Karlströms bruk grundades 1682 av Carl Sparre på Ulvåsa då han fick klartecken från Bergskollegium att anlägga en stångjärns hammare. Redan 1683 lät Sparre bygga en hammarsmedja med två härdar vid Karlström. 1684 fick han rättighet att bygga en masugn vid ”Karlsby hammare”. Masugnen lades dock ned redan 1693. All verksamhet vid Karlström får anses vara avslutad under åren 1909/10. (ur Tjällmo bergslag; Hembygdföreningen i Tjällmo, Beskrifning över Linköpings län; Wilhelm Tham)

## Ägoslag

De äldre kartorna visar på markanvändningen. På kartan från 1702 finns de små tegarna utritade. På häradskartan från 1878 utgörs det nuvarande Burnäset av ängs-mark med lövskog. 1945 års ekonomiska karta visar på ett stort sammanhängande i det närmaste trädlöst betesområde norr om vägen ut mot uddden. Sannolikt betades dock hela udden. Kring de kvarvarande torpen Öna och Älgsundet fanns odlingsområden. En jämförelse med nutida kartmaterial visar att dessa gamla odlingsområden utgörs av öppna områden idag.

## Nuvarande naturförhållanden

Idag har mycket av de forna betesområdena vuxit igen med främst lövskog medan fleraodlingsområden är planterade med barrträd, främst gran. Några få områden framförallt vidÖna och Älgsundet har kvar sin öppna karaktär men är i stark igenväxning av asp- och björksly samt hallon. Skogen sköts som produktionsskog med naturvårdshänsyn. Huvudsyftet är dock att området skall vara tillgängligt och upplevas som estetiskt vackert.

## Djurlivet

Vid inventeringsarbetet kan konstateras att rådjur, skogshare och grävling finns i fasta stammar. Fågellivet är mycket varierat med en dominans av trastfåglar och sångare. I anslutning till de grova träden finns flera hackspettsarter. Noterat är större hackspett och spillkråka medan den mindre hackspetten hördes trumma från strandträden vid Älgsundet. Ute på Salstern har vid flera tillfällen storlommen visat sig och i strandlinjen fanns drillsnäppan. Fiskgjuse häckar i omgivningen) Se vidare i Skötselplanens artförteckning.

## Nuvarande bebyggelse och historik

Innan Samfälligheten formellt bildades arbetade en interimsstyrelse mellan åren 1980 och

1990. Styrelsens medlemmar var Sven-Olof Bergenbrink, Carl-Erik Pernå och Peter Wumritz.

Det var många konflikter och heta möten mellan dåvarande Domänverket och styrelsen eftersom varken vägar eller vattenverk höll den tekniska standard som framgår av svensk Byggnorm, skrivna kontrakt eller Domänverkets egna föreskrifter. Först efter det att Domänverkets handläggare blivit utbytt kunde en slutuppgörelse komma till stånd. Investeringen kostade Domänverket 2 Mkr. Från början vägrade de betala någonting alls.

Det första mötet för bildandet av samfälligheten hölls den 11 november 1989 med anledning av Domänverkets yrkande att en sådan skulle finnas. Föreningens första ordförande var Sven-Olof Bergenbrink. Däremot behandlar det första dokumentet i föreningspärmen tillkomsten av en fiskevårdsförening i Salstern och är daterad den 12 januari 1988.

# Burnäsets Samfällighetsförening

## Allmänt

Antalet fastigheter (tomter) inom samfälligheten är 100.

Samfälligheten omfattar grönområden inkl. skog, färskvattenanläggning och vägar (ej Burnäsvägen som är egen samfällighet). Inom samfälligheten finns ett par badplatser som sköts av respektive skötselområde, inom området finns en loge som kan användas för gemensamma aktiviteter. Varje år anordnas därutöver vanligtvis två gemensamma arbetsdagar som fastställs av skogskommittén.

Området omfattar 54, 72 hektar land och 6,95 hektar vattenområde (fiske ingår i äganderätten till vattenområdet).

Innan Samfälligheten formellt bildades arbetade en interimsstyrelse mellan åren 1980 och 1990. Styrelsens medlemmar var Sven-Olof Bergenbrink, Carl-Erik Pernå och Peter Wumritz.

Det var många konflikter och heta möten mellan dåvarande Domänverket och styrelsen eftersom varken vägar eller vattenverk höll den tekniska standard som framgår av svensk Byggnorm, skrivna kontrakt eller Domänverkets egna föreskrifter. Först efter det att Domänverkets handläggare blivit utbytt kunde en slutuppgörelse komma till stånd. Investeringen kostade Domänverket 2 Mkr.

Det första mötet för bildandet av samfälligheten hölls den 11 november 1989 med anledning av Domänverkets yrkande att en sådan skulle finnas. Föreningens första ordförande var Sven-Olof Bergenbrink. Däremot behandlar det första dokumentet i föreningspärmen tillkomsten av en fiskevårdsförening i Salstern och är daterad den 12 januari 1988.

De största utgifterna för föreningen är det löpande underhållet av vägar, grönområden inkl skogen, vattenanläggningen inklusive el och vinterväghållningen medan de största inkomsterna är medlemsavgifterna och till vissa delar även försäljning av avverkad skog.

## En samfällighets ändamål

En samfällighets ändamål är att förvalta och utveckla objektet för vilken den bildats. Inom den angivna ramen i stadgarna får föreningen vidta olika åtgärder som rör samfälligheten, så som åtgärder för utförande/underhåll och drift av den gemensamma anläggningen.

Exempel på förvaltningsobjekt är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagen om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av föreningens stadgar.

## Förvaltning av anläggning

Styrelsen och samfälligheten förvaltar anläggningssamfälligheten avseende grönområde, vägar, vattenförsörjning mm som tillkommit genom anläggningsbeslut 1990-02-26 dnr E1 M 9099.

## Hemsida, Burnäsets Samfällighetsförening

Med samfällighetens hemsida vill vi i Styrelsen för Burnäsets Samfällighetsförening informera dig som medlem och boende i vårt vackra område om Burnäsets historia och vår verksamhet inom samfällighetsföreningen. På hemsidan kan du få tillgång till olika dokument, stadgar, medlemsmatrikel, nyheter, styrelsens och andra enheters sammansättning. Vissa sidor är lösenordskyddade, lösenord erhålls från styrelsen och lämnas endast ut till fastighetsägare.

Sökadress på Internet till Burnäsets hemsida: [www.burnaset.se](http://www.burnaset.se)

# Så fungerar det

Under den här rubriken och dess underrubriker beskrivs hur Samfälligheten fungerar, vad som styr samfälligheten samt vad det innebär att vara en del av Burnäsets Samfällighetsförening och vad som förväntas av dig som medlem och boende på Burnäset.

## Övergripande

### Delägare

Vad innebär det att vara delägare i en samfällighet?  Burnäsets Samfällighetsförening består ursprungligen av 100 fastigheter/tomter. Utöver de enskilt ägda fastigheterna, har varje fastighetsägare del i de gemensamt ägda anläggningarna. I Burnäset äger vi gemensamt stickvägarna, färskvattensystemet, Logen. Vidare äger samfälligheten skogen, grönområdena, båtrampen och badplatserna.

All den gemensamt ägda egendomen, kostar pengar att driva. Kostnaderna beräknas årligen i en budget. Föreningsstämman (årsmötet) fattar beslut om hur den årliga kostnadsbudgeten ska fördelas på fastigheterna/tomterna.

*För en blivande fastighetsägare är det således viktigt att i sin boendekalkyl räkna med de gemensamma kostnader som årligen debiteras från föreningen, se fliken avgifter på hemsidan.*

### Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet, som vi har i samfälligheten. Styrelsen rapporterar om det gångna årets verksamhet m.m. Utöver den årliga avgiften beslutar stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Stämman väljer ordförande och ledamöter för det kommande året. En valberedning tar fram förslag. Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. *Vill man vara insatt i samfällighetens verksamhet är det därför viktigt att besöka stämman och göra sin röst hörd.*

### Rösträtt på föreningsstämman

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämman, har oavsett om han äger en eller flera delaägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod).

### Motioner till föreningsstämman

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

### Val av styrelse

Vid årsstämman för föreningen väljs ledamöter till styrelsen för utsatt mandatperiod, att medverka i styrelsen ger DIG möjlighet att påverka vad som sker inom föreningen och att förvalta vår unika boendemiljö.

*Ta chansen - du som skulle kunna tänka dig ett uppdrag och ser en möjlighet i att kunna påverka vårt gemensamma arbete – kontakta valberedningen!*

### Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder 4-5 ggr/år på protokollförda möten för att hantera samfällighetens angelägenheter. Mötena förs med en fastställd dagordning, där du som medlem kan medverka genom att skicka in skrivelser och förfrågningar.

### Styrelsens förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

### Sammansättning styrelse och uppdrag

Se samfällighetens hemsida.

### Sammansättning revisorer och valberedning

Se samfällighetens hemsida.

## Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

## Avgifter

### Vem?

Enligt lagen om samfällighet är varje medlem som äger tomt på samfälligheten skyldig att betala de avgifter som fastställs på föreningsstämman. Samfälligheten disponerar för tillfället en vägfond på 100 000 kronor och en vattenfond på 100 000 kronor.

Den fastighetsägare som står skriven på fastigheten den 1:a januari det år fastigheten byter ägare är juridiskt ansvarig för att den, för samfälligheten, fastställda årsavgiften erläggs. Ev. justering av avgift mellan fastighetsägare vid ägarbyten hanteras i samband med försäljningen.

Sista betalningsdag är det datum då betalningen skall finnas på Föreningens konto. Vid sen betalning kommer dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift på 50 kr att tillkomma. Har avgiften inte reglerats efter påminnelse lämnas ärendet över till inkasso.

### Beslutade medlemsavgifter

För avgifter respektive räkenskapsår läs på hemsidan.

### Bankgiro

Bankgiro: 5490-1376

## Medlem

### Ägare

Medlem i samfällighetsföreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2 i stadgarna.

### Medlemsregister/Medlemsmatrikel

Föreningen har ett medlemsregister där samtliga, i samfälligheten ingående, fastigheter och medlemmar finns upptagna. Detta register uppdateras årligen mot lantmäteriets sammanställning av boende/fastighetsägare för att säkerställa den årliga utdebiteringen av medlemsavgifter.

Medlem som byter adress eller andra kontaktuppgifter ansvar för att informera sekreteraren om nya/gamla kontaktuppgifter via e-post, se informationsplikt nedan.

### Uthyrnings av fastighet

Om du hyr ut eller lånar ut din fastighet så är du skyldig att ge hyresgästerna information om de regler som gäller vårt område. Viktigt att meddela utländska gäster om Allemansrätten (bad, båt, regler för jakt och fiske).

Vid uthyrning av ditt hus kvarstår dina skyldigheter gentemot Samfälligheten. Det betyder att du fortfarande tillser att medlemsavgift, vattenavgift och andra av Samfälligheten beslutade avgifter betalas. Även sommar-/vinterunderhåll av gemensamma ytor samt andra av Samfälligheten beslutade aktiviteter kvarstår

### Anslagstavlor

Föreningen har två anslagstavlor utmed Burnäsvägen. På dessa anslagstavlor anslås stämmoprotokoll samt information om kontaktpersoner efter respektive årsstämma, samt övrig allmän information.

## Hushållssopor

Hämtning av hushållssopor sker av Motala Kommun. Vi refererar därför till den Hämtningstablå som varje år sänds till kommunens abonnenter.

Sophanteringen sköts av Motala kommun. Tekniska förvaltningen, Tömning sker normalt var 14:e dag. En kan ha sommar- eller helårsabonnemang.

På Burnäsets område finns ingen plats för grovsopor. Dessa måste man själv ta hand om och forsla till återvinningsstation.

## Post

Envar på Burnäset svarar för sin egen brevlåda. Styrelsen föreslår att boende vid respektive stickväg går samman och köper in postlådor, övrigt material och bygger en gemensam ställning för postlådorna.

Föreningen har en postlåda vid logen. OBS!

*Lådan töms inte regelbundet, skicka gärna e-post om det är något brådskande.*

## Allemansrätten

### Allmän information

Att bo tillsammans i ett naturområde kräver ömsesidigt hänsyn och medför både rättigheter och skyldigheter. För information lämnas här några utdrag ur Naturvårdsverkets text avseende allemansrätten.

### Allemansrätten - Lättläst

**Källa:** Naturvårdsverket

**Vad gäller?**

Det finns mycket att upptäcka och uppleva i naturen. Lyssna på fåglarna. Plocka blommor att ta med hem. Ta med något att äta och gå ut i naturen, ensam eller tillsammans med vänner, familj eller släktingar. På många platser i naturen finns det särskilda ställen där man kan grilla.

Din kommun kan ge tips om fina platser i naturen. Det här får du göra i den svenska naturen:

* Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
* Gå, cykla och rida på privata vägar.
* Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
* Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor).
* Plocka blommor, bär och svamp.
* Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
* Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

**Tänk på det här:**

* Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
* Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
* Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
* Du får inte ta eller skada träd och buskar.
* Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
* Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
* Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
* Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.
* Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

## Grannsamverkan

Med polis som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i området.  Skyltar finns uppe för att den presumtive tjuven skall få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma. Om du ser något som "är fel" kontakta våra ombud i området.

*Kontaktpersoner Grannsamverkan, se hemsidan.*

## Lite trivselregler

### Trivsel för alla

Regler för hållande av sällskapsdjur är desamma här som i samhället i övrigt. D.v.s. katt ska vara märkt och hund ska vara under tillsyn och inte röra sig fritt. Hundar får inte vistas bland badande vid de gemensamma baden vid vändplanen, Timmersvansen, Sjöbackabadet samt badet vid Älgsundet.

Under badsäsongen får inga båtar finnas enligt markeringar vid Sjöbackabadet samt vid/på vändplanen.

För allas trevnad bör gräsklippning och andra åtgärder som kan störa grannen inte ske mellan följande tider under perioden 15 maj till 15 september: fredagar från klockan 18.00 till lördagar klockan 10.00 samt lördagar från klockan 17.00 till söndagar klockan 10.00.

### Camping

Vi tillåter inte tältning eller camping med husvagn/husbil på föreningens område. Vi har en förbudsskylt uppsatt men vi bör gemensamt tillse att kontrollera att det följs.

## Informationsplikt

### Lämna nya uppgifter

Medlemmar som byter adress eller andra kontaktuppgifter ansvarar för att informera sekreteraren om nya/gamla kontaktuppgifter.

När ändring sker från sommarboende till permanentboende måste föreningen meddelas om detta omgående.

Om en fastighetsägare säljer sin fastighet är fastighetsägare (säljare) skyldiga att informera om försäljning skett av fastighet, samt att medlemsavgiften inkommer till samfälligheten i enlighet föreningsstämmans beslut.

*Blankett/er finns att ladda ner på hemsidan.*

### Information vid försäljning av fastighet

Om du säljer din fastighet skall du informera den nye ägaren om området och om hur föreningen fungerar med årsavgifter, städdagar, hemsida m.m. Meddela styrelsen så vi kan hålla vår medlemsmatrikel uppdaterad samt även hälsa den nye medlemmen välkommen av styrelsen.

## Skötselplan *En ny skötselplan håller på att tas fram under vinterhalvåret 2018-19*

### Unik flora

**Under 2005** togs en ny skötselplan för Burnäset fram av Sören Pettersson från Naturcentrum i Motala. Ett omfattande arbete som finns dokumenterat i Burnäsets Skötselplan.

Skötselplanen innehåller en historisk tillbakablick och en redogörelse för dagens flora och djurliv i stort och i smått. Planen är uppdelad i 33 skötselområden med specifik anvisning för skötsel med mål och åtgärder.

Dokumentet kan laddas ner via länken/länkarna nedan. Beslut av skötselplan togs på föreningsstämman den 25 mars 2006.

**1998** gjorde Karin Nykvist och Ulla Pettersson en inventering och sammanställning av Burnäsets Flora. Sammanställningen visar blomningstid och om örten är sällsynt, utrotningshotad eller fridlyst. Styrelsen har fått tillgång till sammanställning genom Jan Torängs försorg.

Hur floran ser idag vet vi inte och av det skälet skulle styrelsen uppskatta om ni på era promenader tittar lite extra efter örterna och i enklaste form återkopplar till styrelsen. Om det finns någon med ett stort intresse för floran och som vill ta på sig att uppdatera Karins och Ullas sammanställning så var vänlig kontakta styrelsen.

*Skötselplan och Burnäsets Flora finns att hämta på hemsidan.*

## Informationsbroschyr/blad

### Köpa/köpt hus? Mäklare?

Denna informationsbroschyr är framtagen för att underlätta för dig som nyinflyttad eller till dis som funderar du på att köpa hus i vårt område?

Styrelsen i vår förening vill då framföra att du kommer att flytta in i en samfällighetsförening och med det kommer ett visst ansvar och vissa regler att följa.

### Till mäklare

Vi inom Burnäsets samfällighetsförening är tacksamma om du till blivande fastighetsägare lämnar denna informationsbroschyr som information. Detta underlättar för oss och för dem vid ägarbyten och de nya ägarna kan känna sig bättre informerade.

Angående copyright av broschyren. Styrelsen för Burnäsets samfällighetsförening ger härmed mäklare med "säljuppdrag", föreningens medlemmar rätten att ladda ner och, vid behov, skriva ut broschyren.

Informationsbroschyren är "hemsidan" sammanställd i ett utskriftsvänligt format (PDF-fil). För att kunna öppna informationsbroschyren behöver du ha Adobe Reader installerat.

## Kontaktuppgifter

Var vänlig se vår hemsida.

## Kontakta oss

### Fyll i formuläret på hemsidan

Använd formuläret på vår hemsida för att komma i kontakt med styrelsen, skicka in t.ex. förslag, idéer eller synpunkter på hemsidan.

## Burnäsvägens Samfällighetsförening

Burnäsvägens Samfällighetsförening är en egen samfällighet med egen styrelse och föreningsstämma. Du kan se vem som är vår representant i samfälligheten under Menyn "Om Samfälligheten" under fliken "Kontaktuppgifter".

Burnäsvägens Samfällighetsförening kontaktas via e-post: [burnasvagen@elnicohb.com](mailto:burnasvagen@elnicohb.com)

# Verksamhet

Under den här rubriken och dess underrubriker beskrivs hur ledning och styrning sker av grönområden inkl. skog, färskvattenanläggning och vägar (ej Burnäsvägen som är egen samfällighet). Inom samfälligheten finns fyra badplatser som sköts av respektive skötselområde, inom området finns en loge som kan användas för gemensamma aktiviteter. Varje år anordnas därutöver vanligtvis två gemensamma arbetsdagar som fastställs av skogskommittén.

## Valberedningens roll

Valberedningen har en central roll i samfälligheten. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i samfälligheten, deltar på aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i samfälligheten, hur samfälligheten utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Det viktiga för valberedningen är att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i samfälligheten. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda samfälligheten är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsstämman väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån samfällighetens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av samfällighetens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till samfällighetens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

De som väljs av årsstämman till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. I många föreningar har valberedningen fler arbetsuppgifter än att ge förslag på personer till förtroendeuppdrag. Det kan vara att med styrelsen förbereda årsstämman genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare. Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika kommittéer eller representanter till olika samarbetsgrupper

## Styrelsen

Styrelsen arbetar aktivt med att förvalta föreningsstämmans beslut och utveckla samfälligheten med ingående anläggningar och mark enligt bl.a. ”Burnäsets Skötselplan”. Vi arbetar efter uppsatta mål, visioner och i enlighet med gällande stadgar, lagar och förordningar.

### Styrelsens Mål

Styrelsen för Burnäsets samfällighet ämnar se till att föreningens organisation fungerar riktigt samt att utveckling och förvaltning av samfällighetens angelägenheter utförs på ett så bra sätt som möjligt - till gagn för hela samfällighetsföreningen och ej till enskild medlems intresse.

### Styrelsens Vision

Det är styrelsens övertygelse att människor som söker sig utanför stadens stress och buller också har en vision av vad de vill få ut av sitt boende. Det är därför viktigt att fånga upp vad de boende på Burnäset ser som viktigast med vår miljö. Vi i styrelsen har tillsammans med Naturcentrum i Motala tagit fram en Skötselplan som våra tankar och funderingar utgår ifrån när vi tittar på vad vi vill åstadkomma med våra grönområden och vår skog, vi tar gärna emot dina visioner!

### Styrelsedokument

Under den här fliken/menyn på hemsidan ligger styrelsens arbetsdokument, fliken är lösenordskyddad.

### Underhålls- och förnyelseplan

Samfälligheten är **skyldig** att ha en underhålls‐ och förnyelsefond då vi gemensamt äger och förvaltar gemensam egendom. För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan fond upprättas en underhålls- och förnyelseplan.

Genom att bedöma den årliga kostnaden för dels den åldersberoende komponentens inverkan och dels det dagliga slitagets påverkan kan man uppskatta den årliga kostnaden för upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. Denna kostnad varierar naturligtvis kraftigt från år till år då underhållsbehoven på de olika anläggningarna inträffar vid olika tidpunkter. Underhålls- och förnyelseplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa kostnader och på ett kontrollerat sätt ackumulera resurserna som krävs. Därmed undviks att de boende vid vissa enskilda perioder tvingas till stora inbetalningar eller motsvarande lån.

Förutom **rättviseskälet** och att det är ett **lagkrav** finns det andra fördelar med att ha en fond och en plan för framtida underhållskostnader. En annan anledning med att upprätta en underhålls- och förnyelseplan är att föreningen ökar sin kunskap om anläggningarnas underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten.

En underhålls- och förnyelseplan kan innehålla följande:

* anläggningarnas utförande och standard
* anläggningarnas värde (faktisk produktionskostnad och/eller beräknad återanskaffningskostnad)
* ålder
* beräknad livslängd
* uppskattat underhållsintervall
* hittills utförda underhållsarbeten

## Om anläggningarna

Detta avsnitt avser att ge dig allmän information kring att vara medlem i föreningens anläggning som omfattar allmänningsområden.

### Förvaltning av anläggning

Styrelsen och föreningen förvaltar den anläggningssamfällighet avseende grönområde, vägar, vattenförsörjning mm som tillkommit genom anläggningsbeslut 1990-02-26 dnr E1 M 9099.

### Allmänningsmark

Medlemmar i vår förening har tillgång till unika naturområden i form av allmänningsmark. För att dessa områden skall kunna bevaras på ett för föreningens framtid bra sätt finns det gemensamma inriktningar vilka är fastställda av stämman 2006, vidare information går att läsa i Burnäsets Skötselplan.

Det finns inom föreningen ett antal arbetsområdesansvariga vilka är ansvariga för olika arbetsområden – se vidare information kring dessa under rubriken ”Arbetsområden”.

### Grundläggande inriktning

Grönområdena förvaltas av Burnäsets Samfällighetsförening. I Samfällighetsföreningen svarar Styrelsen för den övergripande förvaltningen enligt Samfällighetslagen och de grundläggande inriktningarna som fastställs av föreningsstämman genom Burnäsets Skötselplan. Styrelsens och föreningsstämman har beslutat att den löpande verksamheten leds av Skogskommittén.

Målet med skötseln av grönområdet ska vara att tillvarata dess möjliga natur- och miljövärden för att därigenom bevara eller höja områdets attraktivitet och tillförsäkra de boende en trivsam miljö. Av detta följer att skogsskötseln inte kan vara strikt ekonomiskt inriktad. Skötseln skall följa de principer som antas för samfälligheten och ske i samråd mellan boende inom skötsel/arbetsområdena och skogskommittén.

Detta arrangemang bör tillförsäkra området en enhetlig skötsel samtidigt som det medger inflytande från de i området boende.

De grundläggande inriktningarna för grönområdenas nyttjande och skötsel är kort enligt följande:

* Idag har mycket av de forna betesområdena vuxit igen med främst lövskog medan flera odlingsområden är planterade med barrträd, främst gran. Några få områden framförallt vid Öna och Älgsundet har kvar sin öppna karaktär men är i stark igenväxning av asp- och björksly samt hallon. Skogen sköts som produktionsskog med naturvårdshänsyn. Huvudsyftet är dock att området skall vara tillgängligt och upplevas som estetiskt vackert.

Alla samfällighetens medlemmar har lika rätt att nyttja områdets grönområden för rekreation. För övrig allmänhet gäller allemansrättens regelverk. Enskilda fastigheter får, utan särskilt tillstånd, göra följande ingrepp på grönområdenas träd och buskar:

* Avlägsna grenar som sträcker sig in över den egna tomten.
* Avverka torra eller skadade träd som riskerar att skada person eller egendom på egna fastigheten, ta alltid kontakt med Skogskommittén innan arbetet påbörjas.
* Avlägsna sly upp till ett avstånd av två meter från den egna tomten.

För övriga ingrepp eller åtgärder på grönområden erfordras att åtgärden är i överensstämmelse med en Burnäsets Skötselplan och har skriftligen överenskommits med Skogskommittén eller att ett direkt skriftligt medgivande har erhållits från Styrelsen för det enskilda fallet.

Andra ingrepp som kräver tillstånd från styrelsen, här följer exempel på andra ingrepp eller åtgärder på grön- och vattenområden som kräver skriftligt tillstånd. För vissa kan Styrelsen lämna detta men i många fall erfordras dessutom myndighetstillstånd (Motala Kommun/Länsstyrelsen), fastighetsägare tillstånd eller stämmobeslut:

* Grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning av sten, jord eller avfall.
* Anläggning av väg eller parkeringsplats.
* Anläggning av brygga, pir, båtuppläggningsplats eller vågbrytare.
* Parkering eller uppställning av fordon utanför väg eller skyltad parkeringsplats.
* Uppläggning av båtar utanför i detaljplan angiven båtuppläggningsplats.
* Nyttjande för växthus, upplag, kompost, brunnar, mätarskåp, eldningsplats eller liknande.

Dumpning av grenar, ris, löv och annat trädgårdsavfall. Muddring, vassröjning och övrigt arbete på vatten.

Området kring Burnäset i form av vatten och vass tillhör i huvudsak Sveaskog där allemansrätten gäller.

**NOT**: Strandskydd ref Motala Kommun.

Det är förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller göra anläggningar inom ett område som omfattas av strandskyddet. Om det finns särskilda skäl och strandskyddets båda syften, friluftslivets tillgänglighet och växt- och djurlivet, inte påverkas negativt kan dispens ges från strandskyddet.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat till 150 meter vid Vättern, Boren och Göta kanal. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Kommunerna har huvudansvaret för dispensprövning samt för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen granskar alla kommunens beslut som rör strandskyddet.

## Färskvattenanläggning

### Ansvar

Färskvattenanläggningen sköts av en Vattenkommitté med ansvar för att sommarvattnet blir påkopplat på våren och avstängt innan tjälen går i jorden på hösten. Dessutom ansvarar kommittén för att vattenprover tas och blir analyserade samt att löpande underhåll och nödvändiga reparationer blir utförda och att anläggningen fungerar tillfredsställande.

Vintervatten finns vid speciella vattenposter på stickvägarna. Om ni ser något misstänkt vattenläckage kontakta någon av kontaktpersonerna i vattenkommittén.

*För sammansättning av Vattenkommittén se hemsidan.*

### Vårt dricksvattensystem

Vårt dricksvatten hämtas från fem borrhål och pumpas till två råvattentankar placerad i pumphusen utmed Burnäsvägen och Sågvägen.

Distributionsnätet ger vintervatten i två slingor, vatten kan hämtas vid speciella vattenposter. Sommarvatten distribueras i en särskild slinga som är en vidarekoppling av slingan för vintervattnet. Sommarvattnet stängs preliminärt av i oktober-november och kopplas in i april/maj månad (väderberoende).

Systemet är dimensionerat för en förbrukning av 300 l/fastighet (tomt) och dygn. Vårt vatten system med bufferttankar klarar de toppbelastningar som förekommer under juni, juli och augusti. Vid extrem torka kan vattenbrist ändå uppstå. Särskilt under Midsommarhelgen måste vi vara extra sparsamma med vattnet.

Vattenkommittén kontrollerar och gör ett visst servicearbete. Vi anlitar extern VVS-firma för mer krävande arbete såsom filterbyte, ventilbyten mm. Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 2013:4). Vattenprover tas minst 1-2 ggr per år och anslås på informationstavlan och informeras om på hemsidan.

### Begränsningar

Det är inte tillåtet att t ex. vattna gräsmattor, tvätta bilar, ej heller att fylla upp sina pooler. Avspolning av t ex. båtar och altaner är tillåtet men det får inte ske i samband med storhelger eller under torrperioder och att man gör det företrädesvis med högtryckstvätt för att spara på vatten. Rådfråga vattenkommittén vid tveksamheter om vattentillgången.

### Egna avstängningskranar

Det är ett måstekrav att alla fastigheter har en egen avstängningskran.

### Föreningens avstängningskranar

De avstängningskranar som finns utanför tomten eller vid tomtgräns skall endast hanteras av vattenkommittén.

### Kostnad vid slarv

Enligt ett beslut på årsmötet 2002 har styrelsen rätt att debitera fastighetsägaren minst 1 500 kr för att täcka de kostnader som uppstår vid slarv som förorsakar läckage. Innan läckaget identifieras och ledningen stängts finns risk att bufferttankarna töms. Det kan dröja många timmar innan systemet återhämtat sig och i värsta fall kan det uppstå skador på pumpar.

## Skogs- och grönområden *Ny skötselplan håller på att tas fram under vinterhalvåret 2018-19*

### Ansvar

Skogskommittén har huvudansvaret för skötseln av våra grönområden och följer den skötselplan som är framtagen av Sören Pettersson, Naturcentrum i Motala och fastställd på årsmötet 2006. Träd utanför tomt är vår gemensamma egendom. Om någon önskar få sådana träd borttagna måste Skogskommittén kontaktas. Då görs en avstämning mot skötselplanen och en bedömning av värdet. Om inga frågetecken föreligger fäller Skogskommittén trädet/träden i samråd med berörd tomtägare.

*För sammansättning av Skogskommittén se hemsidan.*

**Not**: För att säkerställa återväxten på samfällighetens marker har Ingen rätt att på Egen hand avverka träd eller sly/buskar/enbuskar på samfällighetens mark utan tillstånd. Tillstånd skall begäras av skogskommittén/styrelsen och de objekt som man vill ta bort skall märkas.

### Röjsågar

Samfälligheten har röjsågar för utlåning, sågarna finns hos kontaktpersoner enligt nedan. All lånad utrustning ska lämnas tillbaka i samma skick som när den lånades.

*Kontaktpersoner röjsågar, se hemsidan.*

### Städdag

Skogskommittén bestämmer antalet städdagar per år baserat på behov av hjälp. Samfälligheten har normalt en till två städdagar varje år, en på våren och en på hösten och då bör alla fastighetsägare hjälpa till. Det ris som avverkas under städdagen och eller privat skall läggas vid av skogskommittén anvisade platser. Lägg inte bräder och träd el dyl. i rishögen.

### Buskar/häckar och träd vid tomtgräns

Avser du plantera häck, buskar eller liknande växter vid tomtgräns bör du ta hänsyn till dina grannar. Förstör inte deras utsikt. Prata med skogskommittén och grannen innan du sätter igång. För att snöröjningen ska fungera är fastighetsägare skyldig att hålla rent två meter från väg 4,5 meter upp i luften.

### Arbetsbeskrivning Skogskommitté *Denna punkt ska uppdateras! Istället för skogskommitté finns nu motorsågsgrupp och fler områdesansvariga*

### Skogskommittén ska:

* En gång per år i anslutning till stämman kalla skötselansvariga till ett möte för att diskutera kommande arbeten, fånga upp önskemål från respektive område och planlägga och fördela arbetet.
* Föreslå gemensamma arbetsdagar.
* Förhandla med, begära offerter och inhandla tjänster från externa leverantörer vid mer omfattande arbeten.
* Ansvara för fårhållning och beteshagar.
* Medverka till att våra röjsågar är i gott skick och får det underhåll som tillverkaren anser är nödvändigt. Avtal finns med Fridtuna i Linköping och Conny i Motala. Både med tilltalet Skog och Trädgård.
* Att efter bästa förmåga rensa sly, fälla enstaka träd då det av olika skäl bedöms nödvändigt och hjälpa medlemmar att få brasved.
* Gällande definition på sly är: Stammens tjocklek ska vara mindre än 50 mm 3 m över mark.
* Då tomtägare önskar få träd borttagna utanför tomtgräns ska följande beaktas: Avstämning mot skötselplan, naturvärdet och närboendes synpunkter. Finns inga frågetecken ska träden märkas (röd prick) och fällas vid lämpligt tillfälle. Virket får bli ved. Tomtägaren får ta hand om riset. Alla träd på samfällighetens gemensamma ytor ska fällas av Skogskommittén.

Vid ett styrelsemöte den 9 maj 2011 beslutades följande: Om någon tar ner träd på samfällighetens mark kommer en straffavgift på 500 kronor per träd att debiteras oavsett storlek. Med träd avses stammar som är > 5 cm i diameter 3 m över mark.

### Arbetsområden – Indelning


***Denna punkt ska uppdateras!***

Burnäset är indelat i sju arbetsområden där samtliga boende är skyldiga att vårda och röja enligt skötselplan 2006 och beslut på årsstämma. Varje arbetsområde har en kontaktperson som har i uppdrag att vara kontaktman för området mot styrelse och skogskommitté, i samråd med skogskommittén avgöra hur skötsel av området (avverkning av sly) ska ske och en gång per år sammankalla de inom området boende för skötsel av området.

Olycksfall på gemensamma områden täcks av den hemförsäkring som medlem själv tecknat.

**NOT:** Någon gemensam olycksfallsförsäkring finns inte tecknad av samfälligheten.

*För kontaktpersoner arbetsområde 1-7, se hemsidan.*



### Betesområden

Under sommaren gäller sommarbete får på mark tillhörande Burnäsets samfällighetsförenings, i enlighet med skötselplan för området. Fyra områden betas i dag på sammanlagt 5 hektar under perioden maj till oktober. Beslut om skötselplan har fattats på Samfällighetens årsmöte 2006.

*För kontaktpersoner för betesområden, se hemsidan.*

## Stickvägar

Stickvägar ingår i samfälligheten, Burnäsvägen har en egen Samfällighet ”Burnäsvägens Samfällighet” där vår samfällighet ingår. Underhållet på vägarna görs samtidigt med att Burnäsvägen får sitt årliga underhåll. För att hålla kostnaden för snöröjningen låg har våra vägar låg prioritet.

För allas trevnad visa hänsyn och kör lugnt, Maxfarten är 30 km/h.

Nyckel till bommen på Klavevägen finns för utlåning.

**Not:** Avgiften för Burnäsets Vägsamfällighet skickas ut till varje fastighetsägare separat.

*För kontaktpersoner för Stickvägar, se hemsidan.*

## Fiske- och kräftvatten

### Fiske

Fiske på samfällighetens gemensamt ägda vatten från badbryggorna är förbjudet och fiske från båtbryggorna får endast ske med metspö. På samfällighetens gemensamt ägda vatten (6,95 ha) får vi fiska med nät och från båt. Nätets längd får ej överstiga 75 m och nätet skall utmärkas med 2 plastflaskor eller dylikt som skall förses med fastighetsbeteckning. Nätet skall tas upp dagligen. Vi skall undvika att använda nät under våren då fisken leker. Reproduktionen försämras.

Se [Östergötlands Sportfiskeguidning](http://www.sportfiskeguidning.se/index.shtml) och [Borens Fiskevårdsområdesförening](http://www.borensfvo.se/) för regler avseende fiskekort i Salstern (Exkl. samfällighetens vatten).

Fiskekort "SMS-biljett" går att köpa vid båtrampen, se skylt.

### Kräftor

Föreningen arrenderar kräftvatten av Östergötlands Sportfiskeguidning (Sveaskog), ansvariga fördelar lotter, bestämmer datum för fisket och sköter kontakterna med Östergötlands Sportfiskeguidning i dessa frågor. Säsongen är första onsdagen i augusti till 31 december.

**Not**: Östergötland Sportfiskeguidning bildades år 2000.

Verksamheten är lokaliserad i Rejmyre, beläget mellan Norrköping – Finspång – Katrineholm. Den bidragande orsaken till att företaget startades var att Sveaskog AB (f d Domänverket) sökte en lokal entreprenör som skulle förvalta deras fiskevatten i det område som tidigare var Finspångs Revir.

Samarbetet mellan Östergötlands Sportfiskeguidning och Sveaskog innebär att Östergötlands Sportfiskeguidning säljer fiskekort och andra fiskeupplåtelser på Sveaskogs vatten på ovan angivna område.

*För kontaktpersoner för Fiske- och kräftvatten/lotter, se hemsidan.*

## Logen

### Öna-Loge

Samfälligheten äger en loge som kan användas för diverse trevliga verksamheter. Samfälligheten brukar förlägga föreningsstämman dit och där har vi också våra gemensamma fester. På vinter kan logen fungera som förvaringsplats för exempelvis fordon/båtar.

Logen har en försäkring som ska täcka förlust vid brand o dylikt ej olycksfall. Logen kan hyras mot avgift av medlem inom samfälligheten. Hyresavtal finns att hämta hos ansvarig för logen/hämta ner. Observera att städning skall utföras av hyrestagaren. Om städningen är bristfällig debiteras hyrestagaren.

### Regler för nyttjande av lada

Reglerna antagna på årsstämma lördagen den 25 april 2009 kl. 10:30 i Karlsby skola

* Ladan ska när den inte används vara låst.
* Nyckel finns hos uthyrningsansvarige, *uthyrningsansvarig Logen, se hemsidan.*
* Det är absolut förbjudet att röka i ladan.
* Ladan ska efter nyttjande städas och möbler återställas.
* Eventuella påpekanden från boende i anslutning till logen ska följas.
* Hyror betalas i förskott.

### Uthyrning av uppställningsplatser

**Priser:**

* 600 kr/termin för medlemmar i Samfälligheten, och 900 kr/termin för externa.

Termin 1/9 – 15/4, intresseanmälan före den 1/7 och man hyr tills vidare. Om det den 1/7 finns nya intressenter från Samfälligheten kan hyresgäster utanför Samfälligheten sägas upp.

### Uthyrning av lokal

**Priser:**

* Hyra vid privata fester 300 kr. Endast boende på Burnäset kan hyra.

### Arrangemang

Vi har fungerande rutiner för våra arrangemang. På årsstämman framläggs förslag på gemensamma aktiviteter och ansvarig utses för varje aktivitet, exempel på arrangemang är midsommarfirande, bouletävling, mellanfest (utgår ibland) och kräftskiva.

Värt att notera är att festligheter inte är en del av föreningens ändamål och således ligger inte ansvaret på styrelsen utan på den programkommitté som blir utsedd på årsstämman.

## Bad- och båtplatser

Inom samfälligheten finns ett antal badplatser och småbåtplatser anlagda, dessa hanteras av övergripande av Skogskommittén i samverkan med skötselområdena i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Vi har fyra badplatser, Älgsundet, Sjöbackavägen, Klavevägen/Timmersvansen och badplatsen utmed Burnäsvägen. För skötseln av badplatserna ansvarar respektive skötselområde. Vid frågor eller osäkerheter kring bad- och båtplatser kontakta områdesansvariga i första hand.

Vi håller snyggt vid badplatserna och alla tar med sitt eget skräp hem. Visa hänsyn och låt t ex inte hunden bada och använd inte eventuella badbryggor som start för vattenskidåkning då andra badande finns där. Ha det så skönt!

Området kring Burnäset i form av vatten och vass tillhör i huvudsak Svea Skog där allemansrätten gäller.

## Boulebana

Tisdagar kaffekorg och fredagar vinkorg om så önskas under sommartiden. Banan är öppen för alla.

## Båtramp

V id badplatsen utmed Burnäsvägen har vi en ramp för iläggning och upptagning av båtar. Rampen kan användas av utomstående mot en frivillig avgift på 20kr. Vid frågor eller osäkerheter kring båtrampen kontakta områdesansvarig i första hand.

Om ni saknar något eller ser felaktigheter i detta dokument så var vänlig tag kontakt med styrelsen för komplettering/justering.

*Styrelsen Burnäsets samfällighetsförening*