**Til: Foreslåtte medlemmer av red nemda**

**Fra: Erik ,- foreslått leder av red nemd**

**Dato: 6.3.23**

**Oversikt over forslag til politiske uttalelser til årsmøtet for Innlandet Venstre 2023**

**Det er kommet inn 11 forslag til pol uttalelser, - alle innenfor tidsfristen**

**Nr 1**

**Forslag til politisk uttalelse fra** **Gjøvik og Toten Venstre**

**Sats på mer fornybar energi**

Innlandet Venstre ønsker en felles regional plan for fornybar energi.

Solkraft

Det er flere planer om solkraftverk i flere av kommunene. Det er spennende muligheter. Per i dag foreslås alle større solparker på areal hvor det allerede finnes høyspentledninger. Nærhet til infrastruktur er viktig. Men det må også hensyntas naturtype, tilgang til vei og annen nødvendig infrastruktur. Arealer må derfor sees i en helhet - og ikke tas stykkevis og delt fordi det er billigst og best for utbygger.

I en slik plan bør alle kommunale bygg og institusjoner samt industritakflater og næringsbygg kartlegges.

Bioenergi

Biomasse utgjør allerede en viktig del av energimiksen. Innlandet har flest biobaserte fjernvarmeanlegg av alle fylker, men fortsatt er det plass til flere nær- og fjernvarmesentraler. Gjøvik kommune har biogassanlegg på Rambekk hvor overskuddsvarme sendes både i fjernvarmenettet og blir til strøm Flere slike kombinasjonsmuligheter bør utredes. Prisen på biogass har det siste året steget voldsomt og det bør gjøres en ny utredning av et større biogassanlegg i regionen. Mer biodrivstoff i tungtransport og anleggssektoren er også viktig for å kutte CO2-utslipp. Det haster med både å produsere mer og få opp flere fyllestasjoner i regionen.

Vann

Det er potensiale for å oppgradere noen gamle kraftstasjoner i regionen. I tillegg må det lages en småkraftplan, for utbygging av mikro- og småkraftanlegg i mindre vassdrag. I små skala er disse konsesjonsfrie, det er standardisert teknologi og små inngrep.

Vind

Ny og horisontal teknologi gjør annen type vindkraft enn gedigne vindmøller mer aktuelt for våre «flatbygder». Særlig småskala vind i kombinasjon med sol og bio, eller sol, vann og bio er særlig aktuelt for det landbruksnære næringslivet i regionen.

Termisk varme

Mjøsa ligger som et energilager for både varmeproduksjon og til kjøling. Det er stor vekst i strømforbruket til kjøling. Energien til dette bør hentes fra andre kilder enn vannkraft, som heller bør gå til mer industriell foredling. Ny typer energibrønner kan også være et bidrag til å lagre varme og energi.

Batterier

Lagring av strøm blir stadig viktigere. Andelen elbiler øker og med et øker også kapasiteten og fleksibiliteten til å lagre strøm til mobilitet. I framtida vil batterier rykke inn både i boliger, garasjer og industri.

**Nr 2**

**Forslag til politisk uttalelse fra Gjøvik og Toten Venstre**

**Mer film og Farmen**

Farmen Kjendis har nå blitt spilt inn for andre gang på Steinsjøen Gård i Østre Toten. Denne typen produksjoner gir mye positiv omtale og oppmerksomhet til området. Det er også ett av mange eksempler på muligheter som kan ligge i kultur som næring. Dessverre er det nok delvis tilfeldig at akkurat denne produksjonen havnet nettopp på Toten. For at hele regionen skal få til noe ut over tilfeldigheter, mener Innlandet Venstre at vi trenger en større og tydeligere satsing på kunst og kultur i hele fylket.

Som Norges eldste parti mener Venstre at vi har et særskilt ansvar for å løfte og styrke kunst og kultur i Norge gjennom bevaring, innovasjon og bærekraft. Kunstnere er entreprenører og gründere, og gjennom sine prosjekter av ulik størrelse og omfang, skaper de opplevelser, fokus og samhandling som kan gi ringvirkninger lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Lillehammerregionen er et eksempel på hvordan kombinasjonen av storslått natur i nærområdet, Mesnali Islandshestsenter, miljøet rundt Maihaugen og ikke minst Filmhøgskolen med forelesere og elever har gitt grobunn for store filminnspillinger som for eksempel Kongens nei, Tre nøtter til Askepott, Håkon Håkonsen, Birkebeinerne, Den første julen i Skomakergata, i tillegg til en rekke kortfilmer fra miljøet rundt filmhøgskolen. Lokasjon, natur og drivkraft er nødvendig, men det må også være kunstnerskap og kulturmiljøer som bygger opp rundt dette for å skape aktivitet over lengre tid. Maihaugen har vist seg som en åpen og villig arena for bruk i alle disse filmproduksjonene, og det står det respekt av. Kan vi få til dette i større deler av Innlandet?

Innlandet har noen godt etablerte og nyetablerte virksomheter i regionen som er gode eksempler på kulturentreprenørskap. Musikk i Innlandet etablerte seg med administrasjon i Gjøvik for 1 år siden. De har nettopp flyttet til egne lokaler, men trenger oversikt over arenaer som kan benyttes for musikere, både som øvingsplasser og spillearenaer i vår region. Gjøvik har etter hvert bred erfaring med større arrangementer som NM på ski, samt turneringer og konserter i Gjøvik Olympiske Fjellhall. Dette er viktige arenaer og muligheter for hele regionen. Videre kan nevnes Fredvikafestivalen på Gjøvik, Friluftsfestivalen og 2830-festivalen i Vestre Toten. Læringsfabrikken i Vestre Toten har vært vertskap for NM i Yrkesfag. Norges største sommershow, Urbane Totninger, foregår på Kapp Melkefabrikk i Østre Toten.

Innlandet har også en hel rekke særpregete lokasjoner, slik som Randsfjordmuseet avd. Land, Dokkadeltaet Våtmarkssenter ved Randsfjorden, Stenberg museum, Gjøvik Gard, Eiktunet Læringsfabrikken, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, Campus Kallerud, Kapp Melkefabrikk, Snertingdal Ysteri, Biri Tapet og møbelindustrien i Land. I tillegg har Innlandet store jordbruksområder med gamle storgårder, som er en viktig del av vår kulturarv.

Innlandet Venstre vil:

* øke tilskuddsordning for etablering av kunstnerskap i regionen.
* stimulere til større samhandling mellom ulike kunst- og kulturnæringer
* Åpne for kunstnerkollektiver i nedlagte skoler, næringsbygg og industrilokaler m.m.
* Hjelpe kunstnerskap til å pitche nye ideer regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, slik at vi, gjennom deres prosjekter kan løfte vår region frem innen film, serieinnspillinger, spillutvikling, lokasjoner m.m.

Nr 3

**Forslag til politisk uttalelse fra Gjøvik og Toten Venstre**

**Helseministeren skyver helsepersonell foran seg!**

Det har den siste tiden vært avdekket flere og betydelig mangler i norsk helsevesen. Gjennom ulike mediaoppslag har vi fått innsikt i pasient historier hvor pasienter ikke får dekket grunnleggende og lovpålagte behov, både i private hjem i kommunal hjemmetjeneste, i kommunal sykehjemplassering og i spesialisthelsetjenesten. Helseministerens svar på godt dokumenterte tilstander har vært å ikke anerkjenne situasjonen helsepersonell, pasienter og pårørende står i, samt å skyve helsepersonell og ledelse foran seg. Siden regjeringen tiltrådte har hun opprettet hele ni utvalg innenfor viktig områder av norsk helsepolitikk, men vist liten vilje og evne til konkret handling som bidrar til pasientsikkerhet i hverdagen.

I arbeidshverdagen til helsepersonell er det behov for at landets øverste leder i helse- og omsorgstjenesten viser empati og forståelse både for pasienter og ansattes situasjon. Når helsepersonell varsler at arbeidshverdagen innebærer lovbrudd og dårlig pasient behandling er det behov for straks tiltak og i det minste en aksept for den hverdagen som pasienter, pårørende og ansatte står i. Helseministerens svar så langt skaper inntrykk av hun først og fremst er byråkrat og ikke landets øverste leder for helse og omsorgstjenesten!

Helsepersonellkommisjonens rapport konkluderer dystert med at det blir relativt sett færre helsepersonell som skal pleie fremtidens eldre. Andel eldre øker og andelen yrkesaktive blir lavere. Samtidig påpeker kommisjonen at Norge har over 400 000 ansatte i helse- og omsorgssektoren og ligger i toppen i Europa i ressursbruk til helse- og omsorgstjenester. I andelen ansatte har det kommet frem kritikk for hvordan man beregner ansatte i helsesektoren. Uansett må vi enten ha nok ansatte med riktig kompetanse ellers må regjeringen ta ansvar med de lovendringen det krever. Å skyve helsepersonell foran seg, med frykt for å ikke å gi ansvarlig helsehjelp er ansvarsfraskrivning, dårlig ledelse og vil gi negativ søknadslyst til nødvendig helseutdanninger.

Norge har nå hele 220.000 innbyggere uten fastlege, antall klager på ordninger øker år for år, hvor pasient- og brukerombudet for 2022 mottok hele 3329 henvendelser om ordningen. Dette har vært en varslet krise hvor både den nåværende og tidligere regjeringer må ta ansvar.

Innlandet Venstre vil;

* øke antall studieplasser og sikre tilstrekkelig praksisplasser for helsepersonell, spesielt innenfor fagene medisin, sykepleie, bioingeniører, ergoterapeuter og helsefagarbeidere.
* Innlandet Venstre vil jobbe for å etablere en legeutdanning ved NTNU Gjøvik.
* kommunene må sikre at alle innbyggere har kompetente fastleger som har mulighet til å følge pasienten over tid. 8 - 2 Modellen er en ordning som rekrutterer og bør være et tilbud for alle fastleger. I tillegg må man se på flere faggrupper ved fastlegekontorene for å sikre at bedre ressursutnyttelse av legekompetansen. Ulike regionale ansvars- og økonomiske ordninger må sikres slik at fastleger både rekrutteres og beholdes. Fastlegen er navet i all helsehjelp og må fungere!
* kritisk gjennomgang av alle stillingshjemler med overføring fra byråkratiske beslag på helsepersonell som trengs i klinisk behandling og pleie.
* øke satsning på utdanning og forskning som bidrar til økt kunnskap om både forebygging, behandling og tilrettelegging. Profesjonsfagene i helse trenger videreutdanning for å sikre kompetanse i forskning, tjenesteutvikling og veiledning av annet personell. Økt utvikling og bruk av velferdsteknologi vil på noen områder måtte erstatte hender, men bare der dette er forsvarlige løsninger uten å gå på bekostning av omsorg mellom mennesker.
* støtte opp under nye og varierte boformer som legger opp til sosialt felleskap og aktivitet i hverdagen

Nr 4

**Fra Lillehammer Venstre**

Forslag årsmøteuttalelse Innlandet Venstres årsmøte 2023

**Samarbeid for bedre boligpolitikk**

Eldrebølgen slår inn over oss. Det blir flere som ønsker – og må – bo hjemme lenger. Samtidig er det vanskelig for unge og nyetablerere å komme inn på boligmarkedet. For å møte dette blir det viktig å sørge for et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at det er mulig å ha en bolig tilpasset livssituasjon og funksjonsevne.

Kommunene bør samarbeide med private for å tilfredsstille behovet for tilpassede boliger. Det meste av boligbyggingen de senere årene har vært overlatt til private, uten krav til målgruppe for de nye boligene, utforming av leiligheter eller størrelse og funksjonalitet. Mange kommuner merker dårligere økonomi med begrenset handlingsrom til å bygge alle nye omsorgsboliger det er behov for.

Ved salg av kommunale tomter bør det stilles krav til målgruppe og utforming av boligene. Det må bygges boliger som kan huse både nyetablerere, barnefamilier og eldre som vil bo lenge hjemme. Dette krever et bedre samarbeid mellom det offentlige og private. Det kan gjøres ved å etablere borettslag med boliger for alle aldersgrupper, som: leie til eie for nyetablerere, familieleiligheter og boliger tilpasset eldre - også de med en demensdiagnose.

Borettslagene bør etableres i nærheten av bydelssenter, eller med en dagligvarebutikk i nærheten.

Det må legges stor vekt på det sosiale aspektet, ettersom vi vet sosiale relasjoner og gode naboer beriker og forlenger livet.

Innlandet Venstre ønsker økt satsing på offentlig-privat samarbeid for å tilrettelegge for varierte og gode boformer for både unge og eldre innbyggere.

Nr 5

Fra Ringsaker Venstre

Jordvern: Pålagt å vise boniteringsverdi av marktype:

Trafikklysmodell:

Rødt lys markeres i reguleringsplaner med høy bonitet på jordtypen. Det røde lyset skal følge alle detaljplaner, salgsoppgaver og annonser i den videre prosessen.

Gult lys markeres på reguleringsplan med middels bonitet på jordtypen Det gule lyset skal følge alle detaljplaner, salgsoppgaver og annonser i den videre prosessen.

Grønt lys markeres på reguleringsplan med lav bonitet på jordtypen Det grønne lyset skal følge alle detaljplaner, salgsoppgaver og annonser i den videre prosessen.

Hva vil dette medføre:

Forbrukermakt til tomte- og boligkjøpere i forbindelse med feltutbygginger. Både grunneiere og utbyggere må ta med dette i betraktning når utbyggingsfelt vurderes, da de vet at tomte- og boligannonsen skal vises til forbrukeren, med rett farge.

Kan legge gode føringer for både privat og offentlig utbygginger.

**Kall forslaget kanskje: Svanemerkede tomter.**

**Nr 6**

**Fra** **Innlandet Unge Venstre**

**En friere skole**

Innlandet Venstre ønsker at elevene skal ha større selvbestemmelse over sin egen skolehverdag Vi ønsker å fjerne fraværsgrensa som ikke tar hensyn til hver enkelts situasjon og problemer både i og utenfor skolen. Vi ønsker mer selvbestemmelse til elevene i timeplanene deres og mener at det er viktig å ha bedre lærere og flere helsesykepleiere på hver skole for å kunne ta vare på elevenes helse og trivsel.

I dagens skolesystem blir elevene kjørt igjennom det samme uten hensyn til forskjellene deres. . Vi mener at det er viktig å se hver enkelt elev og tilpasse løsningene etter deres behov. Innlandet Venstre anerkjenner disse forskjellene, og mener derfor at fellesfagene burde bli færre for å få en mer individtilpasset og selvbestemt skole.

Innlandet Venstre mener at én løsning ikke passer for alle, og derfor ønsker vi å gi elevene større frihet til å velge sin egen skole,sin egen timeplan og muligheten til hjelp på skolen når de trenger det fra hele sykepleiere og skolepsykologer.

Innlandet Venstre vil:

* Innføre fritt skolevalg i innlandet med en reisegaranti
* At det ansettes minst 1 helsesykepleier på fulltid ved alle skoler i Innlandet
* Fjerne fraværsgrensa
* Søke om å ha en prøveordning med mindre fellesfag og mer valgfag

**Nr 7**

*Innsender: Petra Engelien, Omar Svendsen-Yagci, Inger Noer, Benedicte Røvik, Christin Guldahl Madsen og Thyra Håkonsløkken.*

**Regional rusreform i Innlandet**

Innlandet Venstre vil gi hjelp, ikke straff for rusavhengige. 66 mennesker i Innlandet har mistet livet av overdose i løpet av fem år. Hvert eneste liv er ett tap, og straff er en fallitt mot mennesker i en sårbar situasjon. Innlandet Venstre ønsker å begrense bruk av straff og styrke rusomsorgen i Innlandet. Innlandet trenger en regional rusreform.

Norge har en feilslått ruspolitikk. Norge topper overdosestatistikken i Europa, og rusavhengige og rusbrukere sliter mer i Norge enn andre land. 4 av 10 ungdom unngår å ringe ambulansen i farlige situasjoner med illegale rusmidler i frykt for politi. I tillegg er det syv ganger så stor sannsynlighet for at du blir straffet for narkotikalovbrudd dersom du har foreldre med lav eller ingen utdannelse, enn hvis du har foreldre med høyere utdanning. Norsk ruspolitikk har basert seg på en straffelinje der vi behandler mennesker som sliter som kriminelle. Samtidig vet vi at straff ikke funker. NOU 2019: 26 “Fra straff til hjelp” fastslo at vi må gå fra straff til hjelp i ruspolitikken. Det behovet gjelder også Innlandet.

Innlandet Venstre vil at Innlandet fylkeskommune skal vedta en regional rusreform. Nå har vi en regjering som kontinuerlig stemmer ned rusreformen på stortinget. Stemmer ned en reform skulle redde liv. Innlandet Venstre vil at fylkeskommunen skal vedta en regional rusreform der man med dagens lovverk og lovtolkninger jobber for å begrense bruken av straff og øke oppfølgings- og helsetilbudet for rusbrukere. Dette skal må skje i samarbeid med Innlandet politidistrikt og kommunene i Innlandet.

Innlandet Venstre vil alltid prioritere de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. Rusavhengige har i en årrekke blitt stigmatisert og sett på som kriminelle. Mens vi har en regjering som prioriterer straff framfor hjelp i ruspolitikken må Innlandet Fylkeskommune gjøre det vi kan for å sikre en human og verdig behandling av rusbrukere i Innlandet.

**Innlandet Venstre vil:**

* ●  Innføre en regional rusreform i Innlandet.
* ●  Styrke rusomsorgen i Innlandet.

Nr 8

Fra Innlandet Unge Venstre

**Innlandet trenger bedre og grønnere kollektivtransport**

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Innen 2030 så skal over halvparten av CO2 utslippene kuttes. I henhold til SSB står veitrafikk for nesten 10% av Norges utslipp, og personbiler står for den største andelen. Hvis vi tar klimamålene våre på alvor, må vi sikre miljøvennlige alternativer til bilen.

Innlandet Venstre jobber for å redusere utslippene i Innlandet - samtidig som innbyggerne har mulighet til å ta egne valg. Vi mener at for å oppnå dette må vi gjøre det enklere å velge miljøvennlige alternativer til bilen, spesielt gjennom en stor satsing på kollektivtransport både i byene og distriktene.

Mange i Innlandet er avhengige av bilen både til jobb og fritid. I dag er de miljøvennlige alternativene ofte dyrere, noe som hindrer nedgangen i bilbruk. Derfor ønsker Innlandet Venstre å senke prisene på kollektivtransport.

Mange innbyggere trenger kollektivtransport for å komme seg til regionsentrene, både til jobb og fritid. Regionsentrene tjener i dag også som viktige knutepunkt for kollektivtransport. Derfor vil Innlandet Venstre styrke mulighetene for å reise miljøvennlig til disse sentrene, både gjennom å øke antall ruter og avganger.

For at kollektivtransporten skal være bedre for miljøet, må utslippene fra transportmidlene kuttes. I flere byer så benyttes det nå biodiesel og elektrisitet til å drive bussene. I tiden som kommer vil også hydrogen kunne brukes i busser. Innlandet Venstre vil fokusere på disse alternativene og på sikt fase ut bruk av fossilt drivstoff i busser. Vi vil også elektrifisere de resterende ikke-elektriske jernbanene for å kutte utslippene og øke hastigheten.

**Innlandet Venstre vil:**

* Elektrifisere Rørosbanen
* Jobbe for en overgang til elektrisitet, biodiesel og hydrogen i alle busser i Innlandet
* Senke billettprisene på buss og tog
* Sikre gode kollektivtilbud inn til regionsentrene i Innlandet
* Videreføre og videreutvikle prosjekter som Hent Meg, Reis Smart og Grønn Mobilitet.
* Innføre hyppigere bussavganger i tettbebodde strøk
* Øke budsjettet til Innlandstrafikk
* Innføre en ordning i Innlandet der elever med krav på busskort også kan bruke tog

**Nr 9**

**Fra Innl Unge Venstre**

**Innlandet trenger mer fornybar energi**

Verden står i en kraftkrise, der få land produserer nok fornybar energi. I tillegg til dette, står fornybar energi kun for 17 prosent av verdens energibruk. Innlandet Venstre mener dette er en sak Norge kan gå i bresjen for både for det grønne skiftet og kraftforsyning i fremtiden.

Målingene viser at Norge allerede vil møte et kraftunderskudd i 2027 og behovet for energi øker over hele verden. For at vi skal kunne satse på innovasjon og økonomisk vekst, må vi ha nok energi til det og energien må være grønn. Innlandet Venstre mener at vi må slutte å lete etter olje på norsk sokkel og heller satse grønt. For at vi skal kunne ha nok kraft og samtidlig nå 1,5 gradermålet må vi bygge ut mer fornybar energi slik som havvind, vindkraft på land og vannkraft.

Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre dersom vi skal nå klimamålene våre. Fordi elektrifiseringen av samfunnet krever mer strøm, må vi også utvikle mer fornybar energi. Innlandet Venstre mener derfor at utbygging av fornybar energi i Norge og Innlandet er noe som må skje nå, både for befolkningen, bedriftene og staten.

Innlandet Venstre vil:

* Ta i bruk mer energiøkomomisering/ENØK
* Tilrettelegge for utbygging av mer landbasert vindkraft, blant annet ved en raskere behandling av vindkraftsøknader
* Stanse oljeletingen
* Utvikle en skattemodell for vindkraft som tilgodeser større inntekt til kommunene og sikrer fortsatt lønnsomme investeringer
* Si nei til lokal vedtorett i energispørsmål
* At Norge skal ta en ledende rolle i utvikling av fornybar energi til havs, som havvind, bølgekraft, tidevannskraft og flytende solenergi
* Gjenoppta arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft
* Åpne for kraftutbygging i nye vassdrag, samt skånsom utbygging i vernede vassdrag der det ikke forringer verneverdiene

**Nr 10**

 **Fra Ringsaker Venstre**

**Vi må gjøre noe med barn – og ungdomsmiljøene samtidig som vi gjør noe for lærerne**

Vi ser i dag en stor utfordring i barn- og ungdomsmiljøene. Ringsaker kommunen har en økning med alvorlig vold og økning i bruk av sterke rusmidler i kommunen. Dette gjelder ikke bare i Ringsaker kommune, men hele fylket og kanskje mest utbredt i Mjøs regionen. Det som kanskje er aller mest skremmende er at man kan ser jenter nede i 12års alderen selger kroppen sin for å skaffe seg rusmidler. Dette er en skremmende utvikling og vi som politikkere må ta mer ansvar for denne utviklingen.

Derfor foreslår vi et interkommunalt samarbeid i Mjøsregionen med fokus på å øke kunnskapen blant barn og ungdom rundt alvorligheten i denne trenden. Derfor er det viktig at de tverrfaglige instansene i kommunene samarbeider interkommunalt som et forbyggende tiltak: Politi, helsesykepleiere, miljøterapeuter i skolene, BUP og ungdomsforbyggende tiltak (ref. ungdomskontakten i Ringsaker).

Det å øke den tverrfaglige satsingen inn mot barn – og ungdomsmiljøene vil kunne skape en bedre hverdag også for lærere. Mange lærere må i dag ikke bare undervise, men også håndtere utfordringer knyttet opp mot diagnoser, atferd og psykososiale miljøer som skaper mer byråkratisk arbeid og lærere som må ta ut sykemeldinger fordi de blir utbrente.

*Tiltak:*

* Ungdomsforebyggende tiltak styrkes for forebyggende arbeid (ref. ungdomskontakten i Ringsaker).
* Videreføre TIUR (Tettere Individuell oppfølging av Ungdom og Rus gjennom SLT-modellen)
* Styrke innsatsen i ungdomsmiljøet med miljøarbeidere.
* Flere miljøterapeuter inn i skolen.
* Helsesjukepleiere må være tilgjengelig på hver skole fra barneskolen og oppover.
* Forebyggende arbeid, en ung voksenperson i skolegården.

**Nr 11**

**Fra Innlandet Unge Venstre**

**Et attraktivt uteliv**

Dagens alkoholpolitikk er unødvendig streng og lite fleksibel. Det hemmer næringsvirksomhet, innovasjon og muligheten til å skape levende sentrum lokalt. Innlandet Venstre vil føre en kunnskapsbasert og næringsvennlig alkoholpolitikk som skaper friere rammer for enkeltmennesket og næringslivet.

Kommunene må få større selvbestemmelse over egen alkoholpolitikk. Derfor vil Innlandet Venstre fjerne de statlige begrensningene på salgs- og skjenketider for alkohol, og heller la kommunestyrene bestemme selv.

Dagens forbud mot alkoholservering på idrettsarrangementer er også lite hensiktsmessig. Flere arrangører opplever at publikum tyr til større inntak av alkohol i forkant, som øker potensialet for vold og gjør det mindre trygt for blant annet barnefamilier. Derfor vil Innlandet Venstre åpne opp for alkoholservering på idrettsarrangementer rettet mot voksne. Samtidig må det tas hensyn til barn og unge ved å eksempelvis innføre avgrensede områder for alkoholserveringen.

For å skape gode og levende lokalsamfunn er vi avhengig av et attraktivt uteliv. Det er for mange innbyggere en viktig sosial møteplass. Derfor er det essensielt med et variert og trygt uteliv som kan tilby et mangfold av alternativer. Innlandet Venstre vil gi utelivet større fleksibilitet, samt sikre trygge og gode rammebetingelser for serveringsnæringen. Vi må fortsette å bekjempe useriøse aktører gjennom systematiske kontroller, samt forhindre rasisme og annen diskriminering. Utelivet skal være for alle.

**Innlandet Venstre vil:**

* Fjerne de statlige begrensningene på salgs- og skjenketider på alkohol
* Fjerne de kommunale begrensningene på skjenking av alkohol på 1.mai, 17.mai og helligdager
* La produsenter selge alkohol fra egne produksjonslokaler
* Tillate alkoholservering ved idrettsarrangementer rettet mot voksne
* Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder m.m.
* Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandlere og klesbutikker.
* Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.
* Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.
* Tilrettelegge for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.

**Etter fristen:**

6.3.kl 19.04

**Nr 12**

*Forslag til politisk uttale
Forslagsstillere: Kajsa Kirkhus og Ketil Kjenseth*

**Grønn tograbatt for ungdom!**

Ungdommer i Innlandet er storbrukere av buss. Det er en god vane og bra for klima og miljø. For mange har de gode vanene blitt innarbeidet med skoleskyss. For andre har tilbudet om månedsbillett til kr 350 og «Hjem for en 50-lapp» vært med på å øke bruken av buss.

Innlandet Venstre vil satse mer på kollektiv transport som et naturlig og hverdagslig framkomstmiddel for innbyggerne i Innlandet. Og særlig ungdom, som ofte ikke har andre alternativer. Vi tror det er mulig å gjøre gode vaner enda bedre.

For å styrke kollektiv-tilbudet til ungdom i Innlandet, vil Innlandet Venstre gi rabatt på periodebillett med tog (tilsvarende månedskort) med kr 500.

Vi mener dette vil styrke tilbudet om miljøvennlig transport til ungdom både i sentrale strøk og i mange distrikter. Mange ungdommer bor langs Dovrebanen, Gjøvikbanen, Rørosbanen og Kongsvingerbanen. For mange av dem er tog det beste eller til og med det eneste alternativet. De fortjener en grønn honnør, et bedre tilbud og mere fleksibilitet.

For å sette kostnadene i perspektiv, koster én månedsbillett for buss i hele Innlandet 350 kroner, mens en periodebillett for strekningen fra Tynset til Hamar på tog er 3 203 kr. En enkeltbillett fra Tynset til Elverum koster 462 kroner. Fra Otta til Lillehammer kost en enkeltbillett fra kr 205 og oppover.

Mobiliteten til ungdommer der tog er eneste alternativ begrenses på grunn av økonomi. At et tilbud er til stede betyr ikke at alt ligger til rette for at det kan benyttes av alle. Rabatterte ordninger på tog for ungdom vil være et godt tiltak fra fylkeskommunen.

**Nr 13**

*Forslag til politisk uttale
Forslagsstiller: Ketil Kjenseth*

**Nye Veier må få begge veiene fra Mjøsbrua til Minnesund**

Innlandet Venstre vil gi Nye Veier AS i oppdrag å bygge ut og drifte strekningen fra Gjøvik til Minnesund på fv 33. Slik vil vi sikre en helhetlig utbygging og drift av hovedveiene på begge sider av Mjøsa. Særlig viktig er dette nå, når Nye Veier AS utreder og prosjekterer ny Rv 4 fra Mjøsbrua til Hunndalen med tunnel forbi Gjøvik. Tunnelinnslaget i Hunndalen skal fordele trafikken videre mellom Rv 4 og Fv 33.

Rundkjøringen på fv 33 ved Kaspergården i Gjøvik er i dag Innlandets mest trafikkerte vei. Samtidig som den er skolevei for mange skolebarn. Det har i mange omganger vært foreslått utbedringer og tiltak for å sikre skoleveien, men ingen ting skjer. En ny og helhetlig løsning for både Rv 4 og Fv 33 forbi Gjøvik vil være ett av flere konkrete tiltak som må gjøres.

Det er videre stort behov for en ny strekning forbi Skreia og ny tunnel i Skreifjella og sør for Feiring i nye Akershus fylke. Begge steder er veien i ferd med å rase ut i Mjøsa og i Skreifjella er det bare ett kjørefelt.

Innlandet Venstre har tro på at Innlandet fylke og nye Akershus fylke sammen med staten finner en god løsning med Nye Veier AS. Her må staten bidra med rassikringsmidler til to nye tuneller samt bidra til en helhetlig og god løsning for ny vei forbi Gjøvik og videre til både Minnesund og Hadeland.

Strekningen fra Gjøvik til Minnesund er også viktig for næringslivet og godstransporten i og rundt Raufoss og Gjøvik. I en tid med stadig økende eksport, samt behov for beredskap og økt sikkerhet, er det viktig å øke kapasiteten og veistandarden på Fv 33.

**Nr 14**

*Forslag til politisk uttale
Forslagsstiller: Ketil Kjenseth*

**Innlandet må ta vare på matskatten etter Schønberg Erken**

Innlandet er Norges matfat. Midt i dette matfatet ligger Dystingbo, eiendommen etter Henriette Schønberg Erken.

Erken var en av de første som lærte hele Norge matkunstens gleder. Enten det handler om smak, tilberedning eller borddekking. Navnet hennes ble synonymt med fagkunnskap, engasjement, ydmykhet, autoritet og formidlingsglede. Fra hjemmet hennes Dystingbo ved Vang kirke i Hamar kom det i mer enn fire tiår fra tidlig på 1900-tallet en strøm av foredrag, bøker, artikler og brosjyrer om husstell, mat, råvarer, kosthold og ernæring. Det var også der hun skrev *Stor kokebok*, som i 2014 ble kåret til Norges beste kokebok gjennom tidene. I tillegg til å være et hjem og et gårdsbruk var Dystingbo også husholdningsskole og hadde skolehager.

**Regionalt senter for mat og folkehelse på Dystingbo**Innlandet Venstre oppfordrer Hamar kommune om å kjøpe Dystingbo. Både for å sikre arven etter og tilhørigheten til Norges matdronning, og for å sikre formidling av nåtidas matgleder. Men også for å bidra til å sette på dagsorden nåtidas og framtidas utfordringer knyttet til ernæring og folkehelse. I en tid med stor overflod av mat i deler av verden og hungersnød i andre, samt et klima som koker og utfordrer framtidas matproduksjon – både i Innlandet, i landet og verden, trenger vi å samle kunnskap og skape ny fortellerglede, håp og optimisme for nye generasjoner.

Innlandet Venstre oppfordrer Innlandet fylke til å invitere seg til et samarbeid med Hamar kommune og andre aktører om et matkultur og – folkehelsesenter for hele Innlandet, ja kanskje for hele Norge. På Dystingbo.

Innlandet er Norges største jordbruksfylke og leverer mat fra jord til bord til hele Norge. Innlandet opplever en stor oppblomstring av lokalmatprodusenter og har en stor næringsmiddelindustri. I tillegg har vi altså arven og matskattene etter Shcønberg Erken å ta vare på og formidle. Med og til hennes store glede.