Kommunenes vekstkraft – størrelsen betyr noe
Jobb til folket – og folk til jobbene!

*En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. (Fra Distriktsnæringsutvalgets mandat)*

Innlandets 370.000 innbyggere er fordelt i et stort fylke med byer, tettsteder, og små bygdesamfunn i utkanten av Oslo-området. Fra flatbygdene i det sentrale østlandsområdet, til skog og fjell i distriktene, preges fylket av store variasjoner i både utfordringer og muligheter. Deler av fylket kjennetegnes av urbant byliv og høyteknologisk industrinæring. I andre deler farges hverdagen av naturen som næringsgrunnlag, med jord- og skogbruk, industri og foredlingsbedrifter, reiseliv, turisme, handel og service. Vi er et fylke med stort mangfold, spennvidde og potensial, men noen reelle utfordringer som trenger politisk fokus.

Innlandet er rikt på naturressurser som har vært forvaltet på en god måte gjennom generasjoner og har gitt grunnlag for lokal verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting. Men der mangel på arbeidsplasser gjennom mange tiår har vært største utfordring utenfor Norges største byer, så er situasjonen nå mangel på kompetent arbeidskraft i store deler av landet. Vi trenger folk til jobbene. Folk må velge å bo i Innlandet.

Unike natur- og kulturlandskap er viktige aktiva. Samtidig vil de fleste innbyggere ønske seg en viss nærhet til urbane kvaliteter og tjenester. De fleste vil enten direkte eller indirekte være avhengig av god forbindelse til det sentrale Oslo-området. Bokvaliteten i innlandet forutsetter et godt og nært samarbeid og vekselvirkning mellom by og land. Det er viktig å utvikle gode småbyer og regionsentre som grunnlag for å utvikle omlandet, og det er viktig å utvikle et godt samspill med Oslo-området.

Demografien er Innlandets største utfordring. Befolkningsutviklingen i Innlandet varierer. Områder med nærhet til Oslo opplever vekst, mens flertallet av Innlandets 46 kommuner har utfordringer med synkende folketall og økende gjennomsnittsalder. Innlandet er det første fylket i Norge med flere innbyggere over 65 år enn under 20 år.

Disse demografiske utviklingstrekkene stiller store krav til omstilling og prioritering av ressurser til tjenesteproduksjon og regionalt utviklingsarbeid. Vi må i langt større grad nyttiggjøre oss den samlede humankapitalen med større fokus på seniorene, deltidsinnbyggerne og frivilligheten. Ulikt næringsgrunnlag, naturgitte forutsetninger, og forskjellig demografisk utvikling, krever ulike politiske løsninger i ulike deler av fylket. Derfor er respekten for lokale beslutninger og lokal råderett helt sentral i Høyre.

Innlandet har 90.000 deltidsboliger. Hver tredje bolig er en deltidsbolig. Stadig flere mennesker deler tiden sin mellom et primærbosted og et sekundærbosted, og det er viktig for bo- og livskvalitet. Deltidsinnbyggere er allerede en betydelig del av de reelle innbyggerne i Innlandet, og det må forventes at dette øker. I Norge har alle krav på gode kommunale tjenester der de oppholder seg. Dette er en viktig samfunnskvalitet, og er særlig aktuelt for akuttmedisinske tjenester og hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Det er viktig at mennesker med behov for helsetjenester skal kunne bevege seg fritt i landet, leve et normalt liv og eksempelvis fortsette å benytte egen sekundærbolig. Hvis dette skal være mulig, må helseinfrastrukturen og annen relevant infrastruktur dimensjoneres til å kunne gi tjenester både til bostedsregistrerte og deltidsinnbyggere. Deltidsinnbyggere må derfor hensyntas i dimensjonering av spesialisthelsetjenesten og i beregningsgrunnlaget for kommuneøkonomien.

Det grønne skiftet forutsetter at vi reduserer energibruken, men at vi og øker produksjonen av fornybar kraft. Høyre ønsker å legge til rette for økt omfang både av vindkraft, vannkraft, solenergi og bioenergi, samt støtte utredning av kjernekraft. Målsettingene må nås gjennom en kombinasjon av minianlegg knyttet til den enkelte bolig, småkraftverk og større anlegg. Innlandet har allerede en stor kraftproduksjon og har gode forutsetninger for å øke produksjonen ytterligere. Dette vil være viktige bidrag til det grønne skiftet, samtidig som kraftverkene bidrar til økonomisk utvikling og skaper lokale arbeidsplasser.

Innlandet har med våre gode kompetansemiljøer store muligheter for industriutvikling i forbindelse med det grønne skiftet. Innlandet kan også videreutvikle sin rolle innenfor fornybar kraft, som kan bidra til forsyningssikkerheten for elektrisitet i Norge. Alle slike initiativ er avhengig et robust og riktig dimensjonert kraftnett for overføring av kraft fra produsent til forbruker. Alle regionene i Innlandet er i dag i en situasjon hvor overføringskapasiteten er i ferd med å brukes opp. Hvis vi skal kunne gå videre med industriutvikling og beredskap i det grønne skiftet må vi legge til rette for at overføringskapasiteten i Innlandet økes.

Suksessfaktoren ved norsk fornybarproduksjon er at lokalsamfunn som legger naturressurser til grunn for kraftproduksjon, har fått en rettferdig andel av verdiskapingen fra fornybarproduksjonen. Lovfestede, langsiktige lokale inntekter har vært et utslagsgivende incentiv for lokal aksept for de naturinngrep som kraftproduksjon avstedkommer - elver lagt i rør, vannmagasiner som gir store sår i landskapet, kraftmaster, kraftlinjer, anleggsveier og mulig fortrenging av annen næring, blant annet turisme og reiseliv. Hvis det grønne skiftet skal lykkes, må det fortsatt være gode incentiver for å tilrettelegge for fornybar kraftproduksjon.

Vassdrag – mjøsaksjon: De store vassdragene og innsjøene er viktig for oss som bor i Innlandet, og de er nasjonalt viktige økosystemer. Mjøsa er Norges største og viktigste innsjø, men mange flere innsjøer og vassdrag, som Glomma, Lågen og Randsfjorden, Femunden og Dokka-Etnavassdraget har stor regional betydning. Mjøsaksjonen for 50 år siden var avgjørende for at Mjøsa i dag har en vesentlig rolle som vannkilde, til rekreasjon og som habitat for et bredt spekter av arter. Nå er flere innsjøer og vassdrag igjen truet som følge av økende temperatur og nedbør, sammen med avrenning fra landbruk og slitne avløpsanlegg. De senere årene har vi opplevd nye oppblomstringer av alger, med badeforbud og redusert bruksverdi for Mjøsa som vannkilde.

Norge utdanner bare litt over halvparten av legene det er behov for. Resten får sin utdannelse i utlandet. Helse Sør - Øst har i dag 7,4 studieplasser pr. 100.000 innbygger, mens de andre helseforetakene har 2 til 3 ganger høyere tetthet. Både NTNU og Universitetet i Oslo har gitt uttrykk for at de har mulighet til å etablere legeutdanning i Innlandet. Vi trenger disse studieplassene i Innlandet for å bedre rekruttering av leger til vår region. Det er viktig for Innlandet at disse mulighetene konkretiseres på en forpliktende måte, og at studieplasser kan etableres.

Innlandet Høyre vil at:

* Kommuners, berørte lokalsamfunns og grunneieres holdning og skjønn skal vektlegges tungt i politikken.
* Politikerne skal være positive medspiller og bidragsytere for både næringslivet og kommunene i deres plan- og utviklingsarbeid.
* Virkemiddelbruken skal gi bedriftene gode og forutsigbare rammebetingelser.
* Fylkeskommunen skal være en støttespiller for kommunene i deres plan- og utviklingsarbeid, ikke en innsigelsesinstans.
* Fylkeskommunen skal gjennom partnerskapet med de interkommunale politiske rådene være en motivator og støttespiller for kommunene i arbeidet for å styrke regionsentre og småbyutvikling og på sikt slå seg sammen til slagkraftige regionkommuner.
* Arbeidet med kommunereformen fortsetter med mål om sterke regionkommuner.
* Det jobbes aktivt for at lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur, beredskaps- og tjenesteproduksjon i større grad baseres på brukertall fremfor innbyggertall.
* Offentlige aktører går foran i dette grønne skiftet og bidrar til innovasjon og næringsutvikling. Kommunene må satse mer på kompetanse og inkludering. Alt for mange står i dag utenfor arbeidslivet, samtidig som både næringslivet og offentlige sektorer har behov for arbeidskraft. Riktig kompetanse og god arbeidsdeling er en forutsetning for gode, effektive og trygge tjenester.
* Kommunene må bli aldersvennlige. Vi blir flere eldre og lever lenger. Antall 80-åringer vil dobles de neste tjue år. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hvordan hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser.
* Kommunene har en aktiv seniorpolitikk som stimulerer flere til å stå i jobb lengre.
* Kommunene legger til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, blant annet ved hjelp av helse- og velferdsteknologi og statlig støtte til utvikling av omsorgsboliger.
* Kommunene må få mer frihet til å løse oppgavene de har ansvar for. Detaljerte krav reduserer kommunenes handlingsrom og mulighet til å levere tjenester tilpasset sine innbyggeres behov. Det må legges bedre til rette for egnet utmarksnæring i rovdyrutsatte området.
* Kommunene må ha og ta en aktiv rolle i arbeidet for økt kraftproduksjon.
* En vesentlig del av den lokale naturressursbaserte verdiskaping må bli igjen i kommunene.
* Deltidsinnbyggere må hensyntas i dimensjonering av spesialisthelsetjenesten og i beregningsgrunnlaget for kommuneøkonomien.
* Det arbeides for å etablere legeutdanning på Gjøvik.
* Det utarbeides en tiltaksplan for Mjøsa med sideelver etter mønster av den planen regjeringen har vedtatt for å redde Oslofjorden.
* Kunnskap fra ny forskning, blant annet fra Mjøsa og Oslofjorden, utnyttes for å sikre kvaliteten i alle våre vassdrag.
* Det arbeides for å etablere legeutdanning i Innlandet.