Protokoll fra medlemsmøte om langtidsplanen for Forsvaret

# Protokoll og innspill

Dette dokumentet er delvis en protokoll fra programmøtet den 2. mai 2024. Dokumentet er også delvis innspill til Stortingsbehandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Vi legger først frem gjennomføringen av møtet, før vi legger frem de politiske innspillene og forslagene.

Arbeiderpartiets Universitetslag, Bergenhus Arbeiderpartilag og Forsvarspolitisk utvalg i AiB takker alle som deltok i den politiske samtalen/debatten. En spesiell takk til innlederne for kunnskapsrike og inspirerende innlegg.

Hvis noe er uklart, eller det er andre spørsmål om møtet eller til innspillene, ber vi om at de rettes til:  
*Leder i Arbeiderpartiets Universitetslag,* Ruth Grung: [r.grung@online.no](mailto:r.grung@online.no), eller  
*Politisk nestleder i Bergenhus Arbeiderpartilag,* Christian N. Bruun: [chris.nic.bruun@gmail.com](mailto:chris.nic.bruun@gmail.com).

# Gjennomføring av møtet:

**Åpning av møtet og deltakere**20 partikamerater deltok på møtet. Av de fremmøtte var det medlemmer og representanter fra de fleste bydelslag i Arbeiderpartiet i Bergen. Programmøtet ble organisert av Arbeiderpartiets Universitetslag, Bergenhus Arbeiderpartilag og Forsvarspolitisk utvalg i AiB. Det var lett servering av sunn og usunn mat, og vi loddet ut boken JAGA, av Vidar Lehmann, i pausen.

Politisk nestleder i Bergenhus Arbeiderpartilag, Christian Nicolai Bruun, ønsket velkommen til møtet. Han forklarte at Stortinget har startet prosessen med ny langtidsplan. Vi står i en sikkerhetspolitisk kompleks og alvorlig situasjon. Det er avgjørende for Europa og Norge at vi nå utvikler en helhetlig forsvars- og beredskapspolitikk. Langtidsplanen er et steg i riktig retning. Bruun introduserte innlederne.

**Vi hadde besøk av følgende innledere:**

[**Ståle Ulriksen**](https://www.forsvaret.no/forskning/ansatte-FHS/ulriksen-stale) er statsviter, og jobber som lærer og forsker på FHS/Sjøkrigsskolen i Bergen. Ulriksen har i tillegg en bistilling i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Ulriksen ga oss blant annet en innføring i hvordan forsvaret vårt ser ut i dag, hvordan det bør utvikles, Bergens posisjon i sammenhengen, og hvilke utfordringer og sårbarheter vi må håndtere. Se vedlegg for Ståle sine presentasjoner. Han trakk spesielt frem:

* Langtidsplanen for Forsvaret innebærer et taktskifte, og den er god. Bekymringen er at takskiftet kommer for sent, da fregattene våre snart går ut på dato(Første i 2028, uten levetidsoppgradering). Han skulle helst sett flere skip, spesielt ubåter og mindre fartøy som er spesielt egnet til kystnær forsvar og mer luftvern.
* Vi må ansette folk, og det fort! Marinen har sluttet å utdanne maskinister. Vi har totalt 9600 norske sjøoffiserer derav 6000 over 60 år. Vi utdanner under 300 i året. Tving oss på Sjøkrigsskolen til å mangedoble utdanningen.
* Forsvarets organisering trenger en grundig organisasjonsgjennomgang. Det må være tettere kobling mellom beslutningsmyndighet og ansvar. Ansettelse av personell tar så lang tid at aktuelle kandidater tar imot andre tilbud. Den samme tregheten gjelder forsvarsbygg og forsvarsmateriell. Resultatet er at fartøy må ligge unødvendig lenge til kai og at byggeprosesser og anskaffelser blir unødvendig byråkratiske.
* De 28 standardskipene i langtidsplanen kan bygges på alle norske verft. Blir standardskipene utrustet med konteinerkapasitet (for enkel og dynamisk utrustning), kan vi bruke norsk verdensledende våpenteknologi som styrkemultiplikator som f. eks undervannsutstyr.
* Nansen-klassen som går ut på dato i ca. 2037 (2045 med levetidsforlengelse) var særnorsk og ble derfor dyr. Vi har dårlig tid, nå må vi bestille hyllevare. Innkjøp av nye fregatter kommer til å bli vanskelig, da alle våre allierte også trenger nye skip, mangler sveisere og bygger opp igjen verftsindustrien. Italienske og amerikanske skip er bygget av våpenselskapet Fincantieri, som også eier norske verft. Vi kan bygge fregattene på norske verft.
* Innføring av en lønnet reserve. Vi utdanner 10 000 vernepliktige, men nesten ingen går til reserve. Vernepliktige har fått god og dyr opplæring, som bør brukes videre. Sats på studenter, som kan stå i en lønnet reserve sammen med studiet.
* Ønsker vi kontroll over kysten kan vi opprette to regimenter med Kystinfanteri i Hæren. Dette kan være et samarbeid mellom Hæren og Sjøforsvaret. Sjøforsvaret stiller med Stridsbåt 90, korvetter og kystjegere – Hæren med infanteri. Ulriken understreket at kysten vår er viktig, og at vi må dominere og kunne lede forsyninger langs kysten. For å klare dette trenger vi også flere marinefartøy, spesielt mineryddere.
* Vi bør kjøpe inn mer luftvern enn vi har planlagt, vi bør anskaffe flere langtrekkende batterier, samt flere med middels og kort rekkevidde.
* Norge kan ta en lederrolle i Nordsjøen. Vi har den kompetansen vi trenger i det sivile, for eksempel sjekk av ledninger i Nordsjøen.
* Vi må være rause og inkluderende i det Nordiske samarbeidet og jobbe for at det etableres en eller to flernasjonale korps i Norden, og jobbe for å bli Center of Excellence for vinterkrig i NATO.

Se **vedlegg 1** og **2** for Ulriksen sine presentasjoner.

[**Odd Harald Hovland**](https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=ODDHOV) kommentere Ulriksen sitt foredrag og Forsvarets langtidsplan, i et sosialdemokratisk perspektiv. Hovland er stortingsrepresentant for Hordaland, og medlem av Justiskomiteen på Stortinget. Han følger opp forsvarspolitikken for Ap Vestlandsbenken.

Hovland startet sitt innlegg med å takke Ulriksen for et interessant og tydelig innlegg. Hovland gikk så over i et historisk perspektiv hvor han påpekte at dagens forsvarspolitikk stammer fra [Jens Christian Hauge](https://snl.no/Jens_Chr._Hauge), som var motstandsmann under krigen, forsvarsminister etter krigen og en viktig strateg for Arbeiderpartiet. Han la verdi på en verneplikt for alle og alliansebygging i NATO. Vi må nå erkjenne at vi har levd for lenge med dyp fred, og at vi ikke har godt nok tatt inn over oss den russiske historien. Han påpekte at all annen russisk historie, enn fra 90-tallet til ca. 2008, viser at makten alltid har vært samlet hos én person. Hovland trakk frem flere viktige poenger, blant annet:

* Et sosialdemokratisk forsvar, er basert på verneplikt og prinsippet «aldri mer 9. april». På 80-tallet brukte vi 3% av BNP på forsvar, hadde 13 brigader og full verneplikt for menn. Dette ble bygd over tid, noe vi må gjøre igjen.
* Vi har kuttet for mye i forsvaret siden 90-tallet. Vi hadde ikke god nok situasjonsforståelse, dette gjelder hele det politiske Norge. Regjeringen legger nå på 7 milliarder mer til forsvaret i revidert nasjonalbudsjett for å øke hastigheten på alt som trengs, herunder blant annet 700 millioner i personelltiltak. Han understreket viktigheten av å ta vare på og øke inntaket på utdanningene, og at ting haster.
* Hovland trakk frem at vi må se på organiseringen av forsvaret, og at vi må forenkle interne prosesser. Hovland syns Ulriksens forslag om kystinfanteri og koblingen mot Hæren var interessant.
* Hovland forklarte hvordan vi nå jobber på Stortinget. Regjeringspartiene jobber aktivt for et bredt forlik, slik at vi får en langsiktig investering som står seg over flere valg. Vi må også ruste opp det sivile samfunnet, totalberedskapskommisjonen kommer snart med sine innspill og vi må se den i sammenheng med langtidsplanen for Forsvaret. Han nevnte at Jonas tar en aktiv rolle på Stortinget for å bidra til at planen blir vedtatt med bredest mulig oppslutning.
* Til slutt nevnte han Ukraina-programmet, hvor vi nå ønsker en tverrpolitisk økning på 7 milliarder. Han understreket at det som skjer i Ukraina har stor betydning for vår sikkerhet.

Som takk til de to innlederne ga vi en **gave**, på deres vegne, til **Norsk Folkehjelp** 🌹

**Pause:**  
Etter innlegget til Hovland tok vi 15 minutters pause. I pausen trakk vi lodd, Ulriksen var den heldige vinneren av sjokoladen og Gaute Baarøy vant kveldens hovedpremie, boken JAGA av Vidar Lehmann.

# Politisk diskusjon og innspill til Stortingsbehandlingen av langtidsplanen

Ruth Grung, leder for Arbeiderpartiets Universitetslag, ønsket velkommen etter pausen.

Grung introduserte [Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen](https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Knudtzon_Sommerfelt-Pettersen), som holdt et siste innlegg. Sommerfelt er tidligere kontreadmiral og jobber nå på Haukeland som rådgiver for sykehusdirektøren. Sommerfelt har tidligere vært sjef for Forsvarets sanitet og lege både på krigsskip og på orlogsstasjonen Haakonsvern. Han trakk spesielt frem:

* Vår sikkerhetspolitiske situasjon er alvorlig. Langtidsplanen er god, men det er flere som ikke har forstått hvor mye det haster. Han påpekte at vi må øke kapasiteten til Forsvaret umiddelbart. Det er også viktig at vi holder på kysten for å kunne ta imot materiell og alliert hjelp. Han påpekte også at inntakene på krigs- og befalsskolen må økes, helst i år.
* Forsvaret er blitt byråkratisk, med vanskeligheter rundt ansettelse og fornyelse av kontrakter. Han påpekte at strukturen bør endres, og at dette er noe Stortinget må fikse, ikke overlates til Forsvaret. Sommerfelt nevnte et eksempel der en fregatt i NATO ligger på Haakonsvern mens NATO-styrken seiler, på grunn av at én person har sluttet. Han påpekte at de forskjellige våpengrenene ikke kan ansette folk selv, det må gjennom en egen avdeling Hamar.
* Sommerfelt understreket at totalberedskapskommisjonen må leses parallelt med forsvarskommisjonen. Han påpekte at Haukeland Universitetssykehus er sjøforsvarets og de alliertes sykehus ved en invasjon, men at det ikke er noen som har fortalt det til Haukeland. Han understreket at totalforsvarstankegangen er enda viktigere fremover, og at sektorene må snakke sammen.

Grung ledet den politiske diskusjonen. I debatten diskuterte vi flere tema. Vi diskuterte spesielt:

**Verden er stor**Vi diskuterte uroen i verden. Verden er i ubalanse, og den regelstyrte verdensorden er under angrep. Flere kjemper om regional makt, og autoritære ledere samarbeider tett. Samtidig har USA i sin nye nasjonale sikkerhets- og forsvarsstrategi også gjort det klart at Kina nå er førsteprioritet. Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Deltakerne ga uttrykk for at et nordisk og europeisk forsvarssamarbeid er viktig i tiden fremover. At våre allierte har forpliktelser andre steder, gjør at vi selv må ta større ansvar for vår egen sikkerhet. Et sterkt norsk forsvar vil også sikre at vi kan stå på egne bein og at Norden har sterk innflytelse over egne nærområder. Vi diskuterte flere prinsipper:

* **Aldri mer 9. april** – Norge må igjen ha et minimumsforsvar.
* **Allmenn verneplikt –** Allmenn verneplikt og tilknyttet siviltjeneste for militærnektere er **sosialdemokratisk forsvarspolitikk**. Alle har de samme pliktene og rettighetene, det er fellesskapet og dets verdier vi skal forsvare.
* **Basepolitikken** – Vi må stå støtt bak basepolitikken. Norge skal i fredstid forsvares av det norske forsvaret. Dette virket beroligende på stormaktene under den kalde krigen, og vil gjøre det igjen. Et nasjonalt minimumsforsvar er da nødvendig.
* **Anløps- og atomvåpenpolitikken** – Vi må stå støtt bak atomvåpenpolitikken. Dette virker avskrekkende. Vi skal forsvare landet med konvensjonelle våpen.
* **Folkeretten er truet** –Norge fordømmer både Russlands folkerettsbrudd og drap i Ukraina, og Israels folkerettsbrudd overfor det Palestinske folket. Flere sentrale land i vesten snakker likevel med to tunger. Dette er uakseptabelt og kan utnyttes av autoritære krefter. Som et lite land er vårt førstelinjeforsvar folkeretten. **Vi må stå støtt bak folkeretten**.
* **Styrke det nordiske samarbeidet** –Arbeide for å etablere to nordiske flernasjonale korps, og bli Center of Excellence for vinterkriger i NATO.
* **Samarbeid med sivil sektor** –Det må raskt etableres hensiktsmessige rammebetingelser for økt samarbeid mellom Forsvaret og sivil sektor. Det gjelder utdanning, forskning, bygging og vedlikehold av skip og materiell samt beredskap (herunder bruk av sykehus og helsepersonell).

**Hybride trusler**Luftfarten blir GPS jammet i Nord-Norge, russerne har kuttet internettkabelen til Svalbard og norske bedrifter blir utsatt for infiltrasjon, spionasje og cyberangrep. Vi må styrke integriteten og forsvarsevnen til norske bedrifter og sivilsamfunnet. Vi diskuterte blant annet å:

* Gi tilskudd til rederier som har sikkerhetsklarerte offiserer.
* Ta til orde for en «Vær varsom plakat» for norske rederier og forsvarskritisk industri.
* Styrke Kystvaktens kapasitet og kapabilitet. Sikre bedre samarbeid med Politiet, herunder vurdere krav til Politi-attache på norske kystvaktskip.
* Dra erfaringer fra samarbeidet mellom sivil industri og Sjøforsvarets undersøkelsesoppdrag i Nordsjøen. Legge til rette for bedre samarbeid med sivil kompetanse og industri.
* Gi tilskudd til sivil cyberberedskap. Legge til rette for trening og kunnskapsspredning.
* Legge til rette for tech-klynger som jobber med hybride trusler. Legge til rette samarbeid mellom forsvaret og sivil beredskap.
* Vi må sette av midler til trening, og kapasitet i den sivile spesialisthelsetjenesten til å kunne ta imot militære traumepasienter.
* Totalberedskapskommisjonens rapport må leses i sammenheng med langtidsplanen for forsvaret. Bør følges opp med en egen langtidsplan for totalberedskap.

**Anskaffelse av materiell**Hele NATO skal nå bestille nytt utstyr. Situasjonen ligner på den som var før andre verdenskrig, hvor vi fikk levert materiell for sent. Hvis vi bestiller skip fra utenlandske verft står vi i fare for å bli nedprioritert og få skipene for sent. Vi har den kompetansen som trengs i norsk forsvarsindustri og ved norske verft for å utvikle og produsere alle de skipstypene vi trenger (med unntak av ubåter, som allerede er bestilt fra Tyskland). Ved å bygge de nye skipene til Sjøforsvaret i Norge sikrer vi at vi blir prioritert, samtidig som vi legger til rette for utvikling av forsvarskritisk teknologi og kompetanse.

* Gi tilskudd til verft som har sikkerhetsklarert personell.
* Legge til rette for økt inntak og økt utdanning i maritim sektor.
* Innrette offentlige anbud slik at leveringssikkerhet, sikkerhetsklarert produksjon og vedlikehold, samt samarbeid med nasjonal teknologi og kompetanse er vektige momenter ved valg av leverandør.
* Legge til rette for at de 28 standardiserte kystvaktfartøyene blir produsert og utviklet i Norge, i samarbeid med norsk forsvarsindustri. Unngå særnorske krav, legge opp til konteinerutrustning (enkle våpensystemer som kan byttes ut for forskjellige typer oppdrag).
* Legge til rette for at de fem fregattene (seks ved opsjon) blir produsert og utviklet i Norge, i samarbeid med nasjonal og internasjonal forsvarsindustri. Unngå særnorske krav, legge opp til bruk av hyllevare, fortrinnsvis norsk våpenteknologi.
* Kjøpe inn flere Stridsbåt 90 eller tilsvarende materiell, for rask forflytning av kysttropper og kystjegere.
* **Kjøpe inn flere luftvernsystemer enn det som fremgår av langtidsplanen**, slik at vi kan forsvare forsvarskritisk infrastruktur, industri, og forsvarskritiske byer som Bergen, Trondheim, Bodø og Oslo.

**Personell** **– Større kapasitet og utholdenhet, lønnet reserve, kompetanseløft og omorganisering**

Forsvaret trenger mer personell, og det haster. Dette er nødvendig for å sikre økt kapasitet og utholdenhet. Vi diskuterte flere forslag for å beholde kompetanse og tiltrekke flere til Forsvaret, så vel som hvordan vi skal sikre et kompetanseløft i Forsvaret og i det sivile samfunnet. Vi må legge til rette for at Forsvaret blir en attraktiv arbeidsgiver, med gode vilkår og en spennende karriere. Grunnbjelken må være en allmenn verneplikt, men legge til rette for at kompetansen fra førstegangstjenesten fortsetter på sjø- og krigsskolen eller ta seg en bistilling i en lønnet reserve.

* For å sikre at Forsvaret beholder og får tak i tilstrekkelig personell må vi legge til rette for en mindre byråkratisk og mer **strømlinjeformet organisering av Forsvaret**. **Stortinget må da stille krav til Forsvarets organisering**. Forsvarssjefen har i dag det øverste ansvaret, men har ikke kommando over prosjektene i Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg, organiseringen må endres slik at de med operativt ansvar også har myndighet til å utøve det ansvaret de har på en ubyråkratisk og hensiktsfull måte i tråd med tillitsreformen. Istedenfor at støttefunksjoner er organisert i siloer/egne avdelinger (F. eks FPVS og FMA) med egne avgjørelsesorganer langt fra de operative tjenestene, må dette flyttes til sjefene for de forskjellige våpengrenene. Sjef Sjøforsvaret må for eksempel få kommando og bli eier av det materiellet de bruker, kunne gjennomføre ansettelser når det trengs, og kunne stille krav til utdanning fra Sjøkrigsskolen.
* Sikre at alle forsvarsgrener er godt representert i avgjørelsesforaene i Forsvaret. Det gjelder spesielt sjøforsvaret som nå skal prioriteres og der hovedbasen er i Bergen.
* Innføre et krav om kompetanseløft av militært personell. Gjennomgå og stille krav til kompetanseløft på Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og befalsskolene.
* Sette av midler til de militære skolene for kompetanseløft og for å øke inntakene til utdanningen. Sikre at de **militære skolene øker inntaket vesentlig**, helst dobling av inntaket, allerede i 2024.
* Kommuner og Statsforvalter må få føringer på at utbygging av undervisningsbygg og innkvartering skal prioriteres og om nødvendig få verktøy til at det kan bygges ut så raskt som mulig.
* Vi må gjøre det mer attraktivt å ønske seg et år i førstegangstjenesten. Dette vil sikre Forsvaret de beste hodene. For å gjøre det mer attraktivt ønsker vi å øke tilleggspoeng for gjennomført førstegangstjeneste fra 2 til 3 poeng, og legge til rette for gode deltidsjobber som reservister under studietiden, se også neste punkt.
* For å ta vare på kompetansen som soldatene i førstegangstjenesten har opparbeidet og for å sikre Forsvaret nødvendig utholdenhet, foreslår vi å **opprette en lønnet reserve** for alle våpengrenene som et tillegg til Heimevernets innsatsstyrker. Reservistene kan for eksempel ansettes i en 20 % stilling hvor de får tilsvarende i lønn. Reservistordningen bør tilrettelegge for at studenter kan stå i stillingen som en bistilling i tillegg til studier. Det bør stilles krav til koordinering mellom Forsvarets øvelser og høyere utdannings eksamener. Øving kan for eksempel skje på ettermiddager, i helg og i fellesferien.
* Opprette to **kystregiment** i Hæren, med felles ledelse mellom Hæren og Sjøforsvaret. Sjøforsvaret stiller med stridsbåter og kystjegere, Hæren stiller med infanteri og styrkemultiplikatorer.
* Heimevernets kapasitet og kapabilitet må styrkes. De har i dag territorielt ansvar uten å ha territoriell kapabilitet. Heimevernet må sikres nok trening, flere våpensystemer og moderne styrkemultiplikatorer.

**Tilfluktsrom og luftvern**Vi må ha mer luftvern, erfaringen fra Ukraina viser likevel at noen raketter og bomber alltid kommer gjennom. Sivilbefolkningen må ha tilgang til tilfluktsrom og få en innføring i sivil beredskap. Som en del av totalberedskapen må befolkningengjøres oppmerksom på nærmeste tilfluktsrom, alternativer til tilfluktsrom, og hva som kreves av beredskap i husholdningen. Vi må investere i og ruste opp tilfluktsrom, og kommunene må få klare krav fra staten om hvilke krav som stilles. Møtet diskuterte flere løsninger, blant annet:

* Vi må kjøpe inn mer luftvern enn det som fremgår av langtidsplanen, slik at vi kan forsvare forsvarskritisk infrastruktur, industri, og forsvarskritiske byer som Bergen, Trondheim, Bodø og Oslo.
* Det må utarbeides en totalberedskapskampanje som opplyser befolkningen om tilfluktsrom, alternativer til tilfluktsrom og hva som kreves av beredskap i befolkningen.
* Vi må investere i og ruste opp tilfluktsrom, og kommunene må få klare krav fra staten.
* Det må stilles krav til tilfluktsrom i store byggeprosjekter.
* Vi må opprette flere beredskapslagre og sikre beredskapsgeneratorer for alternativ produksjon av elektrisitet.