Protokoll fra programmøte om Digitalisering og innspill til programprosessen

# Protokoll og innspill

Dette dokumentet er delvis en protokoll fra programmøtet den 21. mars 2024. Dokumentet er også delvis innspill til programprosessen til Arbeiderpartiet og delvis innspill til Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sitt arbeid med digitaliseringsstrategi.

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

Arbeiderpartiets Universitetslag og Bergenhus Arbeiderpartilag takker alle som deltok i den politiske samtalen/debatten. En spesiell takk til innlederne og statsråden 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**Mellom 21 og 25 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 og Bergenhus Arbeiderpartilag. Det var lett servering av sunn og usunn mat, og statsråden overrasket oss med pizza.

Politisk nestleder i Bergenhus Arbeiderpartilag, Christian Nicolai Bruun, ønsket velkommen til møtet. Han forklarte at programarbeidet frem mot stortingsvalget 2025 er i gang. Kunstig intelligens (KI) gir både store muligheter og utfordringer. Derfor er det avgjørende at vi utvikler en offensiv politikk. Christian tok notater fra møtet.

Leder for Arbeiderpartiets Universitetslag, Ruth Grung, presenterte foredragsholderne, statsråden og stortingsrepresentant Linda Merkesdal som har ansvar for digitalisering i stortingsgruppen. Ruth ledet også den politiske diskusjonen og innspillsrunden.

**Vi hadde besøk av følgende innledere:**  
[Pål Grønås Drange](https://www.uib.no/en/persons/P%C3%A5l.Gr%C3%B8n%C3%A5s.Drange), Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen, ga oss en innføring i hva KI er, hvordan det vil påvirke samfunnet, hvilke muligheter vi har og hvilke utfordringer vi må temme. Han trakk spesielt frem:

* Vi må bli flinkere på kildekritikk.
* OpenAI og Google sine generative kunstige intelligenser er trent på hele internett. Dette innebærer at det er bygget på stjålet data og har ikke et reelt faktagrunnlag.
* KI kan brukes til desinformasjon og propaganda.
* Personvern er en utfordring.
* Ingen jobber med de etiske problemstillingene ved AI.

[Rune Smistad](https://seafoodinnovation.no/contacts/rune-smistad/), [NCE Seafood Innovation](https://seafoodinnovation.no/) i Bergen, forklarte hvordan de har brukt KI ved utviklingen av AquaCloud, der de systematiserer relevante data for å fremme en mer bærekraftig produksjon i havbruksnæringen. AquaCloud er unikt i verden sammenheng, og kan videreutvikles til andre formål der data fra strømforhold, vannkvalitet, Co2 kan være relevante. Han trakk spesielt frem:

* Vi trenger flere standarder.
* Vi må dele mer data.
* Myndigheter, næring, forskningsmiljø og forvaltning må jobbe sammen–Forvaltning i sanntid. Myndighetene bør stille krav til alle med konsesjon om å registrere data i AquaCloud. Myndighetene bør også bli medeier og sørge for at dataene blir brukt til samfunnets beste.
* Vestlandet og Bergen er verdensledende på dette i dag – vi må satse på klyngene.

[Digitaliserings- og forvaltningsminister **Karianne Tung**](https://www.regjeringen.no/no/dep/dfd/org/digitaliserings-og-forvaltningsminister-karianne-oldernes-tung-/id3000277/) kommenterte foredragene i et sosialdemokratisk perspektiv. Tung la frem hva regjeringen jobber med, og forklarte vår plan for å temme og utvikle KI i Norge. Vi skal effektivisere forvaltningen, og satse på ny teknologi. Vi kan skape 5600 milliarder frem mot 2040. Vi skal ha kontroll, det er mennesket som skal styre teknologien. Hun trakk spesielt frem:

* Regjeringen har et mål om å få komplett oversikt over all datadeling.
* Digitalisering vil frigjøre arbeidskraft for forvaltning og industri og effektivisere landet.
* Vi har opprettet et eget departement og holder på med en egen digitaliseringsstrategi.
  + KI er et eget satsingsfelt
  + Datadeling
  + Personvern
  + Infrastruktur – høyhastighetsnett som når alle i Norge
* Næringsliv, forskning og forvaltning skal samarbeide – Vestlandet er vant til dette, nå skal hele Norge gjøre det.
* Digital inkludering – Alle skal ha mulighet til å være med, også de med funksjonsnedsettelse
* Det kommer lovgivning om:
  + Rettferdig datasett (inkludering av alle – ikke diskriminerende data).
  + Krav til transparens og innsikt i modellene.
  + Human in the loop – Et menneske setter alltid stempel på avgjørelser tatt av KI.
  + Krav til begrunnelse: Det skal fortsatt være mulighet til å klage på KI-avgjørelser.

Karianne sitt viktigste budskap: **Vi skal på mange måter bygge landet på nytt! 🌹**

Som takk til de to innlederne og statsråden, ga vi en gave, på deres vegne, til Norsk Folkehjelp.

# Politisk diskusjon og innspill til programprosessen

Ruth Grung ledet den politiske diskusjonen. Karianne Tung måtte rekke siste fly, og hadde dessverre ikke tid til å delta på diskusjonen. Representantene fra UiB og NCE Seafood Innovation svarte på spørsmål og bidro i debatten. I debatten diskuterte vi flere tema. Vi diskuterte spesielt:

**Opphavsrett**Programmøtet ser at det er en utfordring at KI er trent på andres opphavsrett. Hvem eier produktet som blir produsert av KI – dette er jo i stor grad gjenbruk av tidligere produkter. Den kreative bransjen ser at det vil bli en utfordring hvis KI skriver manus for teater, TV-serier og filmer. KI mangler menneskelig kreativitet. Programmøtet mener vi må:

* Følge opp EUs digitaliseringsdirektiv og ytterligere sikre opphavsrett for kreativt arbeid, og at rettighetshaver blir betalt hvis KI bruker dens eiendom til å lage et nytt produkt.

**Svindel – Phishing og scam**  
Med KI kan man drive svindelforsøk i stor skala. Det er sannsynlig at svindelforsøk med bruk av KI vil øke i årene fremover, samtidig som det blir vanskeligere å identifisere at man er under et svindelangrep. Det er vanskelig å gjøre noe med dette, det fins foreløpig ikke teknologi som kan avsløre svindelforsøk. Programmøtet mener at vi må:

* Øke det digitale kompetansenivået i samfunnet – slik at flere klarer å identifisere svindelforsøk.
* Støtte utvikling av verktøy som gjør det enklere å identifisere misbruk.

**Deling av data**  
Programmøtet ser at det er store muligheter for innovasjon og effektivisering hvis vi klarer å dele tilgjengelig data. Samlet sett kan vi skape 5600 milliarder frem mot 2040 gjennom effektivisering av forvaltningen og utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter. Programmøtet diskuterte hvordan vi skal legge opp til dette. Vi må:

* Digitale formkrav er en god løsning. Vi må se over lovverket og innføre digitale formkrav der hvor det er mulig. Forskriftshjemmel til departementene kan gi oss den fleksibiliteten vi trenger. F. eks digitale formkrav til føring av arbeidstid, med forskriftshjemmel til Arbeidstilsynet. Hvis Arbeidstilsynet kan bestemme API for føring av arbeidstid kan de for eksempel effektivisere tilsynsaktiviteten.
* Hva er en gulrot for en næring? For havbruksnæringen vil samarbeid som sikrer at det økologiske fottrykket går ned gjøre det mer lønnsomt. Dette er også bra for miljøet og biomangfoldet.
* Stille krav og utforme formkrav slik at dataene kan brukes på tvers av fagområder.
* Sørge for at kommunene får dataverktøy som kan samhandle bedre internt, mellom kommuner, og med statlige og private aktører.
* Det må utvikles veiledere/verktøy/modeller som gjør det enklere for kommunene å forstå hvilke effekter digitalisering kan gi og hvilke valg som er bærekraftig.
* I tillegg til å effektivisere og forbedre forvaltningen må det satses på tjenestene til innbyggerne. Mange tjenester er 24/7 og innbyggerne har en økende forventning om svar/oppfølging.

**Sikre nasjonal innovasjon – Samarbeid mellom forskning, næring, forvaltning og myndighet**  
Norge er i dag verdensledende innenfor bruk av KI i noen bransjer, som f. eks havbruksnæringen. Skal vi fortsette å være verdensledende og sikre konkurransefortrinn må vi legge til rette for økt innovasjon. Økt samarbeid mellom forskning, næring, forvaltning og myndighet vil være til interesse for alle, og vil kunne legge til rette for gode synergiverdier og økt innovasjon.

Programmøtet diskuterte at det er helt sentralt at staten sikrer at det blir en ansvarlig digital utvikling, og at omstillingstempoet er slik at det er mennesket som kontrollerer teknologien og slik at vi forstår hvilke avgjørelser teknologien tar. Føre-var-prinsippet bør stå sterkt. Vi må:

* Sikre økt forskning på KI. Flere andre land investerer mer og langsiktig på KI. Det er behov for å utvikle modeller og forske på samspill mellom teknologi, mennesker og samfunn – slik at det gir merverdi til alle. Etablere et forskningssenter på KI, digitalisering og sikkerhet, der alle relevante fag er representert.
  + Informatikk, informasjonsvitenskap og kryptering
  + Filosofi, etikk
  + Juss/Rettsvitenskap
  + Opprette faste professorstillinger og flere studieplasser
  + Flere næringslivs-PHDer – Tillitsreform og sikre at ikke målkrav i akademia står i veien
* Innlemme digital kompetanse i alle studieprogram for hele studieløpet. UiB har startet med medisin – dette bør bli en pilot for alle fire medisinske fakultet. Tilsvarende bør det pekes ut utdanningsinstitusjoner som får tilsvarende ansvar for andre studieprogram. Utdanningsinstitusjonene er tettere på enn et direktorat og er i samsvar med regjeringsplattformen om å ikke øke direktoratene.
* Mer midler og bedre rammevilkår for etter- og videreutdanning
* Sikre komplementerende utdanninger på Vestlandet. F. eks sikre at ikke fiskebiologifag blir lagt ned.
* Sikre regulering som gir oss kontroll.
  + Digital inkludering
  + Åpen kode-deling
  + Krav til begrunnelse
  + Menneskelig kontroll
* Sørge for at helsedata blir mer tilgjengelig for forskning og innovasjon
* Sørge for at Norge kapitaliserer bedre på sine unike data. Vi må følge opp nasjonale fremtidsrettede fagmiljøer, som Medie-klyngen og havbruks-klyngen i Bergen.
* Se over arbeidsmiljøloven, og annet verne- og rettighetsbærende lovverk – er det vi har i dag dynamisk og dekkende nok?