Protokoll  
NBfUs 46. ordinære landsmøte  
2.-4. september 2022

**Møtestad:** Hurdal syn- og mestringssenter

[Sak 1 - Opning](#_38hmta3zatnw)

[Sak 2 - Navneopprop](#_jg6ig3gvwvm0)

[Sak 3 - Konstituering](#_j84fxobxaowz)

[Sak 4 - Godkjenning av innkalling](#_4qkwrob75e3q)

[Sak 5 - Godkjenning av forretningsorden](#_sp2di756utfq)

[Sak 6 - Godkjenning av saksliste](#_lpx1jovkpkzm)

[Sak 7 - Godkjenning av tidsskjema](#_387gtmj1m0d0)

[Sak 8 - Helsingar](#_lqy3plrnhu53)

[Sak 9 - Gjennomgang av ikkje utsendte styreprotokollar](#_7sxsxhmupq2s)

[Sak 10 - Årsmeldingar 2021](#_n200z017pyzv)

[Sak 11 - Rekneskap og revisjon](#_su1smrn5qanz)

[Sak 12 - Vedtektsendringar](#_4howacliwwgx)

[Sak 13 - Innsendte saker](#_zcrtr13kryyj)

[Sak 14 - Målplan 2022-2024](#_7zihz151u3f0)

[Sak 15 - Budsjett 2023](#_w3usaa9gul2i)

[Sak 16 - Resolusjonar](#_txyjp3o6zxtv)

[Sak 17 - Val](#_8251qtgi2ezk)

[Sak 18 - Avslutning](#_s7tt88vgykrz)

Vedtekne tekstar og s[kriftlege forslag](#_8veiz38q8ovc)

[Protokollsignaturar](#_jxaeeid9uf9e)

# Sak 1 - Opning

Leiar Silje Solvang ønska velkomen og takka delegatar, observatørar og lyttarar på Radio Z for at dei var til stades. Blindeforbundet og Tryggleiksgruppa vart òg takka.

# Sak 2 - Namneopprop

Silje Solvang las opp namnelista. Det var 56 til stades, av desse var 25 røysteføre.

Fem delegatar var forhindra i å delta frå kl. 15:00 sundag 4. september. Ved handsaminga av sak 16 resolusjonar, forslag 6-12, var det 51 til stades i salen, av desse var 22 røysteføre.

**Frammøtte:**

**Delegatar region Øst:**

Vegard Ramstad Johannesen

Kristoffer Lium

Christian Thon

Trond Martin Kvalheim Hauge

Knut Sørskår

Emilie Wien

**Delegatar region Nord:**

Mariam Tartusy

Tanita Thomassen

Synne Sandtrøen

Kevin Herman Valberg

Dennis Thomassen

Kristine Irene Bruun

**Delegatar region Midt:**

Silje Madelen Ingvaldsen

Ernest Rudak

Ragna Kornelia Unstad Forså

Casper Rønning

Ida Sødahl Utne

Sondre Nordland

**Delegatar region HedOpp:**

Anna Eggen Skarbøvik

**Delegatar region Vest:**

Maren Gjærde Tryggestad

Kaia Sekkingstad

Elias Snarberg Henriksen

Marius Søvik

Torbjørn Moltu

Trygve Lorenzo Arnesen

**Varadelegatar:**

Live Spiten (1. varadelegat, region Øst)

Thomas Peelen (1. varadelegat, region Nord)

Heidi Werkland (1. varadelegat, region Midt)

Hanne Dahlsveen (1. varadelegat, region Vest)

**Observatørar:**

Adrian Jessen

Emil Gullstrand

Marthe Togstad Storslett

Ingvild Grimstad

Oda Thorsen Hofstad

Tom Johannesen

Ida Maria Engberg (Unga med synnedsättning)

Thaer Tomma (Unga med synnedsättning)

**Sentralstyret:**

Silje Solvang (leiar)

Ingvild Bye (nestleiar)

Tina Sleire Sandvik (3. styremedlem)

Nora Sulejmani (4. styremedlem)

William Skauen (1. varamedlem)

Henning Knudsen (2. varamedlem)

**Tryggleiksgruppa:**

Eivind Knudsen

Jørgen Støttum

Arild Røland

Tonje Marie Tørnby

Melissa Schulte

Helle Schwer

**Administrasjonen:**

Irene Elise Hamborg

Regine Blix

**Møtefunksjonærar:**

Terje André Olsen

Geir Ove Skråmestø

Magnus Kroken

Jon Kristian Grønli

Vilde Adolfsen

# Sak 3 - Konstituering

## 3.1 Dirigentar

Forslag frå sentralstyret: Terje Andre Olsen og Geir Ove Singsaas Skråmestø som dirigentar.

**Vedtak:** Olsen og Skråmestø vart samrøystes vald.

## 3.2 Referentar

Forslag frå sentralstyret: Magnus Kroken og Jon Kristian Grønli

**Vedtak:** Jon Kristian Grønli og Magnus Kroken vart samrøystes vald.

## 3.3 Teljekorps

Forslag frå sentralstyret: Tonje Marie Tørnby, Jørgen Støttum, Helle Schwer og

Melissa Amundsen Schulte

Irene Elise Hamborg foreslo i tillegg Vilde Adolfsen til teljekorpset.

**Vedtak:** Tonje Marie Tørnby, Jørgen Støttum, Helle Schwer og

Melissa Amundsen Schulte og Vilde Adolfsen vart samrøystes vald.

## 3.4 Protokollunderskrivarar

Forslag frå sentralstyret: to protokollunderskrivarar veljast frå salen.

Ida Sødahl Utne foreslo Anna Eggen Skarbøvik.

Anna Eggen Skarbøvik foreslo Ida Sødahl Utne.

**Vedtak:** Ida Sødahl Utne og Anna Eggen Skarbøvik vart samrøystes vald.

## 3.5 Komitear

Forslag frå sentralstyret: Det settast ned to komitear. Ein som jobbar med resolusjonar og

en som jobbar med målplan og budsjett (redaksjonskomite).

Som leiar for resolusjonskomiteen føreslåast Nora Sullejmani.

Som medlem av resolusjonskomiteen føreslåast Anna Eggen

Skarbøvik.

Sentralstyret foreslo at landsmøtet valde ytterlegare eitt eller to

medlemmar til resolusjonskomiteen.

Ida Sødahl Utne foreslo Silje Madelen Ingvaldsen. Silje Solvang foreslo Maren Gjærde Tryggestad.

Som leiar for redaksjonskomiteen vart Tina Sleire Sandvik foreslått.

Som medlem av redaksjonskomiteen vart Casper Rønning foreslått.

Sentralstyret foreslo at landsmøtet valde ytterlegare eitt eller to

medlemmar til redaksjonskomiteen.

Anna Eggen Skarbøvik foreslo Ida Sødahl Utne til.

Ida Sødahl Utne foreslo Henning Knudsen.

**Vedtak:** Nora Sulejmani, Anna Eggen Skarbøvik, Silje Madelen Ingvaldsen og Maren Gjærde Tryggestad vart samrøystes vald til resolusjonskomite. Tina Sleire Sandvik, Casper Rønning, Ida Sødahl Utne og Henning Knudsen vart samrøystes vald til redaksjonskomité.

# Sak 4 - Godkjenning av innkalling

Innkalling var sendt ut på førehand. Det var ingen merknader til innkallinga.

**Vedtak:** Landsmøtet godkjente innkallinga.

# Sak 5 - Godkjenning av forretningsorden

Styrets forslag til forretningsorden var sendt ut på førehand, forslaget vart gjennomgått.

Henning Knudsen foreslo at teljekorpset vart utvida til fem medlemmar

**Vedtak:** [Forretningsorden](#_cj4tpbgjlvpc) vart godkjent med endringsforslaget frå Henning Knudsen.

# Sak 6 - Godkjenning av saksliste

Sentralstyrets forslag til saksliste vart sendt ut på førehand.

**Vedtak:** [Sakslista](#_19a2z2q1s7s0) vart godkjent utan merknader.

# Sak 7 - Godkjenning av tidsskjema

Styrets forslag til tidsskjema vart sendt ut på førehand.

Dennis Thomassen foreslo å rette 5. september i tidsskjemaet til 4. september.

**Vedtak:** [Tidsskjema](#_wfimxzkv3pqq) vart vedteke med Dennis sitt forslag til endring.

# Sak 8 - Helsingar

Terje Andre Olsen takka for invitasjonen og helsa frå sentralstyret og administrasjonen i Noregs Blindeforbund og ønska eit godt landsmøte. Aktiviteten og det politiske engasjementet settast pris på. Det er stor interesse for NBfU både sentralt og i NBF sine fylkeslag.

Ida Maria Engberg frå Unga med synnedsättning (US) si internasjonale gruppe var glad for å vere på NBfUs landsmøte. US håpa på godt samarbeid og ønsker meir samarbeid mellom NBfU og US.

Det vart òg vist ei videohelsing frå styreleiar i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU). Dei presenterte paraplyorganisasjonen og fortalte kort om kva dei gjer, og trakk fram mobilitetsløytpa under friviljuggfestivalen og fokuset på goalball som positivt.

Silje Solvang overbragte ei helsing frå Unge Funksjonshemma som beklaga at dei ikkje kunne kome, men ønska lykke til, og håpa å kunne kome neste år.

# Sak 9 - Gjennomgang av ikkje utsendte styreprotokollar

Det var ingen styreprotokollar å gjennomgå.

# Sak 10 - Årsmeldingar 2021

## 10.1 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom 2021

Silje Solvang innleia og oppsummerte årsmeldinga. Overskriftene i årsmeldinga vart referert.

Kristoffer Lium foreslo å oppdatere kapittel 2 med det faktiske resultatet. Kristoffer foreslo vidare i kapittel 6 å bytte ut “tilrettelegge” med “tilgjengeliggjøre”, og stilte spørsmål ved bruk av stories i sosiale medium då desse ofte er mindre tilgjengelege.

Silje Solvang forklarte at NBfU forsøker å profesjonalisere bruken av sosiale media, ikkje berre bruke det som ei dagbok. Nora la til at det er mogleg å tilgjengeleggjere stories, og at det er viktig at vi blir synlege for andre organisasjonar også.

Hanne Dahlsveen spurte om det er snakk om å gjenoppta podcasten Blind Ungdom. Silje Solvang svara at dette var svært tidkrevjande for mange i styret. Det er ikkje kapasitet til å få til noko som er like bra, men det vil bli tatt opp om det til dømes kjem ein resolusjon.

Kapittel 7: Hanne Dahlsveen spurte om det er planar om samarbeid med andre organisasjonar framover. Silje Solvang trakk fram samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) og NBF. Det har også vore samtalar med andre organisasjonar under frivilligheitsfestivalen, men per no ingen konkrete avtalar.

**Vedtak:** Årsmeldinga vart godkjent med endringsforslag frå Kristoffer Lium.

## 10.2 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region HedOpp

Anna Eggen Skarbøvik las opp årsmeldinga etter som den ikkje var utsendt på førehand.

Det mangla medlemstal og opplysingar om eigentkapital. Eggen presiserte at regionen per 31.12.21 hadde 42 medlemmar og ca. 70 000 i eigenkapital. Regionen har kome opp att etter å ha vore inaktiv ei tid.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

## 10.3 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region Midt

Ragna Kornelia Unstad Forså oppsummerte årsmeldinga for region Midt, og fortalte kort om arrangementa i Midt i 2021 samt goalballtilbodet i Trondheim som NBfU Midt i samarbeid med idrettskrinsen har starta opp.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

## 10.4 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region Nord

Mariam Tartusy orienterte om regionen sitt arbeid i 2021. Det har vore mange påmeldte på arrangementa, fleire arrangement var fullsette. Det vart også fortalt om eit planlagt førstehjelpskurs som ikkje kunne gjennomførast grunna restriksjonar.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

## 10.5 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region Sør

Silje Solvang oppsummerte årsmeldinga frå Sør. Silje fortalte om samarbeidet med fylkeslaga i regionen og samarbeidsarrangement med andre NBfU-regionar. Silje opplyste at region Sør ved utgangen av 2021 hadde 24 medlemmar og 34 812 kr. i eigenkapital.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

## 10.6 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region Vest

Kaia Sekkingstad orienterte om arbeidet i regionen. Året var prega av pandemi og medlemsaktiviteten har dessverre vore låg. Årsmeldinga vart gjennomgått. Det var planlagt eit friluftsarrangement i samarbeid med DNT. Dette måtte avlysast grunna for få påmeldte. Det var også planlagt tur til Liseberg som også vart avlyst. Det har blitt gjennomført ei spørjeundersøking blant medlemane med god respons

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

## 10.7 - Årsmelding for Noregs Blindeforbunds Ungdom, region Øst

Henning Knudsen oppsummerte årsmeldinga for region Øst i 2021. Henning fortalte om arrangementa Øst hadde hatt gjennom året, med vatnaktivitetsleir, tur til Gaustadtoppen og jolebord.

Hanne Dahlsveen spurte om skravlekveldane vil halde fram. Henning svarte at det er lagt ned grunna låg deltaking i det siste, gjerne med to til fire deltakarar.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsmeldinga til vitande.

# Sak 11 - Rekneskap og revisjon

## 11.1 Rekneskap og balanse for 2021 med noter

Ingvild Bye oppsummerte økonomien i 2021. Ingvild refererte aktivitetsrekneskapet. Årsresultatet for 2021 var eit overskot på 487 851 kr.

Kristoffer Lium la fram ønske om skuggerekneskap, men har forståing for at dette ikkje let seg gjere. Ingvild svara at ho var samd i at det hadde vore bra, og at dei tar det med til seinare.

**Vedtak:** Rekneskapet vart godkjent.

## 11.2 Revisjonsberetning for 2021

Denne var utsendt på førehand og vart ikkje gjennomgått.

**Vedtak:** Revisjonsberetninga vart teke til vitande.

## 11.3 Førebels økonomisk orientering om 2022

Ingvild Bye gav ei førebels økonomisk orientering om inntekter og utgifter i 2022. NBfU har fått offentlege tilskot og tilskot frå Blindeforbundet, samt støtte frå LNU til dansekurs og frå BUFdir til goalballhelg i september.

Kristoffer Lium stilte spørsmål om årsaka til overskotet frå 2021 sett i samanheng med underskotet lagt inn i budsjettforslaget for 2023. Irene Elise og Henning oppklarte dette med at budsjettforslag er basert på bruk av eigenkapital til alle aktivitetar, sidan søkte midlar ikkje er innvilga ved behandling av budsjettet, men vil kome til seinare og gjere resultatet betre enn budsjettert.

**Vedtak**: Orienteringa vart teke til vitande.

# Sak 12 - Vedtektsendringar

William Skauen innleia frå sentralstyret om prosessen ved vedtektsendringar.

[Forslag 1: Forslag om kontrollkomité](#_vh9pn1g4sko2)

William innleia om forslaget, som vart sendt inn av sentralstyret etter at landsmøtet 2021 ba sentralstyret om å utarbeide eit slikt forslag.

**Vedtak:** Forslaget vart samrøystes vedteke.

[Forslag 2: Ny paragraf om etiske retningslinjer](#_bzhsheixzv1x)

William Skauen innleia om sentralstyret si utarbeiding av forslaget. Bakgrunn var ønske frå landsmøtet 2021 om at det gjerast meir greie for eventuelle disiplinærtiltak mot medlemmar.

Spørsmål frå Torbjørn Moltu om kvifor dette trengs når ein har tryggleiksgruppa. Svar: Tryggleiksgruppa kan ikkje iverksette sanksjonar mot medlemmar. Vi har per no ingen prosedyrer på korleis varsel skal handterast.

I debatten vart det peika på språk og uklarheiter i retningslinjene, kva informasjon som blir lagra og moglege konsekvensar for tilliten til tryggleiksgruppa.

Det vart kravd votering.

**Vedtak:** Forslaget falt med fjorten mot éi røyst. Ti avsto frå å røyste

[Forslag 3: Fjerne regel om supplering av regionale styre](#_g1qi1psp43t4)

Forslagsstillar Magnus Kroken innleia om forslaget. Bakgrunnen for forslaget er det prinsipielle ved at styret kan suplere seg sjølv utan medlemsdeltaking. Det kan også vere juridiske problem med praksisen slik den er i dag. Det er dessutan enklare å halde ekstraordinære årsmøte no enn da dagens praksis vart vedteke. Slik forslaget står no er det opning for at valkomiteen står fritt til å supplere styret, årsmøte kan skrive fullmakt for å legge føringar for kva for plassar valkomiteen kan supplere.

Det vart kravd votering.

**Vedtak:** Forslaget falt med 18 røyster mot og fire for. Tre avsto frå å røyste.

[Forslag 4: Krav om at regional valkomité ikkje kan sitje i regionsstyret](#_6uhm6ptpz299)

Spørsmål om små regionar er tenkt på, medlem av regionen kjenner regjonen best. Trond Martin Hauge svara at ein kan sitte i valkomitear i andre regionar enn der ein our, akkurat som ein kan ha styreverv i andre regionar. Henning Knudsen trakk fram problemet med at styremedlem innstiller seg sjølve ved å sitte i valkomite og at det er mykje samarbeid mellom regionar. Ein kan også velje styre på årsmøte utan valkomite.

Det vart kravd votering.

**Vedtak:** Forslaget falt med 14 røyster for og 10 mot, ein avsto frå å røyste. Forslaget fekk ikkje to tredjedels fleirtal.

[Forslag 5: Overføring av valrett frå årsmøte til valkomité](#_2mdoum2pivrz)

**Vedtak:** Forslaget vart ikkje behandla då forslag 6 vart vedteke.

[Forslag 6: Overføring av valrett frå årsmøte til valkomité](#_yhf6y6js6g05)

**Vedtak:** Forslaget vedteke med 21 røyster for, to røysta mot og tre avsto.

[Forslag 7: Supplering av landsmøtedelegatar](#_pwm2kzytlwzh)

William Skauen innleia om forslaget. Det er etablert praksis at regionsstyra kan supplere med landsmøtedelegatar, og forslaget er ei formalisering av noverande praksis.

**Vedtak:** Landsmøtet vedtok forslaget samrøystes.

[Forslag 8: Fordeling av landsmøtedelegatar basert på medlemstal](#_eso4shwhskkc)

William Skauen innleia om forslaget.

Det vart kravd hemmeleg votering.

**Vedtak:** Det vart avgitt 11 stemmer for- og 14 stemmer mot forslaget.

[Forslag 9: Medlemsmøte](#_dcx7ijwewb8)

Behandlingsrekkefølgja for dei motstridande forslaga 8 og 9 vart diskutert. Møtet beslutta å handsame forslag 9 først, og å handsame forslag 8 dersom forslag 9 falt, og opne for ny handsaming av forslag 9 etter handsaming av forslag 8.

Henning Knudsen innleia om forslaget han hadde stilt.

**Vedtak:** Det vart avgitt to stemmer for og 23 stemmer mot forslaget. Forslaget falt ved første votering. Forslaget vart tatt opp til ny votering etter handsaminga av forslag 8. Ved andre votering vart det avgitt 6 stemmer for og 17 stemmer mot forslaget, det vart avgitt to blanke stemmer.

# Sak 13 - Innsendte saker

## 13.1 - Interessepolitisk rapport

Silje Solvang og Nora Sulejmani orienterte om det interessepolitiske arbeidet i NBfU. NBfU har mellom anna fått fleire restuarantkjeder til å lage menyar i punktskrift, og samarbeidd med Mucnh-museet om tilgjengeleggjering av museet. NBfU har òg jobba med tilgjengeleggjering av digitale læringsmiddel og tilgang på studenthyblar for synshemma studentar. I tillegg har NBfU samarbeidd med Den Norske Turistforening for å gjere deira tilbod meir tilgjengeleg for synshemma.

Delteke på interessepolitisk verkstad hjå NBF, LNU BUT samt fleire seminar for friviljug arbeid i Noreg.

Hanne Dahlsveen etterlyste ei meir detaljert orientering om arbeidet med tilgjengelege digitale læremidlar og elevkurs i regi av Statped. Silje Solvang og Terje André Olsen utfylte.

**Vedtak:** Landsmøtet tok orienteringa til vitande.

## 13.2 - Munnleg orientering om NOREC-prosjektet

Casper Rønning orienterte om prosjektet. Dei hadde fysisk møte med den Afrikanske Blindeunionen i Kenya i vår, der også to representantar frå NBF var til stades. Målet med prosjektet er å få på plass utveksling der NBfU skal sende fire representantar for å jobbe i Kenya, mens den Afrikanske Blindeunionen sender fire til Noreg. Prosjektet er førebels lagt på is.

**Vedtak:** Orienteringa vart teke til vitande.

## 13.3 - Etiske retningslinjer for Noregs Blindeforbunds Ungdom

William Skauen innleia om etiske retningslinjer. Forslaget frå sentralstyret vart sendt inn i samband med vedtektsendringsforslag 2, og sentralstyret trakk sitt forslag etter at vedtektsendringsforslaget falt.

**Vedtak:** Forslaget vart trekt og det vart ikkje gjort andre vedtak om etiske retningslinjer.

# Sak 14 - Målplan 2022-2024

Henning Knudsen innleia om målplan generelt og oppsummerte styrets forslag til målplan for perioden 2022-2024.

Møtet diskuterte innhaldet i styret sitt forslag og andre forslag til innhald i målplanen.

Synne Sandtrøen, Thomas Peelen, Kristine Irene Bruun og Silje Madelen Ingvaldsen m.fl. foreslo eit tillegg til målplanen med tema likestilt familieliv ([endringsforslag 1](#_k0bxlr5i3kfm)). Redaksjonskomiteen innstilte på å avvise forslaget til fordel for endringsforslag 2. Forslaget vart trekt.

Redaksjonskomiteen fremja eit tilleggsforslag om likestilt familieliv ([endringsforslag 2](#_xwzw3xxaz54p)). Redaksjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget.

Ida Sødahl Utne fremja [endringsforslag 3](#_tpjpxcsfkwgw) om å bytte ut “skolebøker og skolelitteratur” med “læremidler og læringsressurser”. Redaksjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget.

Heidi Werkland fremja eit tilleggsforslag ([forslag 4](#_9ooj3kn2n48k)) om å legge til setningen «At det foreligger en assistanseordning for synshemmede studenter.» Redaksjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget, og sette det inn i punktet Tilgjengelig studiehverdag.

**Vedtak:**. Forslag 2 vart handsama ved votering. Ni stemte for, 13 stemte mot og 3 avsto. Forslaget falt.

Forslag 3 vart vedteke.

Forslag 4 vart handsama ved votering. 17 stemte for, to stemte mot og seks avsto. Forslaget vart vedteke.

Målplanen vart vedteken med dei vedtekne endringane.

# Sak 15 - Budsjett 2023

Ingvild Bye gjekk gjennom budsjettet.

Det vart diskusjon om bruken av organisasjonen sine middel. Det er satt av mykje til administrasjon i forhold til medlemsaktivitet. Det vart påpeika at dette har vore ein trend dei siste åra. Det vart gjort greie for historikken. NBfU har gått frå å ha ei deltidsstilling for 10 år sidan fram til at vi no har hatt to administrative i 100% stilling.

Argumenta for å legge kostnadene på føreslått nivå er at det siktar profesjonalitet, lettar arbeidet til sentralstyremedlemma og kan gjere det lettare å ta på seg verv, samt at organisasjonen i dag gjer mykje meir, og har fleire formaliserte samarbeid. Innvendingane gjekk på at for mykje kan bli lagt på tilsette og minske medlemskontrollen, samt at det er bra å vise omverda at medlemmane gjer mykje organisatorisk arbeid. Skillet mellom kva som er tenkt satt av til administrasjon og medlemsaktivitet blir særleg stort om ein tar bort Tillitsvaldskonferansen, som ikkje er open for alle medlemmar.

Det vart òg diskusjon om finansiering av deltaking frå tryggleiksgruppa på regionale arrangement. Sentralstyret har vedtatt at regionane sjølve skal dekkee kostnadene med representasjon frå tryggingsgruppa på sine arrangement med overnatting.

Anna Eggen Skarbøvik vil ha stadfesta at vi har råd til eit underskot på 600 000. Irene Elise Hamborg stadfesta dette.

[Forslag 1](#_hadifjajc7e0): Ida Sødahl Utne fremja forslag om å legge til 100 000 på posten for Tryggleiksgruppa, med ein merknad om at dette skal dekke utgifter regionane får ved å ha med tryggleiksgruppa på sine arrangement.

Under handsaminga kom det forslag frå Kristoffer Lium om å endre satsen til 60 000.

Det vart votert over om posten skulle auke med 100 000 eller 60 000. 16 stemte for 100 000, 8 stemte for 60 000 og to avsto frå å røyste.

**Vedtak:** Posten Tryggleiksgruppa vart auka med 100 000.

[Forslag 2:](#_l59julau0hmy) Casper Rønning foreslo å sette av 146.500 til eit klatrearrangement. Casper Rønning fikk argumentere for forslaget.

Anna Eggen Skarbøvik føreslo å oversende forslaget til sentralstyret slik at dei skulle jobbe vidare med det for å få det gjennomført i 2023 eller 2024.

**Vedtak:** Landsmøtet oversender forslaget til sentralstyret.

[Forslag 3:](#_jjmy0cuuq4fl) Region Vest foreslo å legge til ein post under aktivitetar, kalla «arrangement/kurs», på 120.000.

Forslagsstillar trakk endringsforslaget til budsjettet, men foreslo å sende forslaget som ei oppfordring til sentralstyret.

**Vedtak:** Forslaget vart oversendt sentralstyret.

[Forslag 4:](#_lilvhoyurrkb) Region Vest foreslo å legge inn ei note for administrative ressursar for å fremje at regionane også brukar administrasjonen utan å sjølve ha utgifter på det.

Forslagsstillar trakk forslaget.

**Vedtak:** Landsmøtet godkjente budsjettet, med den vedtekne endringa av tryggleiksgruppe-posten og eit underskot på 724 000.

# Sak 16 - Resolusjonar

Henning Knudsen innleia om kva resolusjonar er.

Før handsaminga gjekk Nora Sulejmani gjennom resolusjonane.

[FORSLAG 1 Lågterskel klatrehelg 2023](#_8dlvbm8i9bfx)

Forslaget vart fremja av Casper Rønning. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta resolusjonen og sende den til sentralstyret.

**Vedtak:** Resolusjonen vart vedteken.

[FORSLAG 2 Skuggebudsjett for regionane](#_dqn1s12ysn5z)

Forslaget vart fremja av Torbjørn Moltu. Redaksjonskomiteen innstilte på å avvise forslaget.

Forslaget vart sendt tilbake til resolusjonskomiteen for at dei saman med forslagsstiller kunne forbetre det, for så å legge det fram på nytt i løpet av dagen.

Torbjørn Moltu sendte inn ei revidert utgåve av forslaget. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta resolusjonen og sende den til sentralstyret og administrasjonen.

**Vedtak:** Landsmøtet sender resolusjonen til sentralstyret og administrasjonen med oppmoding om å undersøke korleis ein kan legge fram eit skuggerekneskap som skildra i resolusjonen på neste landsmøte.

[FORSLAG 3 Gjenoppta elevkurs, NO!](#_blzjvkonaxo7)

Forslaget vart fremja av Silje Solvang. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta resolusjonen.

Ida Sødahl Utne foreslo å konsekvent bruke ordet elevkurs framfor veksling mellom orda elevkurs og klassetrinnskurs.

Silje Solvang foreslo at landsmøtet ga sentralstyret løyve til å gjere redaksjonelle endringar i resolusjonane før vidaresending.

**Vedtak:** Resolusjonen vart vedteken med Ida sitt endringsforslag. Silje Solvang sitt forslag om løyve for sentralstyret til å gjere redaksjonelle endringar vart ikkje handsama.

[FORSLAG 4 Visdomsord frå Skauen](#_qkmf2xvygmsh)

Forslaget vart fremja av William Skauen. Resolusjonskomiteen innstilte på å oversende resolusjonen til sentralstyret.

Forslagsstillar orienterte om bakgrunnen for forslaget.

**Vedtak:** Resolusjonen vart oversendt sentralstyret.

[FORSLAG 5 Same procedure as 2022](#_fj1wltt3jzvc)

Forslaget vart fremja av Ida Sødahl Utne, Marthe Togstad Storslett, Ragna Kornelia Unstad Forså, Silje Madelen Ingvaldsen, Synne Sandtrøen og Anna Eggen Skarbøvik. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta resolusjonen..

Ida Sødahl Utne gjorde greie for forslaget.

**Vedtak:** Forslaget falt med ni røyster for, 14 mot og to avståande.

[FORSLAG 6 Synstolking i importerte medium](#_1kbz2mfvm6qk)

Forslaget vart fremja av region Vest. Resolusjonskomiteen innstilte opphavleg på å avvise forslaget men endra syn under møtet. Resolusjonskomiteen innstilte på at landsmøtet vedtar forslaget.

**Vedtak:** Landsmøtet gjekk samrøystes inn for forslaget.

[FORSLAG 7 Leidsagartjeneste for blinde og svaksynte](#_5o3p46np7pbz)

Forslaget vart fremja av Heidi Werkland. Resolusjonskomiteen innstilte på å avvise forslaget.

Heidi Werkland og Kristoffer Lium foreslo å legge inn NBfUs sentralstyre som mottakar av resolsujonen.

**Vedtak:** Resolusjonen vart samrøystes vedteken, og skal sendast til sentralstyret.

[FORSLAG 8 Hæsjtægg sponsmæ - PodMe…](#_6aso35x9q64g)

Forslagstillar Heidi Werkland. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget.

**Vedtak:** Forslaget falt med åtte røyster for og tolv mot. To avsto frå å røyste.

[FORSLAG 9 Post Korona – digital deltaking må bli mogleg](#_h08gndis1jo2)

Forslagsstillar Heidi Werkland. Resolusjonskomiteen innstiller på at forslaget avvisast.

**Vedtak:** Forslaget falt med 7 røyster for og 10 røyster mot, 5 avsto frå å røyste.

[FORSLAG 10 Velkommen til intervju](#_ovyfx6fge1g4) – kontrollorgan/funkiskontakt for tilsettingar av menneske med nedsett funksjonsevne i offentleg og privat sektor

Forslaget vart fremja av Heidi Werkland. Resolusjonskomiteen innstilte på å avvise forslaget.

Heidi Werkland gjorde greie for bakgrunn og hensikt med forslaget. Resolusjonen er tenkt sendt til sentralstyret, Blindeforbundet v/karieresenteret, NAV og Unge Funksjonshemma.

**Vedtak:** Forslaget falt med ei røyst mot 19. To avsto.

[FORSLAG 11 Hæsjtægg Bare PREACH!](#_lgf9snkwalya)

Forslaget vart fremja av Heidi Werkland. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget.

Heidi oppsummerte forslaget.

**Vedtak:** Forslaget vart samrøystes vedteke.

[Forslag 12 Hæsjtægg sånn blindepinne](#_t9fcnvdzjcmz)

Forslaget vart fremja av interessepolitisk utval i NBfU. Resolusjonskomiteen innstilte på å vedta forslaget.

Maren Gjerde Tryggestad oppsummerte forslaget.

**Vedtak:** Forslaget vart samrøystes vedteke

# Sak 17 - Val

## Sentralstyre

Leiar:

Valkomiteen innstilte Silje Solvang for eitt år.

Silje Solvang presenterte seg. Hanne Dahlsveen heldt støtteinnlegg for Silje.

**Vedtak:** Silje Solvang vart vald for eitt år ved akklamasjon.

Nestleiar:

Ingvild Bye var gjensittande.

3. styremedlem

Valkomiteen innstilte Tina Sleire Sandvik for to år.

Tina Sleire Sandvik presenterte seg. Kristoffer Lium heldt støtteinnlegg for Tina.

**Vedtak:** Tina Sleire Sandvik vart vald for to år ved akklamasjon.

4. styremedlem

Nora Sulejmani var gjensittande.

5. styremedlem

Valkomiteen innstilte Synne Sandtrøen for to år.

Synne Sandtrøen presenterte seg. Ida Sødahl Utne heldt støtteinnlegg for Synne.

Christian Thon foreslo Maren Gjærde Tryggestad.

Sonrdre Nordland foreslo Casper Rønning.

Maren Gjærde Tryggestad presenterte seg. Kaia Sekkingstad heldt støtteinnlegg for Maren.

Casper Rønning presenterte seg. Henning Knudsen heldt støtteinnlegg for Casper.

Ved votering vart det avgitt 2 røyster for Casper Rønning, 11 tøyster for Synne Sandtrøen og 12 røyster for Maren Gjærde Tryggestad. Ingen av kandidatane oppnådde fleirtal, og det vart votert på nytt mellom Synne Sandtrøen og Maren Gjærde Tryggestad. Ved andre votering vart det avgitt 12 røyster for Synne Sandtrøen og 12 røyster for Maren Gjærde Tryggestad, ein avsto frå å røyste. Det vart votert på nytt. Ved tredje votering vart det avgitt 12 røyster for Synne Sandtrøen og 13 røyster for Maren Gjærde Tryggestad.

**Vedtak:** Maren Gjærde Tryggestad vart vald for to år.

1. varamedlem

William Skauen var gjensittande.

2. varamedlem

Valkomiteen innstilte Henning Knudsen for to år.

Henning Knudsen presenterte seg. Christian Thon heldt støtteinnlegg for Henning.

Thomas Pelen foreslo Casper Rønning

Casper hadde alt presentert seg og støtteinnlegg blitt heldt.

**Vedtak:** Det vart avgitt 15 røyster for Henning Knudsen og 9 røyster for Casper Rønning. Ein røysta blankt. Henning Knudsen vart vald for to år

## Valkomité

Leiar:

Valkomiteen innstilte Anna Bolstad Kunzendorf for eitt år. Ida Sødahl Utne heldt presentasjon for Anna. Tanita Thomassen heldt støtteinnlegg for Anna.

**Vedtak:** Anna vart vald ved akklamasjon for eitt år.

Medlem:

Valkomiteen innstilte Emilie Wien for eitt år. Emilie presenterte seg sjølv og Silje Solvang heldt støtteinnlegg.

**Vedtak:** Emilie vart vald ved akklamasjon for eitt år.

Medlem:

Valkomiteen innstilte Katrin Kvæl Hasselberg for eitt år. Ida Sødahl Utne heldt presentasjon for Katrin. Tina Sleire Sandvik heldt støtteinnlegg for Katrin.

Kristoffer Lium foreslo Emil Gullstrand. Emil presenterte seg. Henning Knudsen heldt støtteinnlegg for Emil.

Det vart avgitt 9 røyster for Emil Gullstrand og 16 røyster for Katrin Kvæl Hasselberg.

**Vedtak:** Katrin Kvæl Hasselbergvart vald for eitt år.

Vara:

Valkomiteen innstilte Ida Sødahl Utne for eitt år. Ida presenterte seg. Tanita Thomassen heldt støtteinnlegg.

Kristoffer Lium foreslo Emil Gullstrand. Emil hadde alt presentert seg, og støtteinnlegg var heldt.

**Vedtak:** Det vart avgitt 10 røyster for Emil Gullstrand og 14 røyster for Ida Sødalhl Utne. Ei røyst var blank. Ida vart vald for eitt år.

# Sak 18 - Avslutning

Attvald leiar Silje Solvang takka for landsmøtet, og heva møtet.

# Skriftlege forslag og vedtekne tekstar

## Vedteken forretningsorden

§1 - Innledning:

Forretningsorden er, sammen med NBfUs vedtekter, landsmøtets vedtatte retningslinjer. I kollisjonstilfeller vil forretningsorden vike for NBfUs vedtekter.

Landsmøtet kan med alminnelig flertall fravike forretningsorden for hele eller deler av møtet.

§2 – Åpning, navneopprop og avslutning

Møtet åpnes av sittende leder og avsluttes av nyvalgt leder.

Det skal foretas navneopprop ved begynnelsen av hver møtedag. Dersom delegater forlater møtet under forhandlingene, skal dette formidles til møteledelsen.

Det skal også foretas et navneopprop i forkant av personvalg.

§3 - Konstituering

Dirigenter, referenter og medlemmer av tellenemnden kan ikke samtidig fungere som delegater. Dersom en delegat velges til en av disse posisjonene, må vedkommende fraskrive seg retten til å være delegat.

§3.1 - Dirigenter

Landsmøtet skal velge to (2) dirigenter. Dersom det blir kampvotering, utsettes valget av dirigent til tellenemnd er nedsatt.

Inntil møtet har valgt dirigenter, styres møtet av NBfUs leder. Så fort dirigenter er valgte, overlates ordstyreransvaret i sin helhet til disse for resten av møtet.

De som ber om ordet under forhandlingene, gjør det ved å oppgi sitt navn. Dirigenten kan ignorere dem som ber om ordet under et innlegg, men plikter å se til at det blir rimelig tid til å tegne seg på talerlisten mellom innleggene.

Dirigentene plikter å påse at tidsplanen overholdes og kan foreslå strek for debatten eller begrenset taletid.

§3.2 - Referenter

Landsmøtet skal velge to (2) referenter. Referentene skal utarbeide protokoll for møtet. Protokollen skal blant annet omfatte:

Saksoverskrifter

Opplysninger om hvilket materiale som blir referert

Stilte forslag

Forslagstillers navn

Vedtak og avstemningsresultater

Utfall av valg

Referentene forplikter seg til å presentere protokollen for protokollunderskriverne innen det er gått 14 dager etter landsmøtets slutt. Dersom dette ikke overholdes kan Sentralstyret holde tilbake avtalt honorar for arbeidet.

§3.3 - Tellenemnd

Landsmøtet skal oppnevne tellenemnd på fem (5) medlemmer som skal iverksette nødvendige praktiske tiltak i forbindelse med voteringer og valg. Minimum tre (3) av medlemmene må være tilstede for å gjennomføre voteringer. Voteringsresultater og utfall av valg skal meddeles dirigentene.

§3.4 - Protokollunderskrivere

Landsmøtet skal velge to (2) protokollunderskrivere. Protokollunderskriverne skal foreslås av landsmøtedelegatene. Disse forplikter seg til å kvalitetssikre landsmøteprotokollen, og på ære og samvittighet bevitne at den representerer en sannferdig beskrivelse av forhandlingene.

Landsmøteprotokollen skal senest være ferdig underskrevet fem (5) uker etter møtets slutt. Dersom protokollunderskriverne ikke har mottatt protokollen innen tre (3) uker etter landsmøtet, plikter de å informere Sentralstyret om dette. Protokollunderskriverne må selv være landsmøtedelegater.

§4 - Plikter og rettigheter

Delegatene har møteplikt, talerett, forslagsrett og stemmerett.

Sentralstyret har møteplikt, talerett og forslagsrett.

Øvrige medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Møtefunksjonærer har møteplikt og talerett.

Ansatte i NBfU har møterett og talerett.

Landsmøtet kan med alminnelig flertall gi andre grupper eller enkeltpersoner talerett.

Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent arrangement, hvor de som ønsker det kan følge forhandlingene. Medlemmer som ønsker det kan også delta aktivt med tale- og forslagsrett. Landsmøtet kan med alminnelig flertall velge å lukke dørene i enkeltsaker eller under hele møtet. Dersom dørene lukkes, vil bare Sentralstyret, delegatene, ansatte i NBfU, og møtefunksjonærer ha tilgang til forhandlingene.

§5 - Taletid

Innlegg til debatten gis tre (3) minutter taletid, med adgang til to replikker à ett (1) minutt og svarreplikk à ett (1) minutt. Rene støttereplikker tillates ikke.

Talerlisten skal prioriteres slik at første gangs talere for en gitt sak, får ordet før de som har hatt ordet tidligere i saken.

Unntak gjelder for saksinnledere eller personer som ber om ordet til saksopplysning, forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden.

§6 - Personvalg

Hver kandidat gis tre (3) minutter til å presentere seg selv. Dersom kandidaten ikke er tilstede, kan en stedfortreder presentere kandidaten. Det åpnes for ett (1) støtteinnlegg på to (2) minutter for hver kandidat.

Det er ingen anledning for debatt under personvalg, og det understrekes at presentasjoner og støtteinnlegg ikke skal brukes til å sette andre kandidater i et dårlig lys.

§7 – Voteringer

Voteringer gjennomføres i regelen ved navneopprop. Dersom 1/5 (en femtedel) av de stemmeberettigede krever det, gjennomføres hemmelig votering. Ved personvalg gjennomføres alltid hemmelig votering.

Hemmelig votering gjennomføres med lapper og spiker.

§8 - Upassende oppførsel

Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller ulovlige rusmidler under arrangementet.

Upassende oppførsel som mobbing, grenseoverskridende seksuell opptreden, forstyrrende framferd under møtet, inntak av alkohol eller lignende, vil kunne føre til bortvisning fra møtet i kortere eller lengre tid, og i ytterste konsekvens til hjemsendelse for egen regning.

Dersom slike tiltak mot formodning skulle bli aktuelt fattes avgjørelsen av Sentralstyret.

Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr skal ikke være forstyrrende under landsmøteforhandlingene og skal fortrinnsvis holdes lydløse.

## Godkjent saksliste

1. Åpning

2. Navneopprop

3. Konstituering

1.1 Dirigenter

1.2 Referenter

1.3 Tellenemd

1.4 Protokollunderskrivere

1.5 Komiteer

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av forretningsorden

6. Godkjenning av saksliste

7. Godkjenning av tidsskjema

8. Hilsninger

9. Gjennomgang av ikke utsendte sentralstyreprotokoller

10. Årsmeldinger 2021

10.1 Årsmelding for Norges Blindeforbunds Ungdom

10.2 Årsmelding for NBfU HedOpp

10.3 Årsmelding for NBfU Midt

10.4 Årsmelding for NBfU Nord

10.5 Årsmelding for NBfU Sør

10.6 Årsmelding for NBfU Vest

10.7 Årsmelding for NBfU Øst

11. Regnskap og revisjon

11.1 Regnskap og balanse 2021 med noter

11.2 Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021

11.3 Muntlig foreløpig økonomisk orientering 2022

12. Vedtektsendringer

13. Innsendte saker

13.1 Interessepolitisk rapport

13.2 Muntlig orientering om NOREC-prosjektet

13.3 Etiske retningslinjer for Norges Blindeforbunds Ungdom

14. Målplan 2022-2024

15. Budsjett 2023

16. Uttalelser / resolusjoner fra landsmøtet

17. Valg

17.1 Sentralstyre

17.2 Valgkomité

18. Avslutning

## Godkjent tidsskjema

I tillegg til pausene i programmet vil dirigentene legge inn flere pauser etter behov.

Fredag 02. september

17:45 Introduksjon og åpning av Landsmøtet og følgende saker behandles

SAK 1. Åpning

SAK 2. Navneopprop

SAK 3. Konstituering

SAK 4. Godkjenning av forretningsorden

SAK 5. Godkjenning av innkalling

SAK 6. Godkjenning av saksliste

SAK 7 Godkjenning av tidskjema

19:00 Middag

20.15 Landsmøteforhandlingene gjenopptas, og følgende saker behandles:

SAK 8. Hilsninger

SAK 9. Gjennomgang av ikke utsendte sentralstyreprotokoller

SAK 10. Årsmeldinger (fra sentralt og regionene)

SAK 11.1 Regnskap og balanse 2021 med noter

SAK 11.2 Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021

SAK 11.3 Muntlig foreløpig økonomisk orientering 2022

Valgkomiteen leser opp innstillingen før møtet heves for dagen

21:30 Møtet heves for dagen – sosial aktivitet i Hammersborg

Lørdag 03. september

08:00 Frokost

09:00 Forhandlingene gjenopptas og følgende saker behandles:

SAK 13.1 Interessepolitisk rapport

SAK 13.2 Muntlig orientering om NOREC-prosjektet

SAK 14 Målplan 2022-2024.

SAK 15 Budsjett 2023.

11:00 Skrivetid. Også mulighet til å stille spørsmål til vedtektene.

12:15 Behandling av sakene 14 og 15 fortsetter.

13:00 Lunsj

14:30 Sak 12 Vedtektsendringer.

16:15 Pause.

16:45 Følgende saker behandles:

SAK 13.3 Etiske retningslinjer

SAK 16 Resolusjoner, forslag og debatt.

18:00 Avslutning for dagen – valgkomiteens innstilling leses opp

19:00 Festmiddag

20:30 Frist for innsending av forslag i sakene målplan, budsjett, resolusjoner og etiske retningslinjer

Søndag 04. september

08:00 Frokost – frist for utsending av innstilling fra redaksjonskomiteen og resolusjonskomiteen

Husk utsjekking av rommet før møtestart!

09:00 Forhandlingene gjenopptas og følgende saker behandles:

SAK 12.Vedtektsendringer, diskusjon og vedtak fortsetter.

10:00 Kort debatt og vedtak i følgende saker:

SAK 13.3 Etiske retningslinjer for Norges Blindeforbunds Ungdom

SAK 14 Målplan

11:15 Pause

11:30 Valg

13:00 Lunsj

14:15 Behandlingene gjenopptas, kort debatt og vedtak i følgende saker:

SAK 15 Budsjett

SAK 16 Resolusjoner.

Avslutning av møtet

16:30 Felles avreise

## Vedtektsendringar

### Vedtekne endringar

#### Endring 1 (fremja som forslag nr. 1)

Forslagsstiller: Sentralstyret

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Under følger endringer av vedtektene som er nødvendig for å innføre en kontrollkomite. Forslaget bør behandles under ett, da det vil gi liten mening å vedta bare noen av endringene under.

Forslag til endringer:

§4.4

Type forslag: Tilleggsforslag

Ny §4.4 som lyder:

«Alle som innehar verv i kontrollkomiteen skal underskrive taushetserklæring på første møte etter Landsmøtet.»

Alle påfølgende avsnitt flyttes ned ett hakk.

Begrunnelse: Det er hensiktsmessig at medlemmer av kontrollkomiteen skriver under taushetserklæring.

§9.9

Type forslag: Tilleggsforslag

Ny §9.9 som lyder:

«Landsmøtet skal velge en kontrollkomite bestående av leder, to medlemmer, og ett varamedlem. Leder av kontrollkomiteen kan ikke være medlem av NBfU. Medlemmer av Sentralstyret, eller personer som har en nær relasjon til et medlem av Sentralstyret, kan ikke velges til kontrollkomiteen. Med nær relasjon menes her kjærester eller familie i direkte opp- eller nedstigende linje. Det skal etterstrebes god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kjennskap til NBfU som organisasjon, i kontrollkomiteen.»

Alle påfølgende avsnitt flyttes ned ett hakk.

Begrunnelse: Landsmøtet må velge kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal være adskilt fra Sentralstyret.

§10.1

Type forslag: Endringsforslag

Dagens ordlyd:

«Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når NBfU styret eller 1/3 (en tredjedel) av regionene krever det.»

Foreslås endret til:

«Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når Sentralstyret, kontrollkomiteen, eller en tredjedel (1/3) av regionene krever det.»

Begrunnelse: Det er hensiktsmessig at kontrollkomiteen skal kunne innkalle til ekstraordinært landsmøte, NBfU styret skulle vært endret til Sentralstyret i 2017.

§12

Type forslag: Tilleggsforslag

Ny §12 – Kontrollkomite som lyder:

«§12 – Kontrollkomite»

1. Mellom landsmøtene skal kontrollkomiteen sikre at Sentralstyret, administrasjonen, og øvrige organisasjonsledd følger norsk lov, organisasjonens vedtekter, og øvrige landsmøtevedtak.

2. Kontrollkomiteen skal ha minst tre (3) møter i løpet av landsmøteperioden.

3. Medlemmer av kontrollkomiteen har møterett i sentralstyret, regionale styrer, og sentrale og regionale utvalg. Kontrollkomiteen har innsynsrett i alle dokumenter i organisasjonen som er relevante for deres virksomhet.

4. Kontrollkomiteen skal utarbeide en rapport i løpet av landsmøteperioden. Rapporten skal omhandle komiteens syn på organisasjonens drift siden forrige landsmøte, samt andre saker komiteen mener er relevante. Kontrollkomiteen skal legge frem rapporten for Landsmøtet.

5. Mellom landsmøtene avgjør kontrollkomiteen tolkningsspørsmål om vedtektene. Dersom noen er uenig i kontrollkomiteens tolkning, kan de anke saken inn for Landsmøtet. Kontrollkomiteens tolkning står frem til saken er behandlet av Landsmøtet.

Alle påfølgende paragrafer flyttes ned ett hakk.

#### Endring 2 (fremja som forslag 6)

Vedtektsendringsforslag til ny § 5.8

Etterfølgjande paragrafar blir flytta

Forslagsstiller: Magnus Kroken

Type forslag: Tilleggsforslag.

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Forenkla forklaring av intensjonen bak forslaget: Innføre overføring av valrett frå årsmøte til valkomité.

Ordlyd: "Årsmøtet kan med 2/3 (to tredjedels) flertall vedta å gi en valgkomité valgt i tråd med § 5.7 rett til å velge styremedlemmer til styreverv årsmøtet ikke selv har valgt. I vedtaket skal årsmøtet spesifisere hvilke(t) verv valgkomiteen kan velge styremedlemmer til. Valg gjort av valgkomiteen skal protokollføres av valgkomiteen, og sendes til regionens styre, sentralstyret og administrasjonen. Protokoller fra valgkomiteen skal legges ved sakspapirer til regionens neste årsmøte til orientering."

Grunngjeving: Dette innfører tydeleg at årsmøtet kan gje valkomiteen rett til å velje styremedlemmar, omtalt som supplering i dagens vedtekter. Dette forslaget stiller krav til 2/3 fleirtal, i motsetning til 5 som kun krev alminneleg fleirtal. Intensjonen bak "valgt i tråd med § 5.7" er å sikre at valretten bare kan overførast til ein fulltallig valkomité. Utsending av protokollar til neste årsmøtet er meint for å informere medlemmane.

#### Endring 3 (fremja som forslag 7)

Vedtektsendringsforslag til § 5.8

Forslagsstiller: William Skauen

Type forslag: Tilleggsforslag

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

§5.8:

De to setningene:

“Dersom alle delegat- eller varadelegatplassene ikke blir fylt på årsmøtet, kan årsmøtet gi regionsstyret fullmakt til å supplere disse. En slik fullmakt må vedtas med to tredjedels (2/3) flertall på årsmøtet.”

Legges til på slutten av punktet.

Begrunnelse: Dette er etablert praksis, så formålet med forslaget er bare å få det inn i vedtektene.

### Falne endringsforslag

#### Forslag 2 - Vedtektsendringsforslag til ny § 5

Forslagsstiller: Sentralstyret

Type forslag: Tilleggsforslag

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Ny § 5 “Etiske retningslinjer” som lyder:

1. De etiske retningslinjene er en sammenfatning av NBfUs etiske praksis, samt regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene revideres av landsmøtet ved behov.

2. Alle tillitsvalgte, ansatte, og medlemmer av NBfU plikter å følge de etiske retningslinjene. Tillitsvalgte skal signere retningslinjene når de tiltrer sine verv, ansatte skal signere når de tiltrer sin stilling.

3. Mulige sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene er skriftlig eller muntlig advarsel, utestengelse fra arrangementer i en periode, og i svært alvorlige saker, permanent fratakelse av medlemskap. Tillitsvalgte som bryter retningslinjene kan suspenderes fra, eller fratas, sine verv. Midlertidige sanksjoner kan maksimalt strekke seg over en periode på to (2) år.

4. Dersom et medlem bryter de etiske retningslinjene, meldes dette til varslingsutvalget. Varslingsutvalget skal bestå av styreleder, to trygghetsgruppemedlemmer valgt av trygghetsgruppen, og daglig leder. Dersom en ansatt bryter de etiske retningslinjene, meldes dette til daglig leder. Dersom daglig leder bryter de etiske retningslinjene, meldes dette til styreleder, og motsatt.

5. Varslingsutvalget skal undersøke innmeldte saker. Alle parter i saken skal få mulighet til å uttale seg. Dersom varslingsutvalget finner det nødvendig, kan et enstemmig varslingsutvalg innføre midlertidige sanksjoner mot omvarslede mens saken undersøkes. Sentralstyret skal orienteres om hvilket medlem det er innført midlertidige sanksjoner mot, og hvilke sanksjoner som er innført. Slike midlertidige sanksjoner kan ankes inn for Sentralstyret, der det kreves to tredjedels (2/3) flertall for å opprettholde varslingsutvalgets vedtak.

6. Dersom varslingsutvalget finner at de etiske retningslinjene har blitt brutt, kan et enstemmig varslingsutvalg vedta å innføre sanksjoner. Sentralstyret skal orienteres om hvilket medlem det er innført sanksjoner mot, og hvilke sanksjoner som har blitt innført.

7. Den det har blitt innført sanksjoner mot kan anke saken inn for Sentralstyret. Under Sentralstyrets behandling skal alle parter i saken ha mulighet til å uttale seg, og varslingsutvalget skal legge frem det de fant under sin undersøkelse. Det kreves to tredjedels (2/3) flertall i Sentralstyret for å opprettholde varslingsutvalgets vedtak.

8. Dersom varslingsutvalget finner at de etiske retningslinjene ikke har blitt brutt, skal den som meldte inn saken, såfremt dette ikke strider med taushetsplikten, informeres om begrunnelsen for dette.

9. Ferdigbehandlede varsler arkiveres hos NBfU sentralt i tre (3) til fem (5) år avhengig av alvorlighetsgrad. Arkiverte varsler skal destrueres dersom personen varselet omhandler ikke lenger oppfyller kravene for medlemskap i NBfU.

10. Ytterligere mandat for varslingsutvalget kan fastsettes av Sentralstyret.

#### Forslag 3 - Vedtektsendringsforslag til dagens § 5.6

Forslagsstiller: Magnus Kroken

Type forslag: Endringsforslag

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Forenkla forklaring av intensjonen bak forslaget: fjerne moglegheiten årsmøtet har til å gje eit styre fullmakt til å supplere seg.

Dagens ordlyd: "Årsmøtet skal velge et styre bestående av fire, fem, seks eller sju medlemmer. I et styre på fire eller fem medlemmer skal ett av disse velges som varamedlem. I et styre på seks eller sju medlemmer skal to av disse velges som varamedlemmer. Regionene kan selv bestemme om de vil bruke en valgordning der hele eller halve styret står på valg hvert år. Leder velges alltid for ett år. Minst 2/3 av styremedlemmene, inklusive leder, skal være synshemmede. Dersom det ikke stiller nok kandidater til å velge et fulltallig styre på årsmøtet, kan årsmøtet gi et valgt styre på minst tre medlemmer fullmakt til å supplere seg. I fullmakten avgjør årsmøtet hvor mange flere medlemmer styret kan suppleres med. Fullmakten må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall."

Ny ordlyd: "Årsmøtet skal velge et styre bestående av fire, fem, seks eller sju medlemmer. I et styre på fire eller fem medlemmer skal ett av disse velges som varamedlem. I et styre på seks eller sju medlemmer skal to av disse velges som varamedlemmer. Regionene kan selv bestemme om de vil bruke en valgordning der hele eller halve styret står på valg hvert år. Leder velges alltid for ett år. Minst 2/3 av styremedlemmene, inklusive leder, skal være synshemmede."

Grunngjeving: Dersom årsmøtet ynskjer å overføre sin rett til å velje styremedlem er det ryddigare å gje denne til ein valkomité eller eit anna oppnevnt organ, framfor å gje styret fullmakt sjølv.

I tillegg til det prinsipielle nevnt over er det juridiske grunnar bak denne forslaget. I mangel på meir spesifikt lovverk er frivillige organisasjonar regulert av mellom anna aksjelova kapittel 6, som mellom anna definerar korleis medlemmar av eit styre skal veljast. Etter aksjelova § 6-3 tredje ledd kan ei generalforsamling overføre sin rett til å velje styremedlemmar til andre, men ikkje til styret eller til styremedlem.

Om NBfUs regionar er selskap etter aksjelova og årsmøte dermed er generalforsamling vil det vere ulovleg å gje ei fullmakt til styret slik vedtektene opnar for. Forslagsstillar har ikkje fått klarhet i om årsmøta er å rekne som generalforsamlingar etter lova, eller om organisasjonsforma til NBfU medfører at det kun er NBfUs landsmøte som må rette seg etter denne regelen. Forslagsstillar bidrog til vedtektsendringsforslaget som innførte denne moglegheiten i 2010, og kan seie ganske sikkert at endringa den gongen ikkje vart vurdert juridisk.

Det er dermed ikkje krystallklart at å gje ei slik fullmakt er ulovleg, men det er i alle tilfelle grunn til å vurdere andre måtar å handtere det på.

#### Forslag 4 - Vedtektsendringsforslag til § 5.7

Forslagsstiller: Magnus Kroken

Type forslag: Endringsforslag

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Forenkla forklaring av intensjonen bak forslaget: Innføre krav om at medlemmar av valkomiteen ikkje samstundes kan vere styremedlemmar.

Dagens ordlyd: "Årsmøtet skal velge en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges for ett år. Minst tre inklusive leder skal være synshemmede."

Ny ordlyd: "Årsmøtet skal velge en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges for ett år. Minst tre inklusive leder skal være synshemmede. Man kan ikke inneha verv i både styre og valgkomité i samme region samtidig."

Grunngjeving: Forslag 5 inneber at årsmøtet kan gje valkomiteen fullmakt til å velje styremedlemmar. Av grunngjevinga i forslag 3 følgjer det at styremedlemmar ikkje kan sitje i organet som får valretten frå styret.

Forslagsstillar vonar at ordlyden opnar for at eit avtroppande styremedlem som ikkje har verv i det påtroppande styret kan veljast som valkomitémedlem. Å "ikkje inneha verv i både styre og valkomité" er meint å gjelde for årsmøteperioden over tid, og ikkje i stunda frå val av valkomité til årsmøtet er heva.

#### Forslag 5 - Vedtektsendringsforslag til ny § 5.8

Etterfølgjande paragrafar blir flytta.

Forslagsstiller: Magnus Kroken

Type forslag: Tilleggsforslag

Sentralstyrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 6.

Midt-styrets innstilling: Avvises til fordel for forslag 6.

Forenkla forklaring av intensjonen bak forslaget: Innføre overføring av valrett frå årsmøte til valkomité.

Ordlyd: "Årsmøtet kan vedta å gi en valgkomité valgt i tråd med § 5.7 rett til å velge styremedlemmer til styreverv årsmøtet ikke selv har valgt. I vedtaket skal årsmøtet spesifisere hvilke(t) verv valgkomiteen kan velge styremedlemmer til. Valg gjort av valgkomiteen skal protokollføres av valgkomiteen, og sendes til regionens styre, sentralstyret og administrasjonen. Protokoller fra valgkomiteen skal legges ved sakspapirer til regionens neste årsmøte til orientering."

Grunngjeving: Dette innfører tydeleg at årsmøtet kan gje valkomiteen rett til å velje styremedlemmar, omtalt som supplering i dagens vedtekter. Intensjonen bak "valgt i tråd med § 5.7" er å sikre at valretten bare kan overførast til ein fulltallig valkomité. Utsending av protokollar til neste årsmøtet er meint for å informere medlemmane.

#### Forslag 8 - Vedtektsendringsforslag til § 5.8

Forslagsstiller: William Skauen

Type forslag: Endringsforslag

Sentralstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

Midt-styrets innstilling: Forslaget avvises.

Dagens ordlyd:

«Årsmøtet skal velge opp til seks delegater og opp til seks varadelegater til NBfUs landsmøte. Disse velges for ett år. Alle fylkene i regionen bør være representert. Minst halvparten av delegatene skal være synshemmede. Alle delegatene til landsmøtet må være medlemmer jf. Vedtektenes § 3.1. Medlemmer av NBfUs sentralstyre kan ikke velges som delegater til landsmøtet.»

Foreslås endret til:

«Årsmøtet skal velge delegater og varadelegater til NBfUs landsmøte. Antallet delegater årsmøtet skal velge beregnes på følgende måte: Hver region får seks (6) delegater, deretter får regionen en (1) ekstra delegat for hvert 20. medlem regionen har over 50, med et maksantall på ti (10) delegater per region. Regionens medlemstall på det tidspunktet årsmøtet avholdes er det som legges til grunn for beregningen. Antallet varadelegater årsmøtet skal velge er tilsvarende antallet delegater. Delegater og varadelegater velges for ett (1) år. Alle fylkene i regionen bør være representert, og minst halvparten av delegatene skal være synshemmede. Alle delegatene til landsmøtet må være medlemmer jf. Vedtektenes § 3.1. Medlemmer av sentralstyret kan ikke velges som delegater til Landsmøtet.»

Begrunnelse:

Et nesten tilsvarende forslag ble behandlet på fjorårets landsmøte, men oppnådde ikke to tredjedels flertall. Dette forslaget sendes inn til Landsmøtet 2022 da det under fjorårets landsmøte ble påpekt mangler i den versjonen av forslaget som da ble behandlet, blant annet at det ikke stod hvor mange varadelegater årsmøtet skulle velge. De manglene som ble nevnt på fjorårets landsmøte er forsøkt rettet, og forslaget sendes også ut på høring til regionene.

Den øvrige begrunnelsen for forslaget er den samme som i fjor. Det er stor variasjon hva gjelder antall medlemmer i de forskjellige regionene, og med dagens delegatfordeling fører dette til at jo høyere medlemstall en region har, jo mindre påvirkningskraft har et enkeltmedlem i den regionen på Landsmøtet, og ettersom Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, også på organisasjonen som helhet.

Poenget med dette forslaget er å utjevne dette noe, slik at regioner med et høyt medlemstall får noen flere delegater på Landsmøtet. Det er imidlertid også viktig at vedtakene som blir fattet på Landsmøtet er noe alle regionene kan enes om. Derfor er det i forslaget satt både et minimumsantall på antall delegater, slik at ingen regioner mister noen delegatplasser fra slik fordelingen er i dag, og det er også satt et maksantall på delegatplasser en region kan få tildelt.

#### Forslag 9 - Medlemsmøte

Forslagsstiller: Henning Knudsen

Type forslag: Endringsforslag.

Sentralstyrets innstilling: Forslaget avvises til fordel for forslag 8.

Midt-styrets innstilling: Midt-styret har ikke gitt innstilling til forslaget. Midt-styret mener en spørreundersøkelse eller lignende for å kartlegge interessen for et medlemsmøte bør ligge til grunn.

Forslaget går ut på å endre Landsmøtet fra et delegatmøte til et medlemsmøte hvor alle medlemmer som har lyst kan delta med forslagsrett, talerett og stemmerett.

Forslag til endringer:

§ 5.8.

Type forslag: Strykningsforslag.

Dagens ordlyd:

Årsmøtet skal velge opp til seks delegater og opp til seks varadelegater til NBfUs landsmøte. Disse velges for ett år. Alle fylkene i regionen bør være representert. Minst halvparten av delegatene skal være synshemmede. Alle delegatene til landsmøtet må være medlemmer jf. Vedtektenes § 3.1. Medlemmer av NBfUs sentralstyre kan ikke velges som delegater til landsmøtet.

Begrunnelse:

Paragrafen forteller at de regionale årsmøtene skal velge delegater til landsmøtet, dette trenger de ikke å gjøre lengre, om vi endrer landsmøtemodellen.

§9.2.

Type forslag: Endringsforslag.

Dagens ordlyd:

Skriftlig brev sendes regionsstyrene minst åtte uker før landsmøtet. Det skal her opplyses om at fristen for å sende inn saker og påmelding til landsmøtet utløper seks uker før det avholdes.

Endres til:

Skriftlig innkalling sendes organisasjonens medlemmer minst seksten uker før landsmøtet. Det skal her opplyses om at fristen for å melde seg på landsmøtet er tolv uker før det avholdes, og at fristen for å sende inn saker er seks uker før det avholdes.

Begrunnelse:

Innkalling må sendes medlemmene, ikke regionsstyrene dersom vi endrer modell for landsmøtet. Fristen for påmelding er utvidet med seks uker, for å øke muligheten til billige flybilletter og overnatting.

§ 9.3.

Type forslag: Endringsforslag.

Dagens ordlyd:

Senest tre uker før landsmøtet skal skriftlig innkalling med sakspapirer sendes landsmøtedelegatene. Kun sakene nevnt i innkallingen skal behandles under landsmøtet.

Foreslås endret til:

Senest tre uker før landsmøtet skal skriftlig innkalling med sakspapirer sendes de som er påmeldt landsmøtet. Kun sakene nevnt i innkallingen skal behandles under landsmøtet.

Begrunnelse:

Endring av ordlyd fra delegater til medlemmer.

§ 9.4.

Type forslag: Strykningsforslag.

Dagens ordlyd:

Styret har ikke stemmerett i noen saker på landsmøtet.

Begrunnelse:

Siden alle medlemmer har møte, tale og stemmerett på landsmøtet bør også sentralstyret få dette, siden de også er medlemmer. Dette er likt som at regionstyret har stemmerett på regionale årsmøter.

§ 9.11.

Type forslag: Strykningsforslag.

Dagens ordlyd:

Dersom en region ikke avholder årsmøte grunnet inaktivitet, kan sentralstyret utpeke inntil seks delegater og seks varadelegater som deltar på landsmøte med stemme-, forslags- og talerett på lik linje med andre delegater.

Begrunnelse:

Siden det ikke er delegater lengre, trengs det ikke noen måter å sikre at inaktive regioner får delegater til landsmøtet.

§ 10.2.

Type forslag: Endringsforslag.

Dagens ordlyd:

Skriftlig innkalling skal sendes landsmøtedelegatene senest 14 dager før møtet.

Foreslås endret til:

Skriftlig innkalling skal sendes organisasjonens medlemmer senest fire uker før møtet. Det skal her opplyses om at fristen for påmelding til ekstraordinært landsmøte er to uker før møtet avholdes.

Begrunnelse:

En følge av de andre, siden vi ikke lengre har delegater, så trenger vi det heller ikke til eventuelt ekstraordinært landsmøte. Ettersom medlemmene må ha en mulighet til å melde seg på møtet, og det skal være mulig å skaffe flybilletter og overnatting til alle som vil delta, trengs det noe mer tid fra innkalling sendes ut til møtet kan avholdes. Fristen settes derfor to uker tidligere enn slik det er i dag.

Begrunnelse:

Et landsmøte hvor alle medlemmene kan møte, vil etter min mening øke demokratiet i organisasjonen. Det vil gi rom for at alles mening kan bli hørt, og at alle som ønsker det kan være med å påvirke politikken i organisasjonen og hvilken vei vi går framover. Dette er også den løsningen de har valgt i de andre skandinaviske landene.

I dag kan hver region kun stille med seks delegater på landsmøtet. Dette gjør at i de regionene hvor flere enn seks personer ønsker å delta på landsmøtet, vil ikke alle kunne være med å bestemme. Modellen begrenser altså engasjerte medlemmers mulighet til å delta på landsmøtet og vi går glipp av deres synspunkter og stemmer.

I tillegg til dette er modellen med likt antall delegater pr. region ikke spesielt demokratisk da det gjør at regioner med mange medlemmer får færre delegater pr. medlem enn de som har få medlemmer. Om alle medlemmer har muligheten til å delta med stemmerett vil landsmøtet bestå av de som er engasjerte, uavhengig av hvilken region de tilhører.

Et landsmøtet der alle medlemmene i NBfU kan delta, er slik jeg ser det, den eneste modellen som gjør at alle medlemmer har like store muligheter til å kunne fremme sine tanker og sin stemme, uansett hvor de bor i Norge.

En endring til medlemsmøte har likevel enkelte utfordringer:

1. Økonomi: Det er vanskelig å anslå om det vil bli dyrere, og i tilfelle hvor mye. Det kommer an på hvor mange flere som vil være med. Et av grepene for å senke kostnadene er at påmeldingsfristen i §9.2 utvides. En eventuell kostnadsøkning kan også minskes ved å finne rimeligere overnattingsløsninger. Det er samtidig viktig å understreke at det er engasjerte medlemmer som skaper en ungdomsorganisasjon, og dette er i de aller fleste tilfeller verdt å betale for.

2. Tidsbruk: Det kan være at vi får det mer “travelt” i løpet av våre møter enn slik det er nå, dersom vi får flere engasjerte medlemmer på møtet. Dette vil kunne gjøre at vi må ha mer av debattene i grupper, eller andre former for taletid. Jeg tror ikke denne endringen vil føre til at økningen i tidsbruk blir spesielt stor. Når et landsmøte i NBfU tar lang tid, skyldes det som regel heller at det er mange saker som skal behandles. Det er samtidig viktig å påpeke at en eventuell økning av tidsbruk vil skyldes at flere medlemmer får sagt sin mening, noe som er hele poenget med forslaget.

Selv om disse utfordringene må tas i betraktning, vil en endring i modellen gi så mange demokratiske fordeler at det vil være den løsningen som passer NBfU best som organisasjon. Alle medlemmer som har engasjement for organisasjonens fremtid bør få komme på landsmøtet. Organisasjonen vår har få medlemmer, vi bør ikke utelukke noen!

## Resolusjonar

### Vedtekne resolusjonar

#### Resolusjon 1 - Blindtur til topps (fremja som forslag 1)

Tittel: Blindtur til topps

Forslagsstiller: Casper Rønning

Sendes til: Sentralstyret

Resolusjonskomiteens innstilling: oversendes til sentralstyret

Lavterskel klatrehelg 2023

Jeg fikk høre fra leder for det Norske paret landslaget at etter å kontaktet både det Svenske

og Danske klatreforbundet for å få med flere deltagere på Nordic championship i klasse B,

fikk hun til svar: “det finnes ingen synshemmede klatrere i hverken Sverige eller Danmark” -

dette må vi gjøre noe med!

Prosjektbeskrivelse: jeg ønsker et samarbeidsprosjekt sammen med Norges klatreforbund,

Sveriges blindeforbund, Sveriges klatreforbund, Danmarks blindeforbund, og Danmarks

klatreforbund.

Mål:

- Øke aktivitet blant blinde og svaksynte ungdommer i Skandinavia.

- Vise at det finnes blinde og svaksynte klatrere i alle tre land.

- Spre klatreglede blant blinde og svaksynte

- Øke samarbeid blant skandinaviske organisasjoner

Informasjon om arrangementet:

tidspunkt; 2023 (eventuelt 2024 hvis det ikke går i 2023)

Antall deltakere: 30

Antall ledsagere: 5

Avholdes Oslo.

Overnatting skole (f.eks klasserom/gymsal) i nærhet av Oslo klatresenter

Budsjett:

Reise: 1500 per pers= 52 500

Mat og snacks: 570 kr per pers = 20 000

Klatre sikrere 15x = 7500

Fellesledsagere 4x= 10 600

Trygghetsgruppa 1x= 5000

Klatrehall med sko og sele 250, 2 dager= 15 000

Bowling 600 kr 1t ime, 7 baner = 8400

Overnatting= 30 000

Totalt: 146 500

Eksempel til program

Fredag

Oppmøte ca kl 17.00

Middag ca. kl 18.00

sosialt samvær ut kvelden.

lørdag

frokost kl 0900

klatre fra kl 10.30- 16.00 (lunsj kl.13.00)

Middag kl 17.00

bowling kl 18.30- 20.30

sosialt samvær ut kvelden

søndag

frokost kl 09.00

klatre 10.00- 14.00 (matpakke fra frokost)

reise hjem 15.00

#### 

#### 

#### Resolusjon 2 - Ønske om skygge-budsjett som inkluderer regioner (fremja som forslag 2)

**Type:** resolusjon

**Sendes til:** Sentralstyret

**Tittel:** Ønske om skygge-budsjett som inkluderer regioner

Vi ønsker at det til neste års landsmøte lages et skygge-budsjett over utgifter som inkluderer regionene.

Det trenger ikke vise hva den enkelte region bruker, men summen av alle regionene pluss sentralt.

Det trenger heller ikke vise enkelte poster, kun gruppene av poster.

Eksempel:

| Skygge-budsjett utgifter NBfU+regioner 2023 |  |
| --- | --- |
| Administrasjon | xxx 000 kr |
| Aktivitieter | xxx 999 kr |
| Utadrettet arbeid | xxx 000 kr |
| Sum utgifter | xxx 000 kr |

Summen på administrasjon vil være den samme som på det sentrale budsjettet;

Administrasjonen vil ikke trenge føre hvor mye tid de bruker på sentralt arbeid vs. regioner eller hvilken region.

Begrunnelse:

På budsjettet til NBfU sentralt utgjør administrasjon en stor del av utgiftene, men administrasjonen hjelper også regionene til å få til aktivitet.

Derfor ville det være kjekt å kunne finne ut forholdet mellom hvor mye som brukes på administrasjon og hvor mye som totalt brukes på aktivitet og utadrettet arbeid.

Delegatene har ikke tilgang til budsjettene for andre regioner enn den man er medlem i, så å måtte spørre hver region selv er tungvindt.

#### Resolusjon 3 - Gjenoppta elevkurs, NÅ! (fremja som forslag 3)

Tittel: Gjenoppta elevkurs, NÅ!

Forslagsstiller: Silje Solvang

Sendes til: Statped og Kunnskapsdepartementet

Resolusjonskomiteens innstilling: Vedtas

Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte 2022 mener det er rystende og uholdbart at

Statped vurderer å slutte med sine elevkurs. Vi ser på disse elevkursene som

svært viktige for at synshemmede barn og ungdommer opparbeider seg god kompetanse på felt som å bruke digitale verktøy, hjelpemidler, mobilitet og punktskrift.

Synshemmede er ofte de eneste med sine utfordringer i sin klasse og ofte på hele skolen,

noe som kan føles sårt og svært ensomt når man ofte må lære ting på en annen måte enn

sine medelever. Elevkurs er viktige for at elevene skal oppleve mestring og glede av opplæring sammen med likepersoner. Derfor krever Norges Blindeforbunds Ungdom sitt landsmøte 2022 at elevkursene blir gjenopptatt umiddelbart.

#### Resolusjon 4 - Visdomsord fra Skauen (fremja som forslag 4)

Tittel: Visdomsord fra Skauen

Forslagsstiller: William Skauen

Sendes til: Sentralstyret

Resolusjonskomiteens innstilling: Oversendes til Sentralstyret

Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte 2022 ber det påtroppende Sentralstyret utrede organisasjonens rutiner for mottak og behandling av varsler, og muligheten for å opprette et varslingsutvalg i organisasjonen. Sentralstyret skal orientere neste års landsmøte om utredningen, samt komme med relevante forslag til endringer.

#### Resolusjon 5 (fremja som forslag 6)

Tittel: -

Forslagsstiller: Region Vest

Sendast til: Medietilsynet og Kulturdepartementet, Netflix og andre

strøymmedistributørar

Resolusjonskomiteens innstilling: vedtas

Formål: NBfU ønskja at alt importert materiale, der det allereie er

inkludert synstolking, skal behalde dette når det importerast til Noreg.

Vanleg praksis no er at synstolking blir fjerna. Vi oppfordrar til at det blir

distribuert meir synstolka materiale.

Begrunnelse: Det er unødvendig og svært uheldig at materiale som alt

er tilgjengeleggjort for synshemma, blir gjort utilgjengeleg når det

importerast. Det er utfordrande for synshemma å skaffe slikt materiale

gjennom ulike regionssperrar, fordi strøymmetenester og andre

distributørar gjerne fjerna den allereie tilgjengelege synstolkinga ved

importering. Synstoiking skapa betre forståing for synshemma, for det

aktuelle materialet, så vi meiner absolutt det er ein marknad for dette. I

tillegg brukast filmar ofte i skulen og kan vere nødvendig i

undervisningssamanheng. Desto viktigare er det at synstolking er

tilgjengeleg slik at vi, som andre, kan følgje den undervisninga det lagt

opp til.

#### Resolusjon 6 - Ledsagertjeneste for blinde og svaksynte (fremja som forslag 7)

Tittel: Ledsagertjeneste for blinde og svaksynte

Forslagsstillier: Heidi Werkland

Sendes til: -

Resolusjonskomiteens innstilling: Avvises

Landsmøte vil vurdere behovet for en landsdekkende ledsagertjeneste. Formålet med en slik

ordning er å gi blinde og svaksynte som ønsker å dra på ulike arrangement eller aktiviteter

på fritiden muligheten til det. Det kan i første omgang fungere som en prøveordning for å se

om noen vil benytte seg av det. Vi tror at en slik tjeneste vil være til stor hjelp, da det ikke er

alle som får innvilget BPA og heller ikke alle som har støttekontakt. Et slikt tilbud kan øke

blinde og svaksyntes selvstendighetsfølelse og gi mer frihet og stimulere til mer deltakelse i

samfunnet. Det å kunne dra på en teaterforestilling, et politisk arrangement eller en festival

burde være en selvfølge. En ledsagertjeneste vil bidra til at flere blinde og svaksynte kommer seg mer ut på fritiden uten å være avhengig av familien. Vi kan ikke ha det sånn at flere blir ekskludert fra å være aktive på fritiden bare fordi de ikke har nettverk eller mulighet til å dra på aktiviteter alene.

#### Resolusjon 7 - Hæsjtægg Bare PREACH! (fremja som forslag 11)

Tittel: Hæsjtægg Bare PREACH!

Forslagsstillier: Heidi Werkland

Sendes til: Norges Blindeforbund

Resolusjonskomiteens innstilling: Vedtas

Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte 2022 krever at Norges Blindeforbund arrangerer flere kurs, både fysisk og digitalt i universell utforming. Slik sørger vi for at synshemmede har muligheten til å få kompetanse på hvordan universell utforming fungerer. Og hva som skal til for å bli hørt av beslutningstakere og utbyggere. På denne måten skaper vi økt bevissthet rundt universell utforming og hvor viktig det er på alle samfunnets arenaer.

#### Resolusjon 8 - Hæsjtægg sånn blindepinne (fremja som forslag 12)

Tittel: Hæsjtægg sånn blindepinne

Forslagstiller: Maren Gjærde Tryggestad, Ingvild Grimstad, Thomas Andre Peelen, Nora Sulejmani, Synne Sandtrøen og Heidi Werkland (interessepolitisk utvalg).

Sendes til: Sentralstyre

Resolusjonskomiteens innstilling: Vedtas

Fordommer skapes ofte på grunn av manglende eller feil informasjon og disse fordommene starter gjerne tidlig i barndommen. Derfor mener vi i NBFU sitt interessepolitiske utvalg at det kan være en god ide og informere skolebarn om hvordan det er å være blind eller svaksynt, på en måte som gjør det mer gøy. Vi mener at NBFU bør få i gang et prosjekt hvor vi drar på skolebesøk. På disse besøkene vil vi i all hovedsak gjennomføre tre forskjellige ting. Disse tre punktene er «informasjon», «spørsmål» og «goalball» og er nærmere beskrevet under.

1. Informasjon:

Vi vil informere barn og unge om hvordan livene våre er som blinde og svaksynte. Denne informasjonen vil vi tilpasse best mulig til den aldersgruppen vi snakker til. Vi tror at informasjonen når best frem med en kombinasjon av teoretisk og praktisk informasjonsformidling. Et eksempel kan være om vi velger å snakke om hva en mobilitetsstokk er og hvordan en slik hvit stokk brukes. Da kan det være lurt å ha en litt mer teoretisk del med informasjon, men også en praktisk del hvor vi for eksempel kan ha med en/flere hvite stokker som barna kan få prøve å bruke i praksis.

2. Spørsmål:

Vi vil svare på alle spørsmål som barn og unge gjerne ikke tørr å stille andre steder. I sammenheng med info-delen vil vi la barna og ungdommene stille spørsmål. På denne måten sitter de igjen med svar på ting, istedenfor å tenke seg til et svar, som ofte er langt fra sannheten. Dette kan vi gjøre enten ved å kjøre spørsmålsrunder på skolen, spørre om læreren kan samle inn anonyme spørsmål i forkant eller begge deler.

3. Goalball:

Vi tror at en goalball opplæring kan være en fin måte å vise hvordan blinde og svaksynte gjør ting, i praksis. Goalball opplæring kan være spesielt fint fordi det passer for alle aldersgrupper og det er noe som passer perfekt i for eksempel en gymtime. I tillegg viser vi at blinde og svaksynte også kan være god i sport så lenge den er tilrettelagt for at vi skal klare det. Denne goalball opplæringen kan i kombineres med info og spørsmåls-delen av prosjektet, men man kan også velge å bare lære bort goalball om det er ønskelig.

Vi mener disse skolebesøkene vil påvirke hvordan våre fremtidige samfunnsdeltakere ser på synshemmede og generelt personer med funksjonsnedsettelser, i en positiv retning og håper dere mener det samme..

### Falne resolusjonsforslag

#### FORSLAG 5 - Same procedure as 2022

Tittel: Same procedure as 2022

Forslagsstillar: Ida Sødahl Utne, Marthe Togstad Storslett, Ragna Kornelia Unstad Forså, Silje Madelen Ingvaldsen, Synne Sandtrøen, Anna Eggen Skarbøvik

Sendes til: Sentralstyret

Resolusjonskomiteens innstilling: Vedtas

Me meiner at ordninga med å invitere medlemmar til landsmøtet i år bør vidareførast permanent. Dette opnar for at engasjerte medlemmar kan ta del i landsmøtedebatten med tale- og forslagsrett, og at medlemmar kan bli kjent med det som foregjeng på landsmøtet utan å måtte bli valt som delegat frå sin region. Me ber difor sentralstyre invitere alle medlemmar til landsmøte i framtida, med same fristar og vilkår som gjeld i 2022.

#### FORSLAG 8 - Hæsjtægg sponsmæ - PodMe…

Tittel: Hæsjtægg sponsmæ - PodMe…

Forslagsstiller: Heidi Werkland

Sendes til: Sentralstyret

Resolusjonskomiteens innstilling: Vedtas

Norges Blindeforbunds Ungdoms landsmøte 2022 ønsker at podkasten Blind Ungdom skal videreføres. Dette er fordi podkasten er populær og bidrar til å endre holdninger og fordommer mot folk med nedsatt funksjonsevne. Vi mener at denne podkasten og andre prosjekter som er med på å ufarliggjøre synshemmede er viktig interessepolitikk for organisasjonen. Landsmøtet ønsker derfor at sentralstyret viderefører podkastproduksjonen, eller starter opp nye prosjekt som har samme formål.

#### FORSLAG 9 - Post Korona – digital deltakelse må bli mulig

Tittel: Post Korona – digital deltakelse må bli mulig

Forslagsstillier: Heidi Werkland

Sendes til: -

Resolusjonskomiteens innstilling: avvises

I pandemien ble mange utfordret til å bli mer digitale, noe som NBFU slengte seg på. Etter

hvert som pandemien skred fram, ble den digitale verden vår nye normal. Nesten alt

foregikk via en skjerm, og selv om ikke alle følte at de fikk like mye utav denne formen for

kommunikasjon, så var det også mange som synes det var enklere. Vi har, i etterkant av

pandemien gått mye tilbake til fysiske møter, som i utgangspunktet er bra. Landsmøte vil

likevel fremme et forslag om at arrangement som kan tilrettelegges digitalt bør gjøre det.

Det vil sikre at alle som har lyst til å delta får muligheten til det. Dette gjelder også

arrangement for tillitsvalgte som TVK. Vi tror at terskelen for å engasjere seg i

organisasjonen og å delta på ulike arrangement vil bli lavere for enkelte medlemmer dersom

det åpnes for digital deltakelse.

#### FORSLAG 10

Tittel: -

Forslagsstillier: Heidi Werkland

Sendes til: -

Resolusjonskomiteens innstilling: avvises

Velkommen til intervju – kontrollorgan/funkiskontakt for ansettelser av mennesker med

nedsatt funksjonsevne i offentlig og privat sektor

Å være blind eller svaksynt jobbsøker er ikke lett. Det er mange og sammensatte årsaker til

dette. Flere møter på fordommer og marginalisering når de skal søke jobber. Å bli kalt inn til

intervju er heller ikke en selvfølge, særlig ikke hvis du oppgir i søknaden at du har en

funksjonsnedsettelse. Å hvis du mot formodning skulle bli kalt inn til et intervju så har vi

mange eksempler på at funksjonshemmede blir diskriminert. Mange arbeidsgivere har

fordommer og tror at det vil bli en ekstra byrde hvis man ansetter en med nedsatt

funksjonsevne. Det er også flere som er bekymret for tilrettelegging og hvor mye tid,

kapasitet og penger det vil koste. Landsmøte mener at vi i NBFU har et reelt ansvar for å

jobbe interessepolitisk slik at flere godt kvalifiserte arbeidssøkere kan få en sjanse på

arbeidsmarkedet. Det bør også gjelde mennesker på ufrivillig uføretrygd som ønsker å

komme i arbeid. Det bør derfor finnes et kontrollorgan som gjennomgår alle ansettelser,

både privat og offentlig. Her bør man se på hvem søkerne er, hvem som ble kalt inn til

intervju og om det har vært søkere med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke en vanntett

løsning, men den vil kunne avdekke tilfeller av forskjellsbehandling og diskriminering på

bakgrunn av funksjonsevne. Vi vil da kunne ha en dialog med arbeidsgiveren om den aktuelle

saken og gi råd og veiledning slik at arbeidsgiveren kan få muligheten til å endre sine

holdninger.

Hvis dette ikke er realistisk så burde det i hvert fall finnes et ombud eller en funkiskontakt

som kan være til stede under intervjuet slik at man kan forhindre uønskede situasjoner eller

misforståelser. Det går for eksempel ann å ha en funkiskontakt i en region som et

prøveprosjekt. Vi tror det vil gi en god støtte i en prosess som fra før av er svært krevende å

stå i. Kan også drøfte mulighetene for å samarbeide med andre funkisorganisasjoner eller

karrieresenteret i nav på dette området. Det er rundt 104 000 personer med nedsatt

funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker å komme i arbeid. Landsmøte

mener at disse tallene er dypt urovekkende og taler for seg og vi ønsker at sentralstyret skal

sette opp arbeidsliv som et eget punkt i målplanen. I tillegg ber vi om at kontrollorgan eller

funkiskontakt blir vurdert som en prøveordning .

## Målplan 2022-2024

### Vedteken målplan 2022-2024

**Målplan**

**Norges Blindeforbunds ungdom**

**2022 - 2024**

1. Utdanning

For å skape et inkluderende samfunn der flere fullfører utdanning og kommer i arbeid, må våre ønsker og ressurser være i fokus. Skolen skal være et sted der man skal føle seg trygg og godt informert om hvilke muligheter man har. Veivalgene skal være basert på interesser og ikke hvilke plattformer eller hvilket pensum som er tilgjengelig for oss. For å oppnå at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring, skal NBfU i perioden jobbe for:

* At synshemmede elever i ungdomsskole og videregående skole skal bli mer bevisste på valgmuligheter når det kommer til yrker og utdanning
* At læremidler og læringsressurser leveres i tilgjengelig og ønsket format i tide
* At skoleeiere og undervisningsinstitusjoner skal velge tilgjengelige læringsplattformer eller stille større krav til sine leverandører. Både når det gjelder utforming, og at pedagogikken (innholdet) skal være tilgjengelig
* At det skal stilles krav om at digitale læremidler i grunnskolen og den videregående opplæringen skal være universelt utformet, og at det skal være reelle konsekvenser ved brudd på disse kravene.
* At Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet, gjennom kompetansehevingstiltak eller retningslinjer, sørger for at kommuner og skoleeiere har tilstrekkelige verktøy til å velge universelt utformede læremidler.
* At Statpeds elevkurs for blinde og svaksynte videreføres.
* At det stilles krav om synstolking av filmer benyttet i skolen.
* At synshemmede elever som har behov for det, får sikret et tilfredsstillende tilbud av skolehelsetjenesten og får kunnskap om tilbudet til nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Informasjonskampanje i sosiale medier om karrierevalg – gjerne med eksempler fra ulike yrker blant vår målgruppe
2. Fysisk eller digitalt temakurs om aktuelle yrker, med søkelys på yrkesfaglige retninger
3. Informere om rettigheter, samt prosedyre for hvordan man sikrer seg tilgjengelig skolemateriell
4. Oppfordre medlemmer til å varsle om utilgjengelige læringsplattformer og manglende skolemateriell
5. Opprette et utvalg medlemmer som vil bli intensivt kurset til å dra rundt til kommuner for å gi råd til ansatte ved grunn- og videregående skoler om hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for en tilfredsstillende skolehverdag.
6. Tett samarbeid og informasjonsspredning av tilbudet til Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

2. Tilgjengelig studiehverdag

En inkluderende studiehverdag er avgjørende for at flere unge synshemmede fullfører sine studier, og slik tilegne seg kunnskap som gjør veien inn i arbeidslivet enklere. Dette fordrer at forelesninger, gruppeundervisning og studielitteratur er best mulig tilgjengelig for alle, samtidig som at studiestedet forstår behovet for individuell tilrettelegging der dette ikke går på bekostning av kunnskapskravene.

Studiehverdagen dreier seg ikke bare om fagene som studeres. I en tid hvor det gradvis settes større krav til studienes, og da også studietidens lengde, er tilværelsen som student også blitt en viktig arena for personlig utvikling. Nødvendig for slik utvikling er både tryggheten av å kjenne til, og finne fram i sine omgivelser, herunder bosted og studiested, og friheten til å delta i studentaktiviteter, kultur og organisasjoner. For å oppnå en studiehverdag som er tilgjengelig, trygg og inkluderende, vil NBfU i perioden særlig jobbe for:

* At studiestedene har kunnskap om synshemmede studenters behov
* At synshemmede studenter har tilgang til tilgjengelig studielitteratur ved studiestart
* At det foreligger en assistanseordning for synshemmede studenter.
* At synshemmede studenter har god kunnskap om sine rettigheter og muligheter.
* At terskelen for å delta i studentforeninger og aktiviteter skal være lav, også for synshemmede
* At synshemmede som har behov for det skal prioriteres i behandlingsprosess for studentboliger.
* At synshemmede studenter har rett på opplæring i mobilitet på bosted og studiested, og at dette er kjent for studenten.
* At det foreligger reelle muligheter for utveksling for synshemmede studenter
* At synshemmede studenter som har behov for det, får sikret et tilfredsstillende psykisk helse-tilbud og får kunnskap om tilbudet til nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Samarbeid med norsk studentorganisasjon (NSO)
2. Å gjennomføre en Informasjonskampanje på sosiale medier, der synshemmede studenter oppfordres til å dele hverdagsproblemer og hverdagslykke fra studiehverdagen.
3. Å gjennomføre et kurs i rettigheter, og benytte sosiale medier til å spre informasjonen som blir belyst på kurset
4. Å gjennomføre et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Blindeforbundet og den afrikanske blindeunion (AFUB), og bruke erfaringene fra dette til å informere om aktuell tilrettelegging ved utveksling for studenter.
5. Tilby gratis kursing av de frivillige i linjeforeningene ved universiteter og høgskoler ved å for eksempel lage et informasjonsskriv om tilrettelegging, og fysisk dra å kurse dem dersom det er ønsket.
6. I samarbeid med Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph) arrangere et fysisk eller digitalt seminar om psykisk helse rettet mot studenter.

3 Tilgjengelig kulturliv

Kultur og idrett er ikke bare aktiviteter på fritiden. De bidrar til økt aktivitet og selvrealisering og er dermed avgjørende for den enkeltes personlige utvikling, og fysiske og psykiske helse. At synshemmede skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv innebærer at vi skal ha mulighet til å fordype oss i våre interesser, uansett om dette er kunst, gaming eller langrenn, uten at dette medfører ekstra kostnader. NBfU vil derfor, i den kommende perioden, jobbe for

* At det finnes flest mulig aktive goalball-lag i Norge
* At flere synshemmede deltar i sine lokale idrettslag
* At synshemmede har tilgang på ledsaging ved idretter der dette er nødvendig
* At film, serie, teater, museer og større offentlige arrangementer og utstillinger skal være synstolket
* At arrangører skal tilby ledsagerbilletter, at disse skal være gratis, og kunne kjøpes på samme måte som andre billetter.
* At Den Norske turistforeningen (DNT) sine hytter og turløyper så langt det er mulig, skal være universelt utformede.
* At turlederne til Den norske turistforeningen (DNT) har kompetanse på ledsaging, slik at synshemmede kan delta på organiserte turer på lik linje som alle andre.

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Arrangere en årlig goalballturnering, gjerne gjennom nordisk samarbeid, og å gi koordinerende støtte til oppstart av goalballlag
2. Samarbeid med Blindeforbundets idrettskoordinator, for å øke idrettslags og særforbunds kunnskap om synshemmede.
3. Holde forelesninger og kurs på universiteter, høgskoler og folkehøyskoler som har linjer som idrett, kunst og kultur om hvordan man kan tilrettelegge for synshemmede i idrett og kultur.
4. Å bidra inn i Munch-museets arbeid for tilgjengelig kunst
5. Informasjonskampanje i samarbeid med arrangører som tilbyr ledsagerbilletter, for å øke bevisstheten rundt behovet for dette.
6. Videreføre samarbeid med Den norske turistforeningen (DNT) om tilgjengelige hytter, tilgjengelige turer og tilgjengelige arrangementer.

### Styrets forslag til målplan

Målplan

Norges Blindeforbunds ungdom

2022 - 2024

1. Utdanning

For å skape et inkluderende samfunn der flere fullfører utdanning og kommer i arbeid, må våre ønsker og ressurser være i fokus. Skolen skal være et sted der man skal føle seg trygg og godt informert om hvilke muligheter man har. Veivalgene skal være basert på interesser og ikke hvilke plattformer eller hvilket pensum som er tilgjengelig for oss. For å oppnå at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring, skal NBfU i perioden jobbe for:

* At synshemmede elever i ungdomsskole og videregående skole skal bli mer bevisste på valgmuligheter når det kommer til yrker og utdanning
* At skolebøker/studielitteratur leveres i tilgjengelig og ønsket format i tide
* At skoleeiere og undervisningsinstitusjoner skal velge tilgjengelige læringsplattformer eller stille større krav til sine leverandører. Både når det gjelder utforming, og at pedagogikken (innholdet) skal være tilgjengelig
* At det skal stilles krav om at digitale læremidler i grunnskolen og den videregående opplæringen skal være universelt utformet, og at det skal være reelle konsekvenser ved brudd på disse kravene.
* At Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet, gjennom kompetansehevingstiltak eller retningslinjer, sørger for at kommuner og skoleeiere har tilstrekkelige verktøy til å velge universelt utformede læremidler.
* At Statpeds elevkurs for blinde og svaksynte videreføres.
* At det stilles krav om synstolking av filmer benyttet i skolen.
* At synshemmede elever som har behov for det, får sikret et tilfredsstillende tilbud av skolehelsetjenesten og får kunnskap om tilbudet til nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Informasjonskampanje i sosiale medier om karrierevalg – gjerne med eksempler fra ulike yrker blant vår målgruppe
2. Fysisk eller digitalt temakurs om aktuelle yrker, med søkelys på yrkesfaglige retninger
3. Informere om rettigheter, samt prosedyre for hvordan man sikrer seg tilgjengelig skolemateriell
4. Oppfordre medlemmer til å varsle om utilgjengelige læringsplattformer og manglende skolemateriell
5. Opprette et utvalg medlemmer som vil bli intensivt kurset til å dra rundt til kommuner for å gi råd til ansatte ved grunn- og videregående skoler om hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for en tilfredsstillende skolehverdag.
6. Tett samarbeid og informasjonsspredning av tilbudet til Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

2 Tilgjengelig studiehverdag

En inkluderende studiehverdag er avgjørende for at flere unge synshemmede fullfører sine studier, og slik tilegne seg kunnskap som gjør veien inn i arbeidslivet enklere. Dette fordrer at forelesninger, gruppeundervisning og studielitteratur er best mulig tilgjengelig for alle, samtidig som at studiestedet forstår behovet for individuell tilrettelegging der dette ikke går på bekostning av kunnskapskravene.

Studiehverdagen dreier seg ikke bare om fagene som studeres. I en tid hvor det gradvis settes større krav til studienes, og da også studietidens lengde, er tilværelsen som student også blitt en viktig arena for personlig utvikling. Nødvendig for slik utvikling er både tryggheten av å kjenne til, og finne fram i sine omgivelser, herunder bosted og studiested, og friheten til å delta i studentaktiviteter, kultur og organisasjoner. For å oppnå en studiehverdag som er tilgjengelig, trygg og inkluderende, vil NBfU i perioden særlig jobbe for:

* At studiestedene har kunnskap om synshemmede studenters behov
* At synshemmede studenter har tilgang til tilgjengelig studielitteratur ved studiestart
* At synshemmede studenter har god kunnskap om sine rettigheter og muligheter.
* At terskelen for å delta i studentforeninger og aktiviteter skal være lav, også for synshemmede
* At synshemmede som har behov for det skal prioriteres i behandlingsprosess for studentboliger.
* At synshemmede studenter har rett på opplæring i mobilitet på bosted og studiested, og at dette er kjent for studenten.
* At det foreligger reelle muligheter for utveksling for synshemmede studenter
* At synshemmede studenter som har behov for det, får sikret et tilfredsstillende psykisk helse-tilbud og får kunnskap om tilbudet til nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Samarbeid med norsk studentorganisasjon (NSO)
2. Å gjennomføre en Informasjonskampanje på sosiale medier, der synshemmede studenter oppfordres til å dele hverdagsproblemer og hverdagslykke fra studiehverdagen.
3. Å gjennomføre et kurs i rettigheter, og benytte sosiale medier til å spre informasjonen som blir belyst på kurset
4. Å gjennomføre et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Blindeforbundet og den afrikanske blindeunion (AFUB), og bruke erfaringene fra dette til å informere om aktuell tilrettelegging ved utveksling for studenter.
5. Tilby gratis kursing av de frivillige i linjeforeningene ved universiteter og høgskoler ved å for eksempel lage et informasjonsskriv om tilrettelegging, og fysisk dra å kurse dem dersom det er ønsket.
6. I samarbeid med Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph) arrangere et fysisk eller digitalt seminar om psykisk helse rettet mot studenter.

3 Tilgjengelig kulturliv

Kultur og idrett er ikke bare aktiviteter på fritiden. De bidrar til økt aktivitet og selvrealisering og er dermed avgjørende for den enkeltes personlige utvikling, og fysiske og psykiske helse. At synshemmede skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv innebærer at vi skal ha mulighet til å fordype oss i våre interesser, uansett om dette er kunst, gaming eller langrenn, uten at dette medfører ekstra kostnader. NBfU vil derfor, i den kommende perioden, jobbe for

* At det finnes flest mulig aktive goalball-lag i Norge
* At flere synshemmede deltar i sine lokale idrettslag
* At synshemmede har tilgang på ledsaging ved idretter der dette er nødvendig
* At film, serie, teater, museer og større offentlige arrangementer og utstillinger skal være synstolket
* At arrangører skal tilby ledsagerbilletter, at disse skal være gratis, og kunne kjøpes på samme måte som andre billetter.
* At Den Norske turistforeningen (DNT) sine hytter og turløyper så langt det er mulig, skal være universelt utformede.
* At turlederne til Den norske turistforeningen (DNT) har kompetanse på ledsaging, slik at synshemmede kan delta på organiserte turer på lik linje som alle andre.

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

1. Arrangere en årlig goalballturnering, gjerne gjennom nordisk samarbeid, og å gi koordinerende støtte til oppstart av goalballlag
2. Samarbeid med Blindeforbundets idrettskoordinator, for å øke idrettslags og særforbunds kunnskap om synshemmede.
3. Holde forelesninger og kurs på universiteter, høgskoler og folkehøyskoler som har linjer som idrett, kunst og kultur om hvordan man kan tilrettelegge for synshemmede i idrett og kultur.
4. Å bidra inn i Munch-museets arbeid for tilgjengelig kunst
5. Informasjonskampanje i samarbeid med arrangører som tilbyr ledsagerbilletter, for å øke bevisstheten rundt behovet for dette.
6. Videreføre samarbeid med Den norske turistforeningen (DNT) om tilgjengelige hytter, tilgjengelige turer og tilgjengelige arrangementer.

### Endringsforslag 1

Forslagsstillere: Thomas Peelen, Synne Sandtrøen, Mariam Tartousi, Kristine Brun og Silje Madelen Ingvaldsen.

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Vi ønsker at sentralstyret skal jobbe med det som ble vedtatt i prinsipprogrammet på landsmøtet 2021 under overskriften Et likestilt familieliv.

Vi ønsker at disse to punktene skal føres inn i målplanen:

Barn av synshemmede foreldre i hele landet skal ha rett til prioritert plass i barnehage, slik at de kan få en best mulig tilrettelagt barnehagehverdag. Synshemmede foreldre skal også ha rett på̊ reise til og fra barnehage, skole, SFO og barns fritidsaktivitet.

Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises til fordel for forslag 2.

### Endringsforslag 2

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Målplanpunkt om likestilt familieliv.

Hverdagen som forelder er hektisk og energikrevende for alle. Synshemmede bruker i tillegg til dette mer energi enn andre på̊ dagligdagse gjøremål, og har derfor ofte behov for litt ekstra tilrettelegging, slik at vi kan følge opp våre barn på en best mulig måte. Dette et også avgjørende for at vi kan leve aktive og selvstendige liv, som blant annet innebærer å ta utdanning og delta i arbeidslivet. For å sørge for et likestilt familieliv og synshemmede foreldres rett til å følge opp sine barn, skal NBfU i den kommende perioden jobbe for:

At Barn av synshemmede foreldre i hele landet skal ha rett til prioritert plass i barnehage, slik at de kan få en best mulig tilrettelagt barnehagehverdag.

At synshemmede foreldre skal ha rett på̊tilrettelagt transport til og fra barnehage, skole og SFO.

At synshemmede foreldre skal ha rett på tilrettelagt transport til og fra barns fritidsaktiviteter.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget vedtas.

### Endringsforslag 3

Forslagsstiller: Ida Sødahl Utne

Type forslag: Endringsforslag

Forslag:

Endre «Skolebøker og studielitteratur» under punktet utdanning til «læremidler og læringsressurser».

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget vedtas.

### Endringsforslag 4

Forslagsstiller: Heidi Werkland

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Tillegg til punktet om tilgjengelig studiehverdag

«At det foreligger en assistanseordning for synshemmede studenter.»

Begrunnelse:

Landsmøte ønsker å fremme et forslag om en egen assistentordning for blinde og svaksynte som tar praktiske utdanningsløp. Per nå finnes det ingen ordning, hverken i nav eller kommune som gir studenter med synsutfordringer eller andre funksjonsnedsettelser mulighet til å studere praktiske utdanninger på lik linje som sine medstudenter. Det er et problem fordi det innskrenker valgmulighetene til funksjonshemmede studenter som har lyst, men som ser det som en umulighet å ta en slik utdanning uten assistanse. Vi har sett eksempler på at utdanninger som blant annet drama og teater har vært vanskelig for svaksynte studenter når man ikke får den assistansen man trenger for å kunne delta på samme vilkår som alle andre. Man bør derfor sikte mot å få til et samarbeid med Norges utdanningsinstitusjoner og andre statlige/kommunale instanser for å sikre en god ordning som dekker dette behovet.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget vedtas, og plasseres som tredje strekpunkt under overskriften om tilgjengelig studiehverdag.

## Budsjett 2023

### Vedteke budsjett 2023

Inntekter:

| Funkis |  |  | -45 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| LNU Frifond |  |  | -5 000 |
| Bufdir - nasjonal grunnstøtte barne/ung org |  |  | -413 000 |
| Bufdir - grunnstøtte funkis org |  |  | -148 000 |
| Momskompensasjon |  |  | -100 000 |
| Deltakeravgift |  |  | -70 000 |
| Basisstøtte Blindeforbundet |  |  | -1 300 000 |
| Medlemskontigenter |  |  | -46 000 |
| Finansinntekter |  |  | -25 000 |
| Sum inntekter |  |  | -2 152 000 |

Utgifter:

| Administrasjon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalkostnader ansatte |  |  | 1 240 000 |
| Husleie |  |  | 55 000 |
| Regnskapsføring og lønnskjøring |  |  | 100 000 |
| Revisjon |  |  | 60 000 |
| Andre administrasjonskostnader (1) |  |  | 70 000 |
| Sum administrasjon |  |  | 1 525 000 |
| Aktiviteter |  |  |  |
| NBfU-konferansen |  |  | 120 000 |
| Spark VM |  |  | 80 000 |
| Goalball - sentralt |  |  | 100 000 |
| Tillitsvalgtkonferanse |  |  | 120 000 |
| Landsmøte (2) |  |  | 250 000 |
| Trygghetsgruppen |  |  | 110 000 |
| Sum medlemsaktiviteter |  |  | 780 000 |
| Utadrettet arbeid |  |  |  |
| Interessepolitisk utvalg |  |  | 40 000 |
| Internasjonalt utvalg |  |  | 40 000 |
| Informasjonsmidler |  |  | 40 000 |
| Sum utvalg |  |  | 120 000 |
| Sentralstyret, representasjon og samarbeid |  |  |  |
| Sentralstyret |  |  | 150 000 |
| Honorarer til sentralstyret |  |  | 120 000 |
| Representasjon og møter i andre organisasjoner |  |  | 20 000 |
| Internasjonalt samarbeid |  |  | 15 000 |
| Medlemskontingenter til regionene |  |  | 46 000 |
| Sum organisatorisk |  |  | 351 000 |
| Sum inntekter |  |  | -2 152 000 |
| Sum kostnader |  |  | 2 876 000 |
| Resultat |  |  | 724 000 |

Note 1: 23 000 av disse er øremerke midler til kontorutstyr (20 000) og sosiale tiltak (3000) jamfør sentralstyrets vedtak i personalpolitiske rettningslinjer i april 2021.

Note 3: 100 000 av midlene skal brukes til å sikre at regionene får dekket utgifter til deltagelse fra trygghetsgruppa på regionale arrangement. Dette innbefatter utgifter til trygghetsgruppehonoraret, reisekostnader, samt utgifter til opphold i de tilfeller der det ikke er mulig/naturlig å engasjere trygghetsgrupperepresentanten som ledsager.

### Styrets forslag til budsjett

Inntekter:

| Funkis |  |  | -45 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| LNU Frifond |  |  | -5 000 |
| Bufdir - nasjonal grunnstøtte barne/ung org |  |  | -413 000 |
| Bufdir - grunnstøtte funkis org |  |  | -148 000 |
| Momskompensasjon |  |  | -100 000 |
| Deltakeravgift |  |  | -70 000 |
| Basisstøtte Blindeforbundet |  |  | -1 300 000 |
| Medlemskontigenter |  |  | -46 000 |
| Finansinntekter |  |  | -25 000 |
| Sum inntekter |  |  | -2 152 000 |

Utgifter:

| Administrasjon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalkostnader ansatte |  |  | 1 240 000 |
| Husleie |  |  | 55 000 |
| Regnskapsføring og lønnskjøring |  |  | 100 000 |
| Revisjon |  |  | 60 000 |
| Andre administrasjonskostnader (1) |  |  | 70 000 |
| Sum administrasjon |  |  | 1 525 000 |
| Aktiviteter |  |  |  |
| NBfU-konferansen |  |  | 120 000 |
| Spark VM |  |  | 80 000 |
| Goalball - sentralt |  |  | 100 000 |
| Tillitsvalgtkonferanse |  |  | 120 000 |
| Landsmøte (2) |  |  | 250 000 |
| Trygghetsgruppen |  |  | 110 000 |
| Sum medlemsaktiviteter |  |  | 780 000 |
| Utadrettet arbeid |  |  |  |
| Interessepolitisk utvalg |  |  | 40 000 |
| Internasjonalt utvalg |  |  | 40 000 |
| Informasjonsmidler |  |  | 40 000 |
| Sum utvalg |  |  | 120 000 |
| Sentralstyret, representasjon og samarbeid |  |  |  |
| Sentralstyret |  |  | 150 000 |
| Honorarer til sentralstyret |  |  | 120 000 |
| Representasjon og møter i andre organisasjoner |  |  | 20 000 |
| Internasjonalt samarbeid |  |  | 15 000 |
| Medlemskontingenter til regionene |  |  | 46 000 |
| Sum organisatorisk |  |  | 351 000 |
| Sum inntekter |  |  | -2 152 000 |
| Sum kostnader |  |  | 2 776 000 |
| Resultat |  |  | 624 000 |

Note 1: 23 000 av disse er øremerke midler til kontorutstyr (20 000) og sosiale tiltak (3000) jamfør sentralstyrets vedtak i personalpolitiske rettningslinjer i april 2021.

### Forslag 1

Forslagsstiller: Ida Sødahl Utne

Type forslag: Endringsforslag

Foreslår å legge til 100.000 kroner til utgiftsposten til Trygghetsgruppa.

Begrunnelse: Det er behov for å øke Trygghetsgruppeposten, med merknad om at midlene skal brukes til å sikre at regionene får dekket utgifter til deltagelse fra trygghetsgruppa på regionale arrangement. Dette innbefatter utgifter til trygghetsgruppehonoraret, reisekostnader, samt utgifter til opphold i de tilfeller der det ikke er mulig/naturlig å engasjere trygghetsgrupperepresentanten som ledsager. At sentralleddet dekker disse utgiftene, vil bidra til lik behandling for regionene med tanke på oppfølging av vedtak om tilstedeværelse fra trygghetsgruppa på alle regionale arrangement med overnatting.

Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas med tre mot en stemme.

### Forslag 2

Forslagsstiller: Casper Rønning

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Det settes av 146.500 til et klatrearrangement.

Begrunnelse:

Jeg fikk høre fra leder for det Norske paralandslaget at etter å kontaktet både det Svenske

og Danske klatreforbundet for å få med flere deltagere på Nordic championship i klasse B,

fikk hun til svar: “det finnes ingen synshemmede klatrere i hverken Sverige eller Danmark” -

dette må vi gjøre noe med!

Prosjektbeskrivelse: jeg ønsker et samarbeidsprosjekt sammen med Norges klatreforbund,

Sveriges blindeforbund, Sveriges klatreforbund, Danmarks blindeforbund, og Danmarks

klatreforbund.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises. Redaksjonskomiteen støtter intensjonen i forslaget, men oppfordrer sentralstyret til å søke om eksterne midler til gjennomføringen.

### Forslag 3

Forslagsstiller: Region Vest

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Legge til ein post under aktivitetar, kalla «arrangement/kurs», på 120.000.

Begrunnelse: Det er budsjettert med midlar til lite medlemsaktivitet for 2023.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.

### Forslag 4

Forslagsstiller: Region Vest

Type forslag: Tilleggsforslag

Forslag:

Legg inn ein note for administrative ressursar for å fremje at regionane også bruka dei og ikkje sjølv har utgiftar på det.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises.

# Protokollsignaturar

Som protokollunderskrivarar har me kvalitetssikra protokollen. På ære og samvit står me inne for at protokollen er ei sannferdig skildring av forhandlingane ved NBfUs 46. ordinære landsmøte, avhalde 2.-4. september 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anna Eggen Skarbøvik Ida Sødahl Utne