**SAKSPAPIRER TIL IKFFS LANDSMØTE**

**6.-7.APRIL 2019 I OSLO**

**HEFTE 4**

**SISTE SAKSDOKUMENTER**

**INNHOLD**

* Revidert dagsorden side 2
* Forslag vedr. konstituering og stemmerett side 3
* Endelig deltakerliste side 4
* Innstillinger fra landsstyret side 6
* Forslag til uttalelser side 7

**REVIDERT DAGSORDEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lørdag 6.4.** | |  |  |
| 09.00-10.30 | | Kaffe og småprat  **IKFFs nye kontor, Majorstuv. 39** |  |
| 10.30-11.00 | | Registrering av deltakerne  **Le Mistral, Majorstuv. 37** | Ellen Elster og Edel H. Beukes |
| 11.00-11.20 | | Åpning: Velkommen og forslag til konstituering (se neste side) | Eli Hammer Eide |
| 11.20 | | Redaksjonskomiteen refererer forslag til uttalelser | Forslag til endringer og hasteuttalelser leveres senest skriftlig lørdag 13.45. |
| 11.30 | | Politiske hovedsaker  Beretninger med vekt på resultater/ og utfordringer. | Liss Schanke fra landsstyret + 5 minutter fra hver avdeling. Gruppediskusjon |
| 12.30 | | Oppnevning av senat + musikk | Eli Hammer Eide |
| 13.00 | | Lunsj |  |
| 13.45 | | Landsmøtets hovedtema:  Fred, miljø og klima | Hovedinnlegg:  Margrethe Tingstad og Ingeborg Breines (15 m. hver)  Forberedte kommentarer:  Åse Møller Hansen,  Edel H. Beukes  Eva Fidjestøl (10 min. hver) |
|  | | Gruppediskusjon, spørsmål og plenumsdiskusjon. | 45 minutter |
| 15.30 | | Avslutning. Vi går til Majorstua  bibliotek, **Harald Hårfagres gt. 2,** rett ved T-banen. |  |
| 16.00-18.00 | | Paneldebatt:  Hvordan henger fred, miljø og klima sammen – og hvordan kan vi få fram denne sammenhengen? | Margrethe Tingstad  Ingeborg Breines  Maren Esmark, Naturvernforb.  Ingrid Rostad, ForUM |
| 18.30 | | **Middag hos Liss, Ole Vigsgate 14.** |  |
| **Sønd.7.4.** |  | |  |
| 09.30 | Kaffe, te og småprat | |  |
| 09.45 | Regnskap 2018 og budsjett 2019 | | Liss Schanke |
| 10.00 | Arbeidsplan 2019-2020  Presentasjon og gruppediskusjoner | | Liss Schanke |
| 11.00 | Videre arbeid med fredsdepartement | | Mari H. Ruge |
| 11.30 | Presentasjon av forslag til organisering av landsstyre | | Edel Havin Beukes og Liss Schanke |
| 12.00 | Lunsj | |  |
| 13.00 | Presentasjon, diskusjon og vedtak av uttalelser | | Redaksjonskomiteen |
| 13.45 | Arbeid for økt synlighet  Gruppediskusjon | | Audgunn Oltedal |
| 15.30 | Valg av landsstyre | |  |
| 16.00 | Avslutning og takk | | Liss Schanke |

**FORSLAG FRA AU TIL KONSTITUERING**

Møteledere

Kari Nes og Åse Møller Hansen

Referent

Inger Karin Røed Ødegaard og Gro Eriksen

Redaksjonskomite

Ingegerd Austbø

Elisabeth Eide

Ingrid Eide

Elisabeth Koren

Audgunn Oltedal

**FORSLAG FRA AU VEDR. STEMMERETT PÅ LANDSMØTET**

Vedtektene sier følgende:

* «Hver avdeling kan sende en delegat med stemmerett for hvert påbegynt 6-talls medlemmer i avdelingen, til og med 10 delegater.
* Kontaktmedlemmer på steder uten avdeling kan møte på landsmøtet som delegat med stemmerett.
* Dessuten har medlemmer av landsstyret stemmerett, dersom de ikke er delegater fra sin avdeling.
* Alle medlemmer kan delta på landsmøtet som observatører med tale- og forslagsrett. «

**For landsmøte 2019 innebærer følgende:**

**Bergen/Hordaland:**

45 betalende medlemmer per 31.12.2018, dvs. 7 delegater.

5 påmeldte, dvs. at alle påmeldte er delegater med stemmerett.

**Hedmark/Oppland**

56 medlemmer per 31.12.2018, dvs. 9 delegater.

5 påmeldte, dvs. at alle påmeldte er delegater med stemmerett.

**Sandnes/Stavanger**

60 (40+20) medlemmer per 31.12.2018, dvs. 10 delegater.

5 påmeldte, dvs. at alle påmeldte er delegater med stemmerett.

**Oslo/Viken**

120 medlemmer per 31.12.2018, dvs. 10 delegater.

21 påmeldte.

Vedtektene fastslår imidlertid at også alle landsstyremedlemmer har stemmerett.

Oslo/Viken har 7 medlemmer i landsstyret 2018/2019, dvs at 17 av de 21 påmeldte

er delegater med stemmerett, de øvrige 4 er observatører.

Det er imidlertid flere av de påmeldte fra Oslo/Viken som bare er til stede en av de to dagene.

Arbeidsutvalget innstiller derfor på at alle de påmeldte fra Oslo er delegater med stemmerett.

**Påmeldte deltakere til IKFF/Wilpf Norges landsmøte 6. - 7. april 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Navn** | **Avd. /gruppe** | **Telefon** | **Lør.** | **Søn** | **Middag** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sælen, Marianne | Avd. Bergen. | 402 04 336 | x | x | x |
|  | Lillefosse, Eva | Avd. Bergen | [976 731 30](https://www.gulesider.no/person) | x | x | x |
|  | Møller-Hansen, Åse | Avd. Bergen | [418 092 38](https://www.gulesider.no/person) | x | x | x |
|  | Grønn-Nielsen, Karen | Avd. Bergen | 408 30 474. | x | x | x |
|  | Urban, Susanne | Avd. Bergen | 55232494 | x | x | x |
|  | Nes, Kari | Avd. Hed/Opp | 957 79 402 | x | x | x |
|  | Tingstad, Margrethe | Avd. Hed/Opp | 954 37 667 | x |  | x |
|  | Ødegård, Inger Karin R | Avd. Hed/Opp | 951 22 935 | x | x | x |
|  | Eide, Eli Hammer | Avd. Hed/Opp | 936 45 176 | x | x | x |
|  | Kobberød, Kari | Avd. Hed/Opp | 905 34 238 | x | x | x |
|  | Eriksen, Gro | Avd. Sandnes | 926 41 459 | x | x | x |
|  | Ravnås, Tone | Avd. Sandnes | 920 54 024 | x | x | x |
|  | Austbø, Ingegerd | Avd. Sandnes | 951 19 272 | x | x | x |
|  | Berg, Jorunn Karin | Avd. Stavanger | 905 33 743 | x | x | x |
|  | Eidsheim, Synneva | Avd. Stavanger | 957 33 010 | x | x | x |
|  | Schumann, Britt | Oslo/Viken | 934 47 953 | x | x? | x |
|  | Beukes, Edel H | Oslo/Viken | 452 34 741 | x | x | x |
|  | Breines, Ingeborg | Oslo/Viken | 900 31 659 | x | x | x |
|  | Koren, Elisabeth | Oslo/ Viken | 416 26 733 | x | x | x |
|  | Elster, Ellen | Oslo/ Viken | 22 87 08 75 | x |  | x |
|  | Schanke, Liss | Oslo/ Viken | 952 27 573 | x | x | x |
|  | Fidjestøl, Eva | Oslo/Viken | 984 89 982 | x | x | x |
|  | Eide, Elisabeth | Oslo/Viken | 995 38 384 | x |  | x |
|  | Eide, Ingrid. | Oslo/Viken | 918 95 707 | x | x | x |
|  | Ruge, Mari Holmboe | Oslo/Viken | 481 24 664 |  | x |  |
|  | Hansen, Camilla. | Oslo/Viken | 48402430 | x | x | x |
|  | Oltedal, Audgunn. | Oslo/Viken | 924 50 454 |  | x |  |
|  | Kristiansen, Elisabeth | Oslo/Viken | 473 11 756 | x | x |  |
|  | Kristiansen, Synnøve | Oslo/Viken | 416 69 160 | x | x | x |
|  | Krogh-Larsen, Karoline | Oslo/Viken | 994 67161 | x | x | x |
|  | Aanes, Karin | Oslo/Viken | 934 04 719 | x | x | x |
|  | Skard, Torild | Oslo/Viken | [675 466 40](https://www.gulesider.no/telefonkatalog/bedrifter) | x? | x? | x? |
|  | Kviberg, Ingrid | Oslo/Viken | [928 172 55](https://www.gulesider.no/telefonkatalog/bedrifter) | x | x | x |
|  | Breines, Ingeborg | Oslo/Viken | 900 31 659 | x |  | x |
|  | Mathiesen, Jytte | Oslo/Viken | 913 19 285 | x | x | x |
|  | Dagmar Sørbøe | Oslo/Viken |  | 34 | 32 | 33 |

**INNSTILLINGER FRA LANDSSTYRET TIL LANDSMØTESAKENE**

Invitasjon til landsmøte ble sendt ut 25.2. med beskjed om at hefte 1 og 2 med saksdokumenter ble lagt ut på hjemmesiden 25. og 26.2 og, at eventuelle forslag til endringer og uttalelser måtte sendes inn innen 15.3.

**ENDRINGER TIL SAKSDOKUMENTENE**

Det er ikke kommet inn konkrete endringer til saksdokumentene.

Hefte 3 med notat og følgebrev vedr. Fredsdepartement ble lagt ut 25.3, dvs. etter fristen.

**FEIL I SAKSDOKUMENTEER**

Det to feil i saksdokumentene:

* Vedtektene: Versjonen av vedtektene i hefte 2. er fra landsmøtet 2017. Vedtektene ble behandlet og revidert av landsmøtet 2018, og denne versjonen av vedtektene er derfor lagt inn siste hefte med saksdokumenter, hefte 3. som ble lagt ut på hjemmesiden 25.3.
* Kontingent for 2019: Landsstyremøtet 16.2.2019 behandlet økning av kontingent og vedtok følgende» Økning av kontingent. Settes opp som egen sak på landsmøtet. Landsstyrets forslag er at ordinær kontingent er kr. 300 men at de som kan oppfordres til å betale 500.» I sakspapirene hefte 1, side 7 står det ved en feil: «Ordinær medlemskontingent fastsettes til kr. 30 per år, og IKFF oppfordrer de som kan til å betale 500 per måned» Tillegget «per måned» skal strykes.

**Landsstyrets innstillinger**

Alle saksdokumentene ble diskutert på landsstyremøtet 16.2. Endelig innstilling er behandlet per email.

Landsstyret innstiller på at forslaget til beretning for landsstyret godkjennes.

Landsstyret innstiller på at lokalavdelingenes beretninger tas til orientering.

Landsstyret innstiller på at forslag til arbeidsplan, opprettelse av senat og fredsminister godkjennes, men at det nye landsstyret får fullmakt til å gjøre mindre justeringer hvis det skulle bli nødvendig.

Landsstyret innstiller på at regnskapet for 2018 godkjennes

Landsstyret innstiller på at budsjett for 2019 godkjennes, men at det nye landsstyret får fullmakt til å foreta budsjett-revisjoner hvis det skulle bli nødvendig.

Landsstyret innstiller på at ordinær kontingent er kr. 300 men at de som kan oppfordres til å betale 500.

Landsstyret innstiller på at Hilde Jakobsen i firmaet Motzfeldt Revisjon oppnevnes som ny revisor.

Landsstyret ønsker at IKFF for perioden 2019-2020 skal prøve ut en forsøksordning med flatere organisering der man presiserer og fordeler konkrete arbeidsoppgaver mellom landsstyrets medlemmer og varamedlemmer og de lokallagene de representerer. Organisasjonsformen krever landsmøtevedtak om dispensasjon fra vedtektene i perioden 2019-2020, og landsstyret innstiller på slik dispensasjon.

**FORSLAG TIL UTTALELSER FRÅ IKFFs LANDSMØTE 6.-7.2019**

**1. Norge trenger et fredsdepartement**

Arbeid for fred, miljø og klima er de overordnede sakene i vår tid. Norge har et klima- og miljødepartement, men ikke noe departement for fredsarbeid. All erfaring viser at institusjonsforankring er nødvendig for gjennomføring av varige endringer som konsekvens av politiske vedtak.

Artikkel 2 i FN-charteret, som krever at hvert medlemsland skal løse konflikter uten vold, må konkretiseres og omgjøres til praktisk handling. Norge kan bidra til dette ved å etablere et Fredsdepartement i tillegg til, ikke som erstatning for, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det vil være et viktig politisk signal. IKFF har utarbeidet en oversikt over mulige oppgaver for et fredsdepartement.

Fredsdepartement er ikke en umulighet. Noen land har allerede tilsvarende institusjoner for fredsbygging og ikkevolds-konfliktløsning. Nepal, Solomonøyene, Costa Rica, Kenya og Etiopia (2018) har ulike former for fredsdepartement. I flere andre land har saken vært diskutert, bl.a. Canada og Australia, og det finnes også en internasjonal organisasjon for fredsministerier, «[Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace](http://gamip.org/)».

IKFF vil invitere organisasjoner i miljø- og fredsbevegelsen til samarbeid for å fremme forslag om opprettelse av fredsdepartement eller en statsråd for fred overfor partienes programarbeid før stortingsvalget 2021.

---------------------------------

**2.Hent heim dei norske IS-kvinnene og barna deira**

Alle har rett til menneskeleg behandling, uansett kven du er, det er kjernen i menneskerettane. Dei sosiale og materielle forholda i flyktningleiren Al Hol nordaust i Syria er ekstremt vanskelege og ikkje i tråd med menneskerettane og krigens folkerett. Dette går særleg ut over kvinner og barn. Regjeringa har fått melding frå IS kvinner om at dei saman med barna sine ynskjer å returnere til Noreg.

Norske styresmakter må aktivt arbeide for at IS flykningar som er norske statsborgarar, - mest hastar det for barna og deira mødre - kan kome til Noreg. Når dei kjem, må dei bli møtt i tråd med dei lover og reglar som gjeld for borgarar i vårt samfunn. Det vil seie å få si sak handsama ut frå gjeldande rett, og å bli ivaretatt ut frå dei ordningar som gjeld i vårt velferdssamfunn.

IKFF ber norske styresmakter tilrettelegge for at norske statsborgarar som har vore tilknytta IS, og som ynskjer det, kan kome attende til Noreg. Vi viser til at frivillige organisasjonar i samarbeid med UNHCR er villige til å bidra til å hente dei heim.

**-------------------------------------------**

**3.Vern om asylretten**

Gjennom nasjonal politikk og internasjonalt samarbeid er asylretten blitt sterkt svekka. Noreg er i dag mellom dei land i Europa som har ein svært streng asylpolitikk. Dette er ikkje i tråd med det biletet Noreg har av seg sjølv som ein land som sterkt vektlegg humane verdiar, nedfeldt i i grunnlov og rettssystem.

I 1930 åra, då Noreg stengte grensene for mange asylsøkarar frå Nazi-Tyskland, var IKFF ein av fleire organisasjonar som sloss mot den strenge praktiseringa av asylretten.

IKFF meiner arbeidet for eit sterkare vern om asylretten betyr endringar på tre område:

1. Betre rettstryggleiken for asylsøkarar som er i landet.

Vi ber om:

* At innstrammingstiltak som vart innført i samband med flyktningkrisa i 2015 vert oppheva.
* At barns rettar ikkje vert sett tilsides av innvandringsomsyn.
* At det vert slutt på å tilbakekalle statsborgarskap og opphaldsløyve for flyktningar
* At den rimeligheitsvurdering som tidlegare gjaldt, vert gjeninnført.

1. Ta i mot fleire flyktningar.

Gjenoppta relokalisering av flyktningar frå Hellas. Gjennom internasjonalt samarbeid gjere det lettare å søke om asyl i Noreg. I dag er grensene omtrent stengt m.a. gjennom avtalar med flyselskapa, og asylretten er truga.

1. Motarbeide årsakene til migrasjonskrisa; krig, valdelege konfliktar og urettferd. Arbeide gjennom FN’s bærekraftsmål for å skape livskår som gjer at menneske ikkje flyktar frå sitt eige land.

**4.Utvid amnestiet for eldre lengeværende asylsøkere som ikke kan returneres til noe land**

*Ang. Granavollerklæringen, kulepunkt 16: «Legge til rette for engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at det ikke skapes presedens og vil ikke gjelde straffedømte.»*

WILPF Norge/IKFF har vært blant dem som tidligere har tatt opp situasjonen for eldre, enslige, ureturnerbare kvinner som har fått endelig avslag på asylsøknad. Disse lever under uverdige forhold i år etter år på norske asylmottak.

Organisasjonen  Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) avdekket i 2017 at 62 enslige kvinner over 50 år var i gruppa lengeværende ureturnerbare.  RIA-rapporten Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør?  viste at kvinnene var fra midten av 50-åra til sist i 70-åra, og at de hadde bodd på asyl­mottak fra 6-16 år. De fikk utbetalt 1780 kr.pr.mnd., men bare dersom de bodde i asylmottaket. De var fratatt mulighet til arbeid. I sum var de fattige, redde, ensomme og ofte syke, men uten rett til annet enn akutt helsehjelp.  Svært få av disse kvinnene omfattes av det foreslåtte engangsamnestiet, siden Granavollerklæringen stiller krav om minst 16 års botid.

**IKFF mener at det strenge kravet om minst 16 års botid for å få amnesti må reduseres betydelig og at personene amnestiet omfatter, raskt må bli bosatt i norske kommuner.**

**5. Nedrusting og avspenning - ikkje opprusting og krigshissing**

WILPF-Norge/IKFF ber Storting og Regjering:

a)Avvisa Trumps og Stoltenbergs krav om 2% auke i forsvarsbudsjettet

b) Ikkje kjøpa fleire F-35-fly enn me alt har bunde oss til.

c) Signera FNs atomvåpen-forbod

d) Arbeida for å få i gang samtalar/forhandlingar med Russland, med sikte på nedrusting, minka spenning i nord og gjenoppretting av tilliten.

e) Offentleggjera rammeavtalen mellom Norge og USA om Vardø-radaren. Stortinget må informerast betre og media må få innsyn.

1. Verdas totale militær-utgifter i 2017 var 14000 milliardar kroner (eit tal med 12 nullar) Av dette stod USA for 35% , resten av Nato for 20%, Kina for 13% og Russland 4%. I perioden 2013-17 auka verdas militær-/våpen handel med 10%. Import-auken var størst i Midt-Austen. Saudi-Arabia var verdas største våpen-importør. Dessutan auka også Egypt, Israel og Quatar importen. Dei 5 største våpen-eksportørane var USA, Tyskland ,Russland, Kina og Frankrike. USA eksporterte til 98 land. Russland stod for 22% av all handel. Verdas største våpenprodusent, Lockheed Martin selde for 380 milliardar dollar, meir enn Russlands ti største produsentar. Desse tala er frå 2018-rapporten frå SIPRI, Stockholms Fredesforskingsinstitutt. Tal frå Forsvarsdept. viser at det norske forsvarsbudsjettet for 2018 var litt under 110 milliardar, for 2019 føreslår regjeringa ein auke på 4 milliardar.

Militærutgiftene er enorme. Dei representerer ein meinigslaus og farleg ressursbruk når me står i fare for å øydelegga livsgrunnlaget på jorda. Me treng ein “New Green Deal”, der store delar av våpen-industrien blir erstatta ev “grøne” arbeidsplassar, og militærvesenet må koma med i klimarekneskapen.

1. F-35 flya er enormt dyre.Dessutan manglar det teknikarar og pilotar til flya, og det kostar fleirfoldige mullionar å utdanna ein pilot. Me må ikkje risikera eit nytt Libya-“eventyr”, som jo fekk katastrofale konsekvensar.

c) Atomvåpen trugar menneskeslekas eksistens og må forbys

1. Kloke statsmenn aksepterer at også motparten har legitime interesser. Men USA og NATO peikar på Russland som ein farleg fiende. Russland har aldri truga Norge. Den norske basepolitikken under den første kalde krigen hadde som mål å ikkje provosera Sovjet. Dagens forsvars-/militærpolitikk er svært provoserande for Russland. Nå er amerikanske soldatar stasjonerte i Norge i fredstid, tett opp til Russlands grense.Kva er Russlands reaksjon på Natos 2%-mål? Russland kan nok ikkje halda tritt med dette.Vil Russlands svar vera å satsa meir på atom-våpen?
2. Radaren i Vardø er resutat ev hemmeleg samarbeid mellom USA og Norge sidan 50-talet, utanfor Nato. Radaren er svært viktig for USAs etterretning og er underlagt NSA. Den er USAs “øyrer og auger” i nord-områda. Under Obama vart det sett av 10 milliardar kroner til oppgradering. Nyleg kom fleire skip direkte frå USA til Finmark med nytt utstyr. Norske styresmakter vil ikkje gi informasjon am dette. Men den opppgraderte radaren skal vera i drift i 2020.

**Forslag til vedtak 6 (organisasjonsvedtak)**

IKFFs landsmøte støtter initiativet fra IKFF Bergen om motstand mot anløp av atomubåter i norske farvann, og vil slutte seg til kampanjen.

**Forslag til vedtak 7**

(Kortere utgave av Bergensforslaget, til bruk i valgkampen)

**NEI TIL ATOMUBÅTER I NORSKE FJORDER (farvann?)!**

Det har vært en betydelig økning i antall anløp av allierte militære reaktordrevne fartøy til norske farvann. Statens Strålevern skriver at denne økningen medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy.

IKFF er spesielt opptatt av militarismens konsekvenser for miljø i arbeidet sitt. Gjennom vårt årelange arbeid mot atomvåpen, og spesielt uranvåpen og utarmet uran er vi blitt spesielt oppmerksomme på spørsmål knyttet til stråling. Vi krevet at Norge undertegner FNs atomvåpenforbud – og vil bidra til å høyne bevisstheten om at atomvåpenland er avhengige av atomkraftverk for å produsere det spaltbare materiale som trenges i atomvåpen.

I årene 2019 til 2021 skal Universitetet i Bergen (UiB) ta en ledende global rolle med å engasjere og inspirere partnere i arbeidet med bærekraftige hav og spesielt promotere FNs bærekraftsmål 14 om *«liv under vann»*. Faren for stråleforurensning henger tett sammen med vern av liv under vann.

FN’s bærekraftsmål nr.17 har tittelen *”Samarbeid for å nå målene”*. Vi håper på et bredt samarbeid for å minske strålefaren i norske fjorder – og norske farvann generelt.

Vi oppfordrer politiske partier til å stille seg bak kravet om atomubåt-frie norske fjorder og farvann.

(Initiativ fra IKFF/Bergen)

**Kilder/Bakgrunnsinformasjon:**

<https://www.nrk.no/finnmark/fordobling-av-allierte-atomubater-utenfor-norge-1.14246044>

**\* Som Statens Strålevern skriver i sin rapport 2018/10:** *Anløp av allierte reaktordrevne fartøy til Norge Det har vært en betydelig økning i antall anløp av allierte militære reaktordrevne fartøy til norske farvann. Fra 10-15 anløp i året for noen år siden, mottar Norge nå 30-40 anløp i året av franske, britiske og amerikanske reaktordrevne ubåter. Disse anløpene har tidligere for det meste vært til Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen, men i økende grad mottar Norge nå anløp til farvann i Nord-Norge. Det siste året har det vært betydelig flere anløp til farvann utenfor Tromsø enn til Haakonsvern. Forsvaret arbeider med å etablere en ny havn for anløp av reaktordrevne fartøy i nord. Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.*

<https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-10-endringer-i-trusselbildet.pdf>

\*\* FN-traktaten forbyr utvikling, prøvesprengning, produksjon, besittelse, lagring, overføring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Den forbyr også statspartene fra å bistå, oppmuntre eller påvirke noen til å  delta i militære forberedelser og planlegging av bruk av atomvåpen, finansiering av atomvåpens utvikling og fremstilling, eller å tillate transitt av atomvåpen gjennom territorial hav eller luftrom.

<http://www.icannorway.no/fnsatomvapenforbud/hvatraktatengjor/#.XHrVAlNKjMU>

\*\*\* FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene. Universitetet et valgt ut som et av 17 universiteter i verden som skal bidra til økt kunnskap og engasjement om FNs bærekraftsmål.

<https://www.fn.no/Nyheter/Norsk-universitet-tar-ledende-rolle-med-aa-fremme-FNs-baerekraftsmaal>