*Ønsker dere å skrive en kronikk eller debattinnlegg?   
Bruk gjerne avsnitt og poenger fra denne teksten*.

NRKs avsløringer av den norske naturkrisa gjennom dybdesaker på nett og TV-serien «Oppsynsmannen», med Bård Tufte Johansen som programleder, er en vekker for mange. Vi får innsikt i svakheter i norsk naturforvaltning med fakta og formidlingsgrep det står stor respekt av.

NRK viser at det er gjennomført minst 44 000 naturinngrep i Norge på fem år. Heller ikke den særlig verdifulle naturen har fått stå i fred. Også her er det mange og store inngrep.

Planene for ytterligere inngrep er mange. I fjor lanserte Norsk institutt for naturforsking (NINA) en rapport om hvor mye areal kommunene har satt av til utbygging. Den viser at det er planer om å bygge ned 1364 km² skog, 354 km² i leveområder for villreinen, 164 km² myr og nær 140 km² jordbruksareal. Til sammenlikning er arealet til Norges største innsjø, Mjøsa, på 362 km².

Ingen tar helhetlig styring. Naturen bygges ned bit for bit. Det aller meste overlates til lokalpolitikerne i landets 357 kommuner. Staten griper svært sjelden inn, til tross for at regjeringen har signert den internasjonale naturavtalen, som blant annet sier at 30 prosent av verdens land- og havområder må vernes innen 2030, og at 30 prosent av delvis ødelagt natur må restaureres. Dette er viktig for å ta vare på leveområdene for arter, og det er en økende forståelse for hvor viktig naturlige arealer er for å kutte klimagassutslipp og å gjøre samfunnet mer robust overfor klimaendringene som allerede er i gang. Men hvordan skal vi få til dette?

Politikerne rundt i landets kommuner må forstå hvilket ansvar de har for å ta vare på skog, myr, matjord, kulturlandskap og annen natur når de vedtar kommuneplanen og de mer detaljerte reguleringsplanene. Mange nye og irreversible inngrep er på trappene, og kommunepolitikerne har makt til å stoppe det aller meste av dette. De kan se nei til alle forslag til planer som fremmes av utbyggere, også i tilfeller der tidligere planer åpner for utbygging. En del politikere er faktisk ikke klar over dette.

Kommunene bør ha en egeninteresse i å ta vare på naturen, ikke bare fordi en intakt og variert natur er positivt for innbyggerne og tilreisende. Myrer, vassdrag og andre naturlige arealer fungerer også som buffer mot flom etter ekstremvær, noe som kan spare kommunene for store utgifter. Men det er tydeligvis mer fristende for å mange å åpne for nok et hyttefelt eller legge til rette for nok et næringsområde. Bit for bit og uten en helhetlig og forpliktende plan på tvers av kommunene.

Kommunepolitikerne vil fortsatt ha hovedansvaret for arealpolitikken i Norge, men vi forventer at staten setter tydeligere rammer. Det kan ikke lenger være lov å bygge ned verdifull natur. Statsforvalteren må i langt større grad gripe inn når kommunene ikke er sitt ansvar bevisst. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen peker på at regjeringen i løpet av året skal komme med en plan for hvordan Norge skal følge opp den internasjonale naturavtalen. Det vil ikke være en dag for seint om han her kommer med kraftfulle tiltak som snur den negative trenden.

Alle kommuner bør snarest gjennomgå alle arealplaner og vurdere om de er i tråd med dagens miljøkrav. En liten gladnyhet er at kommunene kan få økonomisk støtte fra staten til dette og til andre ting som styrker naturforvaltningen og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier. Miljødirektoratet har lyst ut midler med søknadsfrist 11. februar.

NRK har bidratt til kunnskap om naturkrisa – om hva som skjer og står på spill. Nå må politikerne følge opp. Kommunepolitikerne må være sitt ansvar bevisst, og rikspolitikerne må stille strengere krav og sørge for at vi sammen jobber etter en helhetlig plan.