**Årsmøte saker: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14**


**Sak 4 Rekneskap** Årsresultat 2024

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

KI-generert innhold kan være feil.

Et bilde som inneholder tekst, nummer, skjermbilde, Font

KI-generert innhold kan være feil.



Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

KI-generert innhold kan være feil.

Et bilde som inneholder tekst, nummer, skjermbilde, Font

KI-generert innhold kan være feil.

Et bilde som inneholder tekst, nummer, skjermbilde, Parallell

KI-generert innhold kan være feil.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

KI-generert innhold kan være feil.

Et bilde som inneholder tekst, nummer, skjermbilde, Font

KI-generert innhold kan være feil.

**Et bilde som inneholder tekst, nummer, skjermbilde, Font

KI-generert innhold kan være feil.**

**Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, brev

KI-generert innhold kan være feil.**

**Forslag til vedtak**: *Regnskapet godtas og vedtas av årsmøtet*

**Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser**

Kontingentsatser 2023:

Aktiv seterbruker: 750

Organisasjon: 1500

Støttemedlem: 400

Det er ikke foreslått noen økning i kontingentsatsene i 2023.

**Sak 6 Innkomne saker**

Det har ikke kommet inn saker til årsmøtet

**Sak 7 Innspill Jordbruksforhandlingene 2025**

Dette er inspill tarbeidet av styret:

**En grunnforutsetning for at vi skal ha en levende seterkultur er at små- og mellomstore bruk overlever og får mulighet til å være med på ei bærekraftig utvikling med tanke på drift, økonomi og menneskelige ressurser.**

Antall setre i Norge er kraftig redusert, og med stadig færre melkebruk og mer intensivt jordbruk fortsetter dessverre trenden. Vi har setre med både geit og ku, og de fleste aktive seterbrukere finner vi blant små- og mellomstore melkebruk. Kostnader og renter har økt betydelig og dermed svekket betalingsevnen enda mer. Generasjonsskifter er sårbare både for videre drift på garden og ikke minst for setra. Nye generasjoner har ofte gode utdanninger og muligheter til mer inntekt og fritid gjennom andre yrkesvalg. Hvis ei satsing på videre drift og oppgradering av driftsapparatet ikke kan bli bærekraftig, blir dessverre stadig flere melkebruk og setre nedlagt.

I forkant av jordbruksforhandlingene 2023 var Norsk seterkultur deltakende i utredningen [Forslag til satsing for fortsatt seterdrift](https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Forslag%20til%20satsing%20for%20fortsatt%20seterdrift%20-%20Utredning%20til%20jordbruksoppgj%C3%B8ret%202023%20Rapport%2016%202023%20V2.pdf/_/attachment/inline/970bdaf1-8410-4dea-af6a-d942adf4ee23:625ec639bc4e46be9d13ef86a0f116b1bcf27fb9/Forslag%20til%20satsing%20for%20fortsatt%20seterdrift%20-%20Utredning%20til%20jordbruksoppgj%C3%B8ret%202023%20Rapport%2016%202023%20V2.pdf). Den konkluderer med at de økonomiske virkemidlene må økes betydelig for at vi skal kunne opprettholde dagens antall setre eller få flere. Vi er enda ikke opp i nødvendig støttenivå og ber derfor om økte grunntilskudd som kan gjelde alle seterfylker. Fylker som har setre/støler må gi disse nødvendig støtte til drift og utvikling – og dette gjelder både driftstilskudd og investeringstilskudd/lån. Det er fremdeles ulikheter i hvordan seterdrifta prioriteres av Innovasjon Norge i fylkene. Jordbruksavtalen gir nasjonale føringer, men i tillegg gir fylkeskommunen og det regionale partnerskapet for landbruk føringer for de regionale tilskuddene.

Videre bør alle fylker ha type «Besøksseter» som kategori i sin RMP-ordning med et lavere krav til antall liter melk pr dag - tilpasset setre der melkebilen ikke kan hente melka og melka derfor må foredles. Åpen seter for besøkende er også en forutsetning. Besøkssetra er spesielt viktig for småskala seterbrukere som i stor grad ivaretar og formidler de immaterielle verdiene i seterkulturen.

Den nordiske seterkulturen er nå på UNESCO sin liste over immateriell kulturarv. Dette er en global bekreftelse på verdiene i den immaterielle kulturarven som er i aktiv seterdrift. Kunnskap og ferdigheter i den daglige seterdrifta er en viktig beredskap for å kunne nytte marginale naturressurser for en bærekraftig matproduksjon, både når det gjelder produksjon av gode råvarer og foredling. I tillegg til at seterdrifta produserer mat og forvalter flere kulturverdier, sørger beitedyra for åpne kulturlandskap som forblir tilgjengelig for framtidas matproduksjon. Seterdrifta bør derfor ha en rolle i beredskapspolitikken.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Seternorge består av flere ulike typer setre med verdier som Norsk seterkultur likestiller**  Fra veiløse besøkssetre uten strøm og innlagt vann til moderne produksjonssetre som tar med hele buskapen til setra og leverer all melka til Tine. I tillegg har vi museumssetre og flere varianter av produksjonsetre med foredling og besøksordninger. | |
| **Forslag (i prioritert rekkefølge)** | **Begrunnelse:** |
| **Setring i 4 - 6 uker**  **Grunntilskudd kr 120.000** | Økte kostnader i seterdrifta.  Drift av to driftsenheter samtidig er krevende. |
| **Setring 6 og mer**  **Grunntilskudd 170.000 kr** | Vil føre til at noen flere setrer i mer enn 6 uker. Dekke merkostnader med lengre sesong og øker lønnsomheten. Gir mulighet til mer leid arbeidskraft. Drift av to driftsenheter samtidig er krevende. Øker beiteaktivitet og en høster mer av beiteressursen til matproduksjon. Lengre sesong for besøkssetre gir et bedre reiselivstilbud og mer kulturlandskapspleie. |
| **Tillegg for foredling til produksjonssetre**  **Kr 30.000** | For å stimulere seterbrukere til å drive ei mer markedsretta næring som både kan øke inntjeninga på gården, og ikke minst gi storsamfunnet gode opplevelser med oster, smør og rømme produsert av setermelk med spesielle kvaliteter.  Foredling av setermelka er ei verdiskaping som både bidrar til omsettbare seterprodukter og tar vare på kunnskapen og handverket knyttet til aktiviteten. Dette er også mer ressurskrevende både når det gjelder tidsforbruk og nødvendig utstyr. Foredling loggføres og det må foredles minst 30 liter pr dag |
| **Tillegg til produksjonssetre setre som har servering og tar imot besøk**  **Kr 30.000** | Merarbeid som ofte krever innleid hjelp og fasiliteter for besøkende. En viktig arena og mulighet for å kunne dele kunnskap og opplevelser med seterlivet og seterkulturen. |
| **Egen ordning for «Besøkssetre»**  **som tar imot besøk og foredler all melka.**  **4-6 uker kr 100.000**   * **minstekrav for daglig melkeproduksjon senkes fra 45 til 30 liter. Alternativt foreslår vi at melkeproduksjon fra f.eks 2 melkekyr/10 geiter kan tilfredsstille kravet knyttet til produksjonsmengde** | Lavere krav til produksjonsmengde vil gi muligheter til å ta med en liten del av besetningen eller låne/leie dyr til produksjon. Da blir det mulig å fortsette seterdrifta for gårder med store buskaper og robotfjøs, for samdrifter og for gårder som har gitt opp melkeproduksjonen. Besøkssetre er ofte en nødvendig løsning for veiløse setre der melkebilen ikke kan hente melka.  Det kan også være vanskelig å oppnå minstekravet på 45 l pr dag for setre med små besetninger der kyrne har lav avdrått, som f.eks med de gamle kurasene. En del veiløse setre har heller ikke muligheter til å levere melk til meieri og må foredle all melka på setra.  Driften av Besøkssetre ivaretar i stor grad kulturarven i seterdrifta , og ved å bruke beiteressursene til melkeproduserende dyr og ungdyr bidrar de også til matproduksjon, kulturlandskap, biologisk mangfold og åpne beitelandskaper til beredskap og matsikkerhet. Disse setrene er møteplasser og bidrar til kommunikasjon og formidling av kunnskap og opplevelser knyttet til norsk landbruk. Inntekter på salg av seterprodukter og servering vil kunne ha stor betydning for enkelte gardsbruk |
| Forslag til kontroll:  Stikkprøvebasert kontroll.  Logg og rapport over melkeproduksjon og foredling  Annonserte åpningstider  Krav til antall åpne dager pr uke  Gjestebok =logg over besøkende |
| **Etablere ei arbeidsgruppe som kan se på muligheter for å styrke geitebrukene** | Geitesetrene er viktige for å opprettholde seterkulturen og nytte marginale beiteressurser for matproduksjon. |
| **Innovasjon Norge: Prioritering av setring i alle fylker**  **Infrastruktur (vei, strøm og vann)**  **Rehabilitering, nybygg og utvikling av seteranlegg** | Setrene ligger ofte i områder der infrastruktur som vei, strøm og vann er mangelfull. Dette påfører seterbrukeren en del ekstra store kostnader som kan redusere lønnsomheten betydelig. Eksempler på kravene til infrastruktur er:   * melkebilen må komme fram * Kjøling av melka krever kontinuerlig strøm og dieselaggregat er ikke en miljøvennlig løsning * Rent vann er en forutsetning for all drift. * Grønn erergi. Investering i alternative energikilder som solcelleanlegg, batteri, minikraftverk med vann eller vind er nå aktuelt med tanke på miljø og nyere teknologi. Redusert bruk av aggregat er også en forutsetning for miljøsertifisering.   Det er kostbart og det er en krevende logistikk å drifte flere driftsapparat.  Utviklingen i jordbruket nødvendiggjør rehabilitering og nybygging. Dette kan påføre seterbrukeren en del ekstra store kostnader som kan redusere lønnsomheten med setring betydelig.  Dette er en kritisk og sårbar situasjon for aktuelle setre. |
| **Fra utredningen «Forslag til satsing for fortsatt seterdrift**» | « For at det skal være lettere å nå fram i konkurranse med andre gode prosjekter, er det mulig å gi føringer om at prosjekter knyttet til seterdrift prioriteres. Dette kan gjøres gjennom jordbruksavtalen og i de regionale næringsprogrammene som utarbeides av fylkeskommunen.» |
| Vi har forskning og tradisjonskunnskap som gir oss mange gode argumenter for å bevare, videreføre og videreutvikle seterbruk.  Å ta vare på seterkulturen er også et samfunnsansvar. Seterbrukerene greier det ikke alene. Setertilskuddet og økonomisk støtte til nødvendige investeringer er viktig for oss. For de fleste er det i lengden ikke nok å være idealist. | |

**Sak 8 Nasjonal seterdag**

Da Norge nominerte seterkulturen til Den representative listen i UNESCO var det et samstemt JA fra staten Norge om at seterdrift er viktig for felleskapet. Dette ønsker vi vise på ulike måter. Derfor har vi i forbindelse med inskripsjonen et ønske om å etablere en nasjonal seterdag. Den må i så fall tilpasses når flertallet av seterbrukerne mener det er mest relevant. I den forbindelse er det sendt t et spørreskjema til samtlige seterbrukere pr 2023. Kun tre har svart. Styret ber årsmøte bestemme om vi skal gå videre med saken.

**Forslag til vedtak:**

*Styret mobiliserer gjennom Seterbrukeren og Facebook i forkant av nytt forsøk på spørreundersøkelse*

**Sak 9 Aktuelt samarbeid med Norsk Gardsost**

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost har mange felles interesser, og vi har blant annet gitt ut felles medlemsblad, hatt felles seminar og utarbeida UNESCO utstilling. I 2024 samarbeidet de to organisasjonene om seterstand på Dyrskun, og for 2025 samarbeider Norsk seterkultur med Norsk Gardsost med Dysrkun om et opplegg for Smør- fjellets gull.

Norsk seterkultur har også samarbeidet med Norsk Gardsost om faglig innhald i søknad om beskytta betegnelse for setersmør.

Også i 2025 er seminaret i forbindelse med årsmøtet et samarbeid med Norsk Gardsost.

Vi er begge små organisasjoner, og ber årsmøtet vurdere hvordan og hva vi eventuelt kan samarbeide om framover.

Aktuelle samarbeidssaker er

* Felles årsmøteseminar
* Søke beskytta betegnelse for et nytt seterprodukt.
* Markedsføre produkt fra setra
* Lage/koble digitale kart for besøkssetre
* Og mye annet

**Forslag til vedtak:**

Norsk seterkultur sal samarbeide med Norsk Gardsost om å

**Sak 10. Samarbeid med Sverige**

Det er den felles svensk- norsk seterkulturen som er skrevet inn på den representative listen for immateriell kulturarv. I nominasjonsprosessen fikk vi støtte til samarbeid/kunnskapsutveksling gjennom ERASMUS +. Det er naturlig at vi fortsetter samarbeidet med Sverige ei en eller annen form.

Vi ber årsmøte komme med innspill

**Forslag til vedtak:**

**Sak. 11. Årsplan**

**Årsplan for Norsk Seterkultur 2025**

For 2025 har Norsk seterkultur fått kr 249000,- til organisasjonsarbeid frå LMD. Dette skal brukes på sekretariat, styre og øvrig organisasjonsarbeid etter budsjett for 2025.

**Styre og styremøter**

Det skal avholdes minst 4 styremøter i 2025. Disse vil være både fysiske og på teams. I tillegg til styremøter skal arbeidsgruppa (daglig leder, styreleder og nestleder ha arbeidsmøter etter behov.)

**Sekretariat**

Sekretariatet fortsetter som en tre-delt stilling. Kontaktperson og daglig leder er Katharina Sparstad, med kontaktadresse Valdres Natur- og Kulturpark, Fagernes fram til 1 mai. Etter det blir adressen Vang i Valdres. Stillingen i 2025 vil være 10%. Daglig leder svarer på henvendelser, drifter facebook og nettsider med artikler, kalender og annonsesiden og utvikler nettsiden tilseters.no, følger opp internasjonalt samarbeid med mer. Medlemshåndtering, fakturering og returadresse medlemsblad tas hånd om av Svein Løken, Øyer, mens redaktør for medlemsbladet er Øystein Skjæveland, Kvinnherad. Han skal også legge ut stoff på seterkultur.no og facebook. Øystein er også redaktør i medlemsbladet i Norsk Gardsost.

**Kommunikasjon**

Det skal utarbeides en enkel kommunikasjonsplan med designprofil. Bladet Seterbrukaren, hjemmesiden [www.seterkultur.no](http://www.seterkultur.no) og facebook er våre viktigste organet for kommunikasjon med medlemmene. Til seters.no skal sluttføres innen 1 april. Det er viktig å opprettholde disse kanalene, og samtidig utvikle de i takt med medlemmenes ønsker og behov, og få kontakt med nye interessegrupper. Alle oppfordres til å bruke kalenderfunksjonen

Det er behov for å synliggjøre arbeid og suksesshistorier i Norsk seterkultur. Derfor skal det etableres en ny, fast UNESCO -spalte i medlemsbladet.

Seterrettleiaren.no holdes ajur

Setra Mi på Instagram skal fortsette og vedlikeholdes, og tagges /bytte navn slik at man får den opp når man søker på Norsk seterkultur.

Det er skal gis ut 3 utgaver av Seterbrukaren i 2024 (mars, september og desember). Desembernummer skal være et landsnummer. Det skal lages en utgivelsesplan med planlagt innhold for medlemsbladet.

Det skal fortsatt jobbes med å bli mer synlig i media, og det skal sendes ut pressemeldinger i forbindelse med jordbruksforhandlingene og oppfølging UNESCO. Videre skal vi ha fokus på positive historier og aktuelle tema, leserinnlegg og uttalelser.

**UNESCO**

I 2025 blir det oppfølging av UNESCO inskripsjonen. Vi skal utarbeide materiell inskripsjonen: Plakater, brosjyre, rollup samt presentasjoner for ulike målgrupper. Det skal også utarbeides artikler mot ulike media. Medlemsbladet skal ha fast UNESCO -spalte

Det skal holdes en større markering på Skålbergsetra i 2025. Det skal også forsøkes etablere nasjonal seterdag. Det skal kommunisere veldig tydelig til alle samarbeidsparter. Sende ut pressemelding. Hva nå framover – hvordan kan vi bruke det UNESCO.

**I rammene av UNESCO-arbeidet**

Vi vil gjennomføre ulike tiltak:

1. Kommunikasjonsplan med plakater, brosjyrer mm
2. Seterseminar med hovedvekt på Hvordan bruker vi mulighetene UNESCO-inskripsjonen gir: kommunikasjon, verdiskaping, og utmarksbruk sammen med Norsk Gardsost. Her skal det gjennomføres workshop/kurs i historiefortelling
3. Ferdigstille tilseters.no
4. Søker samarbeidsprosjekt med Sverige
5. Søke samarbeidsprosjekt med Norsk Gardsost
6. Kartoversikt over seterbrukere i Norge og Sverige
7. Seterkurs Olestølen
8. UNESCO markering med fokus på setersmør på Dyrskun (samarbeid med Norsk Garsost, Dyrskun m fl)
9. Oppfølging av forskningsprosjekt
10. Selge seterforkle og T-skjorter
11. Søke nye produkt BB
12. Nasjonal seterdag

**Seterrettleiaren**

Den er lansert og arbeidet består i å følge opp og holde ved like

**Rekruttering og kunnskapsformidling**

Norsk setekultur skal avslutte ungdomssatsingen i regi av midler fra Sparebankstiftelsen frist 1. april 2025. Det skal skrives tekster, deles kurs og DKS- og Leirskole opplegg og filmer fra Sherpa film legges ut. **Rekruttering,** barn, unge og kunnskapsdeling skal fremdeles prioriteres,

**Setersmør og andre aktuelle produkt med beskytta betegnelse**

Norsk setersmør skal administrere merkeordningen for setersmør. Norsk seterkultur skal prøve å rekruttere flere smørprodusenter samt etablere salgskanaler og distribusjon til restauranter. Setersmøret skal brukes som spydspiss for å markedsføre seterdrift generelt. Egen smørfokus på Dyrskun. Vurdere nye produkt med beskytta betegnelsen.

**Forskningsprosjekt**

* Norsk seterkultur skal fortsette samarbeidet med:
  + Prosjekt Skigardsdele i regi av Valdresmusea
  + Fjellbeiteprosjekt i regi av NIBIO
  + Kvinners påvirkning i forvaltning av utmarksressurser, ERASMUS+ (se internasjonalt samarbeid)

Nye FOU-prosjekt

* Samarbeid NIBIO (klima og kulturarv)
* Samarbeid RURALIS Horizon 2020?

**Medlemmer**

Regnskapsfører har ansvaret med medlemsoppfølging og innbetaling. Ut over det skal også styret drive aktiv medlemspleie. Det vil si direkte kontakt med nettverk og enkeltmedlemmer. Det skal også arbeides med å verve flere medlemmer. Dette gjøres bla ved å være aktivt til stede på aktuelle arrangement (være synlig). Alle styremedlemmene skal aktivt verve medlemmer i sitt distrikt. Årsmøte og fagsamlinger skal legges strategisk i forhold til medlemspleie og verving.

**Alliansebygging/samarbeid med andre organisasjoner**

***Nasjonalt***

Viktige samarbeidspartnere er fremdeles begge faglagene i landbruket: Norges Bondelag og Norsk Småbrukarlag, samt Norsk Gardsost, Norsk Bufe, HANEN, TINE, NIBIO, Norsk Sau – og Geit, Norsk Kulturarv, 4H, Norsk leirskoleforbund, Bygdekvinnelaget med mer. m fl. Årsmøtet 2025 bliri samarbeid med norsk gardsost. Videre har Grønt Spatak et ønske om samarbeid om ungdom på seter.

***Internasjonalt***

1. Informasjon fra Norge/Norsk seterkultur skal deles på nettsidene til FAO legg ut om UNESCO
2. Norsk seterkultur er medlem av EFNCP. Organisasjonen skal holde seg orientert om det Europeiske arbeidet og bruke nettverket til å dele erfaringer og kompetanse, og få innspill til samarbeid og andre prosjekt i Europa
3. Norsk Seterkultur fortsetter samarbeidet med Svensk Fӓbodkultur sør erasmus + interreg siv
4. Norsk seterkultur deltar i ERASMUS+ prosjekt i regi av Comuneras i Spania samt samarbeidslandene i prosjekt med søkelys på kvinners påvirkning i forvaltning av utmarksressurser.
5. Samarbeid NIBIO (klima og kulturarv)
6. Samarbeid RURALIS Horizon 2020?

**Overordna Spesielt fokus 2025:**

Kommunikasjon

Allianser

Mangfold

Barn og unge

Kunnskap som beredskap

**Arbeidsplan 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dato 2024** | **Sted** | **Type arbeid** | **Formål** | **Ans** |
| **Januar/februar** | Teams | Planlegge årsmøte |  |  |
| **Februar** | Teams | Commneras seminar | nettverk |  |
| **26. februar** | Teams | Norsk inlegg på communeras seminar |  |  |
| **28 februar** | Teams | Styremøte  Årsmøtesaker | Organisasjon |  |
| **Mars** |  | Søknadsfrist SMIL  (ulikt i kommunene) |  | S |
| **Xx mars** | Teams | Faglaga, innspill jf | Orienteringer og innspill | Siv/Knut Ola |
| **15 mars** | Norges Bondelag | Bærekraftsfondet landbruk |  |  |
| **17-19 mars** | Fysisk | Årsmøte, fagsamling og styremøte |  | alle |
| **26. mars** | Fysisk oppdal | Setersamling |  |  |
| 1. **april** |  | Sluttrapport sparebankstiftelsen  Søke nye midler |  |  |
| **april** | Teams | Konstituerende styremøte | Konstituering mm | Leder |
| **28 april** | Teams | Holde webinar commonlands | ERASMUS+ spania kvinnenettverk |  |
| **1. Juni** |  | Søknadsfrist LMD | Organisasjonsbygging |  |
| **27-29 juni** | Olestølen | stølskurs | rekruttering |  |
| **29-30 august** | Olestølen | stølskurs | rekruttering |  |
| **12.-14. september** | Seljord | UNESCO og setersmør på Dyrskun | Norsk gardsost, foodlessons, bondelaget |  |
| **1.oktober** | Søke nasjonale tilrettelegingsmidler | Styremøte | Organisasjonsarbeid, |  |
| **15. oktober** | Landbruks-direktoratet | Søknadsfrist RMP |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1. desember** |  |  |  |  |

**Forslag til vedtak:** *Årsmøtet vedtok budsjett med justeringer i forhold til* **xx**

**Sak 12 Budsjett**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resultatrapport** |  |  | Må søkes |
|  |  |  |  |
| **Norsk Seterkultur** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **(2024)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Resultat (2024) | |  |  |
| Regnskapskonto |  |  |  |
| Budsjett 2025 |  |  |
| **Driftsresultat** | |  |  |
|  |  |
| **Driftsinntekter** |  |  |  |
| **Salgsinntekter** |  |  |  |
| 3000 Salg bøker | 0 |  |  |
| 3005 Salg Setersmør på NSK Vipps | 0 |  |  |
| 3015 Salg forklær | 5000 |  |  |
| 3016 Salg T-skjorter | 5000 |  |  |
| 3100 Medlemskontingent Aktiv seterbruker | 100000 |  |  |
| 3101 Medlemskontingent Støttemedlem | 80000 |  |  |
| 3102 Medlemskontingent Organisasjon/Institusj | 9000 |  |  |
| 3110 ANNONSEINNTEKTER | 5000 |  |  |
| 3120 DELTAGERAVGIFT SETERKONFERANSE |  |  |  |
| 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet |  |  |  |
| 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet |  |  |  |
| **Salgsinntekter** | **204000** |  |  |
| **Annen driftsinntekt** |  |  |  |
| 3400 Spesielt off. tilskudd for tilv/solgte v |  |  |  |
| 3440 Tilskudd LMD | 249000 |  |  |
| 3460 Støtte Unesco |  |  |  |
| 3461 Sponsing VNK |  |  |  |
| 3465 Støtte Erasmus + | 100000 |  | 100000 |
| Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen | 480000 |  | 480000 |
| Forskningsprosjekt | 0 |  |  |
| 3490 Nasjonale tilretteleggingsmidler | 0 |  |  |
| 3900 Annen driftsrelatert inntekt |  |  |  |
| **Annen driftsinntekt** | **829000** |  |  |
| **Driftsinntekter** | **1033000** |  | **580000** |
| **Driftskostnader** |  |  |  |
| **Varekostnad** |  |  |  |
| 4000 Setersmør markestiltak | 10000 |  | 10000 |
| 4010 Innkjøp forklær |  |  |  |
| 4020 Kjøp av bøker | 5000 |  |  |
| 4501 Innkjøp av tjenester |  |  |  |
| 4513 Anno Museum v/Knut Ola nestleder | 25000 |  | 25000 |
| 4514 Siv Beate Lønn + fakturering |  |  |  |
| 4560 Erasmus + Videre unescorelatert samarbeid med Sverige, årlig workshop, fysisk samling | 100000 |  | 100000 |
| 4565 Sparebankstiftelsen |  |  |  |
| 4570 Unesco markeringer | 50000 |  | 50000 |
| **Varekostnad** | **190000** |  |  |
| **Lønnskostnad** |  |  |  |
| 5000 Lønn Leder | 30000 |  |  |
| 5001 Lønn Redaktør | 79900 |  |  |
| 5002 Lønn Unesco |  |  |  |
| 5004 Lønn leder ovef Unesco |  |  |  |
| 5005 Lønn daglig leder | 79900 |  |  |
| 5006 Lønn kasserer | 30000 |  |  |
| 5010 Feriepenger |  |  |  |
| 5011 Feriepenger |  |  |  |
| 5099 Andre lønnsperiodiseringer |  |  |  |
| 5101 Andre lønnsperiodiseringer |  |  |  |
| 5330 Godtgjørelse til styre | 40000 |  |  |
| 5331 Godtgjørelse styre overf prosjekt |  |  |  |
| 5402 Arbeidsgiveravgift |  |  |  |
| 5410 Påløpt arbeidsgiveravgift |  |  |  |
| 5411 Arb.g.avg.påløpte feriepenger |  |  |  |
| 5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger |  |  |  |
| 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse |  |  |  |
| **Lønnskostnad** | **259800** |  |  |
| **Annen driftskostnad** |  |  |  |
| 6301 SETERKONFERANSE | 50000 |  | 50000 |
| Kommunikasjonsstrategi | 70000 |  | 70000 |
| Utviklingsarbeid | 0 |  |  |
| 6305 Formidlings og holdningsskapende, seterspill mm | 150000 |  | 150000 |
| 6306 Merkeprosjekt |  |  |  |
| 6311 Seterkurs barn- aktiviteter | 30000 |  | 30000 |
| Forksningssamarbeid | 0 |  |  |
| 6705 Honorar Regnskap/Medlemslister |  |  |  |
| 6800 Kontorrekvisita |  |  |  |
| 6805 Seterveilederen |  |  |  |
| 6806 Tilseters.no (filmer) | 50000 |  | 50000 |
| 6810 Web, kostnader internettside |  |  |  |
| 6811 Lisens Lønn og regnskapsprogram | 5000 |  |  |
| 6815 TRYKKING SETERBRUKEREN | 50000 |  |  |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | 5000 |  |  |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. | 30000 |  | 30000 |
| 6940 Porto, UTSENDELSE SETERBRUKEREN | 40000 |  |  |
| 6941 PORTO | 10000 |  |  |
| 6942 Porto Seterbrukeren overf Unesco |  |  |  |
| 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 40000 |  |  |
| 7140 Reiseutgifter styremøter, årsmøter | 40000 |  |  |
| 7141 Overnatting og opphold, møter | 10000 |  |  |
| 7340 STØTTE/GAVER/SETERPRISEN | 5000 |  |  |
| 7741 Øredifferanser |  |  |  |
| 7770 Bank- og kortgebyrer |  |  |  |
| 7790 Annen kostnad |  |  |  |
| 7830 Konstaterte tap på fordringer |  |  |  |
| **Annen driftskostnad** | **585000** |  |  |
| **Driftskostnader** | **1034800** |  |  |
| **Driftsresultat** | **-1800** |  | **565000** |

**Sak 13 Valg**

**Årsmøtet 2025. Innstilling frå valemnda:**

**Styret har vore:**

Siv Beate Eggen (ikkje på valg i styret, kun som styreleder som velges kvart år).

Knut Ola Bergersen Storbråten (på val)

Roy Leirvik (på val)

Marianne Lunåsmo (ikkje på val).

Kari Sofie Asmyhr Østen (vald av Tine)

**Innstilling valgkomminte**

**Styremedlemar:**

Gry Beate Eggen (ikke på val som styremedlem).

Knut Ola Bergersen Storbråten (attval).

Lena Lisjordet (ny). Driv med kyr, aktiv seterbrukar i Vestre Slidre.

Marianne Lunåsmo (ikkje på val).

Kari Sofie Asmyhr Østen (vald av Tine)

**Leder for eitt år:**

Siv Beate Eggen (attval).

**Vararepresentantar i rekkjefølgje:**

Nils Magne Gjengedal(ny). Aktiv seterbrukar, ku. Hyen/Gloppen.

Olav Huso (attval).

Inga Iversen Aasen (attval).

**Revisorar:**

Berit Jeanne Brun (Vågå).

Kristian Ekre (Nord-Fron).

**Valnemd:**

Jostein Sande

Ny medlem: Roy Tomas Leirvik.

Ove Sørestrand går ut av valnemda.

Godtgjersler: valnemnda føreslær desse uendra.

Valnemnda har hatt samtalar med alle aktuelle kandidatar til tillitsverv. Roy Tomas Leirvik og Juliana Bonin tok ikkje attval grunna arbeidssituasjonen. Bonin er nyleg tilsett som dagleg leiar for Nasjonalt senter for fjellandbruk.

*07.03.2025*

*Ove Sørestrand*

*Jostein Sande*

**Sak 14 Årsmøte 2026**

Årsmøte kan bestemme eller gi mandat til styre å bestemme hvor årsmøtet skal være.

Norsk seterkultur har de siste årene også arrangert en seminar i forbindelse med årsmøtet. Dette er for å inkludere eksterne fagmiljø og få faglige påfyll. Samtidig er det arbeidskrevende for en liten organisasjon å gjennomføre hvert år.

**Forslag til vedtak:**

*Årsmøtet ønsker at årsmøte 2025 skal være i/på………………….*

*Det skal også søkes å legge en fagsamling til årsmøtet*