## De bedste ting i livet er gratis

Passer vi på drikkevandet, på fuglene, på bierne, på jorden, selvom det ikke umiddelbart har nogen konsekvens for os selv, hvis vi ikke gør? Og hvad er det lige vi skal med naturen - er vi afhængige af den?

## Kronik

Af MARIE TRYDEMAN
KNUDSEN

Nede i dalen kan vi nu skimte søen mellem fjeldene, hvor vi har tænkt os at slà teltet op for natten. Det er et utroligt er klokkerne på fărene, der går og græsser. Vi hăber pâ, at vi ved søen kan finde en frisk kilde med drikkevand. Hvis vi skal bo ved søen iflere nætter er det vigtigt, at vi ikke vasker op eller bader idet vand, viskal drikke. Det har irrite rende konsekvenser for os selv hvis vi sviner drikkevandet til.
Herude i Norges fjelde er vi virkelig afhængig af naturen - og afhengig af at naturen har sørget for at rense vandet.
Når vi kommer hjem til København igen, behover vi ikke mere bekymre os om drikkevandet. Vi kan købe maden i butikkerne, få rent vand fra vand hanen, smide affaldet iskraldespanden og skylle ud tonettet - uden at bekymre os hvor de forsvinder hener fra, eller der andre, dertager sig af Omvi bruger det dene ager sigar.Om vi skepulver eller rengaringsmiddel erkun op til vores egen samvittiol hed. Det har vores egen samvittighed. Det har ikke nogen umid
bar konsekvens for os selv. Men hvad betyder det egentligt, at vi som mennesker i det det 2 l . atrhundredes informationssamfund lever fjernt fra naturens 'konsekvenspædagogik? Passer konsekvenspædagogik? Passer bierne, på jorden, selvom det ikke umiddelbart har nogen konse-
kvens for os selv, hvis vi ikke gor? Og hvad er det lige viskal med na turen-er vi afhængige af den? En made at finde ud af, om? har brug for naturen er ved at lave et lille tankeeksperiment, hvor vi forestiller os et land uden natur.. Det kan være lidt svart at forestilIe sig her på Jorden, men Månen kunne være et billede på et land uden natur. Hvis vi så forestiller os, at vi skulle etablere et lykkeligt liv på Månen - hvad ville vi sả tage med i vores rumskib? Vores bedste venner og familie, vores mest værdsatte ejendele. Hvad med lidt træer, blomster og fugle...? Nej, der ville hurtigt blive fyldt op i rumskibet. Nå, ja- så skal man og.
så lige huske noget mad sa lige huske noget mad - og
vand... Viskulle bruge nogle vand... Vrskulle bruge nogle plandrikkevand Nat spise og noget rent drukket det vi hartar spistog viskaffe noget nyt, men hvod - skal Mad og naturer to tetsammen bundne begreber Vi producerer o netop vores mad ude ilandskabet - ude pă markerne rlke på en fabrik, men der hvor kornet kan vokse og køerne kan græsse. Vi producerer maden ude inaturen, fordi vi derude kan fåen masse gratis ting, som man ikke kan fă i en fabrikshal. Der er jord med næringsstoffer og smả organismer i, der kan levere godning til vores planter, give fodfæste til rodderne og rense vandet mens det siver ned; der er insekter, der kan bestøve vores atgrøder og æde nogle skadedyr; der er organismer, der nedbryder planteresterne/affaldet og laver det om til frugtbar jord o.s.v. Oven i disse grundlæggende behov kommer selvfolgelig det i naturen, der påvirker vores sanser. Det kan f.eks. være treer, fuglefløjit og blomster, der skaber kemiske reaktioner ihovedet pa os og far nogle af os til at lykkelige. Hyis det var muske endda kkelge. Hvis det var muligt at tage patent pa nogle af disse ydel toffer til planter eller plantergs tertiliord ville prisplantereer haj Hvis vi kommen være megethej. argme til at koste pencr kan det fordi viskal kobe det fra - enten (f.eks. rent drikkevand) eller fordi


TANKEEKSPERIMENT - Én måde vi skal erstatte det med teknologi-
ske tiltag, hvilket hejst sandsynligt ikke vil være muligt. Disse ydelser fra naturen' eller 'økosystemerne er, hvad nogle har valgt at kalde कkosystem-ydelser, for pa den gratis ogoftest livenodvendide ydelser vifar fra akosysteme

7 Tår disse ydelser fra naturen ar disse ydelser fra naturen er sa vigtige, hvad gor vi så
for at forvalte dem? Er det vigør nu godt nok? Eller skal vi tavi gør nu godt nok? Elier skal vitage bedre vare pa dem? Svaret afmerne' eller'naturen' som meget modstandsdygtige og i stand til at vende tilbage ibalance, hvis de ud sættes for påvirkninger, eller som mere sårbar? Landmænd har i årusinder kæmpet mod naturens egen evne til at reetablere sig og successivt springe i skov, hvis landet lades urørt. Hvert år kommer der ukrudt i markerne, selvom der er blevet sprgjtet med herbicider de sidste 20 år. Hvis landmænd anser okosystemerne som modstandsdygtige, er det altså ikke underligt. Alligevel har man kunne e en vis ændring i landbrugslandskabet i de seneste år. Pesticidrester er blevet fundet i drikkevandet, antallet af fugle og insekter i det åbne land er gået tilbage og mængden af organisk stof ijorden er blevet reduceret. Måske betyder det ikke noget? Mảske gør ikke.... Mas modstandsdystemerne antaget? Hvad kan mangore for
at tage storre hensyn til de gratis ydelser vi får? syfst afsta fra at benytte pesticider, der forurener drikkevandet og reducerer mængden af insekter og fugle, og udelukkende benytte organisk gganing, der fremmer mikro organismerne ijorden, frem for kunstgødning. Ulempen er dog, at ste noget mere som $f$ gs logiske foderarer Sor billige fodevarer vit det dog derer svart for os mennesker dog være udfra vores fornuft og at handle umiddelbare drift til t giefter det, der kraver mindst ressourcer det, der kraver mindst ressourcer dyr bil eller et dyrt hus er der en umiddelbar reaktion på vores handling, der belanner os for res handlemade f.eks. i form af prestige. Denne mekanisme virke ikke på samme måde ved køb af fødevarer, der omsættes hurtigt og hvor emballagen smides vak med det samme. En mảde at omgås problemet er at skabe win-win situationer - eller pä biologisk prog-en symbiose. Mankan godt yde noget mere, hvis man få noget tilgengæld. Det danske firma Aarstiderne har eksempelvis benyttet sig af dette princip ved at selge økologiske fødevarer leveret til døren. På den måde sælges kologiske fødevarer, mod at forbrugeren til gengæld får leveret produkterne direkte til daren. Hvis man kan finde ud af at skabe
en situation, der 'belønner' os for-
brugere for at falge vores samvittighed f.eks. i form af en oplevelse prestige, tid eller andre ting som vieftersparger itiden, kunne man måske nå langt.

Forskerne og landmændene arbejder patat finde losninge på en mere bæredygtig fadevareproduktion, men vier alle involveret ilandbruget. »Hvis du spiser, er du involveret ilandbrugk. Med hver eneste handling er vimed tua styre udviklingen i handlerikkelomologiskjorabrug hticidrester og reducere tilsatningstoffern imacer tisat med at maden potentielt samtidig reogike gen odificeret Det re og ikke genmodificeret. Det hander ogsa om at give de dyr vi sandsynligheden for at vi kan få rent drikkevand fremover anfat holde jordens frugtbarhed bevare vores kulturlandskab med den estetik og alle de arter det dindb fatter, som vi måske fảr brug for på et senere tidspunkt til medicin $p$ plantebeskyttelse, nye afgrader etc. Jeg tror på, at udviklingen går i den retning - alt andet ville være dumt. Der er ikke nogen grund til at svine sin egen rede til, når landmændene oven ikgbet far så lidt for fødevarerne. Năr man samtiig ser pa en industri som vindmolleindustrien, der har benyttet ig af Danmarks image som forende på miljøomrảdet -og samtidig skabt en god forretning - er det ba-
re sund formuft. Jeg mener, at vi skal soge den gyldne middelvej og tame helhedsorienteret, sả vi opokonomiske sociale og miligmres sige hensyr. Det er der vist ikke mange, der kan vare uenige i, men spørgsmålet er, hvem der skal tage ansvaret? Er det den tratte familiefar, der efter en lang dag skal tage ansvaret og vurdere om maden erblevet produceret på en ordent lig måde, dyrene har haft et ordentligt liv og drikkevandet ikke er blevet bragt ifare - når han stå i supermarkedet kl. fem med et skrigende barn pà armen? Hvem sætter grænserne for, hvad vi kan tillade os at gøre og hvad der er bæredygtigt på længere sigt? Er det op til den enkelte forbrugers eller producents samvittighed? de valg vire foruroligende, hvis de valg, vitager i butikkerne, har vi ikke eroparerksonmer, som Vilikke er opmarksomme på eller mere fornuftigt hvis politikerne mere fornuftigt, hvis politikerne produktionen, så dyrevelfærd og miliø er naturlige hensyn? Konsekvenserne kunne være, at vi får genskabt Danmarks image som ferende på miljøomradet tii gavn for eksporter, og samtidig far en mere bæredygtig udnyttels f naturressourcerne på længere sigt?
m Cand.agro. Marie Trydeman Knudsen er forskningsassistent ved Forskningscenter Rise

