Utmarksbruk og høsting er et av de bærende elementene i samisk kultur. Det stimulerer til språk/termbruk samt sprer kunnskap om samiske stedsnavn og samiske skikker. I Finnmark er det et omfattende eksisterende nettverk av tradisjonelle ferdselsårer som lokalbefolkningen ønsker å benytte seg av til jakt, fiske og bærsanking.
Det er viktig at forvaltning og lovverk hensyntar den lokale bruken av utmark, og ikke er til unødig hinder for at lokalbefolkningen fortsatt kan benytte seg av sine tradisjonelle ressursområder til tross for det moderne samfunnets tidspress.

Spørsmål:
Hva har Sametinget gjort i denne perioden for at lokalbefolkningen fortsatt kan høste ressursene i sine nærområder uten å bli hindret av motorferdselsloven?