**Sagan om en framgångsrik kamp för rättvisa – och alla till slut blev lika fattiga**

Det hände sig vid den tiden, år 2006, att pensionärerna i landet Sverige var upprörda. De som bodde i eget hus var mest upprörda. En skenande fastighetsskatt drev pensionärer från hus och hem. De som hade oturen att grannarna köpt sitt hus för dyra pengar drabbades värst. Taxeringsvärdena nådde då ofta så höga nivåer att en fattig pensionär även tvingades betala förmögenhetsskatt, trots att man inte hade några pengar att betala med. Samtidigt var pensionen hårt beskattad. Det var svårt att få pengarna att räcka till reparation och underhåll av huset.

Pensionärerna var missnöjda. Nu ville man ha förändring! I valet 2006 röstade man bort Socialdemokraterna och valde en Alliansregering som lovade ta tag i saken.

Den nya regeringen sänkte fastighetsskatten ordentligt och avskaffade förmögenhetsskatten. Man införde möjlighet till skatteavdrag för reparation och underhåll av det egna huset, man införde möjlighet att välja hemtjänst, och man införde skatteavdrag för hjälp med städning, fönsterputs, gräsklippning och snöskottning. Samtidigt förbättrades bostadstillägget vilket inte minst gynnade dem som bodde i hyreslägenhet.

Plötsligt slog KRISEN till. En djup ekonomisk kris, inte bara i det lilla landet Sverige, utan i hela Europa och större delen av världen. Företag i gick i konkurs, människor blev arbetslösa och hela länders ekonomier raserades. I många länder drabbades pensionärerna mycket hårt genom sänkta pensioner och höjda skatter i krisens spår.

I det lilla landet Sverige valde regeringen en annan linje. För att kompensera pensionärerna för att pensionerna minskade sänkte man skatten ordentligt. Över 16 miljarder kronor gick till detta, och den genomsnittliga pensionären fick skatten sänkt med 500-850 kronor per månad.

Tack vare dessa skattesänkningar var det ingen pensionär i det lilla landet Sverige som fick försämrad köpkraft, till skillnad mot i många andra länder. Ja, de allra fattigaste svenska pensionärerna, garantipensionärerna, fick faktiskt tvärtom en ordentlig förbättring av sin köpkraft under dessa bistra år. Alliansregeringen värnade om pensionärerna och höll dem skadelösa genom krisåren. Och flera internationella jämförelser konstaterade samtidigt att Sverige var bästa landet att leva i som pensionär, när man både vägde in ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Den nya regeringen påpekade att alla dagens pensioner betalades av dem i arbetsför ålder. Bland annat tack vare regeringens sänkta skatter för företagen och deras anställda blev det 250.000 fler som kom i arbete under den nya regeringen – trots krisen. Detta gjorde att pensionerna utvecklades bättre än de annars skulle ha gjort.

Med tanke på den nya regeringens politik kunde man kanske tro att pensionärerna skulle vara ganska nöjda? Men trots alla förbättringar för pensionärerna var de fortfarande missnöjda. Det berodde egentligen inte på att de själva fått det sämre, utan på att det fanns andra som fått större förbättringar, nämligen löntagarna.

Så i det val som följde 2014 röstade pensionärerna fram den gamla Socialdemokratiska regeringen igen. Du vet, den som en gång införde den höga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten som drev pensionärerna från hus och hem. Och som införde de höga skatterna på pension.

Åren efter avskaffades orättvisan som pensionärerna var så upprörda över. Den nya regeringen höjde nämligen skatten för dem som arbetade. Därmed försvann ju orättvisan även om inte pensionärerna fick lägre skatt. Att man de kommande åren i stället drabbades av sämre pension på grund av att färre löntagare arbetade, och att fastighetsskatten höjdes igen och att förmögenhetsskatten återinfördes och att ROT- och RUT-avdragen avskaffades, ja det fick man leva med. Stigande energiskatter fick man på köpet.

Visst fick pensionärerna det sämre. Mycket sämre. Men orättvisan var borta. Och det var det viktigaste i sagans värld. Alla var nu lika fattiga. Både löntagare och pensionärer. Frågan är bara om alla därmed levde lyckliga i alla sina dagar?

Jan Ericson, Riksdagsledamot (M)

Lars-Arne Staxäng, Riksdagsledamot (M)

Ledamot pensionsgruppen