

**MSS AU: Moderata Seniorers ”Seniordag” i Riksdagshuset den 6 november 2023 – en sammanfattning**

Moderata Seniorers ordförande Margareta Pålsson hälsade de ca 120 deltagarna, representerande 15 olika förbund, välkomna till 2023 års Seniordag i Riksdagshuset. Från Skåne deltog Ingemar Nilsson, Kerstin Malmer, Catharina von Blixen-Finecke och Bengt Troedsson.

Först på programmet stod ett föredrag av författaren Lena Andersson, som inledde med den något provocerande frågan varför borgerligheten har så dåligt självförtroende. Varför ställer vi inte S mot väggen för vad de åstadkommit under sina senaste 90 åren i makten. Hon citerade Ingvar Carlsson som 1986 sa: ”Historien är inte förutbestämd” och ifrågasatte dagens kulturradikalism och den ständiga jakten efter ”nästa befrielse” (vad väntar runt hörnet efter rätten att välja sitt kön?). Efter en filosofisk betraktelse, där hon rörde sig från Nietzsches teser (”människan skapar sig själv”, allting *blir*, ingenting *är*)till Platons idéer om den ideala staten, landade Lena Andersson – förenklat sammanfattat – i att det blir ett dilemma om man, som hon uttryckte det, kör någon annans buss, navigerar någon annans skuta, rör sig på någon annans mark i stället för att definiera sin egen värld och utveckla sin egen politik. Borgligheten har godtagit ett samhälle som inte är deras.

Försvarsminister Pål Jonssons var näste talare och han började med att understryka att Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Den moderatledda regeringen har därför för första gången på 40 år en särskild civilförsvarsminister. Ryssland har visat att man är beredd att starta vad som måste betecknas som ett ”war of choice” och inte ett ”war of necessity”. Det största hotet mot Europas och Sveriges säkerhet skulle vara en rysk seger i Ukraina. Vår svenska säkerhets- och försvarspolitik har därför tre centrala uppgifter:   
- att genomföra den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet  
- att genomföra den största omläggningen av vår säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom att framgångsrikt integrera Sverige i NATO   
- att stödja Ukraina så att landet kan segra och återta sin fulla frihet och territoriella integritet.

Det totala anslaget till det militära försvaret kommer 2024 att uppgå till 119 miljarder kronor, vilket motsvarar 2 % Sveriges BNP enligt NATO:s definition.

Sveriges roll i NATO innebär bl a att vårt försvar blir en del av NATO:s kollektiva försvar. Den politiska och militära integrationen kommer dock att ta tid. Sveriges stöd till Ukraina har sin grund i vår uppfattning om anständighet, vår tro på en regelbaserad världsordning och vårt eget säkerhetsintresse. Det svenska militära stödet till Ukraina uppgår hittills till drygt 22 miljarder kronor och det är klart att det kommer att påverka svensk försvarsförmåga och tillväxt. Pål Jonsson avslutade med att nämna att regeringen gett särskilda uppdrag till Försvarsmakten, FMV och MSB baserade på lärdomarna från kriget i Ukraina.

Därefter var det fd. statssekreteraren PM Nilssons tur att prata om det ”politiska läget”. Han inledde med att hävda att ”Sverige inte längre är ett nordiskt land” utan att Sverige nu befinner sig någonstans mellan Nederländerna och mellersta Östern/Asien. Han lyfte fram ett antal strukturella faktorer som utmärker Sverige, bl a att vi haft större migration per capita än något annat europeiskt land, att vi har lägre polistäthet och därtill en brottsbalk som inte tror på straff samt en narkotikamarknad värd 15 – 20 miljarder kronor. Enligt P M Nilssons analys hade valen 2006 och 2010 kretsat kring jobbskatteavdraget, 2014 års val kring friskolefrågan och 2018 års val kring dels strandskyddsfrågan, driven av C, dels pensionsfrågan, driven av V. Frågor gällande NATO och försvar, migration samt energipolitik tyckte han verkade ha satts på en ”strategisk paus”. Över huvud taget kände sig PM Nilsson ganska pessimistisk över utvecklingen och hänvisade till Jörn Donner som redan 1973 sagt: ”Problemet är att svenskarna inte förstår världen”. En enda ljuspunkt tyckte sig PM Nilsson se, nämligen Tidöavtalet som har det goda med sig att regeringen nu bygger på en majoritet i Riksdagen, att regeringen nu fått igenom sin andra budget samt att den inre ordningen är fastlagd! En slutsats från PM Nilsson var att Vi måste bli bättre på att driva Landsbygdpolitik och frågor som gynnar även mindre städer.

Efter lunch intog bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell talarstolen. Dessa två minister poster hänge mycket ihop. Målet för dessa är att:

- att bekämpa fattigdomen

- Hjälpa svenska företag i utlandet för att möjliggöra för svensk välfärd

- Viktigt att säkerställa att dessa företag kan utvecklas.

Han konstaterade att Sverige under 2023 kommer att satsa 56 miljarder kronor på bistånd samt att Ukraina är det största mottagarlandet. Han nämnde vidare att Palestina under 2022 erhållit nästan 800 miljoner kronor i bistånd och underströk också att katastrofbiståndet utökats. Vårt bistånd går idag till nästan 130 länder. Biståndet måste verka i länder där Sverige har ett intresse företagsmässigt. De måste också vilja samarbeta med Sverige. Vi har nolltolerans mot korruption. Det finns 700 mål i biståndspolitiken. Biståndsbudgeten har också använts för att lämna exportgaranti till Ukraina, något som annars inte varit möjligt, eftersom Ukraina befinner sig i krig.

Partisekreterare Karin Enström inledde med att summera vad vår moderatledda regering hunnit göra sedan den tillträdde den 18 oktober 2022: Av 240 unika vallöften i vårt valmanifest är:

-37 vallöften uppfyllda

- 106 vallöften påbörjade

- 97 vallöften ännu ej är påbörjade.

Inget parti i ett regeringssamarbete kan få igenom hela sin politik, men redan ett år efter valet har alltså Moderaterna uppfyllt eller påbörjat 60 % av sina vallöften!

Det främsta målet för mandatperioden är att se till att Moderaterna vinner valet 2026. Vi ska bilda regering och leda fler kommuner. Fler medborgare ska bo i moderatledda kommuner och regioner. Valet till Europaparlamentet 2024 är ett viktigt delmål. Moderaterna ska få högre väljarstöd än 2019.

Ett handlingsprogram (Arbetslinjen 2,0) ska arbetas fram som ska bidra till valmanifestet 2026 men också staka ut den politiska riktningen för hela 2030-talet.

I eftervalsanalysen identifierades att vi tappat bland kvinnliga väljare och storstadsväljare samt att röstsplittringen är stor i flera kommuner. Därför har det redan nu startats tre arbetsgrupper som ska djupstudera hur den utvecklingen ska kunna vändas i nästa val. – Här hade Karin Enström ett glädjande besked till oss seniorer: Vårt enträgna påpekande att Moderaterna tappade många äldre väljare i valet 2023 har nu lett till att en fjärde arbetsgrupp kommer att starta upp efter årsskiftet för att vinna 65+ väljare!

Avslutningsvis konstaterade Karin Enström: Valrörelsen är inte allt – Allt är valrörelse! Ett enat parti är grunden – ska vi vinna måste vi jobba tillsammans!

Seniordagen avslutades som sig bör med ett föredrag av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Hon betonade framför allt tre saker: arbetslinjen 2.0; vikten av att värna välfärdssystemet – inte minst genom att stoppa de felaktiga utbetalningar om 18 miljarder kronor som beräknas gå till den organiserade brottsligheten – samt att stärka alla pensionärers ekonomi samtidigt som livsinkomstprincipen värnas. Hon framhöll också att regeringen nu rättar till den orättvisa som de födda 1957 drabbades av när pensionsåldern höjdes med ett år utan att vissa skattebestämmelser ändrades. Ca 120 000 personer födda 1957 får vardera närmare 30 000 kronor i kompensation. Vidare nämnde hon att regeringen i juni i år lade fram en proposition till Riksdagen om välfärdsteknik (digital teknik i form av exempelvis läkemedelsautomater). Bland övriga pågående reformer för en tryggare och säkrare äldreomsorg tryckte hon på: stärkt medicinsk kompetens i kommunerna; uppdrag om uppdaterad demensstrategi och utredning om stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka. Anna Tenje underströk slutligen att fokus framåt måste vara att trygga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen, att stävja bidragsfusk och välfärdsbrottslighet samt att återupprätta arbetslinjen.

Det är bara att konstatera att årets Seniordag som vanligt hade ett synnerligen innehållsrikt, inspirerande, varierat och väl sammansatt program

Ingemar Nilsson Kerstin Malmer

Ordförande MSSAU Vice ordförande MSSAU