Stjörnmálalæstanda.

Páð er ekki bjart framundan í íslensku þjóðfélagi er marka má alla þá umræðu sem í gangi er. Aflasamdráttur, er undirrótin ásamt mikill fjarðþestinga undanfariin ár. Nú eykst atvinnuleysid hróðum skrefum, uppsagnir starfsfólks er daglegt brauð, gjaldþrot blasa við í morgun atvinnufyrirtækju.

Ríkissjóður er rekinn með halla og páð eykur skuldir þjóðarþúsins. Séstarlega ber að skóða það hve hlutfall erindra lana er hátt og greiddslubyrði lana hækkar ört. Ef við umsómi við þjóðarframleiðslu þá eru skuldir konunar upp lýrur 50% og greiddslubyrðin orðin 30%. Mann hafa utskýrt þetta með þeim hætti að 3.hver þorskur fari í greiddslu afborgana og vahta af lánnum. Páð er of stórt hlutfall, en við skulum þó skóða það, að hér er midað við þjóðarframleiðslu sem nefur verð að dragast saman. Páð er auðvitað ekki sama hvort við eru um að tala um að veiða megi 450.000 tn af þorski eða 210.000 tn. Úg svipað gildir um áðrar fisktengundir, þó skerðingin sé ekki eins mikil. Við getum bara litit á okkar heimilisreikstur til viðmidunar. Ef tekjurnar fara að einum þríðja hluta í að greiða afborganir og vexti, þá er það orðið mæð mikil. Þa eiguðum við eftir að kaupa í matinn, greiða húsnaðiskostnað, menntunarkostnað barnanna, fátæð, heilsugæslu, sem nefur hækkað um 35% á sama tíma og framfærsluvísitalan nefur hækkað um 14%. o.fl. o.fl. Þetta er vissulega alvarlegt máli.

En við hofum það lika gott á öðrum sviðum. Við búum ekki við ógnir styrjalsa, konur og börn eru ekki að flóttu undan ændandi velbyssum. Við þurfi ekki að hírast í flóttamannabúðum. Úg við eiguðum þetta land, en þá a.m.k. sem getur brauðfætt okkur af auðlindum sínum. Úg húsnaði er nóg af á Islandi, þó að misskipt sé. Við eiguðum tilkölulega ömengið umhverfi. Audnir fjallanna og öbyggdirnar búa yfir þeim eðumum sem ekki verða metin til peninga.
Bjóðin er með hetur mennfæðri bjóðum og því rík af mannaúði.
Hvad erum við þá að kvarta?

I ljósí þeirra húrmunga sem aðrar bjóðir sumar hverjar mega pola þá verða okkar vandamál ekki stórvægileg.


Þau markmið sem rikissljórnin sem nú situr hefur sett sér er fyrst og fremst að ná niður halla ríkissjóðs. Þá er gert með því að höggva af miklum móð og skíra niður. Ekki finnst mér að þær sé þess gætt allt af meta afleiðingarnar. Því til sönnunar er hægt að nefna nokkur dømi.

Samt vantar upp á á endar nái þar saman. Og 75 milljónir vantar á Landakot á þessu ári. Sem sagt á flestra áliti hefur akkurat enginn sparanaður náðst. Tilraunin kemur út á nulli, en raskið og rugliðið hefur sin áhrif á alla starfsemi sjúkrahúsanna og nidurskurður á Landspítala er m.a. að koma nuna fram í uppsögnun hjúkrunarfæðinga.

Það hefur nidurskurður í skólakerfinu líka mikil áhrif og ég þarf líklega ekki að orð lengja það mikil. Það er mál sem snertir okkur allar meira eða minna og víð pekkjum líklega allar nært á dæmi um það.


Meira tekjur mætti háfrar af rasteignum rikisins út um allt land.

En ég ætla að fjármálahöpurinn komi betur inn á þessi mál, en þau hljóta þó að skarast nokkuð.

En er ég held mér við stjórnmaðlaastandið, þá er rikisstjórnin því marki brennd að trúa á frjálshydrogjuna eins og Guð. En aðferdir og kenningar frjálshydrogjunnar sem fyrst og fremst midast við hægsmuni viðskiptalitsins og hinnar frjálfi samkeppni er ekki með öllu hægt að heimræra upp á íslenskt samfélag.
Hun má af tallokar sem hér koma á Óttir.
Eg bakkja ykkur fyrr.

Á það lýsir ekki vandamál okkar þar sem markadurinn er oft svo smár og fámmennur að markadþogmálin gilda ekki. Bretar og Bandaríkjumenn hafa í raun vidurkennt það að eintómur samdráttur og tilraunir til að ná niður rikishalla á samdraytttartimum verður til þess að magna samdráttinn.


Gengisfellingu er hafnað og rætt er um lækkan kostnaðar fyrirtækjamanna. Sum lækkan felst í því að lækka hugsanlega tryggingargjald sem atvinnurekendur greiða og að fella niður aðstöðugjaldíð.

Betta hvortveggja eru þo almennar aðgerdir sem ákveða verður á Alþingi. Hannig að eðlilegra hæfði verið að rikisstjórnin stæði fyrir þessum viðræðum, en það synir umræðuleysi hennar hvernig komið er.

Á dag má segja að ástæðið sé hannig að það er biðstada, það getur líka verið lognið á undan storminum. ÞEF ekki fer eitt hvat að gerast þá kemur hér skriða gjalidæta, og eða lokana fyrirtækja. Þau eru rekin með halla frá degi til dags. Þau geta ekki halidu uppi atvinnu vid þær aðstæður. Annaðhvort verða að koma til verulegar kostnaðarlækkanir eða gengislækkan. Það er meiri stuðningur við kostnaðarlækkanir almenn, en enginn vill þó verða fyrstur til að taka á sig auknar byrðar.

Það hefurverið vitnað til bæði Svia og Færeyinga. Sviar völdu þá leid að lækka kostnað. Færeyingar hafa halidu áfram skuldasöfnun árum saman og hafa nú nánast misst sitt einnahagslega sjálfstæði.

Vid verðum að finna okkur leid, islenska leid út ur þessu einnahagsöngþveiti. En ég tel að mitt hlutfærk í þessum umræðum hafi ekki verið að benda á einhverja eína leió. Vid eigum eftir að ræða málin í dag, og innlegg í umræðuna verða þeir málaflókkar sem hér koma á eftir.

Ég pakka ykkur fyrr.
STARF ÞINGKEVENNA

Um stjörnmaðlaástandið stödugt við ræðum.
stöndum í pontu, og þjóðina fræðum.
Um frumvörp og tillögur erum að fjalla,
og fáum að berjast við andlausa kalla.
Svo skundum á landsfund og skyrum út málin
Skóðum og hugsum sem þjóðarsálin.
Höparnir munu svo hælta til haga,
heilímiklu efni, sem á að laga.