Pensjonistforbundets innspill til Arbeids- og sosialkomiteen

**Høring om statsbudsjettet 20. oktober 2022**

**Forhandlingsrett**

Pensjonistforbundet krever at løpende pensjon og trygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger med en ramme om lag lik lønnsveksten. Det er et viktig demokratisk prinsipp at landets nærmere 1,4 millioner pensjonister og trygdede sikres medinnflytelse over egen inntekt og levekår. Ved å oppheve underreguleringen og innføre forhandlinger sikrer vi at inntektene til alderspensjonistene og trygdede ikke sakker akterut, og at vi har virkemidlene for å utjevne forskjeller og utrydde fattigdom blant de nevnte gruppene.

**Lave pensjoner**

Minstepensjonsnivåene ligger i dag så lavt at mottakerne har en inntekt som ligger under
fattigdomsgrensen (EU60). Vårt mål er at ingen i Norge skal ha en pensjon fra folketrygden som ligger lavere enn EU60-nivået. Det er for tiden høy prisvekst, særlig på nødvendighetsgoder som mat, strøm og drivstoff. Dette rammer pensjonister med lav inntekt hardt. Skattesystemet bør benyttes til å skape en mer rettferdig omfordeling av verdiskapingen. Minstepensjonister har imidlertid så lav inntekt at de ikke betaler inntektsskatt, men de betaler andre indirekte skatter og avgifter, slik som merverdiavgift og kommunale avgifter. Regjeringen har foreslått redusert inntektsskatt for inntekter under 750 000 kroner, og våre beregninger viser at en lønnstaker med 600 000 kroner i inntekt får skatten redusert med om lag 2 300 kroner i 2023. En minstepensjonist får imidlertid ingen bedring av kjøpekraften gjennom de foreslåtte skatteendringene. Vi krever derfor økt minstepensjon for å styrke kjøpekraften også for pensjonister med lav inntekt.

**Etterlattepensjon i folketrygden**

Det ble i desember 2020 vedtatt av regjeringen Solberg og FrP at etterlatteytelsene til alderspensjonister i folketrygden skal utfases på sikt. Det innebærer at personer som mottar ny alderspensjon fra folketrygden ikke lenger har noen etterlatteordning som alderspensjonist. Det ble også vedtatt at de som mottar etterlattepensjon og er født i 1944 eller senere ikke skal få en årlig oppregulering av ytelsen, slik at pensjonen reelt sett svekkes år for år. Dette er vi sterkt kritiske til.

Dagens etterlatteordning for alderspensjonister gir over 120 000 pensjonister, hvor 95 prosent er kvinner, en gjennomsnittlig økning i sin pensjon på om lag 40 000 kroner i året. Ved å utfase etterlatteytelsene for alderspensjonister i folketrygden vil inntektsulikheten øke, og spesielt vil kjønnsforskjellene forsterkes ved at kvinner rammes hardest av innstrammingen.

Vi viser til at dagens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kalte det «*et historisk brudd med vår tradisjon for utbetaling av målrettede velferdsytelser som skal medvirke til mer jambyrdige forhold mellom folk*». De fremmet forslag om nødvendige lovendringer som sikret at rettighetene til etterlatte alderspensjonister ble videreført i reglene om ny alderspensjon fra folketrygden. Vi ber partiene sikre at Solberg-regjeringens innstramming reverseres nå som stortingsflertallet er endret. Etterlattepensjon bør tilpasses og gjelde også for årskull som er omfattet av ny alderspensjon fra folketrygden.

**Uføres alderspensjon – skjerming av levealdersjustering**

Vi viser til pensjonsutvalgets evaluering av pensjonsreformen, og forslag om endrede opptjeningsregler for uføre med ny opptjening i alderspensjonen fra folketrygden. Vi viser til at årskullene 1944-1953 fikk et eget tillegg som skjermet for om lag halvparten av virkningen av levealdersjusteringen. Uføre i årskullene 1954 og senere har ingen skjerming. Det er urimelig at uføre skal levealdersjusteres på lik linje med arbeidsføre som har anledning til å kompensere for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid. Vi viser til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen vil gjeninnføre skjermingstillegget for uføre, slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen. Pensjonistforbundet støtter ellers mindretallet i pensjonsutvalget sitt forslag om at uføre får opptjening til 67 år i ny opptjeningsmodell for alderspensjon, og at overgangen senere følger økningen i den foreslåtte normerte pensjoneringsalder.

**Samordningsfellen**

Samordningsfellen ble innført med pensjonsreformen i 2011 og innebærer at man kan tape hele tjenestepensjonen man har spart opp etter 30-40 års arbeid, dersom man jobber for lenge. Offentlig ansatte født fra 1944 til og med 1962 taper tjenestepensjon jo lenger de arbeider etter fylte 67 år.

Samordningsfellen motvirker det som skal være det viktigste målet med pensjonsreformen-at flere personer skal stå lenger i arbeid-, innebærer et milliardtap for samfunnet gjennom redusert arbeidsinnsats, og er svært urettferdig for dem som rammes. Pensjonistforbundet krever at samordningsfellen oppheves og at de som er berørt må få beregnet pensjonen på nytt og få etterbetalt det de har tapt.