Sveriges Demokratisering

*Bok: Levande historia 9, sid.: 297–304*

**Kampen Emot Industrin**Under 1870-talet var Sverige i en ny utvecklingsfas, järnvägen expanderades, massor av fabriker byggdes och varor transporterades kors och tvärs, inom- och utombords. Industriägarna investerade starkt för att utnyttja den här ”guldrushen” och hålla sig konkurrenskraftiga. För att kunna driva den här nya produktionen behövdes massvis av människor. Arbeten skapades över hela Sverige, produkter såldes och ekonomin förstärktes. Innan dess var många arbetare självförsörjande genom jordbruk och lokal handel. Dom nya lönerna varierade fast många fick stabilare levnad och hade råd med mer lyx i vardagen.

Stora pengar tjänades in fast till slut minskade kravet för timmer och arbetsgivarna sänkte löner mellan 15 och 20 procent för att fortsätta tjäna in samma vinster. Arbetarna vägrade att jobba för så låga löner och började strejka, 18 sågverk stod stilla hela vägen till Norrlandskusten. Dom tänkte inte fortsätta tills lönerna höjdes igen. Att timern inte såldes borde kosta arbetsgivarna ansåg dom, inte arbetarna, fast det var dom inte sams om.

Denna strejk var den största som uppstått under 1800-talet, fast det styrande stod inte på deras sida och var bestämda på att ta stopp på det. Regeringen beslöt att det var försök till revolution och skickade in ett tusen soldater och en kanonbåt till Sundsvall.

Curry Treffenberg, Sveriges landshövding, fick strejken att falla ihop genom att låta militären omringa arbetarnas mötesplats med hotet att dom skulle behandlas som *”lösdrivare”* om dom inte gav upp*.*

Alla var tvungna att nöja sig mid låga löner och sju hundra arbetare förlorade sina jobb, en stor förlust för hela aktivistgruppen. Dom förstod att dom behövde organisera sig själva för att kunna slå igenom. Arbetarna tog en ny strategi med strejkkassor och började bildade fackföreningar som tryckte för högre löner, en säkrare arbetsmiljö och åtta timmars arbetsdag för alla.

Runt 1880-talet sammanslöt sig flera specificerade fackföreningar till fackförbund i olika delar av landet, någonting som gav dom mycket mer makt för att kunna strejka eller stänga ner produktion strategiskt med ökat stabilitet emot arbetsgivarnas metoder.

**Folkrörelsen Under Industrialiseringen**

Industrialiseringen i Sverige ledde till ett kraftigt behov för flera arbetare på en helt ny skala. Det fanns inte regleringar på plats för att effektivt kunna stötta den här nya arbetskraften så industriägare fick till stor del bestämma reglerna över arbetsmiljön själva.

Gruvarbete var i stort krav fast under denna tid fick många jobba i svåra situationer med dålig belysning, utrustning och även fladdermöss som bosatte sig i vissa borrhål.

Enligt Per-Olof Viker, en fördetta gruvarbetare, beskriver han att dom inte använde pannlampor alls i gruvorna tills ungefär 1958. År 1956 började Per arbeta i en värmländsk gruva i [Långban](https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngban#L%C3%A5ngbans_j%C3%A4rnv%C3%A4g) där han minns hur dom brukade ställa ner en karbinlampa vid Nya Schaket och en vid Storgruvans arbetsrum, ett avstånd på ungefär 100 meter. När dom sköt den här vagnen för hand var det helt kolsvart mellan sträckan. Vagnen var den enda vägledningen i mörkret. *(Jan, 2010)*

Industrialiseringen ledde nya arbeten och högre inkomster för många fast det betydde också fler köp, högre efterfråga för varor och då högre priser. Folk behövde arbeta längre och tillverka mer för att kunna skaffa mat och varor under den nya ekonomin.

Dessa omständigheter utlöste en reaktion av förbund och partier som kämpade för bättre arbetsmiljö och regleringar, dom ville omvända makten till folket och stoppa industriägarnas girighet. Partiernas strategi varierade mellan var och en under denna tid men dom främsta involverade var:

1. **Arbetarpartiet (Socialdemokraterna)**Ville att produktioner och arbetsplatser skulle socialiseras och ägas av folket genom en revolution. Dom ändrade sedan mål till att pressa för högre löner och bättra arbetsmiljö. *(Socialdemokraterna, 2024)*
2. **Kommunisterna (Vänsterpartiet)**Sträva först till att göra Sverige kommunistiskt fast ändrade senare fokus till jämställdhet och klimatomställning. *(Vänsterpartiet, 2025)*
3. **Bondeförbundet (Centerpartiet)**Advocerade för jordbrukare och ville anordna bättre priser för lantbruksprodukter. Nuförtiden siktar dom för att folket ska ha egna fria val, jämställdhet och klimatförbättring. *(Centerpartiet, n.d.)*

Fackförbunden drev en stor del av förändringarna genom strejker och till slut, Sommaren 1889 kom krav för säker arbetsmiljö under [yrkesfarelagen](https://www.kursnavet.se/kurser/arbmiljo/kurs/yaoa.html/) där tre inspektörer anlitades för att kontrollera Sveriges fabriker.

Även fast företagarna behövde följde regler använde dom flera metoder för att dölja sina olagliga praktiker. Under en inspektion av tobaksfabrikanter [Bröderna Fick](https://tobakshistoria.com/?portfolio=fick-co-f-d-fickch-f) blev fabrik inspektören Gustaf Uhr lurad med en hastig visning genom lokalerna som egentligen hade 15 gömda arbetare och väggarna täckt med svampväxt.

September År 1907 blev 60 arbetare avskedade från sina jobb på Stockholms Sockerbageribolag när dom försökte gå med i Svenska bageri- och konditoriarbetarförbundet fast dom fick senare tillbaka sina jobb efter en dialog med fackförbundet. *(Stockholms Stad, 2022)*

**Sveriges återförening**

Sverige började ta dom största stegen till återförening under 1920 med åtta timmars arbetsdagar, 48-timmarsvecka med sex dagar arbete i veckan.

- 1921 med allmän rösträtt vilket gav medborgare inflytandet att rösta fram arbetskrav.

-1906–1938 med organisationsrätten att fritt gå med i och bilda fackföreningar eller organisationer. *(SO-rummet, 2019)*

Idag har Sverige ett system som arbetar tätt intill föreningar och unioner. Enligt *(Unionen, n.d.)* har dom själva 89 000 arbetsplatser bundna. Arbetsmiljöverket inställer lagar och regler mot ohälsa, olycksfall och arbetsmiljö samt till rätt till pauser och arbetstider m.m. *(Arbetsmiljöverket, 2025.)*

*Referenser*

Jan, K. (2010). *Hur var det att arbeta i gruvan?* Varmlandsmuseum. Hämtad februari 3, 2025, från [https://varmlandsmuseum.se/langban/fordjupningar-langban/hur-var-det-att-arbeta-i-gruvan/](https://varmlandsmuseum.se/langban/fordjupningar-langban/hur-var-det-att-arbeta-i-gruvan/uvan/)

Demokraterna, S. (2024, 11 september). *Ideologi - den demokratiska socialismen*. Socialdemokraterna.se. Hämtad den 10 februari, 2025, från <https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/ideologi/>

Partiet, V. (2025, januari 20). *Vår politik*. Vansterpartiet.se. Hämtad februari 10, 2025, from <https://www.vansterpartiet.se/var-politik/politik-a-o/>

Partiet, C. (2024). *Vår politik*. Centerpartiet.se. Hämtad februari 10, 2025, från <https://www.centerpartiet.se/var-politik>  
Stad, S. (2022, mars 23). *Arbetsrätt och föreningsfrihet*. Stockholmskällan. Hämtad februari 12, 2025, från <https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/demokratisering/motesfrihet/>

S. R. (n.d.). *Fackföreningarnas framväxt*. Hämtad februari 14, 2025, from [https://www.so-rummet.se/kategorier/fackforeningarnas-framvaxt#](https://www.so-rummet.se/kategorier/fackforeningarnas-framvaxt)

Unionen, U. (n.d.). *Om Unionen*. Hämtad februari 14, 2025, från <https://www.unionen.se/om-unionen>

A. (2025, januari 27). *Lagar och andra regler om arbetsmiljö*. Hämtad februari 17, 2025, från <https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/>