# **ÄN KLAPPRAR HJÄRTAR MED FRISKA SLAG, OCH DEN LJUSNANDE**…

Innehåll

[**ÄN KLAPPRAR HJÄRTAR MED FRISKA SLAG, OCH DEN LJUSNANDE**… 1](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072187)

[**Ett Vårdsverige på gränsen till sammanbrott** 3](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072188)

[**Så mins Arga revisorn den legendariske Ernst Hugo – Gråkappan** 4](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072189)

[**Röda Rummet** 5](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072190)

[**En kort föreläsning om sjukvårdspolitik under det tidiga 2000-talet** 7](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072191)

[**Ernst Hugos långrandiga och obegripliga förklaring till sitt nervsammanbrott** 8](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072192)

[**Myndigheten Vårdanalys** 9](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072193)

[**Dr. Munthe hindrar Srtypar-Ernst-Hugo från att våldföra sig på en till riksrevisor** 11](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072194)

[**Fattigdom och sjukdom fördras med jämnmod, när den delas lika** 12](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072195)

[**Dr. Munthes bragd på Riksrevisionen den 4 oktober 2018** 13](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072196)

[**Slutet på berättelsen om EH närmar sig** 14](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072197)

[**Behöver vi fler läkare inom primärvården eller fler Babels hus?** 15](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072198)

[**Bättre konkurrens är nyckeln till en bättre primärvård** 17](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072199)

[**Arga revisons observationsstudier och hans specialgranskning av Capio i Viksjö** 18](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072200)

[**Om nätläkare och Arga Revisorns två första försöka med Capio GO** 19](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072201)

[**Arga revisorns besök på Capio och om hans tidigare och nuvarande anamnes** 20](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072202)

[**Svensk akutsjukvård när den är som bäst** 21](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072203)

[**Vem bryr sig om hur det var 2012, säger Capios läkare. – Kom till saken!** 22](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072204)

[**Bröderna Markstedt är och The Marx Brothers** 23](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072205)

[**Var och en sin egen doktor och meningen med livet** 24](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072206)

[**Att gå till Capio i Viksjö eller till Capio Go, det är den frågan. Månn´ ädlare att…** 25](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072207)

[**När snålheten bedrar visheten** 26](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072208)

[**Sköna maj välkommen** 26](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072209)

[**Tredje gången gillt för Capio Go** 27](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072210)

[**Nya datorstrul får Arga revisorns hjärta att rusa** 28](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072211)

[**Arga Revisorn vill starta en statlig utredning om nätläkare och andra kvackare** 29](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072212)

[**Capio och deras läkare klarar sig alltid** 30](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072213)

[**Ännu ett misslyckat besök på Capio samt mer om Colitis och om dr. Munthe** 31](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072214)

[**Mer om släkten Munthe** 33](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072215)

[**Omvända roller** 33](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072216)

[**Se upp för inkompetenta hyrläkare och stäng alla dörrar och grinar!** 34](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072217)

[**Tusentals patienter dog i onödan under coronapandemin** 35](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072218)

[**Bör man hedra eller bör man skratta åt jämnställdmyndigheten** 35](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072219)

[**Om våren har vi våra ljusa stunder** 37](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072220)

[**En stillsam cykeltur ut till utanförskapsområdet Söderhöjden** 38](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072221)

[**Söderhöjden är mycket bättre än Söderdalen och Bälstadalen** 38](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072222)

[**Riv pyramiderna** 39](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072223)

[**Revision i Coronans tid** 40](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072224)

[**I Sverige är furorna heliga träd** 41](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072225)

[**Arga revisorns minnen från Almstriden i maj 1971** 42](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072226)

[**Ja! Vi elsker detta landet** 44](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072227)

[**Ett tungt återtåg från Söderhöjden genom Bälstadalen till Fäbodsområdet** 45](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072228)

[**Håller Arga revisorns hjärta på att brista** 47](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072229)

[**Klockan klämtar för dig** 48](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072230)

[**An Apple a Day keeps the Doctor Away** 49](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072231)

[**Den nye Argan tar nya tag** 50](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072232)

[**Änglavakt** 51](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072233)

[**Vi förstår allt och vi vet ännu inte om vi lever i den bästa av alla världar** 51](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072234)

[**Den barmhärtige samariten** 53](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072235)

[**Hon skall öppna pärleporten** 54](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072236)

[**När nöden är som störst, är hjälpen som närmast** 54](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072237)

[**Järfällas rödgröna trafikpolitik** 55](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072238)

[**Almakliniken** 56](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072239)

[**BAS-bygget och husläkarreformen** 57](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072240)

[**Om Askar och Almar och annat heligt** 58](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072241)

[**På Järfälla kyrkogård** 59](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072242)

[**Kyrkoherden** 60](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072243)

[**Morgonstund har guld i mund** 61](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072244)

[**Om Almaklinikens namn och om nordisk mytologi** 62](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072245)

[**Dr. Anna Drejestam** 64](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072246)

[**Kick off för liberalerna och Arga revisorns återkomst** 65](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072247)

[**Åter till Almakliniken** 66](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Argan%20ÄN%20KLAPPRAR%20HJÄRTAR%20MED%20FRISKA%20SKAG.docx%20Kopia.docx#_Toc108072248)

## **Ett Vårdsverige på gränsen till sammanbrott**

Det var en regnig och dyster morgon i maj 2022 som Lars Markstedt av en tillfällighet hittade och läste promemorian *Myndighetens för vård- och omsorgsanalys* – *Primärvården i belysning – Jämförelser mellan regioner/landsting 2011 – 2015.* Promemorian låg underst i ett hav av böcker, forskningsrapporter, självdeklarationer och andra mindre viktiga papper. Dessa skrifter låg staplade i stor en halv meter hög på hög på *Arga revisorns* del av ett fyra meter långt skriv- och databord. Han delade arbetsplats med sin hustru Anne-Marie Holm, som hade perfekt ordning på sin del av arbetsbänken. I promemorian (*Vårdanalys PM 2017: 5*) stod sammanfattningsvis följande:

*Mellan 2011 och 2015 har primärvårdens nettokostnader per invånare ökat med drygt 3 procent, men man kan ändå inte tala om någon ambitionsökning. Tvärtom har primärvårdens kostnadsandel minskat med knappt en halv procentenhet i förhållande till övrig hälso- och sjukvård. Inte heller kan man tala om någon ambitionshöjning för de två största personal­kategorierna inom primärvården: läkare respektive sjuksköterskor. Antalet läkare per hade visserligen ökat något under de fem åren, men andelen allmänläkare hade minskad. Samtidigt minskar antalet sjuksköterskor per invånare i primärvården.*

*Det finns viss statistik över primärvårdens processer eller prestationer, men den fångar bra en liten del av primärvårdens verksamhet. Under de åren 2011– 2015 minskade antalet fysiska besök per invånare med i genomsnitt 9 procent. Samtidigt varierar besöksvolymen i primärvården mellan cirka tre och ett halvt besök per invånare i Stockholm till cirka två besök i Värmland.*

*Det är svårt att få en tydlig bild av primärvårdens tillgänglighet eftersom olika källor och mätmetoder ger delvis olika resultat. Den sammantagna bilden är dock att tillgängligheten har försämrats över tid och att skillnaderna mellan landsting är stora. Andelen som får tid för ett läkarbesök inom sju dagar varierar och var år 2016 i genomsnitt 93 procent i den bästa regionen 80 procent i den sämsta. De regionala variationerna är ännu större när det gäller andelen som kommit i kontakt med vården via telefon samma dag. Dessutom fanns det vårdcentraler där endast 50–60 procent får sitt besök inom sju dagar. Patienter, som är hänvisade till dessa vårdcentraler, har alltså av en dålig tillgänglighet.*

*Det saknas till stor del mått för att bedöma primärvårdens medicinska kvalitet, men de begränsade data som finns indikerar att kvaliteten har försämrats. Jämförelser av patientrapporterade utfall och medicinska resultaten präglas av stor osäkerhet, eftersom de påverkas av en rad individspecifika förhållanden som det är svårt att justera för. Det är också svårt att följa upp den patientrapporterade kvaliteten över tid, eftersom man inom primärvården i stor uträckning saknas uppgifter om den medicinska kvaliteten.*

*Under åren 2011 – 2015 har kostnaden per primärvård i primärvården i genomsnitt ökat med 8 procent i fasta priser, justerat för besökstyp, befolkningssammansättning och geografiska förutsättningar. Det innebär att produktiviteten i primärvården har minskat. Samtidigt är skillnaderna mellan regionerna/landstingen är så pass stora att primärvårdens samlade nettokostnad för 2015 skulle ha minska med cirka 11 procent eller cirka 4,3 miljarder kronor om samtliga regioner/landsting hade motsvarande kostnad per besök som de med lägst kostnad.*

*Förtroendet för den primärvården är också svagt bland befolkningen och har legat ca personkontinuitet till läkare. Man kan även se en samvariation mellan hög personkontinuitet och kortare besök. Hög produktivitet sker således inte på bekostnad av den patientrapport­erade eller medicinska kvaliteten. En möjlig förklaring är snarare att hög kontinuitet innebär att läkaren känner till patientens sjukdomshistoria, vilket gör besöken kortare. En låg andel hyrläkare samvarierar med såväl högre tillgänglighet och förtroende som lägre kostnader per besök.*

När Lars har läst igenom och hunnit smälta Vårdanalys intressanta promemorian frågar han sin hustru Anne-Marie: *Vet du av vem och när jag fick den här promemorian?*

Anne-Marie läser titeln och söker sedan på sin dator under mappen *Lars inkorg*. Efter en minuts letande svarar hon sarkastiskt: *Du har inte fått den av mig eller Post Nord i alla fall. Men eftersom du hittade den underst i högen har väl promemorian legat och skräpat några år på ditt skrivbord. Jag skulle inte stå ut en minut om jag hade en sådan röra som du har. Varför scannar du inte in de dokument du vill spara och slänger resten?*

Lars svarar inte. Orsaken är nämligen att arkivet i hans dator är ännu rörigare än de dokument som han har stoppat in i den överfyllda bokhyllan eller staplat på skrivbordet. Anne-Marie har hundratals gånger klagat på att hennes man har en sådan oordning och att han alltid lägger saker och ting på nya ställen i huset. Gång på gång har hon sagt: *Lägg dem på samma ställe!* – Och gång på gång har han svarat: *Samma ställe som vad*?

Han vet i varje fall att han inte har läst promemorian från Vårdanalys tidigare, för det skulle han ha kommit ihåg. Som fritidspolitiker skulle Lars i så fall ha reagerat och i valrörelsen 2018 ha hänvisat till myndigheten Vårdanalys slutsatser, då han talade med väljarna på gator och torg. Gång på gång hade han sagt till väljarna att Liberalerna (L) inte kommer att slösa bort skattebetalarnas pengar på onödig byråkrati, utan att man vill använda pengarna för att bl.a. få en bättre närsjukvård i Järfälla. Inte en enda väljare hade i valrörelsen 2018 haft något emot att man skär ned på sjukvårdsadministrationen och ingen tyckte heller att man borde föra över ännu mer pengar från primärvården till den slutna vården.

Liberalerna i Järfälla hade i valrörelsen 2018 sagt att man ville dämpa bostadsbyggandet och koncentrera sig på att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla kommunens kärnverksamheter. Lars sade till väljarna att han ville att kommunen inte skulle göra så mycket, utan att medborgarna själva, var för sig eller genom samverkan föreningar och samfund, fick lösa sina problem. Stat och kommun kan inte ansvar för medborgarnas liv från vaggan till graven, utan civilsamhället måste mobiliseras. Detta budskap gick hem. L ökade med 40 procent Järfälla.

## **Lars/Arga revisorns bejublade framförande av Hamlet och My Waytolkni**

Plötsligt hörs en åskknall. Det är ovanligt att med åska i maj och ännu ovanligt att man bara hör en enda knall. Anne-Marie och Lars ser på varandra, men det kommer ingen mer åskknall. och vad övrigt är, är tystnad, att man bar hör en knall. Nu rasar plötslig Lars ihop och galler ned på mattan och ropar: Jag dör, jag dör.

Anne-Marie återgår dock till sitt arbete såsom om hon inte hade hört Lars utrop.

Nu dör lars, men innan han dör hinner han säga: *Vad övrigt är, är tystnad.*

Anne-Marie ser nu på sin avlidne man. Hon tar rollhäftet från Lars amatörteaterförening och läser (Hamlet akt 5 scen 2): O, där brast ett ädelt hjärta! Dyre prins, god natt!

Lars reser sig upp och säger: Det är inte över förrän den feta damen börjar sjunga. Sedan googlar han fram Frank Sinatra, som sjunger *My Way* med så hög volym att datorbordet vibrerar:

*And now the end is near / And so I face the final curtain  
My friend, I′ll say it clear / I'll state my case, of which I′m certain  
  
I've lived, a life that's full / I travelled each and every highway  
And more, much more than this I did it my way  
  
Regrets, I′ve had a few / But then again, too few to mention  
I did what I had to do/ I saw it through, without exemption  
  
I planned each chartered course / Each careful step along the by-way  
And more, much more than this/ I did it, my way*

*Yes, there were times/ I′m sure you knew  
When I bit off, more than I could chew  
But through it all, when there was doubt  
I ate it up and spit it out  
I faced it all, and I stood tall  
And did it my way  
I've loved, I′ve laughed and cried  
I've had my fill, my share of losing  
And now, as tears subside  
I find it all so amusing…*

Både Frank Sinatras och Lars röster tystnade plötsligt och det blixtrar till i rummet. Lars vänder sig om och ser att Anne-Marie ryck ut sladden till hans dator. Hon utbrister:

*Jag är inte road! Sätt dig ned och läs de där promemorian, men håll tyst. Det finns faktiskt folk här i rummet som försöker att arbeta och inte bar roa sig. Jag håller på att skriva en valbroschyr till min personvalskampanj. – Nej! Nej! Jag vil inte ha någon hjälp av vare sig eller av Arga revisorn.*

Lars sätter sig ned och sätter i datorsladden igen. Nu står det som i blixtbelysning klar för honom/*Arga revisorn* var ,när och hur han hade plockat åt sig myndigheten Vårdanalys promemoria. Det var kort efter valet 2018, då han skulle hälsa på sin gode vän Ernst Hugo på Riksrevisionen. Ernst Hugo och *Arga revisorn* hade varit arbetskamrater på den gamla statliga revisionsmyndigheten (RRV) under åren 1967 – 1994 låg på Lilla Essingen och under åren 1995 – RRV hade flyttade till Drottninggatan intill Strindberghuset. De hade delat rum och medarbetare under många år och de kände varandra väl, trots att de på RRV bara då och då brukade titta in på verkets huvudkontor för att höra om deras medarbetare hade några ”*major problems*”. Men det var sällan som medarbetarna behövde deras hjälp. Därför kunde Ernst Hugo och *Arga revisorn* försätta att arbeta på distans. De hade också tid för att resa i Sverige och se hur folk hade det. Inom statsförvaltningen var de fruktade eftersom det likt Gråkappan oväntat och överrumplande kunde dyka upp revidera en myndighet då inte myndighetens chef var på plats.

## **Så mins Arga revisorn den legendariske Ernst Hugo – Gråkappan**

Det var den 4 oktober 2018 som *Arga revisorn* tidigt på morgonen hade cyklat in från Järfälla till Övre Östermalm för att besöka Ernst Hugo på hans nya kontor på Riksrevisionen. Ernst Hugo skulle egentligen ha gått i pension 2008, men tack vare den tidigare statsministern Reinfeldts nya och mer flexibel syn vid vilken ålder man borde skicka iväg statstjänstemän utför etterstupa hade Ernst Hugo lyckats klamra sig fast på sin fasta tjänst på Riksrevisionen. Ernst Hugo hävdade att eftersom han hade ett förordnade som revisionsdirektör av den gamle kungen och hans förordnade bara hade undertecknats av Gustav VI Adolf, men inte av Gun­nar Sträng hade glömt bort att kontrasignera utnämningen, så var det bara den nuvarande monarken som kunde entlediga Ernst Hugo. Dessutom hävdade han att Riksrevisionen bara betalade honom hälften av den lön som de tre riksrevisorerna hade. Under 2008 råddetdet dessutom en finanskris i världen. Ernst Hugo gjorde dagliga uppdateringar på hur många miljoner kr som statsverket skulle kunna spara genom att låta honom vara kvar till han fyllde 75 år. Denna ytterst rimliga begäran var SACO beredd att driva till centrala förhandlingar. Men det vågade inte arbetsgivaren, så därför fick Ernst Hugo behålla sin tjänst, och han kom att bli en legend inom statsförvaltningen.

Att Ernst Hugo fick var kvar på sin tjänst blev verkligen en rejäl besparing för statsverket. År 2017 läckte nämligen Ernst Hugo uppgifterna om en stor skandal på Riksrevisionen. De tre riksrevisorerna fick då i tur och ordning sparken eller avgick frivilligt. Full bemanning med tre riksrevisorer blev det först 2019, dvs. efter det att ”Gråkappan” den 4 oktober för sista gången var i tjänst på Riksrevisionen. Men det gå än idag rykten om att ”en kompis till min kusin” med egna ögon har sett Gråkappan nere på arkivet på myndigheten XX.

*Arga revisorn* tror inte på spöken, men han har med egna påhittade skräckhistorier bidragit till att håla myten om ”Gråkappan” vid liv. Alla mutkolvar inom statsförvaltningen vet att kod­låsen på dörrarna till myndighetens arkiv lätt kan gå i baklås och att mobiltelefonerna kan sluta att fungera mitt i natten. Generaldirektörer och verkställande direktörer fruktar mer att ”Grå­kappan” skall upptäcka dem med fingrarna i syltburken än att Ekobrottsmyndighetens polis­operativa avdelning plötsligt gör en gryningsräd, utan att någon har läckt ut till dem om tillslaget.

## **Röda Rummet**

Nu den 4 oktober 2018 hade Ernst Hugo bara en knapp månad kvar på sin 50-åriga karriär som betrodd och ärbar statstjänsteman. Han hade redan blivit erbjuden bra konsultjobb inom läkemedelsindustrin och han hade tackat ja till två av erbjudandena. Han räknade med att han med sin erfarenhet skulle kunna köra båda anställningarna/uppdragen parallellt.

*Arga revisorn* hade sedan han fick sparken från RRV 2003 haft många digitala möten på Riksrevisionen, men han hade aldrig besökt myndighetens lokaler på Östermalm. Han visste emellertid att det fanns ett sammanträdesrum på tredje våningen och det rummet hade han bokat in. Han hade även sett till att färg och målarutrustning hade levererats till sammanträdesrummet.

Då *Arga revisorn* anlände till Riksrevisionen den 4 oktober kl. 9.10 slog han följe med en tidigare kollega från RRV. Livligt samtalande gled de förbi vakten och tog hissen upp. *Arga revisorn* steg av på den tredje våningen och hängde upp en skylt utanför dörren till där det stod: ***Sammanträdesrummet Vita Havet upptaget den 4 oktober pga. renovering. Var god stör ej – Kung. Byggnadsstyrelsen***.

Han bytte snabbt om till arbetskläder och målade sedan om det kommunalgråvita samman­trädesrummet i en lysande röd färg. *Arga revisorn* visste att denna renovering inte skulle gå obemärkt förbi. Men ingen skulle misstänka honom. Han hade ju inte målat rummet blå­klintsblått, utan i en ”pickalurvig” röd färg, dvs. i samma kulör som *Die Schlips der Sozialdemokrat.*

När *Arga revisorn* var klar tvättade han av sig med medhavd teknisk sprit och lämnade rummet. Han lät skylten på dörren var kvar, men han bytte ut bokstäverna på samman­trädesrummets namn *Vita Havet*. Det nya namnet blev *Röda Rummet*.

## **Ernst Hugo på gränsen till ett nervsammanbrott**

*Arga revisorn* var nu helt slut efter morgonens kroppsarbete, men han tar i alla fall trapporna upp till sin gamle kollegas rum. När han är nästan ända upp på den femtevåningen hör han hur Ernst Hugo vrålade rätt ut i luften: ***Politikerdjävlar!***

Dörren till kontorsplan 5 står öppen och vrålet hörs långt ned trapphuset. Lufttrycket från ”skriet” får *Arga revisorn* att tappa balansen, men han hugger tag i räcket så att han landar med ändan före på den hårda trappan. Det gör ont och han skriker: ***AJ!***

Nu hör *Arga revisorn* hur personalen på femte våningen kommer springande mot Ernst Hugos rum. Och nere i trapphuset hör han vakten ropa: *Vad har hänt? Skall vi ringa efter ambulans?*

Det hela lugnar dock ned sig och vakten får beskedet om att ”skriet” bara hade kommit från Ernst Hugo. Och genom den öppna dörren hör *Arga revisorn* hur Ernst Hugo nu skrattande förklarar för sina arbetskamrater:

*Det är ingen fara med mig. Det rör sig sannolikt bara om ett tillfälligt nervsammanbrott. Och orsaken är troligen att jag har läst alldeles för mycket och för snabbt. Jag har fått hundratals rapporter och utredningar, som en massa statliga myndigheter, var och en för sig, eller i samverkan, har börjat bombardera mig med.*

*Jag misstänker att Putin ligger bakom IT-attacken mot mig och att också Arga revisorn ingår i konspirationen. Den skojaren är nämligen den ende som vet att jag valde en hustru, som hade samma förnamn, som jag alltid haft som smeknamn på min dator. Jag har haft stordatorer och smådatorer, fast och bärbara datorer. Och jag har haft PC:ar och Mac:ar som* ***alltid*** *har strulat och enstaka år har jag haft datorer som bara har strulat* ***ibland****. Men oavsett typ, storlek, kön, färg och form har jag alltid kallat ”hen” för Britta. Så den senaste gången som jag gifte om mig valde jag en fru som hette Britta.*

*Arga revisorn är den ende som känner till vilket lösenord jag alltid har på mina datore. Ingen normal människa skulle tro att jag har valt ett så enkelt lösenord som Britta. Det var förresten Arga revisorn som hittade på smeknamnet Britta och som ordnade med en ny hustru åt mig efter det att min första fru hade blivit galen. Den skojaren påstod att Britta alltid blixtsnapp skulle lyda mina kommandon, om jag bara tryckte på rätt tangent. Men det var en vilseledande marknadsföring. Både min dator och min hustru agerar allt oftare som om de nu har en egen vilja. Nu kräver de att man tackar och tar emot, annars gör de tvärsom. Både min hustru och min dator strular och de samverkar för att göra mig galen. Titta här vad de har brackat på mig!*

Ernst Hugo pekar nu dels på en halvmeterlång inköpslista, som han hustru har skrivit för hand, dels på en tjugo titlar lång förteckning på nya rapporter och utredningar, som han har fått som bilagor till mejls från Socialstyrelsen (SoS), Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) m.fl. myndigheter.

*Du har väl inte laddat ned och läst dessa dokument,* undrar riksrevisorn Stefan Lundgren. *Du vet ju att vi här på verket bara får öppna dokument om vi vet kommer från en säker källa*.

*Jag ringde upp avsändaren och de sade att myndigheten hade skickat dokumentet till mig. De sade att de kände mig och att de visste att jag skulle läsa och gör något åt det problem som togs upp i rapporten*, säger Ernst Hugo lugnande.

*Men tänk om det var en rysk trollfabrik, som du ringde till*, utbrister riksrevisorn. *I fort­sättningen måste du vara försiktigare med att läsa och sprida sådant som kan vara ”fake news”. Be alltid avsändaren legitimera sig med Mobilt ID! Och läs inte så mycket! Det bästa är om du inte läser och skriver någonting alls!*

*Jag lovar att jag i fortsättningen inte kommer läsa en enda rapport eller utredning för lunch och bara 4-6 under eftermiddagen*, svarar Ernst Hugo. *Men till natten måste läsa något tråkigt dokument för att kunna somna. Under middagen och under kvällarna innan jag går till sängs kommer jag inte att läsa något alls, utan då är det vin, kvinnor och sång som gäller. Då blir det torr, kall och gratis champagne. Ni vet ju att jag bara dricker lättöl i tjänsten och att jag då aldrig låter någon bjuda mig på mat och dryck.*

Nu ropar riksrevisorns sambo: ***Kaffet är klart.*** Stefan är sambo Charlotte Roche jobbar som assistent åt de tre riksrevisorerna. Hon har nyss kommit ut med den kritikerrosade romanen [*Mädchen für alles* (Amazon).](https://www.amazon.de/M%C3%A4dchen-f%C3%BCr-alles-Charlotte-Roche/dp/3492054994) Men boken har inte sålt så bra, så därför måste hon extraknäcka på olika myndigheter, där man kan och har gott om tid för att kombinera ett assistentjobb med eget skrivande.

Kollegerna hjälper nu Ernst Hugo ut till fikasalen. Renate serverar honom en kopp med Johannesörter, som hon för säkerhets skull har spetsat med Viska. Lundgren provsmakat teet och säger att det smakar gott och att det säkert är bra för nerverna. Ernst Hugo tar en klunk och börjar sedan att förklara varför han nyss fick ett nervöst sammanbrott. Först går berät­tandet trögt, men sedan rullar berättelsen på, och orden bara forsar ur munnen på Ernst Hugo.

*Arga revisorn* har under tiden kommit upp på benen och stapplar in på Ernst Hugos rum, och där han slår sig ned vid ”Britta”, Hon är en hypermodern dator, men tangenterna sitter nästan likadant som tangenterna gör på *Arga revisorn* 10 år gamla billiga kinesiska kopia av en mycket enkel HP-dator.

## **En kort föreläsning om sjukvårdspolitik under det tidiga 2000-talet**

Dörren till Ernst Hugos rum står på glänt och A*rga revisorn* kan genom dörrspringan både se höra vad som händer. Men han kan inte bara sitta still och lyssna, utan han måste göra att göra något med händerna också. Han är kaffesugen, men han vågar inte ge sig till känna för då kan han komma att bli avslöjad som den s.k. rödkluddaren. Och om han skulle åka fast, kommer hans förklaring inte att hålla i tingsrätten. Han kan inte, likt Anna Odell, påstå att *Röda rummet* inte är kludder, utan en konstinstallation. Om han hävdar det kommer han visserligen genast att bli släppt ur häktet, men stället inspärrad på psyket på St. Görans. Att bli inspärrad på en sluten psykiatrisk klinik vore i och för sig spännande, för han har aldrig sett hur psykvården i verkligheten fungerar. (Det är inte alls som i Milos Formans film Gökboet. Formans film har många svårt mentalsjukas liv på sitt samvete.) Men *Arga revisorn* kan inte ligga samhället till last. Det finns så många bättre behövande patienter som nu står i en lång psykvårdskö.

Står förresten Ernst Hugo i den kön? Har Ernst Hugo blivit så galen som malisen säger? *Arga revisorn* vet att det inte är tillåtet, men han tänker bara ”glana”. Det är ju så långtråkigt att lyssna på Ernst Hugo, utan att kunna avbryta honom och påstå att allt som Ernst Huga säger är teoretisk rappakalja och att allting i verkligheten är tvärtom.

Enligt Bibeln är det förbjudet att bära falsk vittnesbörd, men i Bibeln står det inget om att man inte får smygtitta i patientjournaler. Och om *Arga revisorn* hittar något intressant i Ernst Hugos journal kommer han inte att vitt och brett avslöja det, utan bara tal om saken med sin hustru. *Arga revisorn* korsar fingrarna och slår sedan in lösenordet ”Britta”. Han mejlar sedan över den digra journalen till sin iPhone och börjar att läsa den samtidigt som han på sin iPad i realtid skrivne ned vad Ernst Hugo berättar för sina kolleger (se nedan):

## **Ernst Hugos långa och obegripliga förklaring till sitt nervsammanbrott**

*När Alliansregeringen tillträdde 2006 tillförde man sjukvårdsmyndigheterna mer resurser än de kunde göra av med och regeringen tillsatte succesivt även nya generaldirektörer. Men när toppolitikerna var ute och reste i landet protesterade folk. De ville exempelvis ha kvar Håtuna BB i Sollefteå. De ville också ha kvar sin gamla doktor Munthe på Lappkliniken i Korpilom­bolo och också ha kvar snälla syster Märta på närakutmottagningen vid länssjukhuset i* ***Gnipöknörg****.*

*Protesterna ledde till att den dåvarande sjukvårdsminister Göran Hägglund besökte alla sina åtta vårdmyndigheter och ministern lyssnade under ett par dagar också verkligen på perso­nalens klagomål. Ministern tog alla stolligheter som personalen framförde på fullaste allvar.*

*Myndighetscheferna förklarade emellertid att ministern hade fått allting om bakfoten och att allt egentligen var tvärs om. Håtuna BB låg inte alls i Sollentuna, utan i Sollefteå eller om det kanske var i Skellefteå. Det var i alla fall vid en liten Norrländsk å och i en jätteliten norr­ländsk ort. På Håtuna BB föddes så få barn, så att det skulle billigare att flytta mödrarna till Sundsvall eller till Skellefteå. Där finns det nämligen gott om jobb och gott om kvinno­saks­karlar, som inte bara snackad, utan också ser till att det blir nya barn gjorda.*

*Lappdoktorn Munthe var över 70 år, förklarade generaldirektörerna. Dr. Munthe hade varit i både svensk och italiensk TV. Med sina TV-program hade han förförde en hel värd. I alla sina program träffade dr. Munthe patienter som hade genomgått den ena behandlingen dyrare än den andra, utan att bli bra. Patienterna hade inte fått någon riktig diagnos och de hade helt tappat hoppet om att hälso-och sjukvården någonsin skulle kunna ge dem och andra mans­grisar en god vård på lika villkor åt hela befolkningen; en vård där man visar respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, där de mansgrisar som har störts behov av ges företräde till hälso-och sjukvården; och en vård där man arbetar förebyg­gande så att friska patienter slipper att besöka de ohälsosamma och livsfarliga stora vård­inrättningarna. Dr. Munthe lever inte alls upp till målen i hälso- och sjukvårdens portal­paragraf, utan han påstår i sina TV-program att alla hans patienter lider av* ***Colitis*** *(Det är en tarminflammatorisk sjukdom som Arga revisorn har bevisat att Axel Munthe led av). Generaldirektörerna säger nu till ministern att Labbdoktorn är en kvacksalvare och att han inte bör tillåtas att vara Viktorias livmedicis.*

*Generaldirektörerna påpekar också för sjukvårdsminister Hägglund att det är närakuten på länssjukhuset i* ***Grönköping*** *som skulle läggas ned. Någon ordblind skojare i regerings­kansliet måste avsiktligt, eller till följd av tillfällig sinnesförvirring, ha råkat skriva stadens namn bak och fram.*

*Att man inom regeringskansliet överhuvudtaget skulle kunna begå några misstag ville Regeringen Reinfeld inte höra talas om. Statsministern var misstänksam mot alla sina vårdmyndigheter. Han tyckte alla myndigheterna var för socialistiska och också alldeles för stora. Därför bildades 2011 Myndigheten för vårdanalys, som fick ta över vissa av Socialstyrelsens uppgifter. Inledningsvis fick den nya myndigheten ett statsanslag på 30 mkr. År 2014 slog man ihop Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet. Den nya myndigheten Folkhälsomyndigheten (FHM) fick ta över ytterligare uppgifter från SoS. Tanken var att alla myndigheter som hade ordet SOCIAL i sitt namn på sikt skulle avvecklas. I framtiden skulle myndigheternas namn bli korta och namnet skulle bara tala om vad myndigheten sysslar med, men inte vilken politik den förordade. Fredrik Reinfeld ville också bli av med både sin socialminister och sin socialförsäkringsminister, som hade börjat slösa med statens pengar. Höjda underhållsbidrag hade drabbat statsminister Reinfeld personligen.*

*Socialministerns och socialförsäkringsministerns uppgifter ville Reinfeld att hans nya näringsminister skulle ta över. Annie Lööf hade lovat honom guld och gröna skogar om hon fick fördubbla skogsavverkningen och importera fler invandrare. Men Reinfeld förlorade valet 2014, så det blev inget nytt superdepartement.*

*Det största Näringsdepartement som Sverige någonsin har haft var under perioden 2002 – 2006. Då var Björn Rosengren och Mona Sahlin s.k. superministrar. De spottade inte i glaset, utan de drog på för fullt genom att sälja ut Telia, Posten och en rad andra statliga bolag och affärsverk. Det blev en mycket lyckad utförsäljning för ministrarna, men inte för dem som köpte de nya folkaktierna och för dem som fick sämre postservice*.

*Det fanns inga ekonomiska skäl för att sälja de statliga bolagen och affärsverken. Regeringen Göran Persson genomförde privatiseringen bara därför att statsminister Torbjörn Jagland i samband med Socialistinternationalens XI kongress på Hotel National i bastun hade skojat om att Kungariket Sveriges regering är och alltid har varit mycket nationalistiska och sagt att Sverige är den sista Sovjetstaten. År 1999 gav Björn Rosengren dock igen för Jaglands angrepp på Konungariket Sverige. I en sedan två år tillbaka och väl planerad ”off the record”-intervju i Norsk Kringkastning hävdade Rosengren att det var Norge, och inte Sverige, som var den sista Nationalistiska Sovjetstaten.*

Nu hör *Arga revisorn till sin fasa* att ett par nyanställda tjänstemän skrattar till. Alla på Riksrevisionen vet att det är förenat med livsfara att avbryta Ernst Hugo medan han talar. Ernst Hugo är nämligen ingen stor tänkare och han kan på sin höjd hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Om han blir avbruten glömmer han bort vad han tänker säga in nästa eller nästnästa stycke. Då kan han få ett vredesutbrott och försöka att strypa den som rubbar hans cirklar.

*Arga revisorn* mins inte om Ernst Hugo alltid hade varit sådan eller om glömskan har kommit med åren och att den således kan var ett tecken på begynnande demens. *Arga revisorn* har märkt att hans hjärna idag fungerade sämre. Förr kunde han tänka sju schackdrag i förväg, men idag dag klarar han bara av sex. Och hans simultana förmåga har också försämrats. Idag kan han bara spela simultanschack med två unga kvinnor, och han klarade inte av att tänka på schack och sex samtidigt.

Idag har Ernst Hugo dock en av sina bättre dagar. Han håller bara upp ett varnande finger och fortsätter sedan med att berätta om primärvården och om myndigheten Vårdanalys.

## **Myndigheten Vårdanalys**

*Den nya myndigheten Vårdanalys överlevde regeringsskiftet 2014. Myndighetens uppdrag vidgades 2016 och kom då att även omfatta utvärdering av äldreomsorg, LSS och andra verksamheter som kommunerna har ansvaret för. Dessa hade SoS nämligen inte klarat av att följa upp. Myndighetens namn ändrades till Myndigheten för analys av vård och omsorg, men myndigheten kallas oftast kort och gott för Vårdanalys.*

*Den nya myndighetens verksamhet löper på bra och Vårdanalys hade 2018 kommit upp i en omsättning på 50 mkr om året. Vårdanalys har investerat tungt i fastigheter och man har bl.a. köpt upp RRV:s gamla lokaler på Drottninggatan 89, där myndigheten sedan 2016 har sitt huvudkontor. Vårdanalys har idag ca 50 anställda, men de flesta arbetar på distans och är bara inne på huvudkontoret då och då. RRV:s gamla lokaler hyr man därför ut till Kommers­kollegium, Ekonomistyrningsverket och m.fl. statliga myndigheter samt till ett trettiotal privata företag. Det multinationella catering- och serviceföretaget Sodexo hyr mötes-och konferenslokaler på Drottning­gatan 89. Vårdanalys har även samarbetsavtal med* ***Restsauran Grill****. Den är en lyxkrog där man kan välja sin egen miljö och t.ex. sitta i* ***Orient­expressen****,* ***Jaktstugan*** *eller* ***Molin Rouge****. Men man kan naturligtvis nöja sig med äta cateringmat i* ***Röda Rummet****, dvs. i det gamla rödmålade rummet på femte våningen där Arga revisorn en gång satt. Eller så kan man att äta i det enklare* ***August Strindbergsrummet*** *på den intilliggande fastigheten med adressen Drottninggatan 85.*

*Myndigheten Vårdanalys förbereder sig nu en för en bolagisering. Man hoppas att renässans­partierna vinner valet den 11 september, för då kommer man att omgående kunna notera Vårdanalys AB på Stockholmsbörsen. Men ingen vet inte hur det går i valet, så därför har Vårdanalys gett stora hemliga bidrag till Centerpartiet och garderat med kryss genom att även ge ett mindre bidrag till Liberalerna.*

Nu tittar riksrevisorn på klockan och Ernst Hugo förstår att han har talat för mycket om *Röda rummet*. Han knyter därför åter ann till den röda tråden i berättelse om *Vårdanalys* genom att ställa en fråga till riksrevisorn Lundgren och hans medarbetare:

*Vet ni var uttrycket den röda tråden kommer ifrån?*

Ingen vet det så därför besvarar Ernst Hugo själv frågan:

*I Royal Navy stals det på 1700-talet så mycket tågvirke att amiral Nelson beslöt att göra något åt det. Förts fick National Audit Office i uppdrag att granska räkenskaperna och inventera tågvirket på alla örlogsfartyg på det Brittiska Imperiet. Men efter års kontrollerande kom man farm till att denna kontroll inte hade hjälpt, utan att det uppskattade svinnet hade fördubblats. Då gav amiralen order om att allt tågvirke som flottan köpte in skulle ha en röd tråd i repets längdriktning och att alla civila som påträffades med en av flottans rep omedelbart skulle hängas i det stulna repet. Det var effektivt. Därför tog vi inom den svenska statsförvaltningen i slutet av 1800-talet över Liberala Storbritannien vinande koncept. Kring alla statliga handlingar och dossiéer fästs en silkestråd som klistrades fast med ett blågult sigill och i förvaltningslagen infördes en bestämmelse om att statstjänsteman som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter sigillet silkessnöret erhålla må. Förr i tiden kunde man därför utgå att ingen hade klippt och klistrat i de arkiverade handlingar, utan att allt som stod där var sanning, hela sanningen och bara sanning och att man inte hade förtigit, tillagt eller förändrat något. I förvaltningslagen och arkivlagen finns bestämmelserean om hur statliga handlingar skall hanteras, men de flesta struntarreglerna och de skriver inte ut och arkiverar de miljontals handlingar som myndigheterna varje år producerar.*

Nu utbrister Stefan Lundgren, som är riksrevisor som har det administrativa ansvaret för ”Myndigheten för effektivisering av myndigheternas administration”:

*Vad hör jag! Det är oacceptabelt. Arkivbestämmelserna är till för att följas. Om det inte finns en ordentlig dokumentation, så kan vi ju inte granska om en myndighet har handlagt ären­dena enligt gällande lagstiftning och myndighetsinstruktion. Vi hinner visserligen inte med att granska varje myndighet varje år, men dokumentationen behövs ju också för att forskarna om hundra år skall undersöka hur statsförvaltningen fungerade förr i tiden. Ta den där skojaren Strindberg till exempel! I* ***Röda rummet*** *ger han ju en vrångbild av hur statsförvaltningen fungerade för hundra år sedan. Tank om det nu skulle dyka upp en sådan stolstolle. Då skulle väl ”hen” skriv om ämbetsverket för granskning av verkens verkliga effektivitet och påstå att jag hela dagarna bara satt och drack kaffe och lyssnade på skrönor som mina medarbetare hade fantiserat ihop!*

## **Dr. Munthe hindrar Strypar-Ernst-Hugo från att våldföra sig på en riksrevisor**

Ernst Hugo vill nu strypa riksrevisorn. Men han skall om några minuter träffa *Arga revisorn,* så därför har Ernst Hugo inte tid med några polisförhör idag. Ibland kommer nämligen polisen, när han försöker att stryp folk. Ernst Hugo har stora, kraftiga händer och trycker sina tummar och långfinger hårt mot varandra då han till synes försöker att strypa en person. Eftersom han har så stora händer kan offret fortfarande andas, trots att Ernst Huga har sina händer tryckta om offrets hals. Men ibland svimmar personen i alla fall. Då placerar Ernst Hugo den avsvimmade mannen eller kvinna i framstupa huvudläge och inleder en hjärt-lungräddning. Den brukar lyckas. Ernst Hugo har bara blivit gripen en gång av polisen, men då släpptes han efter fem minuter då en läkare anlände och hon berömde Ernst Hugo för hans rådiga ingripande. Ernst Hugos strypförsök har en gång lett till att han fick 10 000 kr i belö­ning från Carnegiestiftelsen och en annan gång till att han fick *Kungl. Maj:ts Medalj för behjärtade räddningsbragder.*

I stället för att famna riksrevisorn om halsen, tar Ernst Hugonu ett par djupa andetag och ger lugnt följande svar till riksrevisorn:

*Det vore förfärligt om alla skulle strunta i arkivreglerna och dra ned på dokumentationen, så att det nästan inte finns kvar något för oss att revider. Men nu måste jag fortsätta min före­läsning:*

*Myndighet Vårdanalys kostar alltså skattebetalarna pengar ca 50 mkr om året. Som erfaren revisionsdirektör reagerar jag inte över beloppets storlek. 50 mkr är bara en droppe i havet i förhållande till de dryga 3 000 000 miljoner kr som stat, regioner och kommuner, var för sig eller i samverkan, sammantaget spenderar för att ta han om alla svenska medborgare och nyanlända, från vaggan till graven. Det är också bara en bråkdel av de totalt ca 2 500 mkr som regeringen tilldelar sina utvärderingsmyndigheter och bara 1/7 av det anslag som Riksdagen årligen tilldelar sin egen utvärderings och kontrollmyndighet Riksrevisionen. Nej! Det som upprör mig är att vare sig regering eller oppositionen har brytt sig om att läsa en enda rapport som Vårdanalys har tagit fram. Den PM om primärvården, som jag nyss läste var föredömligt kortfattad och skriven på ”Lätt svenska.” Till och med jag som saknar medicinsk utbildning och inte kan latin förstod vad de menade.*

*I valrörelsen 2018 var sjukvårdsfrågan den fråga som väljarna vid SIFO-undersökningar sade att de trodde att alla andra prioriterade högst. Partierna käbblade då om det var de blå eller de rödgröna regionerna som hade längst vårdköer. På riksnivå föreslog partiledarna en statlig miljard hit och en miljard att (att läggas till de ca 300 miljarder regionerna redan hade) för att korta vårdköerna. Skillnaden mellan partiernas budgetar är bara felräknings­pengar. Skillnaden mellan partiernas budgetförslag är ofta mycket mindre en vad differensen enligt årsredo­visningen blir mellan budget och verkligt utfall. Alla politiker är upprörda över att vården inte var lika bra eller lika dålig i hela landet.*

## **Fattigdom och sjukdom fördras med jämnmod, när den delas lika**

*Ja! Så är det och så har det alltid varit! Fattigdom och sjukdom fördras med jämnmod, när den delas lika,* utbrister riksrevisorn Ingvar Mattson, som just hade anlänt Riksrevisionens högkvarter efter att under morgonen ha suttit och druckit kaffe med riksdagens nya talman Andreas Norlén. Efter att Andreas hade trugat på honom en sjätte kopp kaffe och åtta kakor som partiledarna bara bitit av hälften av, hade Ingvar till slut accepterat att bli ny riksdags­direktör och talmannens närmaste man. Han nya uppgift skulle bli att dricka kaffe med riks­dags­­ledamöterna från morgon till kväll och ta reda på vad partiledarna egentligen tycker om varandra och vilka regeringskonstellationer som är möjliga. Ingvar har i likhet med Andraes en bra mage, men han tål inte lika många koppar kaffe och kakor (6-8 om dagen) som tal­man­nen gör.

Ernst Hugo ser hur riksrevisorn Mattson brer på rejält med smör på en mosig laxmacka med lök och grädde på moset. Det vänder sig i magen på Ernst Hugo, men han kommenterar lugnt Mattsons inlägg.

*Tänk om våra politiker också kunde var lika jämnmodiga och jämlika som våra fattigpen­sionärer är.* *I valrörelsen 2018 angrep Ebba Buch statsminister Stefan Löveen och hon gjorde honom personligen ansvarig för bristerna i sjukvården. KD krävde att sjukvården skulle förstatligas.*

*Det var verkligen ett bra förslag,* utbrister nu riksrevisor Helena Lindberg, som just kom in i rummet. Hon hade hastigt tvingats att lämnat ett möte på statsrådsberedningen om stärkt försvaret mot cyberattacker och spridandet av *fake-news*. Riksrevisorn hade under det mötet föreslagit statministern att snabbt stifta en lag om att man alltid måste tala sannolikt i Sverige och att därför även den svenska regeringen borde inrätta en sanningskommission. Lindberg insåg att en sådan kommission inte skulle kunna klara ut frågan ”Vad är sanning” och att därför kommissionen i stället skulle föreslå att man inrättar en ny en myndighet, som hennes kusin Erland Ärlig vore som klippt och skuren att bli chef för. Den nya myndig uppgift skulle bli att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilse­ledande information som riktas mot Sverige och svenskamerikanska intressen.

Då ryktet om att Riksrevisionen hade utsatts för en rysk cyberattack nådde statsråds­beredningen hade Helena Lindberg avbrutit mötet med Stefan Löveen och Säpo hade skyndsamt kört henne från Rosenbad till Riksrevisionens högkvarter på Östermalm.

Alla medarbetare applåderar nu kort men kraftfullt vad riksrevisorn Lindberg nyss inlägg. Utan att bemöta riksrevisorns idiotiska kommentar fortsattätter emellertid Ernst Hugo sin berättelse:

*Idag är det ytterst få väljare som vet vilka politiker som styr regionen och sjukvården. Vad gäller primärvården skulle ett förstatligande ytterligare försämra kontakterna mellan väljare och valda. Ett förstatligande av all sjukvård löser inga problem, utan risken är att man med ett Rikssjukvårdsverk får en ny statlig myndighet som blir lika ineffektiv som myndigheterna Arbetsförmedlingen och Polisen idag är. Jag blir vansinnig på alla dessa politiker som pratar och pratar och på alla byråkrater som handlägger och handlägger. De gör allt som politi­kerna beslutar, utan att tänka själva. Myndigheterna tror att statsmakterna är som Gud fader själv och att riksdagen och regeringen vill alla väl. Men politikerna är ju inte klokare eller dummare än oss andra. De vill bara oss ha det lugnt och skönt och inte behöv tänka på andra. Jag vet inte om det är jag som är galen eller om det är alla ni andra här som är det? Jag blir tokig!*

## **Dr. Munthes bragd på Riksrevisionen den 4 oktober 2018**

Medan Ernst Hugo alltmer eldade upp sig har *Arga revisorn* via vårdguiden och med hjälp av lösenordet ”Britta” öppnat och skummat igenom Ernst Hugos journal. *Arga revisorn* är med­veten om att hans besök på Ernst Hugos arbetsplats skulle kunna utlösa ett nytt hysteriskt anfall hos patienten. Därför hade han i sin gamla RRV-väska för säkerhets skull stoppat med sig en läkarrock, lösskägg och ett stetoskop. Snabbt maskerade han sig nu till dr. Axel Munthe och han går sedan med beslutsamma steg ut i det öppna kontorslandskapliknande fikarummet på våning 5. Det rummet utgör navet i Riksrevisionen och, enligt de tre riksrevisorernas gemensamma uppfattning, också navet i hela den svenska statsförvaltningen.

*Arga revisorn* ser nu att Ernst Hugo står mitt i salen med en knuten hand i luften. Ernst Hugo stirrar vildsint på de tre riksrevisorerna och deras lojala medarbetare. Det är dödstyst i rummet. Då harklar dr. Munthe sig och säger:

*Undan med er! Jag är Ernst Hugos läkare! Jaha, EH! Vad är det för fel på dig i dag då?*

***Vem är du****,* undrar Ernst Hugo förvånad.

*Det vet du väl? Jag är ju din husläkare Axel Munthe! Jag gjorde ju ett minnes test på dig förra veckan. Kommer du inte ihåg det?*

*Förra veckan? Nej! Jag har aldrig sett dig förr. Jobbar du verkligen på den där…,* undrar Ernst Hugo.

*Du menar på Capios vårdcentral i Viksjö. Jag jobbar lite här och lite där,* säger dr. Munthe. *Får jag lyssna på ditt hjärta?*

*Arga revisorn* sätter stetoskopet mot EH:s bröst. Det blir dödstyst i salen. *Hm, Hm…,* säger doktorn Munthe. *Det här låter verkligen inte bra*!

Sedan knäpper han upp två knappar till på EH:s skjortarta och lyssnar längre ned på hans bröst. Och där efter drar han ned byxorna på patienten och lyssnar med stetoskopet på patientens mage.

*Är du inte klok,* ryter Ernst Hugo och drar upp byxorna igen.

Men dr. Munthe nonchalerar sin patient. Han slår ut med handen, som han har sett dr. Jean Martin Charcot göra på André Brouillets berömda målning *A Clinic Lesson at the Salpëtriêre* (Läkartidningen nr 11, 2006). Sedan säger han i föreläsande ton:

*Som ni säkert ser rör det sig alltså om en 75-årig, gråhårig, gift och något så när nykter man med ingen tidigare känd arytmi. Men han har tidigare upprepade gånger sökt för hjärt­problem, utan att någon säker diagnos har kunnat ställas. Jag vill inte tala illa om de kollegor som tidigare har behandlat EH, men de måste antingen ha haft fel på sina hör­apparater eller överhuvudtaget inte någonsin lärts sig hur man undersöka en patients hjärta med hjälp av ett stetoskop. Ingen av dem har heller tagit ett EKG på Ernst Hugo.. De har inte heller gett honom en mer potent blodtryckssänkande medicin, t.ex. Kairasec och en modern blodförtunnade medicin, t.ex. Eliguis. Det är ett rent mirakel att EH, trots läkarnas felbehandlingar, fortfarande är i livet. Ni kan själva komma lyssna på hans hjärta, så hör ni en tydlig...”*

Nu rabblar *Arga revisorn* upp massa medicinska termer från EH:s journal, som han nyss har läst. Sammanfattningsvis rör det sig om ett allvarligt hjärt­problem och en begynnande demens. Dr. Munthe avslutar föreläsningen med att vända sig mor de tre riksrevisorerna och säger:

*Jag föreslår att Ernst Hugo med omedelbar verkan entledigas som revisionsdirektör, men med bibehållen lön under sina återstående 28 dagar av sin långa bana som statlig ämbetsman. Jag utgår dock från att EH, trots att han inte har fullgjort tjänstgöring fullt ut, i alla fall av hans majestät konungen föräras Svea Rikes hedersmedalj av första storleken för 50 års lång och trogen tjänst. Be riksdagsdirektören att tala med talmannen om att tala med ståthållaren om att tala med Kungen om detta. Hör av er till mig om det blir några problem i ordergången, så kan jag be Arga revisorn sätta råttan på repet.*

Alla riksrevisorerna nickar gillande. Då vänder sig dr. Munthe till sin patient och säger vänligt men bestämt: *”Kom med mig EH, så åker vi hem! Om du stannar kvar här en minut till kommer du att bli tokig och då hamnar du på den slutna anstalten i Sala. Där kommer du att bli ännu tokigare. Det är bättre att du följer med mig och att du blir tokig i Järfälla i stället.*

Ernst Hugo hade läst sin journal och han visste att hans hjärta krånglade. Men han hade inte förstått hur allvarligt det var förrän nu. Därför följer han snällt med dr. Munthe.

När de lämnar salen applåderar alla på våning fem. De trodde nämligen att det hela rörde sig om ett noga genomtänkt och inövat spex, som Ernst Hugo hade iscensatt. Men ingen visste vem den där doktor Munthe var, som så utstuderat hade roat dem en stund under fikarasten.

Alla tycker att Riksrevisionen är en fantastisk arbetsplats. Tänk att få bli road på jobbet och dessutom få betalt. Fantastiskt! EH kan ibland vara burdus och föga diplomatisk, då han bedömer en arbetsprestation, men de älskade honom i alla fall. EH:s kolleger visste emellertid då inte att detta var sista gången, som de skulle få se EH på Riksrevisionen.

## **Slutet på berättelsen om EH närmar sig**

*Arga revisorn* och EH och tar en taxi hem till Viksjö. Cykeln var olåst, men den får ett stadsbud cykla hem med. När *Arga revisorn* i taxin tar av sigläkarrocken och lösskägget och berättade vad han hade gjort, skrattar EH så att han håller på att kikna av skratt.

Hemma i Viksjö ute på landet delar de lika på **en** flaska öl. Det var brittsommar så de kunde sitta ute. Sedan delade de lika på **varsin** öl till och sedan ännu en till.

Det var sista gången som EH och dr. Munthe drack öl tillsammans. De träffades visserligen några gånger på *Friskis & Svettis*, men där hade de bara kaffe och te. EH:s ledproblem för­värrades och även hans minne försämrades. Hans hustru Britta tog med honom till ”Enkö­pings­­doktorn” Ernst Westerlund, som bara kunde bekräfta *Arga revisorns* diagnos. Wester­lund lade in EH på sin klinik och han behandlade honom med respekt. Han sade exem­pelvis till Ernst Hugo: Nu skall **vi** gå på en promenad; nu skall **vi** äta; nu skall **vi** gå och lägga oss.

EH blev kvar i Enköping till april 2020. Britta lyckades då att tjata till sig en plats åt honom på ett nyöppnat äldreboende i Viksjö, som låg nära det hus där hon och EH har bott i 50 år.

*Arga revisorn* fick ett par veckor senare reda på flytten. Han loggade då genast in sig på Social-och äldreförvaltningens datasystem och kollade upp läget. Det var riktigt illa. Därför tog han snabbt på sig sin läkarrock och sitt stetoskop. Sedan tog han fram cykeln ur vinter­förrådet och pumpade däcken. Han tog med sig en plunta viska. Den var inte ämnad åt EH åt honom själv. Han behövde stärka sig inför den smärt fyllda eftermiddagsvisiten. Men *Arga revisorn* tömde inte hala pluntan, för han att ville att hans gamle vän i alla fall skulle få känna doften av den tio år lagrade ädla drycken. Sedan slängde han sig upp på cykeln för att besöka EH och göra en ny *auskultation*, men då var det redan för sent.

## **Behöver vi fler läkare inom primärvården eller fler Babels hus?**

Det var för drygt två år sedan som *Arga revisorn* besökte EH för sista gången.Nu är vi framme i maj 2022 och den 11 september är det val. Vi har alla, utom EG och ca 16 000 till, genomlevt en lång pandemi och under dessa år har bristerna i sjukvården har blivit uppenbara. Den offentliga sektorn har ett stort NEGATIVT finansiellt sparande. Ernst Vig­gfors sade: *”Den som är satt i skuld är inte fri.”* Och den som ligger på IVA är ännu mindre fri.

Under pandemin har digitaliseringen av sjukvården tagit ett stort steg framåt och nät­läkarnas verksamhet har vuxit. *Arga revisorn* anser att nätläkarna i nödfall har en roll att fylla i svensk sjukvård, men att deras verksamhet måste kopplas till husläkarnas (vårdcentralernas) verk­samhet och att ersättningssystemet måste reformeras. I Sverige har vi mer än tre läkare per 1 000 inv. Det är i en europeisk jämförelse mycket. Men vi har få läkare inom primärvården och här ligger Regionerna Uppsala och Stockholm sämst till.

I Liberalernas lokala program i Järfälla har man gått till val på att alla skall erbjudas en namngiven husläkare och att det skall finnas en primärvårdsläkare per 1 500 patienter. Idag har bara en tredjedel av vårdtagarna en ”riktig” husläkare. Vi vet att sjukvården är regionens ansvar, men vi vet också att väljarna kommer ställa oss kommunpolitiker till svars för att Region Stockholm har bortprioriterat hela den nordvästra regiondelen. Järfälla har idag den största kommunen med 82 000 invånare. Järfälla ökar sin befolkning med nästan 2 000 invå­nare om året och är där med en av de snabbast växande kommunerna i landet. Men i hela den nordvästra delen av Region Stockholm (med ca 160 tusen invånare) finns det inget sjukhus. För ett par år sedan flyttades dessutom Jakobsbergs närakut till Rinkeby i Stockholm stad. Dit är det meningen alla i Spånga, Hässelby/Vällingby, Jakobsberg och Upplands Bro skall åka om de behöver akut vård och inte vill åka till något av regionens stora akutsjukhus. Där får man sitta eller ligga och vänta i väntrum eller i korridorer i timmar, och under de stora hel­gerna ibland i flera dagar.

Den sista maj 2021 släcker Region Stockholm helt ned jourverksamheten på Jakobsbergs förre detta s.k. annexsjukhus. Om ett barn i regionens nordvästra del t.ex. trillar och skrapar upp ett knä eller får krupp med andningsbesvär som inte går över efter en kvart, måste vård­nadshavarna därför åka till närakuten i Rinkeby. Det kan var en skrämmande upplevelse för barnen, men även för de vuxna, som efter besöket kanske inte längre är lika toleranta och positivt inställda till ett mångkulturellt Sverige. Alternativet är att åka till Danderyds akut­sjukhus. Dit tar det med bil 45 minuter och med kollektiva färdmedel 1,5 timme. Men dit vill man inte åka, eftersom det på kvällar och helger kan var stökigt på akuten. För barn är det en förfärlig upplevelse att bli undersökt och behandlad på ett storsjukhus. För vuxna, som är vana vid utelivet i Stockholm, är ett akutbesök under icke kontorstid inte lika skrämmande som för barn. M vuxna får vänta länge, om de överhuvud­taget blir insläppta på sjukhuset.

Alla politiska partier har under ett halvt sekel sagt att primärvården skall prioriteras, men trots detta försämras den nära sjukvården. Det hade EG upptäckt då han den 4 oktober läste myn­dig­heten Vårdanalys promemoria och vrålade *Politikerdjävlar* rakt ut i luften.

Orsaken till att primärvården år för år får en allt mindre andel av sjukvårdens budget är inte *Covid 19.* Tvärtom har Coronapandemin gjort att Regionerna har gått med överskott till följd av statens stora Coronastöd. Orsaken är i stället byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Detta ”Babels hus” hade redan innan pan­demin bröt ut, dränerat Region Stockholms övriga sjukhus på resurser. Personal på bl.a. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset varslades i slutet av 2019 om uppsägning. Politikerna chansade då på att ingen pandemi skulle bryta ut och att man lugnt och metodiskt kunde minska antalet IVA-platser med 2 procent om året, utan att patienterna skulle märka något.

Varslen på akutsjukhusen lades inte för att politikerna ville föra över resurser till primär­vården, utan för att hålla igång Region Stockholms administration och för att betala hyra till Skanska som ”driftar” NKS. Eftersom NKS inte har lyckats med att locka till sig betalande ”kunder” måste Region Stockholm täcka upp för förlusterna med förlustavdrag från *AB Storstockholms Lokaltrafik*, *AISAB*, *Film i Stockholm* *AB*, *Locum AB* *Waxholm Ångfartyg AB* och *Tiohundra AB*. Genom kreativa bokföringstrix blev det möjligt för all landstingsråden att anställa ny kommunikatörer. Dessa skall marknadsföra NKS och förklara för kunderna att man bedriver viss forskning på NKS, men att inte alla patienter som kommer till NKS blir föremål för medicinska experiment. Kommunikatörerna och deras presschefer har även i uppgift att förklara för Nobelkommittén och för allmänheten att det inte är NKS, utan att det är Karolinska Institutet (KI), som utser nobelpristagarna i medicin.

Dåvarande Stockholm läns landsting tog 1982 över driften av det gamla slitna Karolinska sjukhuset. Landstinget började då snabbt att skissa på ett stort modernt ”Babels hus” och redan efter 30 år stod NSK klart. Men affärerna gick dåligt, så när landstinget bytte namn till region gav man Vårdanalys i uppdrag att försöka sälja ”Babels hus” till ett risk(minimerings)­­­kapitalföretag. Vårdanalys förslag blev att fusionera NSK och KI genom att den ena köper den andre, eller tvärtom. Fusionen såg ut att kunna genomföras smidigt, men så dök den italienske stjärnkirurgen Macciarni upp. Den våghalsige halskirurgen stöp med några snabba snitt hela affären. Samtidigt uppdagade Riksrevisionen oegentlig på KI:s Avdelning för natio­nella och internationella affärer. Ingen vet egentligen vad denna avdelning sysslar med, på pappret står det att avdelningen skall ge stöd och regelverk om patienter från andra länder samt internationella och nationellt samarbeten. Riksrevisionen upptäckte att chefen för avdel­ningen hade debiterat både KI och de internationella och nationella samarbets­parterna för sin tjänster. Därför vill Regionen Stockholm nu ha 10 miljarder kr för att över KI från staten, men samtidigt vill staten ha 10 miljarder kr för att ta över det förlusttyngda NSK från regionen. Förhandlingarna förs i en kamratlig och vänskaplig anda.

*Arga revisorn* har kallats in som medlare. Han föreslår nu att både NSK och KI säljs till ett par Schweiziska stiftelser, som kontrollerades av en ukrainsk oligark som hade flytt från Ryssland resp. av en rysk oligark som hade flytt från Ukraina. De båda oligarkerna är som två systrar, trots att de bara hade samma far. *Arga revisorns* affärsupplägg är att de båda oligar­kerna sedan säljer KI och NKS till varandra och varefter de sälja tillbaka inkråmet i KI:s och NKS:s och KI:s verksamheter till regionen resp. staten för ett hemligt 9-siffrigt belopp. Genom dessa transaktioner kommer allting åter blir som det alltid har varit. Medborgarna kan då fortsätta med att tro att Sverige har världens bästa sjukvård och att man bör man offra tiondet av dagsförtjänsten på regionens altare.

*Arga revisorn* hoppas att väljarna i nästa val straffar. politiker, oavsett partifärg eller block, som beslutade om att bygga NKS och som lät detta 55-miljarders­projektet rulla på, trots att varningsklockorna ringde. Till valet den 11 september bör de politiker som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har medverkat till att svindla skatte­betalarna, inte ges en enda person­valsröst. *Arga revisorn* vill att väljarna istället kryssar för de kandidater som vågar prioritera primärvården.

## **Bättre konkurrens är nyckeln till en bättre primärvård**

Motivet till att Liberalerna i Järfälla vill ha en ökad läkartäthet inom primärvården är dels att vårdbehovet är stort, dels att konkurrensen mellan husläkarna måste skärpas. Bättre konkur­rens är emellertid inte ett självändamål, utan den behövs för att dels tvinga bort dåliga hus­läkare från marknaden, dels hålla nere regionernas kostnader. Idag är konkurrensen nästan obefintlig. Påhejade av Socialstyrelsen och IVO försöker regionerna istället att upprätthålla kvaliteten i vården genom att kräva att husläkarna skall ha avancerade system för ledning och kvalitetssäkring av verksamheterna. Dessa krav har lett till en mer omfattande administration och ett ökat uppgiftslämnande. Alla politiker och administratörer regionerna anser att det behövs en ökad kontroll av alla vårdgivare. Men den idag omfattande och dyrbar kontrollen har i praktiken ingen betydelse kvaliteten i vården uppger *Deep Throat*, som är en vanligtvis välunderrättade hemliga källa på Landstingshuset.

En viss uppföljning och kontroll är nödvändig, men i *The Audit Socity – Rituals of Verifi­cation* pekar Michael Power (1997) på att för mycket uppföljning och revision gör att med­arbetarna mister tilliten. Kontrollen kan uppfattas som att ledningen inte tror att de gör sitt jobb. Power menar att granskningar kan bli ”institutionaliserat självbedrägeri” och ”kosme­tiska ritualer.” När allt fler arbetsplatser vill granska alltfler processer är det lätt att ryckas med och införa kontroller bara för att andra gör det och man förväntas att ”slösa bort” lika mycket pengar som alla andra.

Byråkratiseringen av vården gynnar de stora husläkarmottagningarna. I samband med att husläkarlagen avskaffades efter valet 1994 centraliserades primärvården (särskilt i de S- och C-styrda regionerna) till ett antal stora mottagningar, som numera kallas för vårdcentraler. De flesta husläkare är idag anställda av regionen eller av stora koncerner, som t.ex. det fransk­ägda bolaget Capio. *Arga revisorn* undrar: ”Varför finns det nästan inga ”riktiga” husläkare?”

IVO och regionernas kontroll av husläkarnas verk­sam­het kostar mycket i tid och pengar. Primärvårdens administrativa kostnader har ökat från år till år. Nya läkemedel och nya behandlingsformer har utvecklats och detta har lett till att medel­livslängden har ökat. Det finns dock inga studier som visar att dagens primärvård, jämfört med gårdagens stadsläkare och provinsialläkare, har bidragit till att vi nu på 2020-talet skulle ha en friskare befolkning än tidigare. Forna tiders stadsläkare/provinsialläkare var till antalet betydligt färre än dagens distriktsläkare/allmänläkare. Men de arbetade hårt och effektivt. Befolk­ningen uppskattade förr i tiden sina läkare, som de ofta kände till namnet på. Så är det inte idag. Väljarna tror emellertid att Sverige alltjämt har den bästa sjukvården i världen, men inter­nationella studier visar på motsatsen. I Sverige är det särskilt primärvården som har halkat efter.

Det är uppenbart att det behövs en genomgripande förändring av sjukvården. De löften om en bättre primärvård, som regeringar av olika färg har ställt ut genom åren, har inte förverkligats. Men det är ju inte regeringarna utan regionerna som beslutar om hur sjukvårdsresurserna skall allokeras. En undersökning visar att väljarna anser det största problemet inom vården är att politikerna inte satsar på personalen och att köerna inom vården är det näst största problemet. De flesta politiker och media anser också att annat, ännu mycket större problem, är att vården inte är tillräckligt jämlik och jämställd. Därför anställer regionerna fler och fler byråkrater/ administratörer som energiskt arbetar för att de år från år skall få ökade resurser. Men de ökade resurserna leder bara till att hela landet får en lika urusel vård och att både kvinnor och män dör lika fort. Sjukvårds-Sverige har vissa likheter med den kommunistiska plan­ekonomin. Kanske behövs det en chockterapi för att förändra systemet?

Genom Ädelreformen har kommunerna fått ansvaret för huvuddelen av vård-och omsorgen av de äldre. Det är nu kanske dags att låta kommunerna få hela ansvaret för primärvården. Men kommunerna bör i så fall inte bygga upp en stor administration för denna nya verksamhet, utan kommunerna bör i huvudsak bara besluta om vilken ersättning per listad patient och per besök som det offentliga skall ge till husläkarmottag­ningarna, oavsett om de i framtiden är kommunalt eller privat drivna.

Det är främst genom en effektiv konkurrens mellan privata och offentligt ägda husläkar­mottagning, som primärvården kan förbättras. IVO:s tillsyn är också viktig, men (liksom idag är fallet) garanterar en statlig tillsyn inte att kvaliteten i vården kommer att förbättras år från år. IVO kan i likhet med t.ex. Skolinspektionen bara stoppa direkt olämpliga husläkarmottagningar respek­tive skolor.

De anmälningar och klagomål på läkare, som IVO får in från patienter avskrivs numera nästan alltid. Förr kunde patienterna klaga hos HSAN, men enligt patientsäkerhetslagen skall man numera vända sig till IVO med klagomål. Detta förutsätter dock att IVO kan påverka och styra vård- och omsorgens utveckling genom s.k. systemtillsyn och att IVO också kan arbeta förebyggande. Ansvaret för styra och följa upp regionernas- och kommunernas hälso- och sjukvård åvilar i huvudsak Socialstyrelsen och där finns den bästa kompetensen. De höga dödstalen på de särskilda boendena för äldre (SÄBO), som vi hade under inledningen av Coronapandemin, visar emellertid att IVO:s tillsyn inte alls hade haft någon förebyggande effekt. Det enda som IVO under ca 20 års tid har lyckats med är att slå ut små väl fungerande husläkarmottagningar och äldreboenden. På småskaliga, naturnära äldreboenden dör 70 procent färre äldre än på storskaliga anläggningar. Det är kanske dags lägga tillbaka IVO:s uppgifter på Socialstyrelsen igen?

## **Arga revisons observationsstudier och hans specialgranskning av Capio i Viksjö**

I romanen *”CARPE DIEM 2.0 – Roliga, realistiska essäer om sjukvård, pandemiberedskap, coronakrisen, katastrofer och en kärlek som övervinner allt”* beskriver *Arga revisorn* sjuk­vårdens utveckling sett ur ett patientperspektiv. 70 år långa observationsstudier indikerar att primärvården i Sverige succesivt har försämrats. Hans egna observationsstudier har särskilt inriktats på en granskning av verksamheten vid *Capios* vårdcentral i Viksjö. Den vård­centralen drevs tidigare av Landstinget i Stockholms län, men på grund av att vårdcentralen fungerade uruselt sålde landstinget våren 2009 Viksjö vårdcentral till det nordiskt ägda bolaget *Carema AB*.

*Caremas* försökte, men misslyckades, med att få ordning på Viksjö vårdcentral. Därför sålde *Carema* 2013 sina vårdcentraler till det börsnoterade svenska företaget *Capio*. Men även *Capio AB* misslyckades med att få ordning på verksamheten. När Vänstern ville stoppa vinster i välfärden och Vänstern i valet september 2018 gick starkt framåt, ville stora aktie­ägare, som t.ex. *Nordic Capital,* göra sig av med sina aktier i *Capio*. I oktober 2018 accep­terade de svenska stora aktieägarna att *Ramsay Générale de Santés* skulle få köpa hela *Capio* (inkl. vårdcentralerna). *Capios* stora aktieägare gjorde en rejäl vinst då de sålde aktierna. För de mindre aktieägarna, som bytte aktier i *Capio* mot aktier i *Ramsay Générale de Santé,* blev det dock en dålig affär. Från maj 2016 till oktober 2018, ökade aktiekursen i det franska bolaget med drygt 50 procent. Efter övertagandet av *Capio* fram till maj 2021, dvs. under 32 månader, har kursen för *Ramsay Générale de Santé* backat på Parisbörsen. Därför beslöt de franska ägarna att sälja hela företaget (inkl. *Capio*) till australiska och arabiska ägare. För att öka profiten, tro det om ni vill, så undersöker de nya ägarna nu om man kan flytta *Capios* svenska vårdcentraler och särskilda boenden till låglöneländer och integrera bolagets vård- och omsorgsverksamhet med *Ramsay Générale de Santés* charterverksamhet.

## **Om nätläkare och Arga Revisorns två första försöka med Capio GO**

En orsak till att de flesta svenska vårdcentraler, som ägs av regionerna eller av de stora vårdkoncernerna, går dåligt är att de har fått konkurrens av de nya nätläkarföretagen: *Kry*, *Min doktor* m.fl. År 2018 startade *Capio* en egen nätläkartjänst, som heter *Capio Go*.

*Arga revisorn* provade *Capio Go* då den var nystartad och han behövde en salva mot svamp. Det gick bra, men inte smidigt. Till följd av ovana och datorstrul tog det honom en timme att besvara *Capios* alla frågor. Han vägrade dock att skicka en bild på sin ljumske och pung, vilket gjorde att det tog en kvart extra för honom. *Arga revisorn* kunde för övrigt inte skicka en bild, eftersom han då hade en gammal Ericson mobil utan kamera. Vid *Arga revisorns* första försök på Capio Go fick han i alla fall ut ett recept på sin salva och han fick ut salvan från Apoteket AB utan att behöva vänta en enda minut.

Man kan ha olika uppfattningar om att Apoteken på 1950-talet förstatligades och sedan på 2000-talet konkurrensutsattes igen. De flesta håller emellertid med om att den fria etablerings­rätten har kortat köerna på apoteken. Och får man idag vänta förläng, så beställer man istället sin medicin från ett nätapotek.

På Viksjö vårdcentral behöver man numera vänta max tio minuter efter avtalad besökstid. Capiokoncernen säger på sin hemsida att man hos dem får vård *online* inom en kvart och vid behov en tid på en vårdcentral inom ett dygn. På *Capio* i Viksjö blir man alltid uppringd av en sjuksköterska inom ett dygn efter att man ringt för att få en läkartid. Men sedan tar det 1-3 veckor innan man får träffa en läkare, och ibland får man då bara en tid en hyrläkare. Viksjö vårdcentral tillhör de sämre i landet, men generellt verkar väntetiderna inom primärvården ha ökat. De långa väntetiderna samt Capios och andra vårdgivares vilseledande marknadsföring är ett stort problem. Och ju längre väntetiderna på vårdcentralerna blir, desto fler vänder sig till nätläkarna.

Andra gången som *Arga revisorn* prövade *Capio Go* var strax innan pandemin bröt ut i mars 2020. Han behövde snabbt mer av en medicin som han hade haft i flera år, men där receptet hade gått ut. Han ringde vårdcentralen, men sjuksköterskan konstaterade att de inte hade någon läkare tillgänglig och att han skulle behöva vänta i fem dagar på att få sitt recept. Sjuk­sköterskan, som var både serviceinriktad och medveten om vilka tjänster som var mest lönsamma för *Capio*, föreslog glatt att han skulle prova *Capio Go*.

Det gjorde *Arga revisorn,* men hans ärende på *Capio Go* tog nu ännu längre tid än första gången. Nätläkaren ville nämligen avsluta ärendet med att hänvisa honom till Viksjö eller någon annan fysisk vårdcentral. Men *Arga revisorn* lurade *Capio* på pengar. Han avslutade inte ärendet på sin dator, utan han väntade till dess att en ny nätläkare tog över passet på *Capio Go*. Den nya, utvilade läkaren förstod hans problem. Hon löste det snabbt och hon bad till och med om ursäkt för de besvär som *Capio Go* hade orsakat honom*.* Den gången spelade det ur medicinsk synpunkt ingen roll med tidsfördröjningen, för det var inte någon sjukdom som man kunde dö av.

## **Arga revisorns besök på Capio och om hans tidigare och nuvarande anamnes**

I slutet av april 2022 fick *Arga revisorn* besvär med sitt hjärta. Han mätter själv sitt blodtryck och sin puls hemma. Övertrycket var 200 Hg och hjärtat slog med 100 slag i minuten. Eftersom han har njursvikt bör hans blodtryck inte var mer än 120 Hg. Med mer blodtrycks­medicin fick *Arga revisorn* dock själv ned blodtrycket till 160 och pulsen till 90, men hans hjärta bultade och bankade fortfarande. Till slut ringde han till Capios vårdcentral i Viksjö och han fick en läkartid ”redan” tre veckor senare.

I mitten av maj besökte *Arga revisorn* Viksjö vårdcentral och träffade en ny hyrläkare. Läkaren, som hade ett svår stavat namn, kände inte till patientens sjukdomshistoria *(anamnes*). *Arga revisorn* sade därför:

*Jag är en 78 årig, lyckligt gift man, som jobbar hårt med många saker samtidigt. Jag har inga ekonomiska problem, inga familjeproblem och de problem som vi har inom mitt parti är egentligen inte större än inom andra partier. I Liberalerna tycker inte alla samma sak som partiledaren. Så är det även i andra partier, men vi Liberaler har högt i taket och alla uppmuntras att öppet säga vad de tycker. Här i Järfälla är vi dock helt eniga om vad vi skall göra för att få en ny regering och hur Liberalerna skall styra kommunen nästa mandatperiod.*

*Jag har en diger sjukjournal, men jag har tidigare bara haft problem med mitt hjärta en enda gång. Det var 2012 och då jag låg på Danderyds sjukhus för sepsis. På IVA gjorde man en elkonvertering. Men den hjälpte inte och därför fick jag blodförtunnande läkemedel inför en andra elkon­ver­tering. Den behövde jag dessbättre inte göra. Som genom ett under tillfrisknade jag nämligen. Efter drygt en månad på IVA, Njur- och Hjärtavdelning blev jag utskriven från Danderyds sjukhus på Påskdagen 2012.*

*Arga revisorn* måste nu hämta andan och ta ett gala vatten. Som om det vore i går mins han hur lättad han hade varit över att få komma hem och äta påskalamm med barn och barnbarn. Men ännu mer lättade var det team av läkare som hade behandlat honom. De skratta hjärtligt åt det första april-skämt, som han skrev då han låg på hjärtavdelningen. De uppskattade också att han intresserad av deras arbete på sjukhuset. Men då *Arga revisorn* klagade på städningen och på smitskyddhygienen och då han gick runt med en rollator på avdelningarna och inspek­terade linneförråden blev läkarna misstänksamma. Personalen var oroliga för han skulle ta över deras jobb. Men det var inte alls personalen som *Arga revisorn* var ute efter, utan det var admini­stratörerna på översta våningen som han ville banta. *Arga revisorn* brydde mig således inte om hur det såg ut i linne- och medicinförråden. Personalen kunde känna sig lugn. *Arga revisorn* skulle nöja mig med en grovstädning på Danderyds sjukhus och börja med att sopa trapporna uppifrån. Men hans besked till hjälpte inte för att stilla de fackliga representanternas oro. Ledningen läste vad *Arga revisorn* höll på med att skriva och de förstod att han höll på att dra in dem i en ny realrealistisk rolig roman. Klinikcheferna enade sig om att på försök skriva ut *Arga revisorn*. De ordinerade honom fullständig vila i hemmet, och var och en för sig, men i samverkan, skrev de ut en tredubbel dos sömnmedel till honom.

När *Arga revisorn* nu på Capio vårdcentral har druckit upp vattnet säger han: *Var jag nu i min berättelse. Jo jag fick alltså en tredubbel dos av Imovan, som jag skulle ta tre gånger om dagen*

Den medelålders hyrläkaren på Capio vårdcentral utbrister nu: *Tre­dubbel dos! Hur gick det?*

*Det gick bra för jag struntade i vad läkarna hade skrivit ut. Jag tog bara halva dosen. Och när jag hade återhämtat mig från min sepsis satte jag ut Imovan och halverade dosen Metoprolol.*

*Var hade du sepsis*, undrar Capioshyrläkare.

Var? Förmodligen hade *Arga revisorn* fått blodförgiftningen redan i Malmö, då han besökte barnbarnen. I Malmö hade han dock inte tid att gå till någon läkare. Två dagar efter Malmö­besöket hamnade han genom Guds försyn på Danderyds sjukhus, och där konstaterades snabbt att han hade *sepsis.* Men det var förmodligen inte alls på Danderyds sjukhus, som man avsiktligt eller av oaktsamhet, hade förgiftade blodet på honom. Det spelar dock inte någon roll om det var i Malmö eller Danderyd eller i utlandet, som *Arga revisorn* fick blodför­giftningen för *sepsis* smittar inte.

Kanske menade hyrläkaren var på kroppen som blodförgiftningen hade uppkommit. Det var i så fall också en idiotisk fråga, eftersom man alltid har *sepsis* i blodet. *Arga revisorn* vill dock inte chikanera hyrläkaren. Därför svarar han;

*Jag tror att det var från mina lungor, som bakterierna lyckades att ta sig in i mitt blodomlopp. Normalt skall bakterier från lungan inte kunna komma ut i blodbanan, men alla människor är inte normala.*

## **Svensk akutsjukvård när den är som bäst**

Hyrläkaren ser misstänksam ut. Därför fortsätter *Arga revisorn* inte med att berätta om den vackra vinterdagen för drygt tio år sedan då han med mycket hög feber stapplade in på *drop-in* på Viksjö vårdcentral. Han hade väntat tills Viksjö vårdcentral öppnade kl. 8.00, i stället för att åka in till akuten under natten. Den hårt arbetande personalen på Danderyds sjukhus, som enligt tidningarna redan för tio år sedan gick på knäna, kunde *Arga revisorn* för skams skull inte besvära för en banal influensa. Därför cyklade han till vårdcentralen i Viksjö istället. För där hade han aldrig sett någon gå knäna.

Den unga läkarkandidaten, som *Arga revisorn* en vacker vintermorgon för tio år sedan träffade på Viksjös *drop-in*, visste inte vad det var för fel på honom. Men eftersom *Arga revisorns* sänka var hög, tyckte hon att hanborde åka till akuten. Det närmaste akutsjukhuset för Järfällaborna ligger dock inte på cykelavstånd. Järfällaborna kan inte heller längre cykla till gamla KS i Solna, för det sjukhuset höll man på att lägga ned för att få råd att bygga *Nya Karolinska Sjukhuset* (NKS). Regionens stolta framtidsplan är nämligen att man vid Skanskas nya lyxbygge skall erbjuda en moder ”temavården” och att NKS skall bli till ett sjukhus i världsklass. Att behandla patienter med simpla symtom som *sepsis*, var inget för det blivande excellenta NKS.

På Regionen Stockholms nya ”Babels hus” i Solna skall man i framtiden framför allt ta sig an patienter från andra betalande regioner, men även utländska miljardärer. Tanken är att NKS kunskaps­intensiva tjänster skall bli Sveriges nya exportprodukt och att NKS:s vinster skall bidra till att finansiera vår framtida välfärd, oavsett om regeringen efter nästa val tillåter NSK och andra välfärdsföretag att bedriva verksamhet med vinst eller med förlust.

Den unga läkarkandidaten på Viksjö vårdcentral visset för tio år sedan inget om hur politi­kerna ville styra den framtid vården. Hon visste inte heller den gången att *Arga revisorn* var på väg in i en *septisk chock*. Men denna okunskap var år 2012 inget att skämmas för. På den tiden fanns det till och med på akutsjukhusen många erfarna läkare som missade diag­nosen *sepsis*. Inte en *Arga revisorn* visste för tio år sedan vad s*epsis* var. Men på Danderyds sjukhus missade man inget. Där räddade läkarna livet på honom.

Vid ett uppföljningsbesök i juni 2012 berättade överläkaren på Danderyds sjukhus hur nära döden som *Arga revisorn* hade varit. Varför just han av alla tusentals människor, som får lunginflammation, hade fått *sepsis* kunde överläkaren inte förklara. *Arga revisorn* undrade vad han skulle göra för att inte få blodförgiftning en gång till. Överläkaren tvekade, men sedan sade han:

*Tvätta händerna noggrant. Här på sjukhuset händer det tyvärr att en operation lycka, men att patienten i fall dör. Därför tvättar jag alltid händerna innan jag obducerar liket. Denna enkla åtgärd har hjälpt. Jag har aldrig fått sepsis och det har inte heller någon av mina patienter fått.*

Men *Arga revisorn* nöjde sig inte med rådet om att tvätta händerna, utan han plöjde igenom den medicinska litteraturen och kom fram till att han borde minska sin alkoholkonsumtion. För mycket drickande försämrar enligt Läkartidningen immunförsvaret. I Läkartidningen läste han också om en stor amerikansk studie, som visade att bara 20 procent av patienter i 70-årsåldern överlever av dem, kommer in akut på akutsjukhus och som har funktionssvikt i både njurar och hjärta på grund av *sepsis*.

## **Vem bryr sig om hur det var 2012, säger Capios läkare. – Kom till saken!**

Men nu i maj 2022 är Arga revisorn inte på ett akutsjukhus, utan han besöker Capios vård­central i Viksjö. Hans hjärta bultar och bankar och det känns som att det kommer att brista när som helst. *Arga revisorn* tycker att det nu känns obehagligare än då hade s*epsis* och värre än då gjorde efter den första elkonvertering i mars 2012. Men nu är *Arga revisorn tio* år äldre. Hur skall det gå den här gången?

Nu frågar den medelålders Capio-läkaren otåligt: *Nå! Varför har du kommit hit?*

*Därför att jag har ett hjärta som bankat och slår*, *svar Arga revisorn.* *Jag har i flera veckor haft ett blodtryck som är på tok för högt för mina njurar. Till en del beror det på stress, men det kan inte vara hela förklaringen. Jag har arbetat hårt förr, utan att det har känts i hjärtat.*

Hyrläkare mäter nu blodtryck (160 Hg) och tar pulsen (99 slag i minuten). Han lyssnar också på *Arga revisorns* hjärta. Sedan påstår hyrläkaren: *Du har hjärtflimmer! Du måste ändra livsstil och ta det lugnt! Och så ökar vi medicineringen. Du skall ta 1,5 tabletter Metoprolol på morgonen!*

*Arga revisorn* hade i *European Hart Journal* läst att det är bättre att ta blodtryckssänkande medicin på kvällen än på morgonen. Risken för infarkt minskar då med 40 procent. Den spanska s.k. Hydra­studien verkade vederhäftig och *Arga revisorn* har följt deras rekom­mendation. Därför utbrister han nu: *På morgonen? Jag tar Metoprolol på kvällen!*

Hyrläkaren seg ogillande på *Arga revisorn,* tittar på klockan och säger: *Du skall ta dem morgonen!*

*Arga revisorn* vill protestera och säger att han själv bestämmer om, när och hur han tar sina mediciner. Hyrläkaren var emellertid inte fast anställd på *Capio.* Om läkaren skulle råka bli det, skulle han aldrig i livet få bli *Arga revisorns* husläkare. Hellre än att tvingas att ha denne kvackare som husläkare, skulle *Arga revisorn* likt Sokrates tömma giftbägaren. Han ville inte torteras ihjäl av Capios läkare.

*Arga revisorn* undrar nu hur hyrläkaren kunde veta att han har ”förmaksflimmer” (det heter inte hjärtflimmer). Ingen läkare på Viksjö vårdcentral (vare sig på då *Carema* var ägare eller efter att *Capio* hade tagit över) hade ens antytt att *Arga revisorn* skulle ha lidit av förmaks­flimmer. I januari 2020 (precis innan pandemin bröt ut) hade *Arga revisorn* blivit kallad till Capio för screening av blodtryck och hjärta. Den äldre, utländske läkare, som på uppdrag av Region Stockholm då undersökte honom, hade inte heller sagt något om förmaksflimmer.

*Arga revisorns* vill nu veta vad det står i hans journal från 2012 om *arytmi*, men hyrläkaren på *Capio* hade inte tillgång till hans gamla journal. Och nu är den beräknade kvarten för hjärt­undersökningen slut. Hyrläkaren har varken kunskap eller tid för att besvara en orolige patientens frågor om förmaksflimret, utan han tittar otåligt på sin klocka igen.

Innan *Arga revisorn* handgripligen blir utslängd från *Capio* frågar han dock desperat: *Vad gör jag om mitt hjärta inte blir bättre?*

*Då får du kontakta vårdcentralen och boka en ny tid*, svarar hyrläkaren.

## **Bröderna Markstedt är och The Marx Brothers**

Kanske hade läkaren på vårdcentralen rätt om förmaksflimmer. Han var kanske skickligare än *Arga revisorn* på att lyssna i stetoskop. *Arga revisorn* har bara hörsel på det ena örat. Han klarar inte av att bedöma klaffarnas skrumpning vid *mitralisstenos* med hjälp av första hjärttonen, och han kan inte heller höra *förmaksseptumdefekt* med hjälp av *splittringen i hjärtats andra ton*.

*Arga revisorn* använder sitt antika stetoskop mest för att imponera och väcka respekt. När hans småbröder kommer, tar han alltid fram stetoskopet och sätter på mig en pannspegel bak och fram. Sedan undersöker han först Andes och sedan Olle, för att se om de tål en, två eller tre whisky. Anders, som är professor på Chalmers, härmar då alltid deras far och säger: *Jag tar gärna en whisky, för det ger en så frisk hy*.

När han sedan undersöker Olle, dissar *Arga revisorn* sin lillebror och säger: *Du är den värsta dumskalle som jag någonsin har kikat på!*

Olle replikerar då triumferande: *Dumskalle kan du vara själv!*

Nu ser Anders att hans storebror bär spegeln bak och fram och således ser sig själv i spegeln. Anders pekar på pannspegeln, skrattar och utbrister, såsom deras far brukade göra: *Du är så dum så dum, så det finns inte en bonde i hela Småland som har en gris som är hälften så dum som du!*

Då slår *Arga revisorn* upp tre whisky och öppnar sedan morfars barskåp och frågar: *Nå grabbar! Vad vill ni ha?* – Sedan fortsätter de tre bröder Markstedt att skratta och skåla, såsom om de vore bröderna Marx. Denna sketch från *A day at the Races* (1937) har de kört för varandra och för publik varje ”världsskrattdag”, ända sedan den infördes den första sön­dagen i maj år 2005. Själva tycker bröderna Markstedt att sketchen bara blir roligare och roligare för varje år.

## **Var och en sin egen doktor och meningen med livet**

Att undersöka hjärtat med hjälp av stetoskop har man gjort sedan 1820. Idag finns det bättre metoder. Då *Arga revisorn* låg på IVA för *sepsis* hade han ett EKG på sig som registrerade hans *arytmi* 24 timmar om dygnet. Han fick se sitt EKG-diagram, före och efter sitt miraku­lösa tillfrisknade i april 2012,så nu vet han hur hans sinuskurva bör se ut. Men hur ser den ut idag tio år senare.

Dagen efter det misslyckade besöket på Capio beställde *Arga revisorn* en CP 150 – EKG-apparat från *Welch Allyn* i USA. Den registrera hjärtrytmen och den är enkel att använda. Apparaten har en egen skrivare, som man kan ta med sig då man t.ex. är ute på landet för att jobba i trädgården. Det är bra att åka ut på landet och koppla av från det vanliga jobbet och slitet hemma i trädgårdstäppan. Den blir man klar med på en kvart och sådant hemarbete ger därför föga ro och avkoppling. Komponenterna till CP 150:an kommer dock från Kina och Korea. Över hela världen är det till följd av pandemin fortfarande brist på komponenter till EKG-apparater. Därför kommer det att ta ett par månader innan *Arga revisorn* får apparaten levererad.

Så i avvaktan på en ordentlig autodidakt­undersökning måste *Arga revisorn* följa *Capio*-läkarens råd om att ändra livsstil och ta det lugnt. Men att inte göra någonting alls resten av sitt liv, kan väl ändå inte vara Guds mening med livet. *Arga revisorn* vill leva ett långt och lyckligt liv och han vill att hans liv skall sluta roligt och positivt, såsom i filmen *Ett Herrans liv,* 1979). Vid gravölet för *Arga revisorn* vill han få höra: *”Always Look on the Bright Side of Life*”. Texten till låten skrev Eric Idle i *Monty Pyton* och i filmen sjunger han den också. Låten blev snabbt populär och den sjungs ofta vid begravningar och sportevene­mang, inkl. avslutningen av Olympiska spelen i London 2012. En undersökning visar att *Bright Side of Life* är den tredje mest populära sången att spela på begravningar i Storbritannien. Säga vad man vill om britterna, men humor har de i alla fall. Och förutom då britterna deltar i världs­krig, är de alltid goda förlorare.

De följande två dagarna efter besöket på *Capio* i Viksjö hade *Arga revisorn* emellertid inte tid med att ändra sin livsstil och inte göra någonting alls. Han hade ett par viktig att ta i tur med som rörde Järfälla barns säkerhet och hälsa. Han och Lasse Bergstig hade kommit överens om att motarbeta alla förslag som innebär att det blir sämre för Järfällas barn än de själva hade på 1940-talet. – *Arga revisorn* håller alltid sina löften. Han skrev därför de följande två dagarna färdigt en PM om Skola på Söderhöjden och en PM SAAB:s mastodontbygge i Bälstadalen.

Sedan försökte *Arga revisorn* att bytta livsstil. Han tog det lugnt och gjorde inte ett handtag. Hans hustru fick nu göra grovstädningen, medan han bara gick runt i rummen med en damm­vippa. Han följde olika matlagningsprogram på TV för att få inspiration till nya rätter, som Anne-Marie skulle laga åt dem. Men då hotade hans hustru honom med skilsmässa. Anne Marie påstod att han bara gick omkring och spelade *Den inbillade sjuke*.

*Arga revisorn* tyckte att en skilsmässa var en för drastisk åtgärd. Han föreslog istället att Anne-Marie skulle åka till *Mölle by the Sea*, så skulle han kunna känna sig fri. Då packade hon genast sin resväska och gav sig iväg i bilen i riktning Mölle. Men Anne-Marie genom­skådade *Arga revisorns* plan och innan han hade hunnit att ringa till kompisarna och bjuda in två *Scandal Beauties* var hon tillbaka igen efter ett par timmar. Och sedan blev det att damma, damma om igen.

Men att vila och motionera genom att damma hjälpte inte. Blodtrycket fick *Arga revisorn* ned till 150 och vilopulsen till 80. Men hans hjärta bultar och bankar till och med värre än tidigare. Han älskar fortfarande sin hustru Anne-Marie, men han är inte lika nykär som han var 1967. Då bultade och bankade också *Arga revisorna* hjärta, men den gången berodde det på att han ständigt Anne-Marie i sina tankar.

## **Att gå till Capio i Viksjö eller till Capio Go, det är den frågan. Månn´ ädlare att…**

*Arga revisorn* överväger nu att ringa till Capio i Viksjö och be att denna gång få träffa en tredje ny hyrläkare. Men då skulle han förmodligen få en tid först om 7-14 dagar. Förra gången hade sjuksköterskan frågat om det gick bra för honom att vänta och då svarade han henne spydigt*: Det går säkert gå bra för er, för jag är seglivad. Ont krut förgås inte så lätt.*

*Arga revisorn* beslutar sig i stället för att pröva *Capio Go* en tredje gång. Han loggar in med sitt Bank ID, men på grund av ett tekniskt fel i *Capios* system kommer han inte in. Grund­orsaken till hans nuvarande hjärtproblem är att han nästan dagligen råkar ut för datastrul, som gör att han stressar upp sig. Ett radikalt sätt att byta livsstil vore därför att kasta bort *Arga revisorns* Acer-dator, iPad och iPhone.

Men det gör han inte, utan *Arga revisorn* tar med sig sin båda ”paddor” ut i trädgården och kollar i lugnt och ro börskurserna på dels kommunens, dels sin egen iPad. Samtidigt *streamar* han musik på sin iPhone som är kopplad till hans hörapparat. Den har han fått låna av *Audika* *AB*, som har tagit över lokalerna efter den nedlagda närakuten på Jakobsbergs sjukhus. Region Stockholm finansierar hörsel­tester och hörapparater, så indirekt betalar regionen fortfarande lokal­hyran. Flytten av regionens närakut och husläkarjour från Jakobsberg och till Rinkeby, inne­bar således egentligen ingen samhällsekonomisk besparing, utan den innebar bara att man flyttar regionens hyreskostnad från ett konto till ett annat. *Arga revisorn* avskyr all kreativ bokföring, som går ut på att lura de stackars politikerna att tro att de gör något som är bra för samhället, när det egentligen är tvärt om. Det är få ursvenskar och nysvenskar i den Nord­västra sektorn av Region Stockholm, som vågar ge sig iväg till den nya närkuten i Rinkeby.

Nedläggningen av närakuten i Jakobsberg innebar att det totala antalet besök på Region Stockholms närakuter minskade, men eftersom samtidigt antalet besök på akutsjukhusen ökade kraftigt och personalkostnaden på Rinkebys närakut fördubblades, sparade Regionen inte ett öre på att flytt närakuten i Jakobsberg till Rinkeby. Flytten innebar emellertid att de väljare som vill ha valfrihet inom vården blev missnöjda. Men det blev även de väljare, som tror att det blir bäst för dem om regionen tar hand all vård från vaggan till graven, eftersom de i samband med flytten fick en massa reklamerbjudanden från livförsäkringsbolag och begrav­ningsbyråer. Allt fler medborgare mår nu psykiskt dåligt och de oroar sig mer och mer för att dö på akuten eller stående i en lång vårdkö. Antalet psykiska diagnoser inom öppenvården ökade 2021 med 20 procent och utskrivningen av lugnande mediciner fördubblades.

Polismyndigheten har dock inte fått in en enda anmälan om mord på patienter. Polisen anser att *Arga revisorn* svartmålar Region Stockholms vårdverksamhet. Enligt polisen är det ovanligt att patienter blir nedskjutna på vägen till eller ifrån närakutener, utan de flesta patienter bringas av daga inne på de stora sjukhusens akutintag eller inne på närakuterna. Men eftersom man av arbetsmiljöskäl hade stängt den sista polisstationen i Järva 2019 och den nya polisstationen i Rinkeby inte var fullt bemannad ännu, har polismyndigheten ingen klar bild över hur stor andel av patienterna som tas av daga och var de flesta dödfallen inträffar. Dock kontrollerar polisen att alla skjutna eller eljest avlidna personer inte blir liggande kvar på gatorna eller liggande ensamma på sina rum. Polisen ser till att de transporteras med ambulans till gamla KS bårhus för obduktion. Men pengarna räcker bara till för att obducera en procent av de avlidna, så varken Socialstyrelsen eller BRÅ vet hur många tusen äldre patienter om året som uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet bringas om livet.

I och med att det är långt att cykla eller åka taxi från Järfälla till Danderyds sjukhus, dör många patienter, som har hög feber och som inte får i sig tillräckligt med vätska, av uttork­ning under färden. Vägen mellan Järfälla och Danderyd slingrar sig genom ett naturskönt landskap. Det minns *Arga revisorn* från sin färd med taxi till akuten en vinterdag respektive en cykeltur till Danderyd för tio år sedan. I juni skulle 2012 han träffa överläkaren på IVA för ett uppföljningsbesök och för att stärka sin hälsa och rädda klimatet valde han denna gång att cykla till Danderyds sjukhus. Eftersom det finns få vattenhål och gästgiverier längst den gamla häradsvägen mellan Järfälla och Danderyd höll även cykelturen på att sluta illa för honom. Men människan lever inte av bröd allenast. Arga revisorn lyssnade under färden på ett program om Karin Boyes liv: *Den mätta dagen, den är aldrig störst / Den bästa dagen, är en dag av törst /Nog finns det mål och mening i vår färd /men det vägen som är mödan värd.*

## **När snålheten bedrar visheten**

Många dumskallar i regionens styrelser, tror att Region Stockholm spar pengar genom att ta livet på sjuka pensionärer. Det stämmer dock inte alls, eftersom sjukvårdspersonalen vill ha och ofta också får högre lön och bonusar, då antalet patienter ökar och då folk dör som flugor av *Covid 19* och andra sjukdomar. Många pensionärer jobbar också efter uppnådda 65 år och de betalar skatt på pensionen och extraknäcken högt upp åldern. Ur strikt ekonomisk synpunkt är det därför inte någon vinst för regionen att man bygger upp långa vårdköer, där folk dör i köerna och inte längre kan betala skatt. Och om man höjer skatten för att kunna anställa mer personal och för att kapa vårdköerna, är risken stor att pengarna försvinner i administrationen av de långa köerna och att ännu fler personer hinner att dö, vilket i sin tur minskar skatte­intäkterna. I en byråkratisk vårdapparat leder fler sjuksköterskor, fler läkare och fler admini­stra­­törer enligt *Arga revisorns* erfarenhet till interna stridigheter och att de interna konflik­terna gör att ännu fler personer dör i vårdköerna.

Arga revisorn kan inte bestämma sig för om han skall våga sig på att gå till Capio vårdcentral igen, eller pröva *Capio Go* en tredje gång eller om han skall klä ut sig till en fattig invandrare och cykla till Närakuten i Rinkeby. Dagarna går, hjärtat bankar som den värsta bergsprängaren. *Arga revisorn* får inte ett dugg gjort på dagarna och inte på nätterna heller

## **Sköna maj välkommen**

Nu är vi framme i mitten av maj. *Arga revisorn* är hemma i sin bostad i Samfälligheten Fäboden. Där tar han det lugnt, såsom hyrläkaren på Capio ordinerade honom att göra. Han har dock dåliga hörapparater på sig och han hör dåligt. Handelskriget mellan USA och Kina och komponentbrist på grund av pandemin medförde *Arga revisorn* först i år kunde prova ut nya hörapparater, som han förhoppningsvis kommer att få hemlevererade i slutet av juli. Men *Arga revisorns* hörapparat är inte helt uråldrig, utan han kan koppla dem till sin iPhone och lyssna på musik. Och denna vackra majmorgon 2022 går han ut i sin trädgård och lyssnar på Louis Armstrongs ”Oh! *What a beautiful morning*”. Men nu dundrar ett Brommaflyg in över Samfälligheten Fäboden och stör den lantliga idyllen. *Arga revisorn* tittar upp mot planet, hytter med näven och utbrister: *Jag skall se till att Bromma läggs ned! Även Stockholms Exergys sop-kraftvärmeverk i Lövsta och SAAB:s höghusbostadskomplex i Bällstadalen skall jag stoppa!*

År 2012 lyckades Liberalerna i Järfälla stoppa Skanskas Betongfabrik på Bruttovägen, som skulle komma att ligga 500 meter från *Arga revisorns* hem. Alla galna projekt och allt som stör hans och hans hustrus lugn och ro vill han stoppa. Det är långsiktigt den enda vägens politik för att värna våra barn och barnbarns framtid. Men det tar på krafterna att var en kvinnosakskarl. Med en rödgröna feministiska regering i Rosenbad och med miljöpartister även i Stadshuset är det inte lätt att, likt en kärring mot strömmen, använda vetenskapliga argument för att värna vår miljö. I samband med *Arga revisorns* kamp mot Betongfabriken 2012 fick han *sepsis*. Och nu har han engagerat mig i tre motståndskamper samtidigt. Har *Arga revisorn* kanske denna vår överskattat vad han kan klara av? Tänk om hans hjärta brister!

## **Tredje gången gillt för Capio Go**

När Louis Armstrong denna vackra majmorgon hade sjungit färdigt på radion sätter sig *Arga revisorn* ute och njuter av solen. Han följer hur börskurserna först går upp och sedan ned ett par punkter. Därefter går de upp igen och sedan ännu mera ned. Då tröttnar han och går in i arbetsrummet igen. Han loggade in på *Capio Go* och denna gång kom han in direkt. Nu är det tredje gången gillt. Nu bör det gå snabbare för honom att öppna ett nytt ärende och besvara *Capios* alla frågor, trodde han.

Det första momentet var att *Arga revisorn* skulle ange vilken sjukdom/besvär som han sökte för. Han skrev ”*Arytmi”,* men den sjukdomen/besväret fanns inte medtagen i *Capio Go:s* system. Då skrev han ”*Hjärta”,* men något det fanns inte heller med i *Capios* system. Han var tydligen tvungen att välja en av de 40 sjukdomar/symtom, som *Capio Go* var programmerad för att behandla. Då valde *Arga revisorn* ”*Stress”,* som fanns med längst ned på listan. Han var väl medveten om att stress kan bidra till *arytmi* och att bl.a. Brommaflyget, datastrul och sjunkande aktiekurser stressar honom.

När *Arga revisorn* skrivit *”Stress”* kunde han gå vidare till nästa steg. Nu skulle han sammanfattat sin sjukdomshistoria. Sedan besvarade han *Capios* alla frågor. Det tog honom en halvtimme. När han var klar gick han ut i solen igen och tog en promenad. Lugna promenader hade han läst är bra för ett stressat hjärta.

Medan *Arga revisorn* promenerade funderade han på att slänga ut sin dator eller att i varje fall aldrig mer besöka någon nätdoktor. Under den rofyllda promenaden hade han nämligen insett varför *Capio* inte tar sig an arytmi och andra hjärtsjukdomar. – Det beror sannolikt på att *ischematiska* hjärt­sjuk­domar är den i särklass vanligaste dödsorsaken inom EU. Det arabiska och franska företag, som idag äger *Capio,* vill inte bli förknippat med mord (pga. felbe­handling) och ond bråd död. *Capio Go* har inte heller med *Covid 19* på listan över sjukdomar /symtom. Mer än 16 000 personer har hittills dött med *Covid 19*. I Sverige är visserligen andelen avlidna bara drygt 0,5 procent av antalet bekräftat smittade personerna. Att diagnosti­sera *Covid 19* och att avgöra vilka som omedelbart måste in till sjukhus, vågar dock *Capio Go* inte sig på, trots att 99,5 procent av de Coronasmittade överlever.

Det var alltså ingen slump att ”*Hjärta*” och *”Corona”* och ”*Blodförgiftning”,* inte finns med på *Capio Go:s* lista. Av *sepsis* dör nämligen ca 5 000 personer per år. Det är fler än som avlider av bröstcancer och prostatacancer sammantaget. Ingen av de riktigt stora folksjuk­domarna vill *Capio Go:s* nätläkare ta sig an, utan dem får de non-virtuella läkarna behandla.

De ”riktiga” hjärtläkarna har lyckats med att skydda sitt revir från nätläkare och andra kvackare. Visserligen har den s.k. kvacksalverilagen upphävts, men flera bestämmelser i den lagen har överförts till patienssäkerhetslagen (2010:659). I 2 kap. 2 § stadgas det att ”om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, skall detta anmälas till IVO”. *Capio Go:s* AI-system ändras ständigt, men ändringarna anmäls aldrig till IVO.

Syftet med den nyss nämnda lagparagrafen är att IVO skall kontrollera att bara legitimerad sjukvårdspersonal utformar AI-systemen. Man granskar dock bara att personalen har en formell utbildning inom medicin och datateknik, men inte hur nätföretagens AI-system i praktiken fungerar.

Tanken med anmälningsskyldigheten är att IVO:s inspektörer skall kunna åka ut och kontrol­lera att det verkligen är en legitimerad läkare eller sjuksköterska, som sitter vid datorn och med hjälp av AI ställer diagnoser på patienterna. Den sjukvårdspersonal som jobbar åt *Capio Go*, sitter dock inte längre på något kontor, utan de jobbar hemifrån eller från landet eller ibland från utlandet. Och de byter adresser ofta, vilket försvåra för IVO. Men snart, mycket snart kommer Expressen med braskande rubriker: *Nätläkare var 17-årig data­miljonär. … Patienten Hilding (70) säger: Jag litade på honom, men jag förstod inte hur han kunde veta mer om mig än Google gör…Grannen Britt-Marie (45) säger: Jag misstänkte ingenting. Han hälsade alltid så artigt då vi satt och drack kaffe med varandra hela dagarna och sedan gjorde vi det igen, och igen.*

## **Nya datorstrul får Arga revisorns hjärta att rusa**

Glad över att han hade kommit på ett sätt att genom juridiska spetsfundigheter temporärt stoppa nätläkarna återvände *Arga revisorn* hem efter promenaden. Han satte sig nu åter vid datorn och han tittade på inkorgen. Det hade inte kommit in något svar från *Capio*. Var kanske *Arga revisorns* sjukdom för komplicerad för *Capios* AI-system eller hade *Capio* inte en tillräckligt kraftfull dator för att processa en så komplex karaktär som *Arga revisorn*? Han googlade på Capio+Datorsystem och då fick reda på varför han inte hade fått några nya meddelanden. På datsärmen stod det: *Ingen internetkontakt.*

*Arga revisorn* tryckte på felsökning och fick då uppmaningen: ”Kolla att kabeln till routern är insatt”. – ”Tack”, skrev jag och klappade sin älskade HP-dator. Han hade döpt sin dator till *Amanda*, som betyder den älskvärda. Han ångrade nu att han tidigare i veckan hade svurit över ”Amanda”. Nu skaldade han följande kärlekssång till henne:

*I blomman i solen / Amanda jag ser*

*Kring jorden, kring polen / Hon strålar, hon ler.*

*Arga revisorn* sätter nu in datorkabeln ordentligt och han bestämde sig för att tills vidare behålla *Amanda*, men att köpa en ny kabel i stället. Med kabeln isatt kan han läsa svaret från *Capio Go*. Inte oväntat tycker deras sjuksköterska att han bör boka en tid på en vårdcentral. *Capio Go* ger honom till och med e-postadressen till *Capio* i Viksjö, trots att den vårdcentralen inte på länge har haft digital bokning, utanbara tidsbokning via telefon.

*Arga revisorns* nöjde sig dock inte med sjuksköterskans svar, utan han krävde att en läkare skall bedöma om han bör ta ett EKG på direkten eller om han kan vänta en månad tills hans nya EKG-apparat hade anlänt från USA. Dessutom ville han få reda på hur mycket *Capio* kommer att debitera Regionen Stockholm för att de gav honom e-postadressen till Viksjö vårdcentral.

Han får inget svar. Capio väljer att avsluta hans ärende, trots att han hade hotat med att sätta stopp för nätläkarnas kvacksalveriverksamhet. *Capio* tar kanske inte hans hot på allvar eller så blev nätläkaren sur på honom. *Arga revisorn* hade nämligen på frågan om han skulle kunna rekommendera någon annan patient att besöka *Capio Go* skrivit: ***Absolut inte*!**

*Arga revisorn* anser att det behövs en upprensning i nätläkarträsket. Det är värre än lövskogs- träsket i den nya stadsdelen Bällstadalen, där exploatören SAAB också sätter profiten före människornas liv och hälsa.

## **Arga Revisorn vill starta en statlig utredning om nätläkare och andra kvackare**

*Arga revisorn* vill att regeringen tillsätter en offentlig utredning om nätläkarna. Göran Stiernstedts utredning var för ytlig. Den tog inte upp frågan om vilken nytta nätläkarna gör och hur deras verksamhet bäst kan inordnas i den ”riktiga” vården. En forskargrupp bör därför gå igenom ett urval av ärenden hos alla nät­läkare för att se om chattandet mellan patienterna och nätläkarna (och ev. ordinationer av mediciner m.m.) har inneburit några medicinska för­bättringar för patienterna. Om nätläkarchattet bara slutar med en rekommendation om att patienten bör beställa tid på en vårdcentral, är nätläkarnas verksamhet bortkastad tid och pengar. (*Capio Go* borde direkt ha beställt ett EKG och sett till *Arga revisorns* ”fasta hyrläkare” på *Capio* vårdcentral i Viksjö hade kontaktade honom).

Det är väl känt att de flesta patienter tillfrisknar av sig själva. Omvägen via nätläkare kan därför göra att regionerna spar pengar. Men vi betalar inte skatt för att nätläkarna skall tjäna pengar, utan vi vill att alla läkarna botar sina patienter och att de inte bara skickar runt dem inom en Kafka-liknande vårdapparat.

Många vanliga läkarbesök är ju onödiga, eftersom patienten i alla fall skulle tillfriskna. Men att läkaren sätter ett stetoskop mot bröstet och säger: ”Du har hög puls och du måste ta det lugnt”, kan lugna många patienter. Att man via chatten ber patienten att själv ta sin puls och digitalt ge en patient rådet att ta det lugnt, har inte lika god effekt på normala människor.

*Arga revisorn* är inte som folk i allmänhet. Efter att en läkare har undersökt honom med stetoskop kan han nämligen slita åt sig läkaren stetoskopet och kollar att det verkligen fungerar och om han själv kan höra samma biljud som läkaren påstår sig ha hört.

*Arga revisorn* har ett eget, gammalt och värdefullt stetoskop som tillverkades på 1800-talet. Om läkaren på Capio i Viksjö i sitt stetoskop verkligen hörde att patienten hade förmaks­flimmer, borde han också ha gett kost- och dryckes­råd. I en hälsoenkät där resultaten finns införda i *Arga revisorns* journal har han uppgivit att han dricker 3 flaskor vin i veckan. De flesta som berättar om sina alkoholvanor förskönar, men *Arga revisorn* tog i överkant.

Man kan inte kräva att hyrläkare skall läsa igenom patienternas journaler, men man bör använda de möjligheter som digitaliseringen ger. Man behöver bara skriva t.ex. ”alkohol”, så får man upp alla uppgiften om alkoholkonsumtion, mediciner som patient med hög alkohol-konsumtion bör undvikas och en förteckning över vilka kostråd som patienten tidigare har fått och då struntat i att följa. Då kan hyrläkaren säga till på skarpen och kräva att patienten i fortsättningen undviker alkohol eller skaffar sig en ”riktig” husläkare. Sådan individuell infor­mation får bättre effekt än Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Regionerna betalar enligt SKL alltför höga kostnader för hyrläkarna. Mandatperiod efter mandatperiod säger regionerna att de skall minska på antalet hyrläkare och att de arbetar för att alla patienter inom primärvården skall få får en fast läkarkontakt. Men gång på gång uppstår det plötsligt ett ”katastrofläge” och man hinner då inte att rekrytera ny personal enligt de normala rutinerna. Att t.ex. ta referenser från tidigare arbetsgivare och att kontrollera att den sökande verkligen har kvar sin legitimation kan ta tid. Då är det enklare att anlita ett beman­nings­företag och då behöver ingen ta ansvaret för en felrekrytering. Och om ingen tar ansvar för sådant som vem som helst skulle kunna klara av att kolla, blir det alltid någon som blir lidande.

*Arga revisorn* anser att det finns alltför många ”kvackare” inom primärvården. Men de som jobbar inom vården klarar sig alltid, för de ser till att inte välja sin egen en vårdcentral. De kontaktar alltid en vårdmottagning, där inte vem som helst kan jobba, det vill säga en mottagning och där man blir väl bemött och får en medicinskt bra vård.

## **Capio och deras läkare klarar sig alltid**

Det var för 2012 som man på IVA upptäckte att *Arga revisorn* hade *arytmi*. Danderyds sjukhus informerade Capios vårdcentral i Viksjö, men där var det under tio år ingen som talade om för honom att han hade a*rytmi,* trots att han sammantaget hade besökt vårdcen­tralen ett trettiotal gånger. Men nu i maj 2022 påstår plötsligt en hyrläkare på Capio, som inte ens har läst *Arga revisorns* journal, att han har förmaks­flimmer och att han kommer att dö om han inte snarast ändrar på livsstil.

*Arga revisorn* vet att man inte behöver oroa sig så mycket för lite förmaksflimmer. Men tänk om han hade varit patienten NN och NN hade trott att hyrläkarens besked om ”om hjärt­flimmer” betydde hjärta var helt slut. Vad hade i så fall hänt om NN på vägen hem hade slunkit in på System­bolaget och köpt sig en flaska Whisky för att dränka sin sorger? Då hade Capios ägare, som även har ett stort antal vingårdar i Frankrike och Whisky-brän­nerier i Skottland, sannolikt lyckats att ta livet på NN. Men det skulle i så fall inte bli någon svensk rättegång, där Capio ställds till svars, eftersom det inte råder en adekvat kausalitet mellan läkarens diagnos och NN:s ohämmade intag av brända och destillerade drycker. Vid en eventuell rättegång skulle NN:s partners vittnesmål, där partnern påstår hen hade kommit hem från Kyrkorådets sammanträde och då funnit NN liggande berusad på deras äkta persiska matta. I tingsrätten vittnar NN:s partner på heder och samvete om att NN sluddrande hade sagt: *Det var en… doktorn… på Cap… CAPRI! Han var inte grek, och inte …men han talade svenska. En fantastisk doktor. Mycket kunnig. Axel hetta han, för han tittade på min axel också….och han lyssnade både på mitt hjärta och på vad jag tänkte. Axel sade: Hörre du! Hörre du! Det är helt normalt att hjärtat bankar och väsnas då man är 78 år. Jag skriver ut ett recept på Whisky. Ta två rejäla glas en halvtimme före frukost och middag varje dag i tre veckor, så skall du se att ditt hjärta finner lugn och ro.*

Men denna typ av vittnesmål brukar *Capios* välbetalda advokater alltid bestrida. De hävdar att det rör sig om en hörsägen och NN var en skojare. Hans skrönor kan visserligen vara roliga att läsa, men allt som NN säger sig ha upplevt är ren fiktion. Faktum är att historien om skribenten som låg stupfull på den persiska mattan är snodd från Olle Wästbergs bok *I tidens skugga* (2022). I sin bok skriver Wästberg om ett minne från femårsåldern: *En morgon när jag kom upp tog pappa mig i handen och pekade på en person som låg och sov på vår gröna soffa.* ***Där ligger svenska parnassens största,*** *sa pappa. Och den som låg och sov var Harry Martinsson. Många skribenter var hemma, t.ex. Herbert Tingsten, Vilhelm Moberg, Barbro Alving och Erik Lindgren – som jag såg låg på knä på vår orientaliska matta och* ***låtsades*** *be till Allah.*

Enligt Capios advokat är *Arga revison* också en skojare. Gång på gång har besökt vårdcentralen och stört personalen genom att spela *Den Inbillade sjuke.* Och när personalen klagar över att de har så mycket att göra så att de går på knäna, visar han dem hur de kan gå på händerna i stället eller hur de kan trolla med knäna. Detta är kränkande för Capios ägare och personal!

Anne-Marie har aldrig sett någon på någon sjuvårdsinstitution i Sverige gå knäna, förutom *Arga revisorn* då han en marsmorgon 2012 kröp in på akuten på Danderyds sjukhus och spydde i entrén. (På den tiden var det inte lika stökigt sjukhusen som idag och vården behövde inte använda stor pengar för köp av vakttjänster.) En sjuksköterska rusade till och fick upp *Arga revisorn* från golvet. På Akuten och sedan på IVA, Njur- och Hjärtavdelningen gjorde man allt för att rädda livet på honom, och man gjorde allting rätt.

Viksjö vårdcentral, som för tio år sedan ägdes av *Carema,* gjorde däremot allting fel.De begrep inte att *Arga revisorn* då han stapplade in på vårdcentralen hade *sepsis* och att han var döende*.* Och när patienten efter en dryg månad kom hem från Danderyds sjukhus skötte Viksjö vårdcentraleninte uppföljningen professionellt. Den kvinnliga läkarkandidaten, som på order från Danderyds sjukhus, tog emot *Arga revisorn* på Viksjö i juni 2012 hade inte ens öppnat hans journal. Hon sade: *Är du här nu igen! Vad är det för fel på dig den här gången då?*

## **Ännu ett misslyckat besök på *Capio* samt mer om *Colitis* och om dr. Munthe**

Och nu i maj 2022 får *Arga revisor* ett nästan lika dåligt bemötande av Capios hyrläkare. Läkaren har ett svårstavat namn, så förmodligen var läkaren uppvuxen Söder om landsvägen. Men man vet aldrig. Därför hälsar *Arga revisorn* artigt med armbågen och förklara att *Arga revisorn* påstås var uppvuxen norr om Dalälven.

Hyrläkaren hälsar dock varken med handen eller armbågen utan frågar: *Vad är det för fel på dig?*

*Arga revisorn* förstår att hans försök att överbrygga de kulturella skillnaderna har misslyckats. Han byter nu spår och säger:

*Det är inget fel alls på mig, förutom det problem som jag talade med sköterskan om för en dryg vecka sedan då jag bokade tid. Och jag har kollat så att hon skrev in allt i min journal och att hon stavade rätt till* ***Colitis.*** *Jag mår jättebra! Jag har visserligen fortfarande ont i ryggen, men det har jag ju haft i över 30 år. Men nu går det bättre och bättre.* ”*Arga doktorn*” *(Björn Bragee) berätta för mig hur jag kan leva ljuva livet med långvarig smärta. Han ord­ine­­rade mig för 20 år sedan att skriva en rolig realrealistisk roman om året under de kom­mande 50 åren. Det ville emellertid inte min hustru Anne-Marie, men jag gjorde som ”Arga doktorn” har sagt åt mig. Anne-Marie tycker att jag redan har skrivit mer en nog och att jag nu bör göra som dr. Axel Munthe. Den enda bok som Munthe skrev var* ***The Story of San Michele*** *och den räckte för att försörja honom och hans hustru Hilda Pennington och hans båda söner resten av livet.*

*Men Axel och Hilda levde åtskilda beroende på att Hilda inte kunde acceptera att Axel tog hem fruntimmer över natten. Hon godtog inte Axels förklaring om att han hade svaga lungor och led av* ***colitis****. Axel påstod också att Enköpings­läkaren Westerlund hade rekommenderat Axel att byggde San Michel på Capri, för där är klimatet varmt och tort. Axel borde enligt Westerlund inte heller ligga ensam och vaken om nätterna och grubbla över sina äktenskapliga problem. Men Axels bluff gick inte hem. Hilda hade ett eget hus på Capri och hon satte aldrig mer sin fot på San Michele. Därför separerade Axel och Hilda och hon flyttade hem till England.*

*Om somrarna bodde Hilda och sönerna på Hildaholm i Leksand, men vintrarna måste de tillbringa i London, så att Hilda skulle kunna spendera alla pengar som hon hade ärvt från den förmögna familjen Pennington. Stackars Hilda! Hon fick ensam ta hand om doktorns båda söner. Jag vet hur jobbigt det är för jag fick också ta hand om båda mina flickor, medan Anne-Marie roade sig med kronprinsen på SKF. Det hände inte varje kväll, men jag vet i alla fall en gång då hon sade att hon måste jobba över, men då jag på första sidan fick se hur hon på SKF:s matsal bjöd upp kronprinsen,*

*Anne-Marie vill inte jag dricker starka drycker likt Lars Ahlin och* ***Kommer hem och är snäll***.*Hon vill inte heller att jag blir en succéförfattare som Axel Munthe och att jag var och varannan vecka har med mig kvinnor hem, som jag har raggat upp på biblioteket, komvux eller på krogen. Men jag vill ju bara att de unga kvinnorna skall läsa och rätta vad jag har skrivit. Jag betalar dem 500 kr per timme. Många unga kvinnor behöver ett extrknäck och det är väl bättre att hjälper mig än att de prostituerar sig på en skandalblaska eller som s.k. influencer. Och om Anne-Marie tar hem unga killar för att visa dem sina etsningar kan jag väl göra det också.*

*Anne-Marie kanske älskar mig i alla fall. Det är nog därför som hon vill att jag inte skall skriva? ­– Förlåt mig doktorn. Jag har inte kommit hit till Capio för prata om min hustru och mina kvinnoaffärer, utan jag vill veta om doktorn tror att mitt hjärta håller på att brista.*

*Tycker doktorn att jag skall göra som Axel Munthe gjorde eller som hans son Malcom gjorde? Bör jag sluta att skriva roliga realrealistiska romaner, som min hustru vill? Hon är orolig över att mitt hjärta bankar och bultar så förfärligt. Det stör nattsömnen. Tror doktorn att jag blir bra igen om jag helt slutar att skriva? Eller bör jag följa Arga Doktorns råd och skriva ytterligare en roman om året? Jag har försökt att skriva med måtta, men jag klarar inte av det. Jag är som Shakespeare: Upp flya orden, tanken aldrig stilla stå. Ur led är tiden,ve att jag är den som föddes att vända den rätt igen. Att skriva eller inte skriva det är frågan, mån ädlare lida och fördraga, ett bittert ödes stygn och ta till piller eller ta till vapen, emot ett hav av kval och göra slut med dem med ens, skall jag deleta allt som jag har skrivit. Klok och kär är ingen dödlig. Nu har jag sagt vad jag vill säga. Vad övrigt är, är tystnad,*

*Snälla Lars! Kan du lugna dig*, utbrister hyrläkaren *Jag vet inte ens vad Colitis är och inte heller vem den där Shakespeare och den där Munthe är.*

*Vad! Får ni inte lära er latin och engelska i det svenska läkarprogrammets grundkurs? Colitis är samma sak som sjukdom som IBD*, förklararArga revisorn*.*

*Jaså! Irritaded Bowl Syndrom (IBS),* svarar hyrläkaren.

*Nej! Inte alls IBS, utan Axel Munthe trodde att han led av den sjukdom som vi på svenska kallar Inflamatory Bowl Desease (IBD), men som på både latin och engelska egentligen heter Colitis. Axel Munthe hade således inte någon påhittad diagnos. Livläkaren Axel Munthe var en pionjär vad gäller psykosomatiska sjukdomar. Honom läser ni väl i alla fall om i komplet­teringskursen för svensk läkarlegitimation?*

*Jo, gamle Axel känner jag väl till,* ljög hyrläkaren. *Men vem var den där Malcom Munthe?*

## ***Mer om släkten Munthe***

*Han var också en fantastiskt intressant person. Jag träffade Malcom Munthe, då Anne-Marie och jag besökte Hildasholm. Vi trodde att Malcom var trädgårds­mästaren för han stod och grävde i kökslandet, då vi gick runt på Hildasholm. Jag presen­terade mig med mitt riktiga namn, men Anne-Marie kallade jag för Drottning Holm. Trädgårdsmästaren sade att han visste vem jag var och att han hade läst min roman Drottningholm. Vi ställde då en massa frågor till honom om växterna och vi fick ett utförligt svar. Sedan började trädgårdsmästaren att berätta om hela familjen Munthe inkl. sonen Malcom, som han omnämnde i tredje person singularis. Han sade att familjen och personalen på Hildasholm kallade den yngste sonen Malcom för Grane.*

*Trädgårdsmästaren var en förbaskat rolig karl och jag gillade hans brittiska humor. När jag till slut kom underfund med att det var han själv som var Grane, var jag tvungen att fråga om det var Grane som hade organiserat sprängningen av det tyska rödakors/vapentransporttåget under kriget. – ’Ja! För i krig är allt tillåtet. Och som tur var dog ingen vid sprängningen’. Svarade Grane.*

*Då undrade jag varför Granes far Axel i” Boken om San Michele” (1930) inte med ett ord nämner något om sina båda fruar och sina båda söner. Men det visste inte Grane. Då frågade jag honom stället varför han i sin bok ”I krig är allt tillåtet – en sabotör i Finland Norge och Sverige” (1954) inte med ett ord nämner att Axel Munthe var Granes far och varför han i sin bok inte ens låter antyda att Axel var drottningens älskare. Hovskvaller brukar alltid öka försäljningen av böcker och tidningar. Men var ryktet sant eller inte?*

Nu blev hyrläkaren på *Capio*plötsligt intresserad av sin 78-årige patients långa utläggning och han undrade: *Var Axel Munthe på 1920-talet verkligen Viktorias älskare?*

## **Omvända roller**

Det fick jag inte veta för kl. var 12.00 och gång-gången kallade till lunch på Hildasholm. Grane bjöd naturligtvis in Anne-Marie och mig på lunch, men vi hade satt i oss en stadig hotellfrukost ett par timmar tidigare, så jag bad att få ha lunchen innestående tills nästa år. Men det finns inga gratis luncher. Malcom Munthe avled av *sepsis* i november 1995. Han var då bara 85 år gammal. ”

*Tror du att du nu också har blodförgiftning*, undrar *Capios* hyrläkare.

*Definitivt inte,* svarar Arga revisorn. *Mina kreatini-världen är bra och mitt hjärta slår hyffsat jämt. Men mitt blodtryck och min puls är oroväckande höga.*

Medan *Arga revisorn* pratar tar han fram sitt gamla stetoskop och börjar lyssna på sitt eget hjärta. Hyrläkaren ser då förvånad på honom och blir ännu mer förvånad då han sätter stetoskopet mot läkarens bröst. Läkaren ryggar tillbaka. *Arga revisorn* låter stetoskopet fall och sätter på sig pannspegeln och sedan känner med båda händerna över hennes bröst.

*Hm! Trodde just det. Jag lade genast märke till att du hade en svullnad i bröstet och jag känner nu att du hade en liten knöl. I nio fall av tio är det en helt ofarlig fettknöl. Synd att ni inte har en ultraljudsundersökningsaparathär på Viksjö vårdcentral. Be era franska och arabiska* ägare *köpa en sådan apparat åt er. Men nu ordnar jag omedelbart med en Mammografi,* sade Arga revisorn och slår ett telefonnummer på sin mobil.

Medan han väntar på svar frågar han hyrläkaren om hon har ett svenskt person­nummer och vilken tid hon slutade sitt arbete. – Nu hörs ett svar i Arga revisorns mobil och han ber hyrläkaren skriva ned uppgifterna. Sedan säger han i telefonen:

”*Hej Gösta, hör du vem det är?...Ja! Vi har en misstänkt Neoplasma Malignum Mammae. Trettioårig svensk kvinna med i övrigt god hälsa och sund kropp. Kan du ordna med en mammografi åt henne idag kl. 17 30?..Bra. Hennes personnummer är…”*

*Arga revisorn* slår av mobilen, klappar den alltjämt gapande hyrläkaren på axeln och säger: *Tag det nu lugnt. Det är förmodligen ingen farlig tumör. Men det är i alla fall bäst att undersöka knölen. Och på Danderyds sjukhus blir du väl omhändertagen, det kan jag lova. – Jo! Om det inte var något mer för dagen så går jag hem. Och nästa gång, som jag kommer hit är du inte kvar här på Viksjö vårdcentral, det kan jag också lova dig.*

## **Se upp för inkompetenta hyrläkare och stäng alla dörrar och grinar!**

Läkarna på *Capios* vårdcentral har man inte ansträngt sig över hövan för att hålla *Arga revisorn* vid liv. Läkarna vet att han är en liberal fritidspolitiker, men de vet inte att flertalet av dagens fritids­politiker är pensionärer. Många av fritidspolitikerna arbetar och betala höga skatter högt upp åldern. Många av dem har nämligen låga pensioner. Då de var unga fick inte politikerna höga ersättningar för sina uppdrag och ersättningarna var inte pensionsgrundande. Capio AB och andra vårdgivare borde därför vara intresserade av att hålla liv i fritidspoli­tikerna så länge det går. Utan fritidspolitiker kommer nämligen yrkespolitikerna att höja sina löner och bonusar ännu mer och de kommet då också att anställa en massa administratörer för att sköta yrkespolitikernas jobb. Detta leder till man måste höja skatterna och göra sig av med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att få en ekonomi i balans.

Om man bortser från de drygt16 000 människor som dött i *Covid 19*, har antalet avlidna varit ovanligt lågt under pandemiåren. Men så brukar det vara. När läkarna i Kalifornien strejkade minskade också dödstalen.

Inom primärvården undersöker man patienterna och hittar sedan på en på diagnos. Om man inte alls vad de lider av för sjukdom, brukar man skriva ***colitis*** i journalen. Därefter chansar man och ger dem en medicin eller annan behandling, som man hoppas skall bota dem. Om en patient med diagnosen *colitis* om en hen lider av en obotlig sjukdom, skickar man hen till en psyko­log eller i allvarliga fall till en jourhavande präst. Dagens läkare anser sig inte ha tid att sitta och trösta hopplösa fall.

Om patienten inte återkommer till vårdcentralen, så tror läkaren att behandlingen har hjälpt. Ett exempel. *Arga revisorn* var på Capio i Viksjö för fyra år sedan därför att han hade ett rött märke på näsan, som han bedömde vara ett *basaliom.* Det trodde inte *Capios* 30-årige manlige hyrläkaren på. Då gick *Arga revisorns* till en hudläkarklinik istället, trots att han inte hade fått någon remiss dit. Hudläkaren tog en biopsi och skickade provet till ett labb för analys av cellförändringar. Det var en tumör. Med en hudtransplantation från örat vara cancern lätt att åtgärdad. Hyrläkaren på Capio, som hade avfärdat *Arga revisorns* egen bedömning av hudförändringen, hade under tiden bytt till en annan vårdcentral.

Genom att ständigt byta arbetsplats och patienter lär sig hyrläkarna inte ett dugg. Och ju äldre de blir, desto farligare blir hyrläkarna för omgivningen och desto fler patienter hinner de att ta livet av innan de själva dör. Sveriges Radio borde gå ut med varningsmeddelanden:

”*En inkompetent hyrläkare, med ett gammaldags stetoskop om halen och med en felvänd spegel på huvudet, har setts gå på knäna vid Vårdcentralen Hoppet i Grönköping. Allmänheten uppmanas att hålla sig hemma och stänga dörrar och fönster samt att inte besöka vårdcentralen Hoppet, utan kontakta Socialstyrelsen eller närmaste vårdcentral.”*

## **Tusentals patienter dog i onödan under coronapandemin**

Felaktiga diagnoser, fel medicinering eller för långa väntetider inom primärvården leder årligen till tusentals patienters död. Av de patienter som avled med Coronan har bara någon enstaka procent obdu­cerats. De läkare inom primärvården, som hade ansvaret de drygt 16 000 patienter som avled med *Covid 19,* har möjligen märkt att ett stort antal av deras listade patienter plötsligt är borta. De avlidna patienterna kan således inte längre generera en fast intäkt till vårdcentralen och inte heller längre besöka vårdcentralen och generera nya löpande intäkter. Men över 99 procent av dem som smittades av *Covid 19* överlevde, så det finns fortfarande kvar patienter, som man kan fortsätta att behandla och att ta livet av.

Det var tur att det var få patienter som vågade besökta en vårdcentral under pandemiåren. Eftersom primärvården på många håll fungerar så uruselt rädd förmodligen Corona­pandemin livet på fler äldre patienter än de som ca 13 000 i ådern 65 + som dog med *Covid 19*. Men av dem som dog med *Covid 19* var det sannolikt många som egentligen dog av felaktig eller för hög dos medicin, långa väntetider och dåliga råd från nätläkarna. Deras s.k. goda råd är dyra, men de botar sällan patienterna.

Under Coronapandemin hade läkarna på vårdcentralerna få fysiska besök. Kostnaden för primärvården var dock under 2020 och 2021 i stort sett lika hög som under tidigare år. Om läkarna inte hade varit så bekväma av sig, utan åkt hem till sina äldre patienter och undersökt dem i bostaden, hade tusentals liv kunnat räddas.

## **Bör man hedra eller bör man skratta åt jämnställdmyndigheten**

I romanen *CARPE DIEM 2.0 – Roliga, realistiska essäer om sjukvård, pandemiberedskap, coronakrisen, katastrofer och en kärlek som övervinner allt* skojar Argarevisorn om alla galenskaper som han har tyckt sig se inom sjukvården. Den romanen lade han ut på sin hemsida under Påsken 2020, [www.markstedt.hemsida24.se](http://www.markstedt.hemsida24.se). I en av essäerna skriver han att Sverige på grund av en dålig pandemiberedskap skulle få 10 000 – 20 000 döda med *Covid 19.* *Arga revisorn* skickade sina råd och rekommendationer till Folkhälsomyndigheten och till ett antal politiker och tidningar, men ingen lyssnade då på honom. Ingen brydde sig heller om när han i början av mars 2021, likt en modern Cassandra, larmade om att perso­nalen gick före de äldre i vaccinationskön och att dödstalen därför i en tredje våg skulle skjuta i höjden.

*Arga revisorn* mäter regelbundet sitt blodtryck och sin puls. Han vet att mätvärdena går upp om han blir arg över att folk inte orkar läsa eller inte begriper vad han säger och skriver. Skjutningar och andra s.k. särskilda händelser får också hans blodtryck och puls att rusa. Och när hans tidigare kollega Ernst Hugo (EH) i april 2020 avled med *Covid 19* på ett nybyggt särskilt boende i Viksjö höll hans hjärta på att brista. Med sitt goda humör och ljudliga skratt över alla stollerier fick EH sina kollegerna på Riksrevisionen att vakna upp.

*Arga revisorn* besökte EH i april 2020 på Viksjö äldreboende. När han tog av sig munskyddet och lät EH dofta på visky log EH matt. Han försökte säga något och Arga revisorn böjde sig fram för att höra vad EH sade: *Du är inte riktigt klok, men…jag…gillar dig. Kämpa på!*

*Arga revisorn* skrev ingen runa över EH våren 2020, men i sin gamle kollegas anda skrev han till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om misstänkt diskriminering av äldre, norrländska, manliga, heterosexuella statliga revisionsdirektörer. Och redan i maj 2022 fick han ett tio sidor långt obegripligt svar på sin skrivelse från DO, där det sammanfattningsvis stod följande:

*Myndigheten bildades år 2009 genom en hopslagning av Ombuds­­mannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombuds­mannen och Ombuds­mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Då DO bildades fick den nya myndigheten ett vidgat mandat, men inte ökade resurser. Samtidigt bildades också Nämnden mot diskriminering, som skall pröva ärenden om vite och diskutera hur diskrimi­nerings­ärenden bör hanteras. DO har bara ca 100 anställda och nämnden har bara 13 ledamöter. Resursbristen har gjort att DO inte har kunnat utreda och besvara er skrivelse, som vi skulle kunna ha gjort om statsmakterna hade tillstyrkt vår budgetäskande och hade ökat vårt anslag med blygsamma 10 mkr om året. Det är mindre än en promille av statsbudgeten.*

*På grund av de många stavfelen i er anmälan har DO haft svårigheter att förstå på vilket sätt de ”årsrika” kan uppleva sig var diskriminerade inom hälso- och sjukvården och inom socialvården. Att fler äldre än yngre avlider är visserligen beklagligt, men berörda myndig­heter (Socialstyrelsen, IVO och Vårdanalys) arbetar emellertid med att utveckla kontrollen av regionernas och kommunernas verksamheter, så att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­ned­sättning, sexuell läggning eller ålder skall dö lika fort. Med ålder avses enligt jämställd­hets­lagen (2008:567 ”uppnådd livslängd”(kap.1 §5 punkt 6). Det är oacceptabelt att man inte alltid uppnår de mål som uppställts i jämställdhets­lagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjuk­vårds­lagen. Anmälaren har dock inte kunnat peka på någon konkret bestämmelse, som har utfärdats med stöd av nämnda lagar, som direkt eller indirekt, missgynnar personer i viss ålder (kap. 2, § 2, punkt 2).*

*DO arbetar med förebyggande och främjande aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för allas lika rättigheter och möjligheter (kap. 3, § 2), men DO skulle behöva höjda anslag för kunna öka antalet ärenden som DO driver till en domstolsprövning. Även antalet diskrimineringsbyråer ute i landet skulle behöva öka från idag 15 stycken till 30 byråer.*

*Ordblindhet är en funktionsvariation. Det är förbjudet i tanke, ord och gärning diskriminera de som inte kan stava. DO har för närvarande ingen ordblind dyslexiexpert, men myndigheten kommer att i sin anslagsframställan för budgetåret 2023 begära 900 000 kr i extra anslag för att kunna bistå anmälare vid upprättande av skrivelser om misstänkta över­trädelser av förbud mot diskriminering och repressalier (kap.3 § 18-19). Den som bryter mot ett förbud mot diskri­minering och repressalier eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier skall betala diskrimi­neringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär*. *Att anmälare har vågat komma ut som dyslektiker är enligt DO:s uppfattning modigt. Diskriminering företrädesvis manliga dyslektiker och andra grupper av funktionsvarierade är ett av våra största samhällsproblem.*

## **Om våren har vi våra ljusa stunder**

När *Arga revisorn* hade läst igenom DO:s skrivelse förstår han varför EH under de sista åren alltid hade avslutat sina anföranden med orden: ”För övrigt anser jag att DO bör läggas ned!”

Men kommer en liberalledd regering våga skriva en proposition om detta och i den säga: ”Regeringens långsiktiga och femtio år långa och intensiva arbete för att öka jämställdheten i samhället har varit framgångsrikt. Därför föreslår regeringen att DO läggs ned och att hälften av DO:s resurser överförs till BRÅ för arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förebygga att unga kvinnor tar över mäns destruktiva levnadssätt vad gäller bl.a. skarpskytte, stenkastning och narkotikahandel.

En rödgrön regering en ännu större risk för slöseri med allmänna medel. En sådan regering kommer förmodligen att skriva en proposition, där man konstaterar att fler män än kvinnor begår självmord, slås ihjäl, dör av överdoser av narkotika och inte kan stava, läsa och räkna. Därför kommer en rödgrön regering föreslå att en noggrannare undersökning görs för påvisa att det egentligen förhåller sig tvärt om och att DO:s anslag därför bör fördubblas.

När *Arga revisorn* nu i maj 2022 läser DO:s skrivelse tänker han på sin gode vän EH och han får han tårar i ögonen. EH avled för i maja för två år sedan. Och nu erinrar han sig att hans mor Nunne gifte sig i den 11 maj för 80 år sedan och att hon avled för 20 år sedan

Nunne var familjerättsjurist, men hon skiljde max hälften av sina klienter. Nunne brydde sig inte om pengar, utan hon ville bara att hennes fem barn skulle slippa gå med trasiga skor, som somliga barn förr i tiden fick göra. På dagarna jobbade hon med att lappa och laga ihop trasiga äktenskapen, så gott det gick, och på kvällarna med att lappa och laga barnens kläder och skor.

Nunne tjänade inte så mycket pengar som familjerätts­advokat. Med sambeskattningen försvann dessutom 90 procent av vad hon tjänade i skatt. Det blev natur­ligtvis knapert för hennes egna fem barn, men de behövde i alla fall inte sitta och tigga utanför Konsum och ICA. Barnen extraknäckade genom koka och sälja knäck samt genom att hjälpa gamla och synskadade med att hitta extraprisvarorna på Konsum och ICA.

Ibland var det tufft för de små barnen, men de fick en god uppfostran. Nunne fick alla fem barnen att förstå att man måste hushålla med pengar och inte spela bort sina eller andras pen­gar och äkta hälfter på hasard­spel. Hon var Sundsvalls kändaste moderata fritids­politiker, men hon förbjöd sina barn att leka Polsk riks­dag. De fick inte medan leka att de var kommu­nal­råd som kunde svälja kameler, och samtidigt kunde käbbla i timmar om vilka mygg- och råttgift som kommunen skall köpa in. Det blev en skandal i deras stad då det uppdagades den traditio­nella svenska köttgryta, som Scan raf­finerat hade importerat från Saudi Arabien, hade mark­nadsförts till kommunerna som halalslaktad, vegetarisk, jordnötsfri kamelgryta, utan fläskkött eller rått, råttkött eller mellanhänder inblandade.

Nu vill *Arga revisorn* sätta sig ned och skriva en realrealistisk berättelse om sin mor Nunne. Men han har lovat sin hustru Anne-Marie att inte smygsupa och att inte heller skriva en ny roman i smyg. Därför nöjer han sig med att skriva en kort dikt om våren

*Om våren får jag mina ljusa stunder / under över alla under. När kreativiteten börjar flöda / i himlen ler nu ock de döda.*

## **En stillsam cykeltur ut till utanförskapsområdet Söderhöjden**

Denna vårdikt är allt som *Arga revisorn* skriver under resten av en av maj månad. Han håller sitt löfte till sin hustru om att inte skriva en rad till förrän hans hjärta åter klappar med jämna slag. Han lovar också Anne-Marie att motionera mer måttligt och att inte cykla så fort och så långt bort.

*Arga revisorn* cyklar de närmaste veckorna bara i kommundelen Viksjö och han cyklar i den takt som Anne-Marie vill. En dag gör han dock en långtur till Söder­höjden som ligger på andra sidan järnvägen ca 1 km öster om Viksjö. Innan *Arga revisorn* ger sig till fronten packar Anne-Marie ned vatten m.m. i hans ryggsäck. Hon ber sin älskade make att var försiktig och försöka få kontakt med några fältassistenter om han råkar illa ut på Söderhöjden. Hon kramar om honom, sjungande *Lili Marleen* efter honom efter och ser honom försvinna nedför Fäbod­backen, gnolande på Einar Mohlins gamla schlager *Tror du att jag förlorad är?*

Det är en härlig majdag och cykelturen till Söderhöjden går bra. Men *Arga revisorna* hjärta bankar och han är tvungen att sätta sig ned några gånger för att dricka vatten och vila. Han orkade inte heller cykla upp för backarna till Söderhöjden, utan han får led sin cykel. En syrisk invandrare hjälpte honom emellertid att dra upp cykeln. Syrianen vet inte om det finns någon organiserad mot­stånds­rörelse mot kallhygget. Han kunde bara tala arabiska och han bodde dessutom inte på Söderhöjden, utan han var ifrån Tensta.

## **Söderhöjden är mycket bättre än Söderdalen och Bälstadalen**

Söderhöjden är ett fantastiskt fint miljonprogramsområde med 3-vånings lamellhus. Sune Lindström, som var *Arga revisorns* professor på Chalmers, har ritat Söderhöjden. Lindström har för övrigt även ritat nästan hela Kallhäll, de s.k. Bananhusen i Jakobsberg och flera av småhusområdena i Viksjö.

Söderhöjden är inte alls lika hårdexploaterat som Söderdalen och Bälstadalen. Från Söder­höjden har man en vacker utsikt. Även då 7-våningshusen i Söderdalen och Bällstadalen är klara kommer man att kunna se ända bort till naturskyddsområdet vid Mälaren. På Söderhöjden är gång/cykeltrafiken separerad från biltrafiken. I Söderdalen och Bälstadalen blandas alla trafikslagen i en enda röra. Här har paneringen gått ut på att minimera utrymmena för biltra­fiken och skapa sådan trafikköer att ingen väljer att åka bil till och från områdena.

I den östra delen av Söderhöjden, mitt inne i området, finns det en stor gräsyta, en fotbolls­plan, en lekplats och ett stort skogsparti, där träden inte har avverkats på två hundra år Men Söderhöjden har idag sociala problem med en stor grupp av bl.a. somaliska invandrare som här lever i ett parallellsamhälle.

I Järfälla har Centern huvudansvaret för integrationsfrågorna. Centerns gruppledare, riksdagsmannen/kommunalrådet Aphram Melki, är ordförande i ett utskott till kommunal-styrelsen, som bereder vissa frågor om miljö och social hållbarhet. Centerledaren har således inte haft ansvaret för någon tung nämnd, men han har i alla fall plockat ut en full kommunal­rådslön och den uppgår till ca 1 milj. kr per år. Utskottet för miljö och social hållbarhet har egentligen ingen egen verksamhet, utan utskottet skall bara se till de olika förvaltningarna i kommunen att ta fram egna miljö. Och integrationsplaner, så att Center­ledarens utskott kan påbörja en samordning av de olika förvalt­ningarnas planer. Och för att klara samordnings­uppgiften kommer utskottet att behöva anställa mer folk.

Under de sju år som Melki har varit kommunalråd, har integrationen i Järfälla försämrats. Alla politiker är rörande överens om att det är bristande samordning, som är roten till att de nyanlända asylsökanden och nysvenskarna känner sig rotlösa på Söderhöjden. Därför vill Centern röja undan de gamla svenska tallarna med rötterna och bygga en engelsk skola på Söderhöjden. Vid den nya skolan skall man även uppföra en *kindergarten* och en *babylonisk* park med hängande trädgårdar och växter från många olika länder.

## **Riv pyramiderna**

På Söderhöjden kastade man under Påsken 2022 inte sten på polisen. Det berodde inte på att ordföranden i Utskottet för miljö och social hållbarhet åkte ut till Söderhöjden och höll emot. Ingen vet riktigt vad som hände på Söderhöjden under Påsken, men det sägs att Järfällas kyrkoherde Krister Kappel (KK), som bor på Söderhöjden 75 meter från tallskogen, var på plats. Kyrkoherden har tidigare varit militär och KK han kommenderade: ***Eldgivning upphör!*** Sedan beordrade han: ***Den som är utan synd kastar första stenen*?** – Då dröp demon­stranterna av en efter en.

På Annandag Påsk tar KK fram en stor påse med stenkulor och visar barnen på Söderhöjden hur man spelar *out-door*-kula. Enligt Gösta Ekman d.y. finn det även *in-door*-kulspel, men då måste man borra upp parketten med en japansk special borr.

Kyrkoherden berättar för invandrarbarnen att vi i Sverige har fyra typer av kul kulspel, nämligen: *Långkrock, Pyramid/Pyrra, Grop* och *Streck*. KK föreslår att barnen skulle inrikta sig på att lära sig P*yrra* för då kan man bli proffs och tjäna de stora pengarna. Sedan gick han igenom de internationella reglerna för *Nordisk Pyrra*.

*Kulorna skall vara runda och får ha vilken färg som helst, dock inte svart. De skall ha samma storlek och var gjorda av samma material, dock inte av elfenben. En spelare är byggare, de andra är kastare. Byggaren ställer upp en*[pyramid](https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyramid)*bestående av minst tre kulor som bas och en på topp. Kastarna står bakom ett streck ett par meter därifrån och turas om att kasta kula mot pyramiden. Pyramidägaren sitter vanligen bredbent bakom pyramiden och samlar upp de kastade kulorna på så sätt. Den som byggt pyramiden vinner alla kulor som missar. Den som träffar vinner alla kulorna i pyramiden och får sedan vara byggare i nästa omgång. Man kan bygga upp stora pyramider. Väljer man att bygga en större pyramid är oftast regeln att det kräver längre avstånd för de som skall kasta.*

Kyrkoherden förklarar att bästa sättet för att riva pyramiden är träffa den översta kulan i pyrran för då faller den lättast. Särskilt om bygger mycket stora pyramider med flera tusen kulor, är det inte säkert att man lyckas riva pyrran om man bara träffar den i basen.

Sedan ger kyrkoherden fem kulor till en liten somalisk förskolegrabb och femtio kulor till en egyptisk pojke, som gick i mellanstadiet på Tallbohovskolan. Den större grabben bygger upp en Egyptisk pyramid med 14 stenkulor, drar upp ett streck på sju meters avstånd och sätter sig med benen i vinkel bakom pyramiden. Förskolgrabben kastar en först kula som inte kommer fram. Nästa sten kommer nästan fram och den därpå långt till höger. Den fjärde kulan kommer aningen till vänster, men den femte kommer rakt på pyramiden, men den hoppar nästan oförklarligt över pyrran.

Förskolegrabben börjar gråta och lufsade hemåt. Mellanstadiepojken sers sig omkring och de andra pojkarna och flickorna ser beundrande på den egyptiska pojken – kanske en blivande gäng­ledare. Men det gör inte kyrkoherden, utan han frågar: *Kan du läsa på svenska?*

*”Ja! Det jag kan. Jag går i 4b på Tallbohovsskolan,* svarar 11-åringen stolt.

*Läs då min morfars dikt för dina kamrater,* säger KK och ger grabben en lapp.

Elvaåringen skrattar blygt, men börjar läsa. Det går först knaggligt, men sedan förstår han rytmen och han får ihop rimmen.

*Vi spelade kula på torget en dag,  
en liten folkskolegrabb och jag.*

*Jag hade väl femti, han hade fem.  
Vi spelte. Och han förlorade dem.*

*Han snorade till och gav mig en blick,  
då jag visslade överlägset och gick.*

*Men jag ångrade mig, när jag kom till vår port,  
och tyckte det var något fult, jag gjort.*

*Jag gnodde tillbaka. Men ingenstans  
kunde någon säga, var grabben fanns.*

*Jag skämdes. Jag tror, jag skäms för det än,  
när jag ser dem spela kula igen.*

*Och jag ville ge, jag vet inte vad,  
för att en gång få se den grabben glad.*

*Men nu är han säkert en stor, grov karl,  
som släpar och sliter – jag vet inte var.*

*Och visste jag det, förslog det ej stort.  
Man kan aldrig ändra det fula man gjort.*

*Man kan inte lämna kulor igen  
och trösta pojkar, som stelnat till män.*

När elvaåringen kommer till de sista versarna läser han snabbt och ingen hör vad han läste. Sedan slänger han lappen och rusar efter förskolgrabben. Han hinner upp honom vid portuppgången på andra sidan av det stora fältet.

Kyrkoherden ger då barnen sin stora påse med 2 000 kulor som han med församlingens hjälp hade samlat ihop. Och med glatt hjärta går prästen hem.

På lördag- morgonen skall KK i realtid kommentera melodikrysset på P3 och på söndagen skall han hålla en predikan om bibelordet i Matteus 25:40. Det lyder: ”Vad ni har gjort för dessa mina minsta, som är mina bröder, det har ni också gjort för mig.”

Glatt visslande öppnar kyrkoherden dörren till sin lägenhet och förklarar för sin familj: *Vi hinner att gå på Skansen i morgon eftermiddag. Jag är redan klar med min predikan.*

## **Revision i Coronans tid**

När *Arga revisorn* våren 2020 granskade Järfälla kommuns bokslut för 2019 upptäckte han en flera brister i årsredovisningen. Den revisionsfirma KPMG, som de sex förtroendevalda revi­sorerna hade anlitat, hade inte upptäckt någonting, förutom ett formellt fel i investeringsredo­visningen som KPMG borde ha sett till att ekonomiförvaltningen hade rättat till innan års­redovisningen hamnade på kommunstyrelsens bord.

*Arga revisorn* godkände trots bristerna årsredovisningen och även han undertecknade revisions­berättelsen. Våren 2020 pågick Coronapandemin och folk dog som flugor. Då fanns det viktigare frågor att ta tag. Men *Arga revisor*n skrev ett sju sidor långt särskilt yttrande, som bifogades revisionsberättelsen och tillställdes KF-ledamöterna.

I kommunala nämnder är det vanligt att ledamöter deltar i ett beslut, men att de i ett särskilt yttrande ger uttryck för vad de egentligen tycker. April 2020 var dock första gången i Sverige, som en förtroendevald revisor skrev ett särskilt yttrande över årsredovisningen. Titeln på yttrandet var *Revision i Coronans tid.*

I årsredovisningen hade kommunstyrelsen skrivit att integrationsmålet delvis hade uppfyllts, eftersom man hade påbörjat två projekt. Men att påbörja projekt efter projekt är ju inget mått på att integrationen förbättras. De vedertagna måtten för att mäta ett områdes utsatthet är bl.a. arbetslöshet, bidragsberoende och skolresultat. Dessa mått visar dock att integrationen i Jär­fäl­las tre utsatta områden under en lång följd av år har försämrats. Resultat av ett full­ständigt misslyckat integrationsarbete är att högstadiet på Tallbohovskolan läggs ned och att barnen från och med höstterminen 2022 kommer att flyttas över till ”svenska skolor”.

För att kunna visa på ett enda konkret resultat har Centerledaren drivit frågan om att hugga ned tallskogen och spränga bort bergskullen inne i Söderhöjden för att där kunna bygga en ny engelsk, fem våning hög skola. Visserligen fanns redan Tallbohovskolan, på Söderhöjden. ligger bara två hundra meter norr om den nya engelska skolan. Eftersom högstadiet läggs ned, kommer det under överskådlig tid finnas gott om skolplatser för barn i åldern 6-12 år.

Tallbohovskolan är en kommunal skola I den går det för närvarande nästan bara barn till invan­­drare. Under de senaste 20 åren har Tallbohovskolan inte lyckats locka till sig en enda ”svensk” elev som inte bor på Söderhöjden. De flesta föräldrar till barnen på Söder­höjden flyttat från området, så fort de får ekonomisk möjlighet till det, eller så försöker att få in bar­nen i någon annan skola. Det är sorgligt, eftersom både Söderhöjden och Tallbohov­skolan är bland de bästa som byggdes under perioden 1965 – 1974. Tallbohovskolan är inte alls som skolorna i Rosengård, utan på Tallbohovskolan råder det lugn och ordning. Skolan har visser­ligen dåliga resultat, men det beror enbart på att man hela tiden tvingas fylla på med nya invandrarbarn, som varken kan svenska eller engelska.

## **I Sverige är furorna heliga träd**

När *Arga Revisorn* kommer upp på Söderhöjden bredder han ut sin filt på den stora gräs­mattan och vid skogsbrynet, så att han får skugga från de 200-åriga tallarna. Sedan tar han en klunk vatten och lägger sig ned för att vila.

Vid ett par bord tio meter från honom sitter tio invandrarkvinnor. Han kan urskilja att de talade på tre olika språk, men han förstår inte vad de pratade om. Efter en halvtimme stiger han upp, öppnar sin väska och tar fram två stora termosar med kaffe och te samt tio bullar. Dessa har Anne-Marie bakat åt barnbarnen, men snodde med dem utan att fråga.

Han går fram till kvinnorna och frågar dem om de vill smaka men alla avböjde. Då tar han själv fyra bullar och dricker av både kaffet och teet. Sedan tar han de återstående bullarna och går fram till en papperskorg för att slänga dem. Men papperskorgen är överfylld och det ligger även pizzakartonger på gräsmattan. Han går tillbaka till bordet och förklarar med gester att han är missnöjd med att männen i området inte hade lärt sina barn att det är förbjudet att kasta mat och att skräpa ned på gräsmattor.

Kanske förstår invandrarkvinnorna honom. Kanske tycker de att varken asylsökande eller svenska medborgare bör skräpa ned i naturen. I varje fall hjälper de honom nu med att äta upp de återstående sex bullarna. Allt kaffe och te går också åt.

Nu pekar *Arga revisorn* på sitt ringfinger och säger att det är hans fru som har bakat bullarna. Kvinnorna skiner upp, håller upp två fingrar och de undrar om han har två fruar. *Arga revi­sorn* tar av sig sin förlovningsring och sin Chalmers ring och låter ringarna vandra från den ena till den andra. Ett par av kvinnorna prövar hur ringarna skulle passa på dem. Då tar *Arga revisorn* fram ett par tummade foton på sinpå sina båda döttrar. Med en avvärjande gest och genom att vända ut och in på byxfickorna klargör han att han inte har råd med fler fruar.

Äntligen har han lyckats att etablera en kontakt med invandrarkvinnorna. Han frågar dem fvad de tycker om att den vackra skogen och kullen inne i deras bostadsområde nu skall skulle jämnas med marken. De nickar och säger leende: *Vi tycka allt vara bra. Sverige vara jättebra!*

Då går han igång och berättar på Rinkeby-svenska: *Förr i tiden, nästan alla tycka, Socialdemokrater, Kommunister, Bondeförbundare vara micket bra! Bondeförbundet; Centern du vet! Men Mehr ville ha mer makt. Han såga ned almar. Alles Kaputt*

Men invandrarkvinnorna tycktes inte veta vad ”såga” betydde. Kanske har de inte i hel sitt liv sågat något. *Arga revisorn* hade lärt sitt barnbarn Rio att såga, hamra och spika då Rio var sju år, Rio hade svårt för att läsa, men såga kunde han verkligen. Och då hans lillasyster Thea,tre år, såg Rio och morfar sågade sade hon: *Jag vill osså såga.*

Därför tar *Arga revisorn* fram en såg för barn, som han hade i sin ryggsäck och han tar upp en stor gren, som tydligen några barn tidigare hade dragit fram till borden. Sedan börjar han såg på det den grövsta delen av grenen. Det är jobbigt och barnsågen är inte så vass. Därför läm­nar han över sågen till den yngsta kvinnan i församlingen och visar hur hon skall sågs så att inte klingan fastnar i grenen. Och när sågen lämnas över till nästa kvinna pekar *Arga revisorn* på träden i skogen och säger att det är förbjudet att såga ned träd. Han visar också med gester att han och alla svenskar älskar träd. För att visa att han dyrkar naturen springer han fram till den närmaste 200-åriga tallen och kramar om den. Och plötsligt får han se en liten ask och liten alm. Någon har faktiskt planterat två lövträd i skogsbrynet. Han faller ned på knä, böjer sig fram med huvudet mor marken och han luktar på jorden.

Alla invandrarkvinnorna följer hans exempel, som vore han en *imam*. Sedan reser alla sig upp. *Imamen* pekar på de nyplanterade träden och säger Ask och Alm, och kvinnorna upprepar orden Ask, Alm. Sedan pekar han på de höga, 200 år gamla furorna, och då säger kvinnorna Tall – inte såga!

## **Arga revisorns minnen från Almstriden i maj 1971**

*Arga revisorn* tänker nu tillbaka till åren 1969 – 1974 då han forskade på Stadsbyggnads­institutionen på Chalmers. Det var under den tiden Almstriden började i Stockholm. I april 1971 hade han gift sig med Anne-Marie. Hon väntade barn och kunde i maj det året inte flöja med honom till Stockholm för att demonstrera mot fällningen av Almarna.

Enligt Bibeln fick Sara sitt första barn då hon var 90 år. Anne-Marie är inte alls så gammal, men risken att hon nu skulle var gravid igen är ytterst osannolik. Tänk om *Arga revisorn* Anne-Marie skulle kunna få igång en demonstration mot att den hundraåriga furuskogen på Söderhöjden nu skall kalhuggas för att ge plats för en skola; en friskola som komma att drivas av ett internationellt riskkapitalbolag med engelska som koncern- och undervisningsspråk.

*Arga revisorn* har gått och grämt sig över att kommunstyrelsen för ett par veckor sedan hade godkänt *Detaljplan för ny skola på Söderhöjden* och över att kommunen för en spottstyver tänker sälja hela skogsområdet och halva grönytan på Söderhöjden till ett suspekt fastighetsutvecklingsbolag. Minerna från Almstriden i maj 1971 piggar och tanken på att nu bli en ny Vilhelm Moberg piggar upp honom

Minnet är flyktigt och det dör som ett yrväder en aprilafton i öknen bort. Särskilt om man bär ett höganäskrus med öl i en svångrem om halsen kan minnet från fornstora dagar bli bedrägligt. *Arga revisorn* ägde ingen *Kodak Brownie* 1971 och han hade då inte ens en mobiltelefon. Därför kunde han inte ta en *selfie* tillsammans med den tidens kändisar och i sociala media visa att han var med i kampen. Det enda fysisk bevis på att han deltog i Almstriden är en idag knappt läslig nota från Operabaren på ett Höganäskrus med öl och 100 mackor.

Men att förklara för invandrarkvinnorna vad striden i maj 1971 om de fyra almarna egentligen handlade skulle bli svårt. När *Arga revisorn* hustru fick reda på att han hade gjort av med fyra månaders lön på öl och mackor blev hon ursinnig. Men då han förklarade att detta offer var nödvändigt för att trädkramarna i Kungsträdgården skulle kunna vinna kampen. Lugnade Anne-Marie ned sig. Hon förstod att ”Soldater som går för att på tomma magar vinner inga slag.”

*Arga revisorn* fortsätter inte sin berättelse om Almstriden maj 1971. Han pekar istället på en grundsten till ett gammalt hus och säger:

*Här Tallbotorp har legat. Och där borta Tallbohov legat. Men nu allt borta. Hjalmar Mehr, du vet, ville bara nya hus bygga. Och nya tunnelbana. Därför han Almarna såga ned. Men vi protestera. Och då kom Kar de Mumma och Povel Ramel; och brorsan komma från Holland, Cornelis Vresswijk, du vet.Vi vara många som protestera. Vita och svarta, män och kvinnor, unga och gamla. Men då polisen komma! Du vet, med tårgas och batonger. De slog min kompis i huvudet. Och mig de fråga: ”Är du en Chalmerist?”*

*Jag hade min vita Chalmerstofsmössa, du vet. Jag svarade: ”Ja, men jag är från Söder­höjden. Jag letar bara efter den nya tunnelbanenedgången. Jag skall med pendeln ut till Kungsängen!”*

*Då polisen släppte mig. Och sedan Vilhelm Moberg kom. Vi gick på Operabaren och beställde öl och hundra smörgåsar, och två kaffe, kakor och likör. Det var jättegott. Sedan gick Ville och jag tillbaka till Almarna och bjöd folk på öl och smörgås.*

*Det var strålande tider, härliga tider. Och drottningen Sibylla också komma. Hon ville inte ha öl och macka. Det hjälpte. Hon be till Gud och be Gustav Adolf, gamle kungen du vet. Kungen måste bevara vårt fosterland, vårt folk och våra Storskog på Söderhöjden.*

Den unga kvinnan först av alla hade vågat såga – faktiskt den första kvinnan i sin klan som hade sågat – pekar nu på den nyplanterade askan och almen. Hon skiner upp och säger: *Askar,* *Almar! Tallar – Storskogen, mycket bra aktie. Vi vara nu i Sverige. Vi älskar detta landet!*

***Ja! Vi älskar detta landet***, hör han invandrarkvinnorna skandera.

## **Ja! Vi elsker detta landet**

Idag är det den 17 maj 2022, så därför tar *Arga revisorn* upp sin Ipad och googlar på Norges nationalsång. Han väljer Youtube-klippet *Sissel Kyrkjebø performing the Norwegian national anthem "Ja,****vi elsker dette landet****" at a TV-concert in ...*

*Arga revisorn* håller upp sin ”padda” och ber kvinnorna att sjunga med Sissel, men det går inledningsvis inget vidare. Han ger sig emellertid inte, utan han spelar*”Ja, vi elsker…”* en gång till och sedan en gång till. Eter den tredje repetitionen ljuder den norska nationalsången högt och stolt, såsom den aldrig tidigare hade klingat på Söderhöjden. Och den national­sången ackompanjeras nu också av den tionde kvinnan, som nu rytmiskt sågar i takt med musiken.

När sången är slut torkar *Arga revisorn* svetten ur pannan, tar en sista klunk av vattnet, ställer sig upp på en stol och fortsätter sitt 17-majtal:

*Norrmän, somalier, kvinnor i alla länder, förenen eder! Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är. Ty Storskogen åt alla lycka bär.* – *Politikerna vill såga ned alla tallar, björkar, askar och almen här på Söderhöljden! Hela skogen kaputt. Men almarna i Kungsängen och träden på Söderhöjden tar upp koldioxid från bilar, buss och grillar och från dig och mig. Vi måste kvar Storskogen. Vi måste skapa kolsänkor och rädda klimatet. Om vi bevarar skogen får vi mer syre och då kan våra barn andas ut. Floran och faunan här på Söderhöjden är inte av riksintresse. Men inga växter och djur får utrotas, bara för att politikerna inte har vågar sig hit till Söderhöjden. Det är bara konsulter som har varit här. Susanne Öjerstam från Bjerking var här för fem år sedan och inventera alla träd. I en tjock rapport skrev Öjerstam att flertalet tallar har en ålder uppemot 200 år.* ***Tallarna är 50 år äldre än Almarna*** *i Kungsträdgården.*

*Men hit till Söderhöjden kom inte drottning Sibylla för femtio år sedan. Nu måste Silvia komma hit. Hon måste tala med Karl Gustav. Kungen måste se* ***talltickorna*** *(Fillinius Pinus), som är 150 år gamla. Han måstes se de rödl­istade* **spikråkorna** *och* ***reliktbockarna****. Kungen älskar skogen. Han måste komma hit till Storskogen.. Kungen måste lukta på mossorna och lavarna,* ***Cladionia!***

*Vårt älskade Söderhöjden måste förbli klimatneutral. Hela Sverige måste bli klimatneutralt! Och där borta vi Mälaren vill politikerna i Stockholm bränna sopor. De vill bygga ett jättestort kraftvärmeverk och elda med sopor från Tyskland, England och Norge.* ***”Ja, vi* elsker Norge***”, men vi* ***älskar inte deras sopor****. De betalar oss en miljard kronor för att vi skall bränna deras sopor i Lövsta. Där borta ligger Lövsta. Om de* ***bränna en miljon ton sopor*** *kommer röken hit på oss och våra barn tvingas att andas in de giftiga förore­ningarna. Det är inte bra! Vi måste STOPPA kalhygget på Söderhöjden. Vår skog här på Söderhöjden är den största och äldsta skogen inne i ett bostadsområde i hela Järfälla. Vi måste STOPPA att de sågar ned Storskogen. Den nya fem våningar höga skolan måste vi också STOPPA! Det räcker med Tallbohovskolan. Den är en jättebra skola.* ***We love our old Tallbohov-scool! We love Sweden! No New English Scool****.* ***In Sweden we speak Swedish! Do you agree?***

Men de tio kvinnorna verkar inte ha förstått ett enda ord av vad *Arga revisorn* har sagt. De visste inte om att kommun­fullmäktige om två dagar skulle rösta för att förstöra Söderhöjden. Kvin­norna talar nu med varandra om hur det var i deras hemländer förr i tiden och om att de längtar tillbaka. Där fanns det ingen Storskog och där behövde de inte hålla sina döttrar inne för att skydda dem från stora stygga vargen. Invandrarkvinnorna respekterade dock vår svenska yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och de låter *Arga revisorn* babbla på.

Men kanske förstår de i alla fall lite grand. För en kvinna pekar i riktning mot Tallbohov­skolan. Hon ler och säger en massa ord på arabiska och alla de andra kvinnorna nickar instämmande. Kanske säger hon: *Tallbohov! En jättebra och trygg och skola. Det är en skola dit alla svenska och engelska barn är välkomna. Där lära vi dem tala Söderhöjdssvenska! Den alla förstå! Till och med Arga revisorn förstå. Han inte kunna stava på svenska. Han vara ordblind. Men han vara snäll och vi snabbt lära honom snacka Söderhöjds­svenska!*

## **Ett tungt återtåg från Söderhöjden genom Bälstadalen till Fäbodsområdet**

På vägen hem talade han med ett 20-tal andra Söderhöjdsbor om den nya skolan, men ingen kände till något om saken. *Arga revisorn* hustru skulle rösta nej till skolbygget, men det skulle inte räcka för att stoppa kalhygget på Söderhöjden. SD i Järfälla ville nämligen att Somalierna lär sig engelska, så att man lättare skulle kan utvisa dem till t.ex. England eller Uganda..

Det var lättare att cykla hem från Söderhöjden än dit, eftersom han nu har nedförsbacke fram till SAAB-området. Detta område är en del av ett stort fält, som sträcket sig ända bort till Fäbodområdet. *Arga revisorn* cyklar förbi SAAB:s kontorskomplex. Krigen i Mellanöstern och Ukraina har inneburit lysande affärer för SAAB och börskursen har mer än fördubblats. Därför vill företaget nu riva sina nu 50 år gamla byggnader och på den högst belägna delen av tomten smälla upp ett nytt modernt och 25 våningar högt konor samt ett 8-våningshotell och ett nästan lika högt P-hus. På den lägst belägna delen av tomten, vill SAAB bygga 7-vånings­hus med små, mörka lägenheter samt vid ”sumpskogen” ytterligare en skola. Nästan all politi­ker i Järfälla har röstat ja för till SAAB:s förslag. De mins vad Gunnar Emanuel Sträng brukade säga: *Det som är bra för SAAB är också bra för Järfälla, och det som är bra för er kommun är också bra för Sverige.*

*Arga revisorn* beklagar att kvinnorna uppe på Söderhöjden inte hade lärt sig svenska, så att han hade kunnat ha förklara vilken miljöförstöring som väntar dem. Han tycker också att det är beklagligt att dagens ungdomar inte engagerar sig politiskt och att de inte protesterar mot SAAB: mastodontbygge. Med trick-fotografier har planerna lurat i politikerna att Bällstadalen kommer att bli ett vackert urbant område med en å som slingrar sig genom en grönskande dal. I verkligheten rör det sig om ett platt sumpmarks­område där man för drygt hundra år sedan för hand grävde ett spikrakt djupt s.k. krondike för att marken var så vattensjuk.

*Arga revisorn* konstaterar att trots all planbyråkrati, som syftar till att folket skall få ett större inflytande så ser han nu på Söderhöjden och SAAB-området att det blivit tvärtom. Medan han cyklar och har kommit halvvägs hem kommer han att tänka på Dantes *La Divinia Comedia*:

*Till mitten hunnen på min levnads vandring  
hade jag i en dunkel skog gått vilse  
och irrat bort mig från den rätta vägen.  
Hur svår den skogen tycks mig att beskriva,  
så vild och full av snår och oframkomlig  
att blotta tanken på den väcker fruktan!  
Mycket mer bitter kan ej döden vara.*

Plötsligt hugger till i hans hjärta. Han stannar cykeln och sätter sig på en soffa på baksidan av den Shiaislamska moskén i Viksjö. Nu tänker nu på sin gode vän Lasse Bergstig, som under ett pågående liberalt möte för drygt två månader sedan hade avlidit av en hjärtinfarkt. På mötet hade Lasse argu­men­­terat för att en björkdunge vid Kyrkparken i Barkarbystaden 2 inte skulle få huggas ned. *Arga revisorn* och hela den Liberala gruppen hade stött Lasses yrkande och alla mottog döds­beskedet morgonen därpå med bestörtning.

*Arga revisorn* hade haft Lars stöd för att stoppa SAAB-planen. Men för en månad sedan hade kommunfullmäktige godkänt SAAB:s detaljplan för Bällstadalen. Var finns idag barnbarnen de äkta miljövänner som 1971 hjälpte honom att rädda Almarna i Kungsträdgården?

Han ser bort mot Söderdalen. Där låg förr en massa små verkstäder och butiker, men där reser sig nu betonghus i sju våningar, med smala mörka gator och gårdar. Och i kommun­delen. Bällstadalen blir SAAB:s hyreskaserner ännu högre. Exploateringsgraden kommer att bli nästan dubbelt så hög som i Norra Djurgårdsstaden. Min­nena kommer så ofta till mig. Nu är alla borta, jag fattar det ej.

*Arga revisorn* minns hur han som barn lekte i Luleå, Piteå och Norrköping. Där är allt också nu förändrat. Sedan 1975 har han bott i det lugna Järfälla, men här huggs nu på Söder­höjden barnens lek­skog ned. Och i Bällstadalen tycket SAAB att barnen kan leka i ”sumpskogen.”

*Lyckliga gatan du finns inte mer  
Du har försvunnit med hela kvarter  
Tystnat har leken, tystnat har sången  
Högt över marken svävar betongen  
När jag kom åter var allt så förändrat  
Trampat och skövlat, fördärvat och skändat*

*Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång  
Lika förunderlig och skön som den vi hört en gång*

Nu känner *Arga revisorn* att hans hjärta klapprar och bankar. Han har läst en stor KI-studie om hjärtproblem. Han vet att långvarigt ilska över exempelvis den dåliga svenska stads­planeringen och sjukvården är skadligt för hjärtat. *Arga revisorn* är övertygad om att KI-forskarna har rätt och att han själv, än så länge, är ett livs levande bevis på detta.

På 1900-talet tyckte Stalin illa de ryska officerarna och stadsarkitekterna. Han lät därför avrätta halva officerskåren och hälften av Sovjetunionens stadsarkitekter. Stalingrad åter­uppbyggdes därför enligt diktatorns ritningar. Stalin misstrodde också läkarkåren. Han stod just i begrepp att låta avrätta alla judiska läkare, då han lyckligtvis fick ett slaganfall och dog.

*Arga revisorn* inbillar sig nu att hela läkarkåren har gaddat sig samman för att snabb och effektivt ta livet av honom. Han inbillar sig också att alla stadsplanerare har gaddat sig samman för att förstöra alla de planer från 1960- och 1970-talet, som han har varit med och påverkat utform­ningen av. Håller han på att bli lika paranoid som Stalin eller är det bara hans hjärta som krånglar? Och är han verkligen nu nära döden, eller spelar han bara *Argan* som genom att låtsas var sjuk vill få den uppmärksamhet som han tycker att han förtjänar. Men *Arga revisorn* är en *Folkets tjänare.* Det var inte *Argan* i Molières pjäs *La Malad Imaginaire.*

## **Håller Arga revisorns hjärta på att brista**

*Arga revisorn* försöker nu att inbilla sig själv att han är hypokondrikern *Argan*. Han googlar nu på Hjärt-lungfonden och läser sittande på soffan vid *Islamic Center* om Camilla Åkerman. Hon fick ”brustet hjärta” *(takotsubo*), men överlevde tack vare sjukvårdens insatser. Hennes symtom var hjärt­klappning och molande bröstsmärtor samt ett intensivt arbete med många sidoprojekt och dålig sömn. – *Argan* har alla dessa fyra symtom, men han bär inte på någon hjärtesorg i sitt bröst, vilket Camilla gjorde. Så sannolikt har han inte ett ”*broken hart”*-syndromet.

Ordet syndrom betyder att man inte riktigt vet vad som orsakar en sjukdom. Efter *Sexdagars­kriget* upptäckte de Israeliska sjukhusen att man fick in ovanligt många fall med akut hjärt­in­farkt. Det var i synnerhet kvinnor som drabbades av ”brustet hjärta”, dvs. av *takotsubo*. (Detta latin­ska namn använder svenska läkarna i stället för engelskans ”*broken hart-syndrom*).

I Sverige har 6 – 8 procent av alla som kommer in till akuten med hjärtinfarktssymtom normala kranskärl. Ca hälften av dem får hjärtinfarkt med rena kranskärl och den andra hälften får diagnosen *takotsubo*.

*Argans* mor Nunne levde ett minst lika aktivt liv som hennes son nu gör. Med fem barn, yrkes­arbete och politiska uppdrag hade Nunne aldrig tid att koppla av. Hon fick en hjärt­infarkt och hon fick då en *peacemaker* inopererad. Med den levde hon till 87 års ålder.

*Argan* är lik sin mor, men han har inte haft någon hjärtinfarkt ännu. Om han under sitt hektiska liv skulle ha skadade kranskärlen, borde läkarna på Danderyds sjukhus ha sett tecken på början till en förändring. För fem år sedan upptäckte läkarna på NKS att Lars Hillbom hade skador på sina kranskärl. Hillbom opererades på NKS och operationen lyckades. Men tyvärr uppstod det ett dygn efter operationen en blödningar och patienten avled.

Lars Hillbom (S)var vice ordförande i kommunrevisionen under förra mandatperioden. Hill- bom var kunnig och han var lätt att samarbete. Sedan han gick bort har det inte varit lika roligt att arbeta i kommunrevisionen.

Hillbom hade det sista halvåret känt sig trött, men han hade ingen aning om att hans hjärta var slut. Hur är det nu med *Argans* hjärta?

I april 2012 blev *Argan* utskriven från Danderyds sjukhus och en månad gjorde en hjärt­läkare på sjukhuset en ultraljudsundersökning av hans hjärta. Men hon såg då inga skador. Eller hem­lig­höll läkare vad hon hade sett på hans kranskärl, därför att hon ville skona sin hypokondriske patient. Var kanske hjärtläkaren oroliga för att *Argan* skulle drabbas av *takotsubo* om han fick reda på att hans hjärta var dåligt?

Mot diagnosen *takotsubo* talar dock att åtta av tio som har ett *”brustet hjärta”* är kvinnor. Men kön är enligt vissa debattörer bara en social konstruktion. De anser att man själv skall kunna välja och ibland även fysiskt kunna ändra sitt kön. Man skall enligt HBTQ:arna inte behöva riskera att dö av ”brustet hjärta” bara man har blivit född till kvinna.

*EH* var en kvinnosakskarl och ha kämpar för att barnen skall få en säker och bra framtid. Det gjorde att EH ofta kommer i konflikt med miljöpartister, eftersom han inte brydde sig lika mycket om djur och växter som påstod sig göra. Även feministernas kritiserar EH och för övrigt alla andra män som inte har gjort avbön och gått med i Feministiskt initiativ (FI)

Feministerna anser att en man inte kan förstå sig på hur kvinnor känner. Män tar inte FI:s prat om identitetspolitik och patriarkala strukturer på allvar. Men frågar sig *Arga revisorn*: *Har inte man ögon? Har inte en man händer, kroppsdelar, sinne, känslor, passioner? Kan inte också en man lida med alla människor världen över som drabbas av krig, terrorattacker, jordbävningar, epidemier, olyckor och andra fasansfulla händelser. Kan inte också en man bli stressad över att världens makthavare inte gör sitt yttersta för att stoppa och lindra det mänskliga lidandet. Varför skall bara kvinnor, och inte män, få dö av brustna hjärtan?*

Men nu är både Ernst Hugo och Lasse döda. *Argan* cyklar bedrövad hemåt. Forskningen visar att patienter med *brustet hjärta* är välutbildade och har högre inkomst än de som ”bara” har simpla hjärtinfarkter. *Argan* vill hellre ha ett brustet hjärta än en hjärtinfarkt.

Ett brustet hjärta kan man ofta kurera. *Arytmi* är också i många fall möjligt att bota genom *elkonvertering* eller a*bultion*. *Argan* vill helst ha ett *”brustet hjärta*” för det låter häftigare. Ett ”*brustet hjärta*” kan man också skoja bort och väva in i en komedi. Alla vet att ett gott skratt förlänger livet. Men en *arytmi* kan sluta i en tragedi. Och om slutet är oundvikligt och den för­v­äntade överlevnaden är mycket kort, bör man inte behandla patienten med s.k. *skrat­terapi***.**  Då är enligt Läkarutredningen (45/2010) *sedeteringsteapi* en mera adekvat behandling.

## **Klockan klämtar för dig**

Men ännu klämtade klockan inte för *Argan. It ain’t over until the fat lady stops singing*. *Argan* är en kämpe. Han är övertygad om att han kommer att få tag på en bra husläkare, som snabbt kan skriva en beställning för EKG-undersökning . Helst vill jag ha en husläkare som ligger inom cykelavstånd från sitt hem och då helst en liten, nystartad husläkarmottagning. Han vill nämligen stödja det lokala näringslivet i Järfälla. Han skulle också gärna vilja ha en kvinnlig husläkare. Han hade för tio år sedan en kvinnlig polsk anestesiläkare på Danderyds sjukhus, men i övrigt är det bara män och åter män som han har mött inom sjukvården. Med undantag för Björn Bragee (Arga Doktorn) lyssnar männen sällan på vad hansäger och de läser aldrig vad han skriver.

På gång-cykelvägen upp till Fäbodens Samfällighet säger *Argans* hjärta stopp. Han kliver av cykeln och försöker att leda den upp för backen, men han orkar inte. Han ser tillbaka mot Söderhöjden. Det har varit en lång cykeltur, men är han snart hemma.

Han blickar ut över det fält som ligger mellan SAAB-området och Fäbodsområdet. Där var det till för några år sedan ett rikt vetefält, men idag växer där bra maskrosor och ogräs. Kommunen har väl inte råd med annat. Till höger om fältet ligger det fullt med nya industri­lokaler i blå, svart och grön plåt. Det ser anskrämligt ut. Man borde plantera träd så att man slipper se eländet från Rävkullen och från *Argans* och Anne-Maries gång/cykelväg. Men det har väl inte kommunen råd med, nu när man skall bygga den nya Barkarbystaden och en ny skola på Söderhöjden. Om *Argan* inte hade inbillat sig att han är hjärtsjuk, skulle han se till att skattepengar användes vettigare.

Capioläkaren hade för en vecka sedan rått *Argan* att ta det lugnt och koppla av. Därför sätter han sig på en parkbänk vid Annebodavägen och skriver, långsamt och utan att hetsa upp sig, upp de krav han vill ställa på en ny husläkare och på kommunen. – Men varför bry sig om kommunen? *Argan* kan ju själv anlita någon bonde i trakten som plöjer fältet och sår vete. Och en kvarn uppe på Fäbodhöjden kan han också lätt fixa. Kriget i Ukraina gör att det behövs mer inhemskt vete.

För att dölja plåtbarackerna mot industriområdet kan *Argan* leja ukrainare som får jobba med att planterar fruktträd. *Argan* kanske inte själv får uppleva den dag då äpplena, päronen, körsbären och kastanjerna bär frukt, men Anne-Marie kommer nog att få bita i det första ett astrakan-äpplet.

Vilhelm Moberg erkände 1971 på Operabaren att han bara hade hittat på att Karl-Oskar skrev ett sista brev hem till Sverige och bad om att få äppelkärnor från ett Astrakanträd. Han fick kärnor från Kristinas gamla hem och dessa planterade de enligt romanen vid gaveln på till deras präktiga boningshus i Nya Duvemåla. Det gick dock inte alls till så i verkligheten. Man kan inte enkelt plantera äppelkärnor och få dem att gro. Karl Oskar köpte ett amerikanskt äpple på marknaden som såg ut som en astrakan och han gav det till sin döende hustru. Karl-Oskar sade: *Titta här. Dina astrakaner är mogna!*

*Men Kristina förmådde inte bita i äpplet, hon smekte det bara med läpparna – men hon känner igen det: Det smakar som vår äppel. Våra äppel där hemma!*

## **An Apple a Day keeps the Doctor Away**

Intill soffan vid gång/cykelväg ligger ett halvätet äpple på marken, som någon har slängt. *Argan* tar upp det, smeker äpplet med läpparna och äter upp det. Han har lyssnat på Agnes Word och hon är inte rädd för lite bakterier. *Argan* behöver energi för att orka cykla hem. Han måste hem för att fixa med en riktig husläkare åt sig och också åt Anne-Marie. Sedan skall ha ta i tur med allt som han har bestämt sig för att ordna med innan hans hjärta lägger av. Det är en lång lista, där nu vetesådd och plantering av fruktträd har tillkommit.

Han ser ut över fältet igen och funderar på hur fältet skulle se ut med några kolonistugor. Nu bestämmer han sig för att bygga tio stycken. Om han anlitar ukrainska byggjobbare svart kan kostnaden högst bli 50 000 kr styck. Det är bara en halv miljon. Det har *Argan råd.*  Sedan arrenderar han ut stugorna gratis till de odlare som idag trängs på översvämningsområdet bakom *Islamic Center*. De kommer säkert att bli tacksamma och varje år odlar sallad, tomater, ärtor och andra grönsaker. Och när Anne-Marie ligger på sin dödsbädd kommer de och bjuder henne på grönsaker från deras egna land.

Och längst uppe på fältet kan man bygga en hundrastgård. Det enda man då behöver göra är att sätta upp ett stängsel omkring det område där hundarna skall få spring lösa. Men det skall inte bli en hundrastgård med samma minimistorlek som på barnens förskolgårdar i Barkarby­staden, utan det skall bli den största hundrastgården i Viksjö; kanske den största i hela landet. *Argan* tänker sig en hundrastgård på ca 10 000 kvm. Det motsvarar tio stora villatomter, som kommunen på den öppna marknaden skulle kunna få in ca 20 mkr netto för. Men idag är hela fältet markerat som grönyta och för att ändra markanvändningen skulle både översiktsplanen och detaljplanen behöva ändras och det kommer varken kommun­politikerna eller läns­styrel­sen gå med på.

KD-politikern Roland Borgströms har en hund som han vill ha en rastgård till. Roland bor några ett kvarter bortom Fäbodens Samfällighet och han ville att samfälligheten skulle ordna med en hundrastgård på Fäbodens fotbollsplan eller på samfällighetens allmänning, som ligger precis utanför Anne-Maries och *Argans* hus. Den allmänna meningen i Fäbodens Samfällighet var dock att Roland fick ordna en hundrastgård på Tjurgränds Samfällighets bakgård eller så får Roland gå med sin hund till Falsterbos hundrastgård. Den ligger på andra sidan Viksjö och att gå ett par ett par kilometer skall väl en gammal närpolis klara av, tyckte Anne-Marie. Hon daltar inte med Krisdemo­krater.

Men *Argan* har sett hur gammal och sliten Rolands hund är, så av kristlig kärlek vill han gärna skaffa en rejäl hundgård år Rolands hund. Han är dock inte det minsta intresserad av hundar och hundars sjukdom, utan all hans vakna tid går åt till att prata om sina egna sjukdomar.

Gång/cykelvägen mellan Fäboden och Söderdalen går på baksidan av industri- och lagerbyggnader och på baksidan av *Rikets sal* och *Islamic Center*. *Argan* är orolig för att Anne-Marie skall bli överfallen då hon sent på kvällen cyklar hem från bolagsmöten på Maria Kyrka i Jakobsberg. Därför vill han ha en stor hundgård och kolonistugor längst med vägen.

Ett 400 hundra meter och 25 meter brett stängsel skulle *Argan* kunna få sin dotters friare att uppföra för 200 kr metern. Eftersom det redan finns höga stängsel mot industrifastigheterna skulle det bara i så fall kosta honom 45 000 kr. Det är ju mindre än regionen kostar på *Argan* varje år för läkarbesök, onödiga undersökningar och läkemedel.

En ännu bättre idé vore att annonsera på nätet efter begagnade trästaket. En inbrottstjuv kan lätt forcera ett trästaket och därför vill alla husägare idag ha höga stålstängsel. En nackdel med stålstängsel på allmän plats är dock att man behöver tillstånd från Stängselnämnden för uppförandet. Det är i och för sig lätt att fixa, men Stängselnämnden sammanträder bara ca en gång vart tiondet och *Argan* har inte koll på när nästa möte är. Det får därför bli ett trätake.

Om ett trästakett är mer än hundra meter långt får man inte slänga det på återvinnings­statio­nen, utan att betala en avgift på 5 kr metern. Och om ett staket är behandlat med impreg­nerings­medel klass 3 får man inte bränna dem utan tillstånd från Miljönämnden. Det är lika lönsamt att ta hand om begagnade trästaket, som det är att ta hand om norska sopor. Om *Argan* nu sköter sina kort rätt, kommer han att kunna gå med plus på hundgårdsprojektet. Och då kommer alla hundägare och även hans hustru Anne-Marie att älska honom. Då kommer *Argan* att slippa spela rollen som *Den inbillade sjuke*. Den rollen är han redan urless på och nu vill han i stället spela rollen som *Tartuffe*, *Missantropen* eller huvudrollen i Molliès komedi *Läkare mot sin vilja.*

## **Den nye Argan tar nya tag**

*Argas* blickar ut över fältet och ser hur glada hundar springer omkring på hundrastgården. I en av industrifastigheterna finns det idag ett hunddagis där *Argan* brukar se hunddagmammor kom­ma gående med tio hundar i koppel. Det gillar inte racercyklisterna och elspark­cyk­listerna. Tänk vad bra det kommer att blir med en stor hundrastgård!

Nu ler *Argan*. Tänk hur förvånade Miljöpartister, Vänsterpartister och andra konformister kommer bli över att det plötsligt finns en ny hundrastgård i Viksjö. och tänk hur upprörda det kommer att bli över att staketet till rastgården bara har en enhetlig utformning mot industrif­astigheterna. I övrigt är det sex olika staket som Argan har beställt på Blocket. Man kommer att skicka ett medborgarförslag till Tekniska nämnden om att staketet skall ha en strömlinje­formad utformning och en enhetlig rödgrön färg. Eftersom Anne-Marie sitter i Tekniska nämnden kan hon se till att beredningen av detta medborgarförslag drar ut på tiden, så att Rolands hund hinner att avlida innan förvaltningen har kommit underfund med att det inte är samhällsbyggnadsförvaltingen som har satt upp och nu har ansvaret för staketet, utan att det är Kultur-, Demokrati- och Fritidsförvaltningen. I den nämnden har KD ordförande­posten, så om Roland skaffar sig en ny hund lär staketet bli kvar under hans livstid.

## **Änglavakt**

Glad i hågen cyklar *Argan* vidare hemåt. Han har bråttom för han behöver snabbt få tag på en ny husläkare förhindra en hjärtinfarkt eller, om han hinner med det i tid, kontakta Danderyds sjukhus, som *Argan* har förtroende för, och be dem byta ut hans gamla hjärta.

Nu har *Argan* bar 200 meter kvar innan han är hemma. Det är bara backen mot Fäbohöjden som han måste klara. Kommer han bar upp för den, så kommer han att kunna fixa en ny husläkare, och sedan kommer han att kunna förverkliga alla sina vilda planer och idéer. Och då kommer han att bli berömd och uppskattad av alla, och då behöver han inte länge spela rollen som *Den inbillade sjuke*.

Men det tar emot.*Argan* stiger av cykel och leder den fram mot Bruttovägen där Tekniska nämnden av förra året misstag råkade sätta upp en *Stop-skylt* i stället för *Varning för vildsvin*. Man hade nämligen ingen sådan skylt på förvaltningens lager i Veddesta. Men verksamhets­chefen visste att vildsvin är listiga och att de fort lär sig av människorna. Han tänkte: ”Man tager vad man haver. De vildsvin, som inte lär sig att förstå vad en röd Stop-skylt betyder, kommer inte att få tillfälle att para sig och föra sina trafikfarliga gener vidare.”

Men just då *Argan* skall passera platsen där Stop-skylten satt för ett år säger hans hjärta ***Stop, Stopp!*** Herren vår Gud är med honom. Just då han skall leda cykeln över Bruttovägen kommer en HD körande i minst 100 km/h. HD:n tuschar till hans framhjul, så att *Argan* håller på att trilla omkull. Det är en liten upphöjning vid övergångsstället och det gör att motor­cykeln flyger ca tio meter i luften innan den landar igen och bromsar in för att 200 meter längre ned svänga in på Kassavägen och sedan ge full gas igen.

Vilken änglavakt *Argan* hade. Det kan inte bara ha varit en slump att han överlevde, för enligt Einstein spelar Gud sannolikt inte tärning om partiklar och människors plats i universum. Som svar på Einsteins berömda aforism, lär Nils Bohr ha sagt att han inte trodde på Gud och att Einstein för övrigt inte begrep sig på kvantfysiken och att Einstein därför inte skulle blanda sig i vad Gud gör.

## **Vi förstår allt och vi vet ännu inte om vi lever i den bästa av alla världar**

Efter att mirakulöst ha överlevt sin *sepsis* för tio år sedan gick *Argan* med i Svenska Kyrkan igen. Det gladde Anne-Marie. Hon förklarade dock för *Argan* att hans tillfälliga omvändelse inte garanterade honom någon plats i paradiset och att St. Per av princip inte släpper in en hypo­kondriker i Guds rike. På detta replikerade *Argan* att Anne-Marie inte förstod sig på Sant -Pers-principen och att hon var som Einstein. Ingen av dem begrep sig på kvantfysiken.

Att Anne-Maries man 2012 återgick till den rätta lutheranska tron stärkte Anne-Maries ställning inom Kyrkan. Hon valdes in styrelsen för de bolag som kyrkan ägde och som hade bildats kort efter att hon hade valts in i Kyrkorådet. Men det var nog ingen slump. Gud spelar inte tärning om vilka som skall sitta i Kyrkans råd och bolag.

*Argan* ser sig nu om åt vänster och åt höger och sedan år vänster igen, som han hade lärt sig i Kyrkans barntrafikträdgårdsskola. Sedan går han snabbt över Bruttovägen och uppför den sista delen av backen. Men nu tar krafterna definitivt stopp. *Argan* tappar greppet om cykeln och han sjunket ned på knäna.

Det är en vacker eftermiddag i maj och fåglarna kvittrar. Men *Argan* håller på att säcka ihop. Den vacker dag att dö på. Hanser upp mot Fäbodhöjden där Tekniska nämnden har låtit röja i skogen och satt upp hela tre nya soffor och anlagt en boulebana år Anne-Marie. I skogen växer nu blåsippor och snart kommer liljekonvaljerna att blomma. *Argan* tittar åt den vänstra sidan av gång/cykelvägen. Där lyser Brantings hus vackert gult. Branting är målare och han målar om sitt hus vart annat år. Det är inte alla i området som är som är lika flitiga.

Vad kommer nu hända undrar *Argan?* Kommer någon att upptäcka han ligger här på gång/cykelvägen vid Fäbobohöjden. Hur stod det i Bibeln? – Först kom det en Moderat, men hen såg åt höger. Sedan kom det en Kommunist, men hen såg åt vänster. Till slut kom det en Liberal Levit från Samarien, som såg rakt fram, men hen skådade på fåglarna på himlen och hen råkade därför snubbla över *Argan*.

Men det är ytterst osannolikt att det verkligen var en Liberal som kom, så det har nog aldrig hänt. I mitten av maj var nämligen Liberal opinionssiffror i botten. Gud spelar inte tärning om partiklars och hur människor röstar. Eller var den Liberale Levitens uppdykande ett tecken på Guds existens.

Enligt kvantfysikens lagar kan en partikel och en människa var på två ställen samtidigt i universum. Men detta övergår till och med *Argans* förstånd. Nu står *Argan* på knä på den nyasfalterde gång/cyklevägen vid Fäboden med en Levit liggande över sig. Men enligt kvantfysikens lagar kan han i nästa mikrosekund befinna sig på en pärlemor­beströdd motortrafikled vid pärleporten, där han med stor sannolikt halkar på pärlorna; slår ihjäl sig och hamnar i ett nytt paradis i ett parallellt Universum. Där behöver man inte arbeta i sitt anletes svett och föda barn under smärta. I Nya Paradiset finns heller inga sjukdomar. Men vad skall *Argan* då tala med änglarna och keruberna om hela dagarna?

Det svindlar för ögonen. *Argan* nickar till några sekunder eller minuter. Då han kommer till sans är Leviten försvunnen.

Nu bestämmer sig *Argan* sig för att kämpa vidare från Bälstajäm­merdalen några meter till. Bra karl reder sig själv. Han tar sats med händerna, kommer upp på fötterna, men håller på att trilla. Då känner han ett kraftigt tryck över bröstet och han är nära att svimma igen.

Men han vänder på huvudet och nu ser han att det är Micke som har kommit smygande och som nu med sina starka armar håller *Argan* upprätt.

*Det är jobbigt när det är så här varmt,* säger Micke och torkar med handsprit av de sår som Argan hade fått. *Här får du lite Norrvatten! Jag fyllde just på en dunk nere vid vattenkiosken på Bruttovägen. Jag tycker verkligen att Norrvatten har ett gott vatten. Vet du var de tar vattnet från?*

Det visste *Argan* för han hade i många år varit revisor i Norrvatten. Vattnet kommer från Mälaren och renas i Görnvälns vattenverk som ligger en km sydväst om Lövsta. Det är exakt samma vatten som Micke har i sina kranar i huset. Micke bor längst bort på Bondegränd i den mindre typen av småhus i småhusområdet. Idag är det vilodagen, men Micke har i alla fall gått och hämtat vatten i vattenkiosken. Det är inte tillåtet, varken under helg eller söcken. Vattenkiosken är till för att användas i en nödsituation, t.ex. då en terroristorganisation har slagit ut vattenverket i Görnväln och gjort nästan en miljon människor utan dricksvatten.

Men *Argan* har inga mot den barmhärtige samariten. Medan Micke lyfter upp cykeln och sedan drar den och *Argan* uppför den branta backen. Han följer med *Argan* de återstående hundra meterna hem till Anne-Maries hus. Medan de sakta vandra hemåt berättar *Argan* om alla sina sjukdomar, alla dåliga läkare och om de galna Stockholmspoliserna, som tänker börja bränns norska sopor och förgifta Norrvattens vatten, så att i framtiden alla måste köpa buteljerat, dyrt norskt källvatten och inte längre kan hämta vatten i kommunens vattenkiosk.

När Anne-Marie öppnar dörren ger Micke henne dunken med vatten och säger: *Väna mö! Det här är livets vatten. Drick dagligen tre glas vatten, och ömsom tre glas vin. Här får du två denarer till vin. Om pengarna inte räcker skall jag ordna med mer vatten och vin åt er efter att jag har spelat färdigt golfen, men det blir inte förrän i morgon.*

Sedan avlägsnade sig Micke och Anne-Marie står gapande kvar. Hon frågar: *Vem var den mannen?*

*Vet du inte det*, svarade Argan. *Den mannen var min näste! Micke bor i det lilla gröna huset längst bort på Bondegränd. Det är ju där du säger att det bor en massa slödder. Micke har bott där i 30 år, men han flyttade in efter att du avgick som ordförande i samfälligheten. Vi är ju 59 hus i vår samfällighet, så det är ju inte så lätt att hålla reda på alla som flyttar in och ut.*

## **Den barmhärtige samariten**

Nu berättar *Arga revisorn* att han har bytt namn och hädan efter kommer att kalla sig för *Argan*. Det tycker Anne-Marie är bra för *Argan* är ett kortare namn och *Arga revisorn* har under den senaste tidenvarit så otrevlig och han har hetsar upp sig för småsaker.

Nu berättar *Argan* åter igen liknelsen om den barmhärtiga samariten, men han nu säger han:

*Först kom det en byråkrat, som man ju kallar dagens fariséer. Hon flyttade undan Argan så att han inte skulle bli nedtrampad av vildsvinen, som sedan Stop-skyten hade tagits bort, brukar ta denna väg. Sedan kom det en hemsamarit, men han fräste förbi på sin elsparkcykel. Han hade inte tid att stanna för om två minuter skulle han var hos nästa brukar. Den brukaren hade Socialnämnden beslutat skulle ha 52 minuters städning var fjortonde dag. Men sedan kom torparen Micke, som balanserade en 5 liters Norrvattendunk på huvudet.* *Vem var den mannens näste*?

*Det var den där Micke*, svarade Anne-Marie. *Men han kan gott betala för sitt eget Norrvatten och inte sno det i Tekniska nämndens vattenkiosk. För övrigt anser jag att alla bonde­grän­dare är ett slödder. Släng ut packet!*

*Jag håller inte med dig, men jag kommer att gå över lik för att värna din rätt att säga att både bondetorpsgrändarna och jag själv är slödder*, säger Argan

Nu ger han sin hustru den kravspe­cifikation, som han för en halvtimme sedan hade plitat ihop. Han hade förra veckan visat Anne-Marie hur man söker på nätet. Nu skulle hon för första gången få omsätta sina teoretiska kunskaper så att de kom till praktisk nytta.

Anne-Marie föreslår att dock att hon kan söka efter en ny husläkare genom att slå på yrkesdelen i Televerkets telefonkatalog, men hon inser själv att vare sig Televerket eller en tryckt katalog finns kvar. I vår nya, sköna, gröna papperslösa värld måste Anne-Marie ge sig ut på nätet för att hitta en ny, ung snygg husläkare åt *Argan* och en ännu yngre och snyggare husläkare åt sig själv.

Nu ger *Argan* hustru sin iPhone och iPad och ber henne att låsa in honom i deras sovrum och bara störa honom om brandvarnaren eller *Hesa Fredrik* skulle börja ljuda.

Anne-Marie litar inte på sin man och det har hon aldrig gjort. Därför låser hon in *Argan* i sovrummet och slänger nycklarna i soppåsen. Sedan säger hon: *Om du inte följer Capio-läkarens ordination om vila och eller om försöker sig på att bryta sig ut ur sovrummet kommer jag att ringa till Stormen på Ulvåker och begära att du tas in för tvångsvårda.*

## **Hon skall öppna pärleporten**

Det gick bara bra i en halvtimme för *Argan* att ligga stilla. Först försökte han att fundera på ingenting, men det gick inget vidare. *Argan* är resultatinriktad och att tänka på ingenting leder ingenstans. Han vet att det finns människor som inte gör någonting. Förr var ett sådant liv bara förunnat noblessen, men i dagens välfärdssamhälle finns det många typer av bidrag, som man kan få för att inte jobba. *Argan* börjar att i huvudet räkna samman alla dessa bidrag och hur mycket de kostar skattebetalarna varje år, men talen blev så astronomiska att han tappar räkningen. Slöseriet med statliga och kommunala pengar gör honom rasande. Han känner hur hans puls ökar och han försöker att andas lugnt och tänka på ingenting, men det går inte.

Nu börjar *Argan* istället tänka på döden och han ställer sig frågan: ”Är döden samma sak som att ligga stilla och inte tänkas på någonting alls.” – Detta är en intressant tanke. *Argan* vill hoppa upp och börja googla. I mänsklighetens historia är det säkert någon filosof som redan har ställt sig denna fråga och som också tror sig ha svaret. Men vilka empiriska bevis har vi i så fall att deras svar är rätt?

Det enda vi vet är att döden kommer att drabbas oss alla. Vi kan tro att döden antingen är samma sak som att inte göra någonting alls. Eller innebär döden att vi kommer till Himlen eller till Helvetet. *Argan* skulle föredra Helvetet. Där är det full fart från morgon till kväll. Himlen är som i ett skatteparadis. Där får man lyssna på harpomusik och där behöver man inte jobba för brödfödan, knoga och betala skatt. Himlen är inget för *Argan.*

Men Anne-Marie tror på Gud och hon kommer säkert till Himlen. *Argans* hustru är smart som Einstein och han tror att hon på något mirakulöst sätt kommer att fixar in honom i Himlen också. Kanske säger hon till Sankte Per: *”Släpp in oss båda två. Vad Gud har sammanfogat skall inte ens den förste biskopen av Rom skilja! Inte ens döden får skilja oss åt!”* – Och när Petrus ser hur Anne-Marie omfamnar sin inbillade sjuke man, veknar han. Petrus tar fram sina nycklar och öppnar Himmelens portar för dem.

Då hörs plötsligt ljudet av en stor sprängning från Förbifartsled Stockholm och ett stort passagerarplan dundrar in mot Bromma. Allt i vår värld är som vanligt igen. *Argan* hjärta lugnar då ned sig och han kliver upp ur bädden.

## **När nöden är som störst, är hjälpen som närmast**

Anne-Marie har självfallet inte spolat ned nycklarna i toaletten. Hon är ledamot i Tekniska nämnden och vet att det är strängt förbjudet att uppsåtligen eller av oaktsamhet spola ned nycklar, giftsprutor och *black-widov*-pistoler i avloppet.

När *Argan* kommer ut ur sovrummet sitter Anne-Marie och dricker kaffe. Hon undrar om han vill ha en kopp. – Buttert påminner *Argan* henne dock om att han har slutat att dricka kaffe för sitt hjärta. Han har sedan en månad tillbaka också slutat att dricka öl och vin.

Nu skiner Anne-Marie upp och hon berättar att hon har fått tag på en ny husläkare åt sin man. Anne-Marie har också bokat en tid åt honom. Torsdagen den 27 maj kl. 9.10 skall han träffa dr. Anna Drejestam på Alma-kliniken. Anne-Marie läser:

*Anna är 48 år gammal. Hon är specialistutbildad allmänläkare och har haft en egen husläkarmottagning i bl.a. Upplands Väsby. Dr. Drejestam har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus. Almakliniken ligger för närvarande på Jakobsbergs sjukhus och hyr lokaler av Locum.*

*Vad bra! Då kan jag cykla dit*, utbrister *Argan*. *Vilken tur att närakuten flyttades till Rinkeby, så att Locums lokaler i Jakobsberg blev lediga. Vad FAR säger och regionen gör är alltid det rätta! Men det hade varit bättre om den hade legat närmare, så att jag på vintern skulle gå till Alma-kliniken. ”*

*Det kan du nog*, svarar Anne-Marie. *Om några veckor flyttar Almakliniken nämligen till BAS i den nya Barkarbystaden. Hemifrån oss är det knappt två km.*

## **Järfällas rödgröna trafikpolitik**

Nu kommer *Argan* ihåg att gymnasiets teoretiska linjer vid årsskiftet flyttade till *Artium Ljungbergs*nya fastighet BAS vid Veddestabron. Därför har man byggt bron mellan den södra och norra delen av Barkarby/Veddestastaden mycket bred. Bron har fyra körfält och delad gång- och cykelbana i båda riktningarna. Men bilisterna får ingen glädje av att bron är bred, eftersom de i alla fall kommer att fastna i trafikköer på den tvåfältiga Veddestavägen. Det tycket MP och C är bra, för de vill göra livet så djävligt för bilister som möjligt. När MP och C förra mandatperioden var med och styrde kommunen, tog man fram en gångplan och en cykelplan och sedan började man bygga ut breda racercykelbanor in mot Stockholm och Barkarbystaden.

Nu hör *Argan* att Anne-Marie suckar över alla dessa dyra cykelbanor. Tekniska nämnden har ansvaret för all infrastruktur. Cykelbanorna kommer att kosta kommunen ca trehundra miljoner kronor. Det är få som cyklar på de nya racercykelbanorna. De gamla smala cykel­vägarna hade räckt mer än väl åt alla miljöpartister och vänsterpartister. Att man nu breddar gång/cykelbanorna och målar ett streck mellan cykelbanan och gångbanan kommer sannolikt leda till fler olyckor, då barn och pensionärer råkar gå på fel sida om den vita linjen. De kommer att bli påkörda bakifrån av elfordon eller av racer-trampcyklar, som ju får framföras med högre hastighet än 30 km/h.

De rödgröna partierna hoppas att fler i framtiden skall används sig av eldrivna sparkcyklar, elcyklar, elmopeder och EPA-traktorer i stället för att åka med biogasbussar eller med elbilar. Tills vidare kommer vanliga trampcyklar emellertid att var tillåtna, men om utveck­lingen går som MP hoppas och befolkningen i Järfälla ökar med ett Karlstad, kommer gång/cykel­banorna att vara igenproppade av trafik år 2050. Därför måste kommunen enligt MP redan idag satsa alla infrastruk­tur­pengar på att bygga många och breda gång/cykelbanor.

Tillsvidare får man dock framföra trampcyklar i valfri hastighet. MP:s förhoppning är att det i framtiden kommer att blir lika svårt att ta sig fram med cykel, som det idag är att ta sig fram med bil. Då kan MP nämligen få gehör för att göra om alla bilvägar till gång/cykelvägar. Men det räcker inte, utan 2030 måste man enligt MP också införa en minihastighet, så att man får ett jämnare cykelflöde och så att alla gående, som inte springer i en hastighet på minst 10 m/sek, kan tas av cykelbanan. Då blir man med trafikpolisens hjälp av med alla de ”Stål­farfarfäder” som bara masar runt på sina gamla *Monark Standard Lätt* från 1950. Om MP vinner valet 2022 kommer dock alla pensionärer att erbjudas gratis motionscyklar på hemmen och också plats på KomVux, där de får lära sig hur man kör elfordon på cykelvägarna, så att det inte proppar igen gång/cykelvägarna.

Under perioden 2014 – 2016 styrde V+MP+S+C och då satsades man alla infrastrukturpengar på cykelvägar och cykelgarage. Även under det borgerliga styret, som vi har haft under inne­varande mandatperiod, har C krävt och fått igen om man får fortsätta med att investera i alla de cykelbanor och friskolor, som MP+C hade beslutat om under det rödgröna styret. Och efter­som stölder av elcyklar och racercyklar har ökat fick MP+C även igenom att ett låst garage skulle byggas på järnvägstorget på den s.k. gåfartsytan.

För att bruka det låsta garaget måste man ha en kod och en iPhone. Och för att övervaka att inga cyklar själs har cykelgaraget stora panorama­fönster på alla fyra väggarna. Cykel­garaget var beräknat att kosta 1,2 mkr, men sluträkningen blev nästan 4 miljoner kr. Man kan miss­tänka att fördyringen beror på höga kostnader för mottagande eller givande av mutor, beskyddar­pengar eller att glashusgaraget är byggt med pansarglas. Skjutningar har nämligen förekommit i Järfälla och för att trygga medborgarnas säkerhet vill politikerna inte knussla med miljonerna, utan man har byggt cykelgaraget av skottsäkert glas.

Det goda samarbetet mellan MP och C har lett till att man långsiktigt och metodiskt år för år har försämrar framkomligheten för bilisterna. Visserligen skall under åren 2022 – 2033 ca 7,5 mkr årligen satsas på gator för bilar, men nästan alla dessa pengar går till att bygga kant­stens­gupp i väg­banan och avsmalningar av gator. *Argan* hoppas att både MP och C åker ur Kommun­­fullmäktige efter valet den 11 september.

## **Almakliniken**

Efter ett års Coronaisolering vet *Argan* att Anne-Marie alltid vet vad han tänker säga och *vice versa***.** Han befarade nu att Anne-Marie åter igen kommer att vädra sina farhågor om gående i framtiden kommer att bli överkörda av de nästan ljudlösa elfordonen. Barn och gamla kom­mer att fara illa i det urbana Järfälla med allt högre och tätare och bebyggelse och med en kvarters- och gatustruktur, som liknar Stockholms innerstad, men som har en dubbelt så hög exploateringsgrad och inga grönytor. – Men Anne-Marie andas nu lugnt ett par gånger och fortsätter att berätta vad hon hade får fram på Google:

*Almakliniken ägs av Anna och hennes man Nicolaes. Han är hjärtspecialist och har även han arbetat på Danderyds sjukhus. Ingen av dem är aktiv på Facebook, så jag vet inte var och när de träffades och inte heller något om deras bröllop. – Det är bra, för det betyder att de inte bryr sig om glamour och ytliga ting. Klart är emellertid att de är gifta eller att de är samman­boende i Enebyberg i Danderyds kommun, men att de jobbar här i Järfälla sedan ca ett år tillbaka. De bedriver sin sjukvårds­verksamhet i form av ett familjeföretag. Vid Alma-kliniken arbetar ytterligare en hjärtspecialist och en sjuksköterska. – Alla läkare vid Alma­kliniken har goda vitsord. Enligt årsredovisningen har familjeföretaget Almakliniken en helt normal omsättning och vinst, och enligt den s.k. Paradisläckan har företaget inga skatte­flyktskonton och man har inte haft något samröre med advokatfirman Mossac Fonseca i Panama. Det finns inte heller någon Lex Mari-anmälan och inte heller någon IVO-anmälan mot läkarna på Alma-kliniken. Det är bara deras barn som har figurerat på tidningarnas löpsedlar. Annas tvåårige son råkade hon för sju år sedan låsa in i bilen med nycklarna i, då familjen besökte släktingar på en ö på Västkusten. Det hela avlöpte dock väl genom att en bägare snabbt kunde få ut färjan till ön och få upp bildörren. Vare sig polis, räddningstjänst eller ambulans behövde tillkallas. Men Anna sålde nyheten till GT, vilket tyder på entreprenöranda. Hon visar att hon kan on fångar tillfället i flykten.*

*Annas dotter hade huvudrollen i SVT:s Julkalendern 2019, som hette Panik i Tomteverkstaden. Anna såg även till att dottern fick huvudrollen i uppföljaren Mer Panik i Tomteverkstaden. För Anna och hennes familj gäller: Lite prat och mycket (tomte)verkstad!*

*Det låter betryggande*, skjuter Argan in. *Då behöver jag inte oroa mig för att föräldrarna för­summar sina barn.* *Gud ske lov att de inte är som mina föräldrar var.*

Anne-Marie svarade rappt:

*Det finns inget som tyder på det*. *Du klagar alltid över at du och dina fyra syskon inte blev curlade. Men du har inget att klaga över! Ni var ju fem syskon och fixade ju själva så att det fanns blodpudding, falukorv och fiskpinnar på bordet varje dag. Det var värre för mig. Jag hade bara min bror Sune. Han var åtta år äldre än jag. Han var polis och han kollade att inget illegalt barnarbete förekom i Alingsås. I mitt socialdemokratiska hem tilläts ingen hederskultur, men min bror kollade ständigt mina plånböcker, kassaböcker och dagböcker.*

Nu invänder Argan:

*Ja! Men Sune brydde sig i alla fall om dig,* sade Argan. *Alla mina fyra syskon har fullständigt struntat i mig och låtit mig göra precis som jag själv vill. Det är inte så lätt, för när man är barn så vet man ju inte själv riktigt vad man vill. Och detta har fortsatt genom åren. Du bry dig inte om vad jag vill och det gör inte dina döttrar heller. Vi har en kvinnlig statsminister, och en kvinnlig KF-ordförande, KS-ordförande och kommundirektör i Järfälla. Kvinnor, kvinnor, kvinnor. Ingen bryr sig om oss män” – Äh…Fortsätt att berätta om Alma!*

En fluga hade satt sig på Anne-Maries ”padda”. Med en lätt knyck med handen vispade hon undan både flugan och *Argans* manschauvinistiska kommentar. Hon fortsatte att läsa:

*ALMA-kliniken har en minimal administration och därför har man fått hyffsat ett ekonomiskt resultat. Klinikens jämställdhetsplan, miljöplan, sociala hållbarhetsplan m.m. är sammantaget bara en sida lång.*

*Tack älskling,* sade Argan. *Vilken tur att du inte lyckades med att stoppa Sossarna och Moderaternas planer på ett BAS eller ”College Barkarby”, som man sade för 12 år sedan då projektet startade. Alla partier utom FP/L ville få högre studier och högskoleutbildning förlagd till Barkarbystaden 2 och man var beredda att betala hundratals miljoner för detta projekt. Men av de stolta planer, som kommunen tillsammans med det börsnoterade bolaget Atrium Ljungberg utvecklade, blev det bara det kommunala gymnasiets teoretiska del som nu flyttas till BAS. Den byggnad som Atrium Ljungberg nu uppför blir dock till volymen större än det ursprungliga konceptet Barkarby College!*

## **BAS-bygget och husläkarreformen**

*BAS är ett skandalprojekt,* utbrister Anne-Marie. *När idén om Barkarby College väcktes för ca 15 år sedan hade Jakobsbergskolan över 2 000 elever. Idag har antalet elever mer än halverats, trots att kommunens invånarantal har vuxit kraftigt. På vårt gymnasium går idag i huvudsak elever som har utländsk bakgrund. Genom att bygga nya, fräscha lokaler och flytta den teoretiska gymnasieutbildningen från Skolstaden, som ligger mitt i Järfälla, till Atrium Ljungbergs ny fastighet BAS hoppas man att eleverna inte skall väja skolorna inne i Stockholm. När jag satt i Kompetensnämnden försökte jag att stoppa BAS.*

*Det kommer jag väl ihåg,* sade Argan. *Du argumenterade och sade att det inte är lokalernas utformning, som avgör vilken gymnasieskola som eleverna väljer. Under demokrativeckorna var jag för några år sedan ute och besvarat elevernas frågor. Min uppfattning är att eleverna inte är lika lättlurade som kommunalpolitikerna. De väljer de skolor som har bra lärare och skolor som sätter eleverna i centrum. De väljer inte skrytskolor, vars främsta syfte är att ge kommunen och kommunpolitikerna en modern image. Om inte eleverna attraheras av BAS kommer det att bli en mycket dyr affär för Järfälla kommun!”*

*Men inget ont, som inte har något gott med sig*, säge rAnne-Marie och småler. *Genom BAS har vi i alla fall lyckats locka hit Alma-kliniken. Hälsan är viktigare än pengar! Om du får en ”riktig” husläkare är satsningen på BAS inte helt bortkastade pengar!*

**Husläkare!** När var det jag första gången hörde det ordet? Det måste ha varit i början av 1983 då jag var jag var hembjuden till Bengt Westberg och vi diskuterade avregleringar och konkurrens inom kommunernas och landstingets verksamheter. Jag jobbade då på Riks­revisionsverket och Bengt var då chef för *Marknadsekonomiskt Alternativ för Sverige* (MAS, inte att förväxla med dagens MAS:ar). Som huvudsekreterare i Konkurrenskommittén fick jag i betänkandet ”Konkurrensen inom den kommunala sektorn” (SOU 1991:104) möjlighet att konkretisera mina idéer. Och Bengt fick som partiledare och socialminister möjlighet att införa husläkarlagen (1993:588).

Efter valförlusten 1994 försvann Bengt från den politiska scenen och sossarna upphävde hus­läkarlagen. Den avreglering av primärvården, som de socialdemokratiska och de borger­liga regeringarna senare införde, har enligt Läkarförbundet blivit *Ett totalt miss­lyckande* (SvD 2021-02-01). Förbundet anser att Sverige skulle ha sluppit en del av dödsfallen på äldre­bo­endena under Coronapandemin, om vi hade haft en fungerande primärvård.

Jag håller med Läkarförbundet. Därför kommer jag att se till att jag själv nu skaffar mig en ”riktig” husläkare. Sedan skall jag med ungdomlig entusiasm och full av energi fixa så att alla andra också får ”riktiga ”husläkare. Hur fantastiskt är inte vår livsresa! Mitt hjärta vill nästan brista av lycka. Vilket härligt liv jag lever och vilken bra hustru jag har! När nöden är som störst, är Anna, Anna Maria och hjälpen från Alma som närmast. Men Askar få man kallhygga hur man vill för de tillhör den Nordiska mytologin, och minnet av den är det ingen som längre vårdar. En undersökning visar att endast 1 promille av Sveriges befolkning vet hur en ask ser ut. Av 2 000 tillfrågade invandrare visste två vad en Alm är, men inte en enda hade hört talas om trädet Ask.

## **Om Askar och Almar och annat heligt**

Alm är latin och betyder mild och huld. Almar planterades som vårdträd utanför stora gårdar och bankpalats, men efter Almstriden i Kungsträdgåren är 1971är det få fastighetsägare som vågar plantera almar, eftersom detta träd i vårt sekulära samhälle numera anses vara ”heliga”

Förr i tiden hade vi emellertid i Norden ”riktiga heliga” träd i var och varannan lund. Men det var innan man började att kallahyggen för att få råvaror till sågverk och pappersbruk.

I Norden har vi en omfattande och fantasifull mytologi, där allt kretsar kring solen och asken, som man dyrkade. Vikingarnas förfäder trodde att solen kretsade medsols kring jorden och att solen samtidigt roterade motsols kring sin egen axel, men nu vet vi att det är tvärtom. Den mest kända asken är Yggdrasil, världsträdet. Det var Yggdrasil som bar upp och omgav världen. Asarna höll ting under trädet och där span Nornorna människors öden. Det var också av en ask och en alm som Oden för cirka 8 000 år sedan skapade Ask och Elma, som ju var de första människorna på jorden. I den Bibliska historien var Adam och Eva de första männi­skorna, men var för ca 5000 år sedan så de var således inte alls lika gamla som Ask och Elma.

I bibeln stå det att Eva skapades av ett av Adams revben och kvinnor därför har färre revben än män. Nu har israeliska forskare dock kommit fram till att män och kvinnor har lika många revben och att de första människorna skapades av en ask och en alm. Det är här uppe i Norden som Oden hittade ask- och alms­tockarna. Förmodligen var det på Kolahalvön för där lever alltjämt ett segt släkte. Ask och Elma kom till Norden långt före samerna, men oavsett vem som kom först bör alla människor behandlas med respekt.

Asken vill ha näringsrik jord och den hittat man mest i de pastorala odlingslandskapen. Men i dessa landskap har man nu byggt slott och palats, stadshus, försäkringskassor, arbetsför­medl­ingar, kontor, köpcentra och bankpalats. Därför finns det inte kvar så många askar och almar

Förr offrade man silver-och kopparmynt till gudarna genom att gäva ned ett ,två eller fem pund vid i vid trädens rötter i offerlundarna. Detta är dock inte någon långsiktigt hållbar lösning, eftersom metallerna förgiftar träden. I Matteus 25 står det också att man inte skall gräv ned ett enda pund i en grop i jorden, utan att man skalla spekulera med de 2- 5 pund som man har blivit anförtrodd och försöka att tjänar pengar på pengar.

Idag har vi emellertid sedlar som betalningsmedel och sedlar kan man gräva i jorden utan att skada miljön. Men då bör man först tvätta sedlarna, så att man får bort bakterier och virus. Detta blir dock ett moment 22 för enligt lagen om penningtvätt inte får man inte tvätta svarta pengar så att de blir vita och kan grävas ned.

I det sekulariserade Sverige är det idag få som tror på Asagudarna och på ”Vite gud”. Idag dyrkar man istället Mammon. Varje stor helg besöker stora människoskaror köpcentra, som ju är dagens offerlundar. Men man betalar inte längre med kontanter, utan med kort för detta är mer miljövänligt och lönsammare för bankerna. Finansinstituten lånar (vid insättning) pengar från sina kunder, utan att betala någon ränta. Av en miljard insatta pengar tillverkar bankerna sedan 9 miljarder nya pengar, som man lånar ut till bostadköpare och företag. Bankerna lägger då på en rejäl räntemarginal, så att man får råd att bygga nya tjusiga bankplats och ordna med populära events och jaktresor. Dessutom tar man ut en ”beskyddaravgift” från de företag, som använder bankernas betaltjänster.

Om man vill lämna offergåvor till Världsnaturfonden, Svenska Kyrkan eller andra organisationer kan man idag switcha över pengarna. Det går fort och är än så länge gratis. Enda nackdelen är att ingen då ser hur givmild man är, eftersom de mesta av gåvan av någon outgrundlig anledning försvinner innan de når de svältande barn i Långtbortistan.

## **På Järfälla kyrkogård**

I dag finns det nästan inte kvar några asklundar med gröna träd, men däremot finns det askgravlundar och minneslundar. På en minneslund vet man inte var askan efter en anfaders eller anmoders jordiska stoff har spritt, men de efterlevande har en plats gå till och minnas, utan att ha tvånget på sig att sköta om en grav. Särskilt curling-generationen väljer denna enkla och billiga lösning.

*Argan* cyklade till kyrkofullmäktige den 25 maj. Det skulle först kl. 19 vara en kort gudstjänst innan mötet. *Argan* kommer dock en god stund innan och han sätter sig i solen ute på kyrkogården och beundrar Järfälla kyrka och kyrkogård, som är från 1100-talet. Han ser sig omkring, men kan inte se några spår som tyder att det här under hednisk tid skulle ha varit en offerplats. I varje fall finns här inga askar.

Just då ser han Rosmari Bergstig komma gående med böjd rygg. Han hejar på henne och de pratar i en kvart. Hennes man Lasse hade för ett par år sedan sagt att han ville bli jordfäst i en minneslund, så gravplats och urna var i alla fall en sak som Rosmari inte hade behövt tänka på. Lasses oväntade bortgång hade ändå gett Rosmari nya grå hår. Nu frågar Rosmari: *Hur har Anne-Mari och du tänkt er bli begravda?*

Argansvarar rappt: *Vi har tänkt oss en kyrklig begravning i Viksjö nya kyrka och urnsättning vid Skellefteå Landskyrka Min farfars far David hade ordnat med en familjegrav åt sig, sin hustru och alla åtta barnen utom det äldsta barnet.*

*Varför fick inte det äldsta barnet ligga i familjegraven,* undrar Rosmari.

*Därför att den västra delen av kyrkogården inte fanns då det lilla barnet dog, utan pojken ligger i min farfar farfars familjegrav som står vid ingången till Landskyrkan.*

*Anne-Marie eller jag kommer att själva hämta våra gravstenar på vårt landställe i Kolmården. I sommar skall jag börja att hugga in texten till min sten. Det skall det stå****: Lars Markstedt / Statstjänsteman, skojade och skribent – Han var före sin tid.***

*Men skall du inte ha datum för födsel och dödsel med också. Måste man inte ha det,* utbrast Rosmari.

***Argan*** ler och svarar: *Alla andra har det, men jag är inte som alla andra, utan jag är lite eljest. Jag är gravrätts­innehavare för vår familjegrav och jag kan skriva och göra precis som jag vill. Men jag vet inte hur det blir med Anne-Marie. Hon är ju från Alingsås. När vi urnsatte min mor sade Anne-Marie att hon ville ligga intill sin svärmor. Anne-Marie tycket att jag kunde tränga in mig intill min far. På den gamla goda tiden visste Anne-Marie alltid hur hon ville ha det och då gav hon alltid klara och kloka besked. Men sedan jag lurade in henne i Folkpartiet har hon blivit så kluven. Hon vill både det ena och det andra, och av princip säger hon NEJ till allt vad jag föreslår. Nu tvekar hon till och med om val av gravplats.* ***Hon säger att det är så mörkt och kallt i Skellefteå.***

Nu skrattar Rosmari och när hon går vidare är det med rakare rygg och mer spänst i stegen.

## **Kyrkoherden**

Nu är det dags att gå in i kyrkan. Vi har en bra kyrkoherde (en f.d. militär). I sin korta predikan uppmanar Krister Kappel oss kyrkofullmäktigeledamöter att be och han förklarar varför vi även bör be för våra fiender. Om man ber för någon, kan man inte möta ens sin värsta fiende utan att visa empati.

Efter Kyrkofullmäktige ber KK mig följa med honom hem till Söderhöjden. I somras upptäckte läkarna av en slump att KK hade blivit rund som en prost och att han hade 200 i övertryck. Han hade minskat ned sitt ätande och drickande och äter nu bara en skiva prästost och ett glas vin om dagen. KK har gått ned över 20 kg sedan i somras och läkarna påstår att hans hjärta slår lugnt. Men KK vill ha en *second opinion*

*Argan* har med sig sitt gamla stetoskop och han lyssnar på KK:s hjärta. Han förstår varför kyrkoherden har bjudit hem honom. KK vill att *Argan* skall säga att hjärtat låter bra och att han gott kan dricka 1,5 glas rödvin per dag och att han utan risk kan sätta i sig 1,5 franska dessertostar om dagen. Men *Argan* rynkar pannan och säger.

Ja, ditt hjärta slår jämt, men jag tycker mig höra ett svagt biljud från vänster förmak. Det är inget du behöver oroa dig för, men min bestämda uppfattning är att det råd som du har fått av min kollega är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet

KK mottog domen med stoiskt lugn. Det gör hans hustru också, men av hustruns månalisaleende förstår *Argan* att hans *second opinion* hade mottagits väl.

Resten av kvällen går åt till att diskutera *Argans* förslag om småskaliga naturnära boenden för ”årsrika”. Man undersöker om något sådant boende skulle kunna byggas i anslutning till något av församlingshemmen, men de kom fram till de inte fanns tillrikligt med byggbar mark. Men kanske finns det möjlighet att bygga ett småskaligt, naturnära äldreboende i någon annan församling.

Det blev ganska sent och *Argan* skulle vara Alam-kliniken nästa morgon redan kl. 8.00. Eftersom det bara är ett stenkast mellan Söderhöjden och Jakobsbergs sjukhus erbjöd KK honom att slagga över, vilket han tackade JA till. Han sms:ade till Anne-Marie: *Kommer inte hem i natt. Jag går direkt till Alma-kliniken.*

Anne-Marie svarade: *Jag är orolig. Du är väl inte ute ensam och super?*

Argan svarade: *Nej, KK* är *med mig!*

*Så bra! Sov gott älskling!*

## **Morgonstund har guld i mund**

Argan var på Alma-kliniken på Birgittavägen redan kl. 07. 40. Han studerade det vackra sjukhuset där de två översta våningarna tycktes sväva över bottenvåningen. Sedan tog han en promenad runt sjukhusbyggnaden och gick in i den välskötta sjukhusparken. Där fanns nyplanterade askar, men inte en enda alm.

Han kom in på Almakliniken kl. 07.55, vilket enligt *Argan* innebar att var ute i god tid. Han knackade på hos sjuksköterskan Eva som satt och pratade i telefonen. Hon kollade hans leg, fyllde i ett par uppgifter om hans längd och vikt. Hon hade bra ögonmått för hon skrev 186 cm i stället för 187 som det står i passet. Men *Argans* pass var 4 år gammalt, så förmodligen var Evas uppskattning mer korret.

Nu tar Eva av sig sitt *head-set,* pekar mot en dörr och säger: *Du kan nog gå in till* *Anna Drejestam nu.*

## **Om Almaklinikens namn och om nordisk mytologi**

Dr. Anna Drejestams rum var spartanskt inrett. Möblemanget bestod av en stå-pulpet av den typ som munkarna förr stod och skrev av Bibeln på. Vidare fanns det en undersökningsbrits och en enkel besöksstol.

Doktorn står vid en dator, som står på ett högt bord, och hon läser koncentrerad i en journal. Hon hör inte att Lars hade kommit in, men han hör henne mummla: *Äh, vad ä det här för kladd?* Sedan tar hon upp en trasa och gnuggar datorskärmen ren.

*Argan*, hostar diskret och Anna vänder sig om. Hon är en vacker, ljushårig medellång kvinna med blå ögon. Hon har en läkarrock av senaste snittet och ett *de lux*-munskydd. Hon säger: *Hej*! *Jag är Anna Alm.* *Jag läste just lite i din journal. Det har du väl inget emot?*

*Nej, inte alls. Jag blir glad, när någon vill läsa mina böcker, artiklar och digra journaler. För att inte belasta sjukvården med administrativa uppgifter skriver jag ofta mina journaler själv. Då blir de lättare för andra att läsa och intressantare också,* förklarar Lars.

*Jag har just läst din journal från IVA* på Danderyds sjukhus. Berättelsen grep tag i mig och *mina ögon att tårades då jag läste den,* säger Anna.

*Äh! Den var väl inget. Snygg rock du har förresten*, utbrister Lars

*Äh! Den här gamla trasan,* svarade Anna och gnuggade igen på skärmen.

Lars står och njuter av den vackra unga kvinnans smidiga rörelser och hur hon med nätta rörelser dammade av tangentbordet. Sedan frågar han:

*Var kommer namnet Alma från? Valde ni det för att komma högst upp i registren över husläkar­mottagningar?*

*Nej inte alls*, svarar Anna. *Alma kommer troligtvis från Elma. Som du kanske vet skapades de första människorna av en ask- och en almstock som Oden och hans bröder Ve och Vile hittade. Det är sant för det står i den historiska Eddan. I många skolor vill politikerna att man parallellt med undervisningen om Darwins utvecklingslära skall undervisa om hur skapelsen gick till enligt Bibeln. Den en är så god som en an. Men om man gör det, måste man även undervisa om hur skapelsen i verkligheten gick till enligt den Nordiska mytologin. Var och en bör kunna få bli salig på sin fason, men undervisningen i skolorna bör baseras på vetenskap och inte på tro.*

*Det håller jag med om,* säger Lars. *Själv anser jag att alla religiösa berättelser, oavsett om de nedtecknats för 1000, 2 000 eller 3 000 år sedan inte bör tolkas bokstavligt. Bibeln och Eddan går tillbaka till en mångtusenåriga muntliga berättartradition, där mycket har förändrats i historierna under årens gång.*

*I Norden hade vi Asatron, innan Kristendomen tog över för 1 000 år sedan*, säger Anna. *Jag är med i Svenska kyrkan, men jag tycker att de finns bra saker i våra nordiska förfäders tro ock­så. Jag har läst och begrundat Eddan. Där finns många kloka levnadsregler. Enligt Havamal bör man exempelvis inte stövla in på en klinik utan att se sig för:*

*Alla dörrar,  
innan in man går,  
skarpt skådas skola,  
skarpt granskas skola,  
ty ovisst är att veta,  
var ovänner sitta  
borta på salens bänkar.*

*Vett behöver,  
den som vida färdas;  
lätt är hemma vadhelst.  
Mång ögonkast får,  
den som intet förstår  
och sitter med kloka tillsammans*.

*Bättre börda  
man bär ej på vägen  
än mycket mannavett.  
Sämre vägkost  
man ej släpar över fältet  
än övermått utav öl.*

*Det kvädet var bra,* utbrister Lars. *Men jag behöver övermått av öl för att kunna ta itu med kniviga frågor och för att kunna somna.*

Men Anna tycks inte höra vad Lars säger. Såsom i trans fortsätter hon att recitera ur *Havamal:*

*Ovis man  
alla nätter vakar,  
grubblar och grämer sig för allt;  
matt är han,  
när morgonen kommer;  
vedermödan är, som den var.*

*Medelmåttigt klok  
var Liberal skall vara,  
aldrig vara alltför klok.  
Sitt öde vete  
ingen på förhand;  
då är honom sorglösast sinnet.*

*Fä dör,  
fränder dö,  
även själv skiljes du hädan,  
men eftermälet  
aldrig dör  
för envar, som ett gott har vunnit.*

Anna slår nu ut med armarna och hon ser upp mot taket. Sedan fortsätter hon att skalda, men kommer orden från henne själv och inte från *Havamal*. Men plötsligt vaknar hon till, ser på sin patient och säger:

*I morgon kommer jag att var död! Då kommer folk att säga att Anna var en galen häxa som förgiftade fol med sin trolldom. Skönt att hon är borta! Men jag är inte borta, utan jag finnas kvar i askarna som jag har planterat. Lars! Glöm mig inte! Vårda askarna, så kommer det att gå bra för dig. Då kommer att bli berömd och bli betraktad som en klok man, som var före sin tid.*

## **Dr. Anna Drejestam**

Då slås dörren till sjukrummet upp och en ung kvinna tittar in. Hon spejar och spanar innan hon kliver in över tröskeln. Hon hejar på Anna, som nu inte längre var i trans. Till Lars säger hon:

*Jag är ledsen att du fick vänta, men jag var och tittade på våra nya lokaler i fastigheten BAS i Barkarbystaden och sedan fastnade jag i trafikköerna. Kanske borde vi ha haft kvar Alma-kliniken här på Jakobsbergs sjukhus?*

Lars förstår nu att den Anna, som han nyss har talat med, Gud ske lov, inte är hans nya husläkare. När hon för tio minuter sedan presenterade sig som Anna Alm trodde Lars att hans nya läkare hade gift om sig med någon som heter Alm. Nu frågar Lars: *Vem är Anna Alm som just sprang ut genom dörren?*

Dr. Drejestam dröjer med svaret, men sedan säger hon: *”Alma”, som vi kallar henne, är en svårt cancersjuk patient som ligger inne på den palliativa avdelningen på plan två ovanför oss. Det är ett mirakel att hon fortfarande lever och att hon ser så pigg ut. Enligt överläkarens prognos skulle hon ha varit död för sju veckor sedan. Han har velat ge henne höga doser med morfin injektioner, men Alma har sade att hon måste var vid fullt medvetande fram till slutet för hon hade kvar en sista uppgift. Därför har vi låtit henne gå omkring här på sjukhuset som hon vill. Hon har hjälpt till med att städa och hon har pratat med patienter på alla våningsplan. Hon har inte stört någon, utan alla verkar att ha blivit lugnare och piggare efter att ha talat med Alma.*

*Fantastiskt*, utbrister Lars. *Det centrala nervsystemet inkl. hjärnan är komplex och vi vet ännu mycket lite om vad som skapar smärta och lycka. Även på mig hade ”Alma” en positiv effekt. Nu känns plötsligt mitt hjärta som har kylapparat och bankat i sju veckors tid plötsligt lugnare.*

*Vi får undersöka det,* säger Anna Drejestam.

Doktorn mäter snabbt blodtrycket och pulsen. Hon rynkar pannan och säger: *Dina världen är tyvärr alldeles för höga.* *Jag såg i dina journaler att du har haft Metoprolol sedan 2012 och läkaren på Capio nu i maj höjde dosen från en tablett 50 mg att läkaren till 75 mg.*

*Det stämmer inte riktigt*, svarar Lars. *Njurläkaren på Danderyds sjukhus sade i maj 2012 att jag skulle ta 100 mg av betablockeraren Metoprolol och att jag skulle försöka att hålla övertrycket på högst120. Det gjorde jag i ett par år, men när mitt karetinvärde blev bättre halverade jag på eget bevåg dosen Metoprolol. Mina njurvärden fortsatte att gå ned och mitt blodtryck var fortsatt bra. Därför bad läkarna på Capio att skriva in i min journal att jag bra skall ta 50 mg Metoprolol. Men i Julas började mott blodtryck att gå upp och då fördubblade jag dosen av betablockeraren. Men mitt blodtryck fortsatte i alla fall att öka och då lade jag själv till först en ACE-hämmare och sedan en. Men Det enda som hände var att jag fick en besvärande hosta, vilket ju är en känd biverkan av Enalapril.*

Det är bra att du berättar för mig vilka blodtrycksmediciner, som du på egen hand har experimenterat med. Nu gör vi så här. Du tar fortsatt 75 mg *Metoprolol* till natten. *Kalciumflödeshämmare* är inte så bra blodtrycksänkare, men den är bra mot *Arytmi.* Nu provar vi med ny medicin som heter Candersartan och av den tar du 8 mg morgonen. Den tillhör gruppen *Angiotensinreceptor-blockerare* och den gör att dina blodkärl slappnar. Sedan skriver jag en beställning på ett blodprov, en 24-timmars blodtrycksmätning och ett tredygns-EKG. Jag bokar in en tid nästa vecka här hos mig. Går det ann den 31majkl 11.00?

”Ja! Det går ann”, svarar Lars som till slut hade fått en ”riktig” husläkare. Nu behövde han inte längre låtsas vara den inbillade sjuke *Argan*.

## **Kick off för liberalerna och Arga revisorns återkomst**

Anne-Marie och Lars hade redan i april anmält att de skulle delta i Liberalernas *Kick Off* i Norrköping. Lars var inställd på att han pga. sitt hjärtproblem inte skulle kunna följa med och tillsammans med Johan Pehrsson och Liberaler inför val­rörelsen som skulle leda till en valseger i september 2022. Men den nya medicinen hade snabb effekt. Det var som att tvärbromsa och så var blodtrycket nere på normal nivå igen. Nu var Lars *back in busniss again.* Han skulle nu kunna fullfölja sin plan att skriva en ny realrealistisk roman, samtidigt som han genomförde en framgångsrik valrörelse.

På fredagen den 27 maj sammanfattade *Arga revisorn* sin promemoria LIBERALERNA ÄR FOLKETS TJÄNARE i sex förslag/utspel, som han mejlade till Johan Pehrson och ett 20-tal andra liberaler.

*Kick Off:*en i Norrköping blev mycket lyckad. Johan Pehrson höll ett lysande tal för sina partivänner. Festen på kvällen var jätterolig och hela partiledningen deltog på olika sätt i underhållningen och de ”bjussade” verkligen på sig själva.

Maten var god och vinerna var utmärkta, påstod Anne-Marie som är specialist europeiska viner. Lars drack med hänsyn till sitt hjärta bara lättöl. De bröt upp tidigt på kvällen. Anne-Marie och Lars tackade särskilt Reinard Svedhal och Axel Darvik, som är förste vice KSO i Norrköping resp. i Göteborg. Reynard var värld för den välplanerade *kick-off*:en och Axel hade varit värld vid det bord där Anne-Marie och Lars hade suttit.

Kvällen höll dock på att sluta med en katastrof. Uppe i Kapprummet säckar Anne-Marie ihop och de tar en taxi till hotellet. Lars blir jätteorolig för sin hustru. Det gör att hans hjärta började att rusa igen. Och nu hittar han inte sina mediciner. Han kan inte heller fråga sin Anne-Marie om hon vet var han kan ha lagt dem, för hon har nu somnat.

Till slut hittar han medicinerna. Han har av misstag råkat lägga dem i Anne-Maries necessär. Han räknat antalet tagna tabletter Candersartan och inser att Anne-Marie då hon kl. 18 tog sin blodtrycksmedicin måste ha råkat ta Lars nya Angiotensinreceptor-blockerare.

Att Lars hade testat Anne-Maries blodtrycksmediciner är OK för han är man och män tål mer än kvinnor. Så är det. Nu undrar Lars om han nästa dag skall fråga sin hustru om hon avsikt­ligt hade testat han nya medicin eller om hon bara hade stuckit ned handen i necessären och råkat tag på få fel blodtrycksmedicin.

När Anne-Marie vaknar nästa dag säger hon: *Det var den roligaste kick off som jag har varit på. Jag tror att vi gick när festen var som roligast. Men jag kommer inte ihåg hur vi åkte hem. Jag körde väl inte?*

Lars hade var springpojke i Norrköping då han var 15 år lugnar henne, men nu bestämmer han sig för att säga sanningen, men inte hela sanningen om varför Anne-Marie hade måst åka taxi hem i stället för att gå:

*Nej! Du kunde ju inte köra eftersom du hade druckit vin och vi dessutom tog tåget ned till Norrköping. Vi åkte Gamla Rådstugugatan och Drottninggatan till hotellet.*

*Jaså! Men jag borde nog i alla fall inte ha druckit tre glas vin*, säger Anne-Marie.

## **Åter till Almakliniken**

Den första juni gör Lars ett återbesök hos sin husläkare. Anna Drejestam säger:

*Blodprovet visar att alla dina världen var bra. Ditt kreatininvärdet är också nere på hundra nu. Roligt att du upplever att ditt hjärta inte längre bultar och klapprar så häftigt. Långtids-EKG:t visar att blodtrycksmedicinen har haft effekt. Men låt inte din hustru prova. Candersartan, för då kan det sluta med en katastrof. Jag har bokat in dig hos min man den 30 juni kl.10.30. Han är hjärtspecialist och han kommer att undersöka ditt hjärta med ultraljud.*

*Utmärkt,* sade Lars. *Jag tänker besöka Anna Alm. Vet du hur det är med ”Alma”?*

*Hon avled för sex dagar sedan. Alla här på sjukhuset sörjer henne*, svarade dr. Drejestam.

Den 30 juni träffade Lars hjärtspecialisten dr. Nickolaes Papadogeorgos. Ultraljudsunder­sökning visade att Lars hade en lätt förstorning i vänster kammare. Det var inget att oroa sig för. Hjärtläkaren rekommenderade Lars ta en blodförtunnade medicin för att minska risken för blodpropp. Han skrev ut ett recept på en ny typ av blodförtunnande medicin som kallas för NOA. Till skillnad från Warran behöver man bara kolla upp blodvärdena en gång om året med NOA. Den nya medicinen fanns inte då Lars skrevs ut från Danderyds sjukhus, men nu finns den och nu vet man hur mycket som risken för blodpropp minskar om man har arytmi och tar NOA. Med dagens kunskap borde man på Capio ha ordinerat Lars NOA för flera år sedan.

Alma-kliniken hadevid midsommar flyttat från Jakobsbergs sjukhus till den nya fastighet BAS i Barkarbystaden. Anledningen till flytten var att Alma-kliniken ville ha ett femårs­kontrakt och det kunde man inte få på Jakobsbergs sjukhus, eftersom det sjukhuset enligt *Locums* besked skulle rivas. I BAS hade man nu stora, fina men oerhört dyra lokaler, som Alma-kliniken hyrde av *Atrium Ljunberg* med ett femårskontrakt.

Vid Midsommar hade den nya Veddestabron invigts. Den hade kostat kommunen en halvmiljard kr att bygga. Bron har breda gång och cykelbanor på båda sidorna och ett busskörfält och ett bilkörfält i vardera riktningen. BAS-fastigheten är den enda byggnad som är klar på Barkarbysidan. Hela området ser ut som en stor byggarbetsplats.

Patienter som kommer med taxi kan stiga av vid huvudingången till BAS, som då stannar till på busskörfältet. Men de som kommer med egen bil och är handi­kappade hade för närvarande inte någon nära handikapp-P-plats. Detta bekymrade dr. Papadogeorgos. Han hade för fyra veckor sedan mejlat till kommunens avdelning vägar och gator men inte fått något svar. Inget hände och nu undrade Alma-klinikens delägare vart han skulle vända sig.

Lars ger honom mejladressen till Anne-Marie som sitter för Liberalernas i Tekniska nämnden.

När Lars kommer hem berättar han om att Alma-klinikens problem. Hans hustru ville dock inte ta tag i ärendet. Då förvandlas plötsligt den snälle Lars till åter *Arga revisorn*.

Han ringer upp kommunens växel och säger att vad ärendet gällde och han blir kopplad till ett av kommunens servicekontor. Efter att bara behövt vänta i ett par minuter får han tala med en handläggare och drar ärendet igen och föreslår också en lösning. Nu säger handläggaren att hon sitter på serviceenheten för Barn- och ungdomsförvaltningen och att bara har hand om handikappade barn- och ungdomar. Vi växeln kommer *Arga revisorn* till serviceenheten för väg-och gator. Där vet dock inte handläggaren vem som hade hand om just detta ärende. *Arga revisorn* ber handläggaren titta i diariet. Skrivelsen/mejlet från Alma-kliniken hade ju kommit in till kommunen för fyra veckor sedan, men på serviceenheten sade man sig inte ha tillgång till diariet i just detta ärende.

Nu ber *Arga revisorn* att få direktnumret till tre handläggare på enheten väg- och gator. På tredje försöket kommer han fram till en handläggare som lyckligtvis råkar känna igen Alma-klinikens skrivelse. Handläggaren säger att hon har besvarat dr. Papadogeorgos skrivelse.

*Vad tänker ni göra då*, undrar Arga revisorn.

*Som sagt var vi handlägger*, svarar handläggaren lite irriterad.

Då utbrister Arga revisorn: *Låt tillsvidare de som har handikapptillstånd parkera i busskör­fältet. Idag är det nästan ingen trafik på Veddestabron så bussarna kommer i alla fall fram. Dessutom är det få linjer som idag går över Veddestabron. Och bussarna kommer inte fram en minut fortare med ett separat körfält för bussar på bron, eftersom ju på Veddestasidan pengarna inte räckt till att göra hela bron fram till väganslutningen till Barkarbystationen fyrfältig. Veddestabron skulle ha varit klar 2015, men först nu sju år försenad är den klar. Och bron har blivit mer än dubbelt så dyr som planerat. Det är inte ni på förvaltningen som bär ansvaret för detta, utan politikerna. Men lyssna nu på mig och låt de handikappade under de kommande två månaderna parkera i busskörfältet.*

*Det kan vi inte göra för då skulle SL klaga*, svarar handläggaren.

*Det tror jag inte alls på,* utbrister Arga revisorn*. Men låt SL klaga. Deras tunnelbana kommer att kosta Järfälla kommun 1,6 miljarder kr, vilket är dubbelt så mycket som SL från början hade räknat med och ändå får vi en sämre lösning med bara en nedgång till T-banan.*

*Du kan inte som fritidspolitiker säg åt oss på förvaltningen vad vi skall göra, säger handläggaren*, som nu låter mycket stressad. *Vi måste följa Vägmärkesförordningen och den gäller i hela landet och även i Järfälla*.

*Du har fel för enligt för i vägtrafiklagen, som ju vägmärkesförordningen, är baserad på så gäller enligt paragraferna…*

Vilka paragrafer det gällde fick handläggaren inte reda på för det var 28 år sedan Lars hade jobbat på Kommunikationsdepartementet och då hade sysslat med den svenska vägtrafik­lagstiftningen. Vad som exakt gäller för busskörfölt visste han inte heller. Därför knäppte han av sin mobiltelefon efter att han hade sagt ordet paragraf, Handläggaren ringde inte tillbaka. Och lika bra var det för då hade han nog försagt sig.

*Arga revisorn* hade nämligen bestämt sig för att plocka bort det enda vägmärke som upplyser trafikanterna om att det närmaste körfältet intill BAS är reserverat för bussar. Det är gjort på fem minuter att ta bort den skylten. Sedan skall han ringa till dr. Papadogeorgos och säga att hans patienter tills vidare kan parkera i bussfältet om de har handikapparkeringstillstånd, trots att det i körfältet står *Busskörfält*. Det värsta som kan hända är att någon lapplisa under upptäcker att en handikappbil står i busskörfältet och påför en felparkeringsbot. Men risken för detta var ringa, och då är det bara att överklaga. Enligt rättspraxis kan man inte påföras en bot, om det saknas ett vägmärke. Och nu kommer det att bli intressant att testa om detta prejudikat även kan tillämpas om ett handikappfordon parkerar i busskörfältet. Fordonet utgör ju inget hinder för framkomligheten eftersom det för närvarade är mycket lite trafik på bron.

Helgeandsholmen

Gud ske lov finns det dock alltjämt kloka gubbar och gummor ute på landet och i förorterna som genomskådar Fake News, trots att dessa med den digitala tekniken snabbt kan byta form och färg. Bland dem på gubbhyllan, som en personlig agens, ingår också Arga revisorn. Likt Karl XI kan han plötsligt dyka upp var som helst och när helst. Han har alltid med sig sin ”padda” och sin förtrollade spade och han börjar, utan att fråga någon om lov, att gräva där han står. Det kan vara bland DUMT FÔLK på Helgeandsholmen eller bland kloka kanslister i Rosenbad. Det kan även vara i Riksarkivets underjordiska arkiv, som ligger insprängda under den Ryska ambassaden. Oftast är det dock bland Rikspolisstyrelsens bortglömda hemliga dossier på Kungsholmen eller bland de ännu hemligare handlingar på Stockholms stads deponi i Lövsta, där rikspolischefen och staden har valt att i tysthet begrava Geijeraffären, Haijbyaffären och ett halvt ton papper om det nya Nobelmuseet på Blaiseholmen.

Lars litar på vetenskapsakademin och vitterhetsakademin, men han litar inte på riksdagen och regeringen, eftersom de ofta har fel och de ofta också motsäger sig själv. Våra folkvalda politiker har för höga löner och ersättningar och ärför många av dem blivit latare och fetare. De orkar inte ens längre motionerar själva, utan de har spinndoktorer, PR-byråer och lobbyingorganisationer som utarbetar propositioner och också skriver alla motioner åt dem!

Under maj månad skrev Lars kampskrift som han kallade LIBERALERNA ÄR FOLKETS TJÄNARE. Han sammanfattade skriften i nedanstående sex punkter:

1. **Stoppa Lövsta Sop-kraftverk** **och bygg istället två nya, konventionella kärnkraftsaggregat** i Forsmark och Ringhals samt en hetvattenledning in till Stockholms och Göteborgs fjärrvärmenät, så att det heta kylvattnet vid kärnkraftverken kan användas för att värmen upp byggnader och att så att inte 2/3 av energin från kärnkraften försvinner ut med i havet.
2. **Bygg 30 000 nya bostäder för ”årsrika”** med huvudsakligen **småskaliga, naturnära** **boenden**. Genom nya sådana äldreboenden kan vi rädda tusentals liv vid nästa pandemi.
3. **Mer pang för pengarna** genom att t.ex. utnyttja Musköbasen fullt ut och genom att stoppa utvecklingen de två nya ubåtarna om kostnaderna försätter att skena. De två nya ubåtarna (projekt A26) beräknades komma att kostnaden 3 miljarder 2010 och hela 14 miljarder enligt en ny kalkyl år 2021.
4. **Inför visitationszoner** på gator och torg **i alla städer** samt ge polisen rätt att (enligt samma princip som vid nykterhetskontroll) använda modern teknik för att kolla att ingen har på sig en kulspruta, en handgranat eller en pistol.
5. **Gör det lättare för entreprenörer** och kommuner att utveckla och förändra sina verksamheter genom att **minska antalet regler med 1/3** och minska antalet byråkrater/administratörer. De offentliganställda som inte är folkets tjänare, utan bara politikernas redskap, får då söka sig nya jobb.
6. **Sänk arvodena för yrkespolitikerna** och satsa mer på ideell verksamhet och på erfarna fritidspolitiker.

Lars hade i slutet av maj skickat sina förslag till ett antal liberala toppolitiker, men han hade inte fått något svar från en enda av dem. Ett skäl till att ingen hade hört av sig till kunde var att man Helgeandsholmen hade fullt upp med att en misstroendeomröstning om Morgan Johansson och en budgetomröstning

Lars hade sökt och fått tillstånd att sätta upp affischer Helgeands­holmen. Enligt tillståndet fick dock affischer inte sättas på husfasad eller reklampelare. De fick inte heller sättas fast med häftstift, klämmor av metall eller klister som inte är vattenlösligt. Dessa affischerings­regler hade uppenbarligen utformats att motverka Helgeandsholmen skulle kunna bli centrum för politisk propaganda och demonstrationer. Riksdagsmännen från alla partier ville ha det lugnt och skönt på sin arbetsplats och inte behöva kryssa sig fram mellan demonstranter för att komma till jobbet.

Lars är emellertid expert på med att kringgå lagar och regler. Han inser att det inte finns något förbud mot att spika upp affischerna på porten till gamla Riksdagshuset. Han har dock inte någon spikpistol och en sådan torde heller inte enligt vapenlagstiftningen vara tillåten att använda inom stadsplanelagt område. Visserligen finns det ingen uppdaterad detaljplan för Helgeandsholmen, eftersom man vid Normalmsregeringarna råkade glömma bort denna lilla ö, som ju inte har någon T-baneförbindelse, interkontinental hamnanläggning eller ny station för höghastighetståg. Lars tog dock det säkra och osäkra, utan i stället för spikpistol hade Lars köpt sig en professionell *Eastwing- hammare* med rak klo, läderhantag och både höger och vänsterhandsfattning. Det var inte Hammarhajen AB:s billigaste hammare, men den hade en perfekt balans, en lagom tyngsd (20 oz) och enligt bäst-i-test en överlägsen kvalitet jämfört med alla de billiga *Westwing-*kopior som i dag massproduceras i Kina. Dessutom fick Lars gratis 200 femmillimeters kopparnubb då han köpte en hammaren för bara 650 kr. I sin i fjällrävsryggsäck hade Lars för säkerhets skulle packat ned en Röd Korset-väska, en gammal mobil med antenn för att kunna larma 001 om olyckan skulle vara framme. I ryggsäcken hade han även med sig orginalutgåvan av LIBERALERNA ÄR FOLKETS TJÄNARE, 200 flygblad i A4 -format med de sex förslagen/teserna.

I ryggsäcken plockade Lars även ett tummade exemplar *"Nubbhålet",* (1999)som han hade fått av författarinnan [Sigrid Tallmos bok](http://www.nisus.se/sigrid/tallmo_nubbhalet.pdf) . I en bilaga till *Nubbhålet* finns den en noggrann instruktion om hur man säkrast slår i nubb och om vad man bör göra om man råkar få en nubb i fingret eller en nubbe i vrångstrupen.

När Lars rundade Centralpalatset vid Rosenbad och kom fram kom fram till Riksbron ställde han sin cykel lätt lutad mor bro räcket. Han låste inte sin cykel för han brukar alltid tappa bort nyckeln och risken föra att någon skulle stjäla hans billiga trampcykel var minimal inne i Stockholm, där det ju vimlar av moderna, dyra elsparkcyklar, elcyklar och elmopeder och där man ständigt snavar över olåsta elfordon.

Lars gick målmedvetet farm till porten till första och andrammaren. Han tog sin hammare och knackade på, men ingen kom och öppnade. Då tog han upp kopparnubben satte dem mellan läpparna och gjorde provslog. Det var ett professionellt slag, men porten var av kraftig ek och den första nubben gick därför bara halvvägs in.

Nu tar Lars fram ett flygblad och placerar det mitt på den högra av de båda dubbeldörrarna en meter över tröskeln. Sedan tar han en kopparnubb som han håller på med tummen och pekfingret mot övre högra hörnet på flygbladet och svingar hammaren, såsom om vore den en järntia. Men just när han gör bakåtswingen med hammaren och klipper till, bländas han av solen. Det blir en snedträff som nästan krossar hans tumme.

Lars utbrister lågt för sig själv: *Djävlar!*

*Vad sade du* , undrar den den unga kvinnan intill honom. Hon under hela Lars förberedelseprocess suttit på sin spikmatta intill porten i ett till synes meditativt tillstånd och inte sagt ett ord.

Järnspikar! Jag borde haft med mig riktiga spikar och inte kopparnubb”, säger Lars som sällan tillstår att han har svurit.

Nu far den unga kvinnan snabbt upp och ger Lars första hjälpen. Han tackar för att han får en kompress över tummen som stillar blodflödet. Lars presenterade sig med alla sina titlar, examina och halva CD. Han säger inte vad han hette, men han säger att han är gift med Anne-Marie, som han påstår har författat narrativ DUMT FÔLK. Den berättelsen handlar om alla dem som bor eller arbetade på Helgeandsholmen.

Den unga kvinnan säger att hon just har börjat på gymnasiet, men hon inte har tid att studera i skolan för att hon har fullt upp med att skolstrejka både under terminerna och under loven.

Lars förklarar att han har läst i tidningarna om hur stressigt eleverna tycker att dagens skola är och att många har lärt sig att gå ned i varv genom att sitta och meditera. Nu tar Lars fram en plunta och tar ett par klunkar. Sedan sätter han fyra nya nubb mellan läpparna. De nubb som han nyss hade i munnen råkade han nämligen svälja då han slog sig på tummen.

N presenterar sig den unga damen och säger: *Jag heter Greta. Jag har ingen formell utbildning och examina, men jag har rest runt i världen och talt med många av världens ledare om att vi måste lyssna till vetenskapen om vi barn skall ha någon jord kvar att leva på.*

*Det var det bästa jag har hör någon säga här på Helgeandsholmen*, säger Lars. *Jag höll själv på med forskning på Chalmers för 50 år sedan. På forskargruppen SCAFT skrev en massa forskningsrapporter om trafikolyckor, men det var ingen som läste dem. Det gjorde inget, men vi ville förändra tänket kring trafiksäkerhet. På 1960-talet var det bara psykologer som höll på med trafiksäkerhetsforskning och de ville gallra bort s.k. olycksfåglar och ändra på trafikanternas beteende. Vi vill ändra på trafikmiljön och därför gav vi ut en tunn skrift som hette SCAFT:s riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, Vår forskargrupp leddes av arkitekten professor Sune Lindström. Han hade studerat åren omkring 1930 slutet på Bauhaus och han lärde under den tiden känna alla ledande socialdemokrater och andra makthavare. Så 30 år senare pratade han med sina gamla kompisar i regeringen och sedan byggde vi en miljon bostäder med en separering mellan gång/cykeltrafiken och bil/busstrafiken.*

Medan han pratar hade Lars försökt att hålla flygbladet mot den högra porten och en nubb mellan långfingret och ringfingret på vänster hand, men det gick inget vidare. Han tappade gång både nubben och flygbladet.

*Jag kan hjälpa dig att hålla*, säger Greta.

Lars var inte nödbedd, men han ser sig oroligt omkring så att ingen ”Prussiluska” skulle dyka upp. Men han kunde inte se någon myndighetsperson i närheten, utan där föreföll det bara finnas vanliga stockholmare, turister samt ett stort mediauppbåd och och av SÄPO-vakter. De senare stod dock bara utanför ingången till Nya riksdagshuset, där budgettdebatten pågick.

Det hade dock nu också samlats en hel del människor framför porten till först kammaren och med skräckblandat förtjusning följde de dramat. Några stockholmare började häckla Lars för att få honom ur balans. Men Greta sade: *Du kan hamra! Du är inte rädd för att hamra! Du är inte så motorisk oskicklig som folk säger. Bry dig inte om mobbarna!*

Det hjälpte. Slaget blev godkänt. Nubben gick halvvägs in i det övre vänstra hörnet och med ett slag till var nubben helt inne. Nubb nummer två och tre åkte in med ett enda perfekt slag, sedan Greta blixtsnabbt ryckt undan sina fingrar.

Folk började nu droppa av, eftersom det roliga verkade var över. Lars torkade sig i pannan och tog en till klunk från pluntan. Sedan satte han sin vänstra hand mot vänster dörrkarm för att slå in den fjärde nubben i det nedre vänstra hörnet på flygbladet. Utslaget blev bra! Hammaren hade säkert träffat nubbhuvudet om inte det oväntade hade hänt.

Under de fem minuter som Lars hade uppehållit sig utanför porten till första kammaren hade två personer gått in genom den högra dörren. Den öppnades utåt, såsom man gör med de flesta dörrar i Sverige. I Tyskland öppnar man däremot dörrarna inåt, vilket förklaras av att man det på medeltiden var så trångt i gränderna och fullt av folk och fän i gränderna. På den tiden hade man inte kunna komma fram i städerna om man skulle ha haft den svenska typen av vänsterhängdas utåtgående ytterdörrar och om man på den tiden skulle ha haft vänstertrafik i Tyskland.

***TJOFF!*** Den vänstra dörren rycks plötsligt upp inåt! Lars som höll sig i den dörrkarmen trillade snett nåt framåt. Hans vänstra han gerinte längre något stöd. Han faller handlöst, men han försöker att hejda fallet genom att ta emot sig med *Eastwing-hammarens* som han som han just svingade med höger hand. Fallet gjorde att han fick en våldsam kraft i hammaren och den träffade honom rätt över tårna på vänster fot.

***Pang!*** Det small till och folk ryggade bakåt. Alla utom skatteutskottet ordförande Jörgen Hellman, som nu träng sig ut genom den porten. Han hade just blivit intervjuad av *Uppdrag granskning* om ordföranden egentligen bor. Riksdagsman Hellman hade inte lyckats förklara det på ett lugnt och naturligt sätt. Han hade sagt att han bodde lite varstans och att det inte var så lätt att hållareda på alla bostäderna och alla nya folkbokförings- och skatteregler. Reportrarna skulle säkert återkomma. Därför hade skatteutskottets ordförande i vredesmod hade ryckt upp fel dörr och åt fel håll, när han skulle över till Nya riksdagshuset för att få sig ett järn.

***Djävla fyllo,*** sade Jörgen Hellman då han klev över Lars*. Varför jobbar du inte och betalar din skatt som alla andra?*

*Det är syn om mig*, kved Lars. *Jag har fått en spik i foten!*

Hellman tittade på Lars vänstra näbbstövel och han såg att den faktiskt var ihopspikad genom tårna med tröskeln till riksdagshuset. Skatteutskottets tog då resolut tag i skjortan på 78-åringen, drog upp honom på benen och röt: *Ryck upp dig karl! Spik i foten! Vad är det klaga över? Då skulle du varit med under franska revolutionen. Då gjorde man processen kort med sådana som du. Spik i foten är blaha, blaha!*

Nu reagerar Greta. Hon hade nyss varit en decimeter från att få frontalloben krossad av Eastwing-hammaren, men nu hade hon återhämtat sig från chocken och ropar efter skatteutskottets ordförande: *Babbel, Babel! Du vet ingenting!*

Lars ler över den uppnosiga Gretas känga till det mäktiga skatteutskottets ännu ej avsatte ordförande. Nu märker att Lars att han näbbkänga faktiskt sitter rejält fast i tröskeln. Förtvivlad åkallar han vår Herre. Han utbrister: *Här står jag och kan inte annat. Gud hjälpe mig!*

Men det kommer ingen gud till hands undsättning, utan bara Greta, och en ung grabba som hetter Hans. Greta snör snabbt av Lars han känga och Hans bändes loss kängan från tröskeln.

Lars ser nu att hans tår är lite blåslagna men helt oskadade. Han lyfter upp sin fot och sin händer mot himlen och utropar: *Lovad vare Herren. Detta är ett mirakel.*

Sedan tar han ett fast tag om hammaren igen och sätter nya nubb i munnen. Han har 199 flygblad kvar som att spika upp.

Nu ingriper dock Hans och Greta. De tar flygbladen och börjar resolut att dela ut dem till folk. Den fösta som får ett flygblad är förre miljöministern Per Bolund. Han läser igenom det och säger: ”*Det är utmärkta förslag. Jag gillar ”Småskaliga naturnära äldreboenden. Bygg 30 000 ”Bolundar!* *Och kärnkraft för att värma upp Stockholm och Göteborg stödjer jag också. Men det är ju inte bara jag som bestämmer i MP. Vi är ju två!*

*Är det så illa,* utbrister Lars. *Är ni bara två medlemmar kvar på Helgeandsholmen?*

Hans och Greta delar snabbt ut flygbladen och de beger sig hem till Hans som bor i ett litet hus på Söder. Han har lovat att visa Greta hur man kan baka pepparkakor och bygga hus av på ett hållbart sätt.

Lars tar sin ryggsäck, sina grejor och Gretas spikmatta, som hon glömde, och går sedan ned till Medeltidsmuseet och beställer en Till-öl från Östersund. Och efter en stund beställer han en Till till. Han ser ut över stömmen och mot Operan och Arvfurstens palats. Lars funderar på vad han hittills har upplevt under sitt liv och han undrar om det bar var slumpen eller om det var genom Guds försyn som en spik plötsligt hade dykt upp och räddat hans tår. Han ställer ryggsäcken på bordet, tar av sig näbbkängorna och studerar dem ingående. Varifrån kom spiken? Och hur skall han kunna få sin hustru Anne-Marie att tro honom då han berättar för henne om vad han vad han varit med om under dagen.

Lars är övertygad om att hans hustru Anne-Marie. som dela arbetsbord med honom, hade gömt undan vårdanalysmyndighetens promemoria, som Lars hade tagit med sig från Ernst Hugo. Det slutliga beviset för Anne-Maries onda uppsåt och försök att honom till vansinne var att intill Vårdanalys promemoria låg Skellefteå Museums skrift om Lars farfars farfar Anders Markstedt och att det i denna värdefulla skrift låg låg ett kuvert adresserat till Ivar Arpi.

Lars hade fören månad sedan bett Anne-Marie och sätta in 500 kr på Arpis konto för att uppmuntra honom och fortsätta att skriva ”Rak höger”. Men Anne-Marie hade vägrat. Hur skulle hon veta vad pengarna gick till om Arpi om hon bara swischade över 500 kr. De kanske skulle hamna hos högerextrema terrorister och då skulle hon kunna bli medskyldig till terrorbrott och hamna i fängelse. Därför swischade hon aldrig över några pengar överhuvudtaget. Hon betalar alla inköp kontant eller mot numrerad faktura, som är utfärdad av ett företag som F-skatt och företaget inte har några betalningsanmärkningar eller kan misstänkas för penningtvätt eller annan organiserad ekonomisk brottslig verksamhet. När Björn Eriksson skrev till Lars och fakturan inte innehåller några oskäliga betalningvillkor.

När den tidigare rikspolischefen och ordföranden i Säkerhetsbranschen Björn Eriksson skrev till Lars och Anne-Marie och bad dem att ansluta sig till ”Kontantupproret” svarade Anne-Marie ett översvallalnde JA. Men när det sedan kom ett tiggarbrev från Björn, med bankontonummerer till en person/organisation som inte hade F-skatt, sade Anne-Marie Stopp och belägg! Visserligen behöver inte ideella organisationer ha F-skatt, men om de har inte F-skatt så har RSV inte möjlighet att kontrollera att pengarna inte hamnar ”skummis” egen ficka.

Lars bjöd istället hem Björn Eriksson på middag. Han lovade att Anne-Marie mot en skriftlig kvittens skulle stödja ”Kontantupproret” med 500 kr vitt över bordet. Pengarna skulle Björn få som ”snabba catch” i form av 25 ”Selmor”. Trots att Lars i inbjudan frestade med gåsleverpastej, snöripa och semlor fick hon inget svar från Björn.

I dag betalar 2 av tre svenskar genom att använda Swish. Det är än så länge gratis för kunden, men så fort kontanterna helt har försvunnit och alla använder Swich i sina mobiler kommer bankerna att ta en krona betalt för från dels kunden, dels swichföretag för varje penning­överföring, oavsett om är 1 eller 500 kronor som swishas. För att hindra en sådan utveckling och motverka den grå ekonomin swichar inte Anne-Marie utan hon betalar kontant eller så kräver hon att få faktura. Och om inte det går har hon för säkerhets skull med sig sin egen Nintendo Switch som hon trådlöst kan koppla ihop med butikens nätverk och snabb genomföra en fast-forward-switching. Om man har ont om tid för att shoppa och betala och om man inte vill sitta hemma framför datorn som man gjorde under pandemin, kan man med Nintendo fortsätta att leva ljuva livet och njuta var att shoppa var som helst och med vem som helst. Och ar man inga kontanter kan man med en egen switch även på kontantlösa köpcentra, utan att behöva blippa betal kortet, swisha över pengarna om butiken vägrar eller tar för mycket betalt att fakturera. Detta är början till en ny era då vi åldersrika inte längre behöver anpassa våt betalsätt efter vad krämarna kräver, utan de får anpassa sig till oss och låta oss göra och betala som vi alltid har gjort.

Lars berättar inte för Anne-Marie vad han tänker göra. Hon har nämligen sig lite hängig och hon har börjat oroa sig för sitt hjärta. Till slut får han även sin hustru att besöka Alma-kliniken. Där får hon göra liknande blodtrycksmätning som Lars har gjort och ta ett blodprov. Alla världen är OK förutom att hennes övertryck är något förhöjt. Därför skal hon nu ta två tabletter om dagen av *Enalapri.*

Framtiden ser ljus ut för Anne-Marie och lars, men med tanke på vad som snart kommer att hända var det tur att kom iväg till en ”riktig” husläkare.

# **ATT VARA MED OM SLIK KAMPANJ, DET ÄR FÖRTJUSANDE**

## **Vår hotade demokrati**

En anklagelse han ofta har hört är att väljare tycker politikerna struntar i väljarna mellan valet. Det är på sätt och vis sant. En vanlig, modern kampanjstrategi är att valarbetarna skall föra en dialog med väljarna och att man, som det heter ”skall lyssna in” vad de tycker. Men detta är naturligtvis bondfångeri, för när valrörelsen har ju partierna redan bestämt sig för vilka frågor som man vill gå till val på. Under valkampanjen är det vanligtvis bar a marginella ändringar och utspel som partierna på kommunal, regional och nationell nivå kan göra.

Syftet med att fråga väljarna vad de tycker är främst att tala om och leta fram ett flygblad som säger att det eget partiet har bäst politik inom det område som olika väljargrupper tycker är viktigast, vilket naturligtvis inte alltid kan var sant. Dessutom prioriteraralla alla partierna i stort sett samma frågor. Partiernas” spinndoktorer” har nämligen studerat samma data från SOMI m.fl. väljarundersökningar och man har utformat sina valprogram, så att de skall appellera till så många som möjligt. Med hjälp av data från Google, Facebook m.fl. ”Big-data”-producenter kan man via sociala media anpassa valbudskapet efter den enskilde väljarens preferenser. Google och Facebook vet mer om vad du gillar än vad din partner gör!

Medborgarna inseratt vårt demokratiska system ständigt måste försvaras och att det inte räcker med att man går och röstar en gång var fjärde år för att slå vakt om och utveckla vår demokrati. Men själv orkar eller vill väljarna inte ägna tid och kraft åt politik. Men man har dåligt samvete för att man är lat och hellre spelat på dataspel, chattar med kompisar om bästa artister, bästa filmer och annat i stället för engagera sig

Man orkar inte heller att sätta sig in i partiernas valprogram och deras ideologi, fast man vet att detta också är något som man borde göra. Därför väljer man att välja med hjälp av en ”valkompass”. På nätet hittar man en uppsjö sådana ”valkompasser” för media vet att kunderna efterfrågar denna hjälp och att en ”valkompass” ger många ”klickar” och ökade reklamintäkter. En valkompass innebär att man besvarar 10-25 konkreta frågor/påståenden och enligt en fyra-till femgradig skalla instämmer. Ibland får kunden reda på vem det som har hittat på frågorna/påståendena och hur man har kommit fram till hur parterna ser på dessa frågor/påståenden. Detta är dock inte så lätt. I förra valet fick partiledarna i SVT placera in de åtta riksdagspartierna i en vänster/högerskala och en GAL/TEN-skala. Det visade sig då att en partiledare ansåg sitt parti stå mer i mitten av de båda skalorna än vad det andra partiledarna tyckte.

Väjarna påstår att partierna lovar brett, men håller tunt. Men detta är inte sant, utan tvärtom går utvecklingen mot att partierna faktiskt genomför det som man har lovat. Men det blir då ingen nyhet, utan det är mer intressant att skriva en artikel om att regeringen har gjort tvärsom mot vad man hade gått till val på. Ta t.ex. Nato-frågan. S hade gått till val på bevarad stabilitet och alliansfrihet. Det höll statsminister Magdalena Andersson fast vi till april 2022.

När en väljare testar en valkompass upptäcker han eller hon det är ett parti längst ute på höger eller vänsterkanten som han eller hon mest sympatiserar med. Detta spär på politikerföraktet. Det parti som man hade trott fört ”rätt” politik gör det inte alls enligt valkompassen. När kompassen inte stämmer med verkligheten, ser väljarna det som en ursäkt för att man inte själv ägnar är med och påverkar politiken i det parti som man brukar rösta på. Man säger att det inte är någon idé att engagera sig politiskt, eftersom det ju i alla fall blir som ”dom” har bestämt. Men vilka är ”dom”? Är det regeringen, storföretagen, Google och Facebook? som styr Sverige. Eller är det t.ex. amerikanska högerkristna miljardärer eller ryska trollfabriker som styr utformningen av valkompasserna i Sverige?

En mandatperiod är 48 månader lång. Om politikerna under en valrörelse på ca 2 månader åker land och rike runt och pratar med folk, blir det 46 månader som man inte bryr sig om vad väljarna tycker. Men under dessa 46 månader skall de valda politikerna genomföra det program som man har gått till val på. Om en väljare vill framföra sina åsikter under mandatperioden och är det väljaren som skall kontakta politikerna. Effektivaste sättet att påverka är att gå med i ett politiskt parti. De som inte gör sin röst hörd skall inte komma och klaga på att politikerna inte lyssnar på dem!

I Sverige är färre och färre som är med i något politiskt parti. Det innebär att väljarna mellan valen överlåter till media och olika lobbying organisationer att påverka hur politiken utformas. Det är en förödande utveckling och den kan sluta med att Sverige blir som Trumps USA eller som Putins Ryssland.

## **Liberalerna i Järfälla börjar en vårkampanj**

Valrörelsen 2022 börjad illa för Liberalerna i Järfälla. Först drabbade Antita Mickos av cancer och lades in på sjukhus för strålbehandling. Anita har varit gruppledare, kommunalråd och KF-ordförande och hon har kampanjat framgångsrikt i ca 40 år. Det ser dess bättre ut som om strålbehandlingen har lyckats och att Anita kommer att kunna var med i slutspurten av valrörelsen.

I mitten av mars avled oväntat Lasse Bergstig. Lasse hade varit aktiv i FP/L ända sedan 1960-talet. Han efterträdde Anita som gruppledare fr ca 20 år sedan och han var kommunalråd då Alliansen styrde i Järfälla 2007-2016. Lasse var fortfarande i högsta grad aktiv i Liberalerna i Järfälla och han plötsligt och oväntat avled under ett pågående liberalt digitalt möte. Föreningens ordförande Jonathan Björnliden skrev följande minnesord till medlemmarna:

*”Vi har med mycket stor sorg mottagit beskedet om att Lars Bergstig hastigt har gått bort den 14 mars. Tankarna går till Lars fru Rose-Marie, deras barn och barnbarn.*

*Lars har varit förtroendevald i Järfälla sedan 1964 och har under sina 58 år som aktiv i politiken har haft de flesta politiska uppdrag som man kan ha i Järfälla - bland annat som gruppledare, ordförande i en rad olika nämnder och vice ordförande i kommunstyrelsen. Denna mandatperiod har Lars varit ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden. Lars var också under en period ledamot i riksdagen.*

*Lars betydelse för vår förening, vårt parti och för den här kommunen kan inte överskattas. Lars långa erfarenhet, klokskap och politiska fingertoppskänsla gjorde att han var uppskattad och djupt respekterad även bland de andra partierna och bland tjänstemännen. Lars har varit tongivande i snart sagt alla större politiska händelser i vår kommun i modern tid. Han varnade exempelvis tidigt för de problem som den snabba utbyggnaden av kommunen som påbörjades på 00-talet skulle skapa och har också senare visat sig få rätt.*

*Mitt i allt det sorgliga och svårbegripliga att Lars inte längre är med oss rullar den politiska verkligheten vidare. Det bästa sättet att hedra Lars minne är att vi fortsätter att driva hans frågor med samma stora engagemang och intensitet som Lars gjorde. Det är vad Lars hade velat!*

*Hälsningar / JB*

En olycka kommer sällan ensam. I april 2022 fick Liberalernas kommunalråd Nicki plötslig väldigt ont i nacken. Hon hade under vinter trillat och skadat sig och kanske var det den skadan som nu spökade. Nicki hade sådan smärtor i nacken att hon var tvungen att sjukskriva sig.

Nicki gick i Liberalerna 2008. Hennes föräldrar kom från Ungern, så varken partierna till vänster eller höger lockade henne. Lars Markstedt var detta år ordförande i Liberalernas valberedning och han ringde då upp nya medlemmar för att höra om de ville åta sig polititiska uppdrag. Nicki nappade och det slog väl ut. I valrörelsen 2010 visade det sig att hon var en politisk begåvning. Nicki hade lätt för att lyssna och tala med folk. Bergstig och Anita lärde upp Nicki och 2015 blev hon ny gruppledare för L. I valet 2018 ökade L i Järfälla med 40 procent och Nicki blev kommunalråd och ordförande i Barn-och ungdomsnämnden (BUN) som är kommunens största och viktigaste nämnd.

Lars Bergstig begravdes i Järfälla kyrka den 12 april 2022. Det var således under den stilla veckan före Påsk. Det var också strax före Påsk som Nyamko Sabuni meddelade att hon avgick som ledare för Liberalerna och Johan Person skulle efterträdde henne. Under Nyamos tid som partiledare förekom det interna stridigheter inom partiet, men i Järfälla var det ingen som deltog i dessa stidigheter, som bar ledde till att L förlorade väljare.

Kort efter Påsken samlade Liberalerna i Järfälla till ett föreningsmöte där det lokala valprogrammet spikades. De förtroendevalda och de aktiva medlemmarna var nu inställda på att man, trots man/kvinnofallet, skulle göra ett ännu bättre val än 2018. Att Johan Pehrson oväntat hade utsetts till ny partiledare och att de interna stridigheterna nu var över var bra.

## **Anne-Marie och Lars kampanj**

Lars (*Arga revisorn*) hade aktivt deltagit i alla FP/:s valrörelser sedan 1984 samt sex EU-val och två folkomröstningar. Under åren 1956 till 1962 deltog han aktivt i valrörelser och folkomröstningar, men då för ett annat parti.

Efter att ha varit med i så många val och efter att även 1996 varit valledare för FP/L vore det naturligt Lars hade tagit det lugnt våren 2022 och överlåtit åt yngre liberaler att bedriva kampanjarbetet. Men det fanns i april 2022 inte kvar mer en ett hundratal medlemmar L varav bara ca 20 var mer aktiva. Ett bortfall på tre valarbetare krävde därför att alla aktiva ställde upp.

I Ukraina pågick våren 2022 ett krig som handlar om demokrati eller diktatur. Men svenska folket föreföll att förstå inte det svenska valet handlar om något annat än några hundra kronor mer eller mindre i pension och andra liknande plånboksfrågor. De förstår inte att vår demokrati är hotad och om Ukraina inte hade stått emot den ryska invasionen och försvarat sitt land, skulle nu i maj 2022 även Finland och Sverige kunnat ha varit ockuperat av Ryssland.

Lars deltog med nu med ny energi i valarbetet. I början av maj delade han och hans hustru Anne-Marie i sitt ut flygblad om dels Nato, dels Tygghet/Säkerhet. Många väljare var då osäkra om Nato-anslutningen. Först den 15 maj beslöt den socialdemokratiska partiledningen för att Sverige skulle ansöka om medlemskap i NATO.

NATO-frågan var tacksam att kampanja om, eftersom FP/L redan för 25 år sedan hade fattat beslut om partiet var för NATO. FP/L hade sedan drivit denna fråga i sex valrörelser. När Lars delade ut flygblad och träffade väljare som var osäkra om NATO framhöll han att han i början av 1960-talet hade demonstrerat mot att Sverige skulle skaffa sig atomvapen. Risken för ett fullskaligt kärnvapenkrig är nu större än någonsin tidigare. Putin har ju hotat med kärnvapen om något land lägger sig i hans krig i Ukraina. Men Sverige skickar nu vapen till Ukraina. Därför finns det risk för att en alltmer desperat despot i Kreml trappar upp kriget väljare fäller vätebomber över Sverige. Men vi får inte falla undan för hot. Genom att gå med i NATO stärker vi den demokratiska fronten. Genom att visa upp en enad front kommer och genom ekonomiska sanktioner kan vi tvinga Ryssland att avbryta kriget i Ukraina och att tillsammans med Kina inleda förhandlingar med NATO om ömsesidig nedrustning. Det lyckades president Reagen med på 1980-talet och det kommer vi att lyckas med nu.

Lars argumentering för NATO föreföll gå hem bland väljarna. När frågan om NATO var avklarad den 15 maj delade Lars ut flygbladet om Trygghet/Säkerhet. Under påsken förekom det en skjutning i centrala Viksjö där en unga man blev svårt skadad. Viksjö består u huvudsak av småhusbebyggelse och i kommundelen inträffar det relativt få våldsbrott. Men många upplever nu tryggheten har försämrats. Därför testade Lars sin idé om att låta polisen göra vapenkontroller i alla stadsplanelagd täthusbebyggelse i hela landet (se kapitlet Liberalerna är folkets tjänare). Alla han talade med tyckte att det lät som en vettig idé.

Under andra delen av maj delade Anne-Marie och Lars flygblad som avsåg de frågor som lokalt hade proriterats. Det gällde bl.a. att dämpa bostadsbyggandet, dvs. den fråga på vilken som Liberalerna i Järfälla vunnit valet 2018 och som partiet nu drev ännu hårdare.

Skolan är också lokalt en viktig fråga och här kunde vi visa på positivas resultat under den gångna mandatperioden.

Anne-Marie och Lars delade ofta ut flygblad tillsammans. När de delade ut flygbladet om skolan var det bra skolan att de var två. Lars är nämligen mer positivt inställd till friskolor än Anne-Marie är. De gick nämligen stojande och sjungande fram på gator och gränder i Viksjö var sin sida av vägen. De ville väcka uppmärksamhet och att folk skulle titta ut för att se vad det var som hände på deras annars så lugna gata/gränd. Då kunde de båda valarbetarna lugna dem med att det bara var Liberalerna som var inför valet den 11 september och att de bara ville förändra skolan så att den blev mer lik hur skolan var förr i tiden. Och alla höll med Anne-Marie och Lars om att skolan var bättre förr och att eleverna borde ha ”riktiga” läroböcker, så att mor- och farföräldrarna kunde se vad barnen skall lära sig i skolan.

Om frågan om friskolor kom upp lyssnade de båda valarbetarna på vad väljaren tyckte och sedan fick Anne-Marie eller Lars fortsätta dialogen om skolan allt beroende på om väljaren tyckte att det var dåligt eller bra med friskolor. Mot denna bakgrund var det bra att Johan Pehrson i sitt första linjetal klargjorde att ”friskolornas vinster inte skulle få göras på bekostnad av eleverna.” Detta kunde till och med Lars hålla med om. Han tycker visserligen att det är bra om ungdomarna börjar jobba tidigt, men Lars anser inte att eleverna själva skall behöva betala för att kunna om de vill gå i en friskola eller i en kommunal skola.

På grund av Lars hjärtproblem kunde de under våren bara bedriva valrörelsen på halvfart. Lars ville även hinna skriva och berätta i realtid om hur Anne-Marie deltog i valet. Han blev klar med ”Liberalerna är folkets tjänare” i slutet av maj och i juni kunde han börja skriva att ”Än klappar hjärtat med friska slag”. I juni deltog Anne-Marie och Lars i en massmobilisering av Liberala valarbetare där 5-7 personer gemensamt delade ut flygblad och kampanjade i fyra olika kommundelar vid sex tillfällen. Vårkampanjen avslutades med ett föreningsmöte och en gemensam middag strax före midsommar.

För tokstollar är valrörelserna en högtidsstund. Det är nämligen det enda tillfället på året som man kan antasta folk på gatan eller på väg in till köpcentrumet och ställa nästan vilka tokiga frågor som helst. Lars tog på sig näbbstövlar och bredbreddad mönstrad slips höll en gamal mobil i handen. Sedan frågade han folket på gatan om de ville köpa hans slips för 10 kronor. Lars påstod att han hade köpt ett dussin likadana sådan slipsar för 25 år sedan då hade reats ut för 2 kr stycket. Hittills sade Lars att han bra lyckats kränga en enda av dessa slipsar. Det vet bra Johan Pehrson som gillade omoderna, breda mönstrade slipsar och en sådan tokstolle kan man ju inte rösta på man ser ju direkt på skägget, kängorna och valet slipas att Johan Pehrson och hans parti Liberalerna är helt *out-of-date.*

Detta var ett effektivt sätt att attackera folk och få dem att fundera över om man skall välja parti främst efter hur partiledaren ser ut och är klädd eller om man t.ex. skall läsa eller tala med en valarbetare om vad Liberalerna vill göra. På en sådan fråga brukar Lars säga:  
*Alltså! Här i Järfälla vill vi Liberaler inte göra så mycket. Vi vill inte bygga lika mycket, fort och högt som de andra partierna. Vi kommunen skall ha ansvaret för att lösa alla medborgarnas problem från vaggan till graven. Vi tycker att kommunen skall koncentrera sig på kärnverksamheterna och då prioritera skolan.*

Lars bedrev en synnerligen aggressiv valkampanj. Han stod inte bockande och delade ut valbroschyrer, utan han såg till att de verkligen tog emot dem. Om då väljarna sade att de inte hade tid att ta emot valbroschyren skrek han efter dem*: ”Det är klart att du har tid. Det tar tre sekunder att läsa innehållet. Du är lat, ointresserad av politik och du är inte beredd att offra dit liv för att försvara vår demokrati!*

Den väljare som inte hade tid att ta emot ett flygblad han förmodligen inte heller att se från vilket parti som flygbladet kom från, så därför förlorade Lars inga väljare. Men nu kunde han gå fram till tre äldre damer som satt och drack kaffe och beklaga sig över dagens ungdomar. De hade tid att lyssna på honom. Lars blev bjuden på kafé och efter 10 minuter hade han värvar tre nya - röster hoppades han.

Den 8 juli stod Anne-Marie och lagade vegetariska biffar som hon avskydde, men som hon trodde att Lars älskade, därför att han, för att glädja sin hustru för tio år sedan hade sagt att han gillade. Lars är norrlänning och säger normalt alltid vad han tycker, så därför tvingades det strävsamma paret att år efter år pina i sig de vegetariska biffarna, som nio matskribenter av tio påstod vara nyttiga.

Medan Lars väntade på att biffarna skulle bli klara hämtade Lars in posten. Det var bara en räkning från Telia och en från Eon. Han öppnade båda räkningarna. Elräkningen för juni var skyhög trots att månaden hade varit rekordvarm. Teliaräkningen var bar på en dryg tusenlapp.

Till slut var Anne-Marie klar med den vegetariska rätt som hon ställde fram på bordet jämte en sallad. Hon tittade irriterad på sin tallrik och frågade:

*Vad är det här för något?*

*Det är ett par räkningar*, svarade Lars lugnt.

*Det ser jag väl! Men varför ligger de på min tallrik? De skall ju ligga i min inkorg i arbetsrummet,* utbrast Anne-Marie.

*Jag vet*, svarade Lars. *Men du brukar ju vilja titta på räkningarna direkt när de kommer och beklaga dig över hur dyrt allting har blivit och påminna mig om hur bra jag har haft det i över 50 år som inte har behövt betala enda faktura själv.*

Anne-Marie svarade inte, utan hon försvann in på arbetsrummet med de båda räkningarna. Där blev hon kvar i tio minuter medan Lars otåligt satt och väntade på att hon skulle komma tillbaka så att de kunde påbörja måltiden. När hon kom tillbaka och satte sig ned berörde hon inte med ord varför hon varit borta så länge.

Förts när de satt ute i trädgården efter lunch och drack kaffe kommenterade Anne-Marie teleräkningen genom att spydigt säga: *Varför sade du inte att du hade satt in en annons på Blocket?*

*Vad! Jag har tittat några gånger på en blocket-annonser, men jag har definitivt aldrig satt in någon annons. Jag har överhuvudtaget aldrig handlat digitalt*, svarade Lars.

Nu visar Anne-Marie honom Telia-räkningen. På denna räkning står det ”Förmedlade tjänster” Blocket / Annons /samt organisationsnummer och telefonnummer.

Lars googlar på organisationsnummret, men det existerar inte. Då ringer han telefonnummret, men kommer då bara till en telefonsvarare och som hänvisar honom till Blockets hemsida.

Då ringer Anne-Marie till Telia och får efter en kvart tala med en handläggare som heter Filippa. Anne-Marie sade att Telia-räkningen är felaktig och att det förmodligen rörde sig om en bluffaktura och att samt att väl knappast kan beställa en annons på bara 19 sekunder, men hon fick bara som svar att Telia bar aförmedlade tjänster och att Anne-Marie fick kontakta Blocket. Det gjorde emellertid inte Lars, utan han han försäkte istället att mejla till Telia. Men det gick inte för Telai har ingen mejladress. Då tog han istället fram papper och penna och skrev följande brev till företagets VD

*Min hustru Anne-Marie Holm fick idag den 8 juli 2022 en Teliafaktura (nr 331702892227; daterad 2022-07-02)), där 159 kr var upptaget som* ***Förmedlade tjänster/*** *Blocket AB / Org.nr. 165566103429 / Leverantörens tel: 08 64 86 42 / Annons 19 sek.*

*Eftersom vi aldrig köper eller säljer något på Blocket och aldrig annonserar på Blocket, och överhuvudtaget inte betalat något via nätet, förstod vi direkt att Telias faktura var skum. För att få reda på om Telia medvetet hade medverkat till ett rent bedrägeri ringde Anne-Marie omedelbart upp Fakturaenheten. Redan efter 20-minuter kom hon fram till en hand­läggare som uppgav att hon hette Filippa.*

*Filippa fick fakturanumret och hon kunde då själv se vad som stod på fakturan. Hon konstaterade att allt var OK att beloppet 159 kr var en liten förmedlingsavgift för en annonstjänst. Då vi förklarade att vi inte hade beställt någon sådan tjänst, trodde hon oss inte. Filippa sade:*

*”Ni får ringa till Blocket AB och ta reda på vad ni har hade beställt. Telia har inget ansvar, utan vi förmedlar bara annonstjänsten!”*

*”Men om det vore en annons, är det i så fall inte konstigt att det bara tog 19 sekunder för oss att ringa och beställa den”, undrade Anne-Marie förvånad.*

*”Ibland går det fort”, svarade Filippa lite stressad. ”Som sagt! Telia förmedlar bara tjänster. Ni får ringa Blocket!*

*”Vi har redan ringt till det uppgivna telefonnumret”, förklarade Anne-Marie . ”Vi fick dock bara ett automatsvar där vi hälsas vi välkomna och uppmanas att gå in på Blockets sajt. Ringer man till Telia, uppmanas man också att gå in på Telias sajt, men på Telia kommer man i alla fall till slut fram till en livs levande operatör/handläggare. Som landets äldsta teleoperatörer måste ni väl ändå på Telia förstå att ni medverkar i en ren bedrägeri­verksamhet?*

*”Det vet jag inget om”, svarade Filippa. ”Vi förmedlar tjänster precis på samma sätt som våra konkurrenter gör”.*

*”Menar du att hela telebranschen är involverad i en kriminell verksamhet, som riktar sig mot pensionärer och andra utsatta grupper”, utbrast vi förskräckta. ”Det betyder ju i så fall att det inte hjälper om vi byter teleoperatör!”*

*”Telias policy är att följa gällande regler i de länder där vi opererar”, förklarade Filippa.*

*”Men måste ni inte i alla fall kolla att det organisationsnumret som står angivet på fakturan verkligen existerar och att företaget har F-skatt och är momsregistrerat. På vår faktura har nämligen två siffror lagt till på Blockets org. nummer och därmed har man skapat en bluffaktura.”*

*”Telia delar inte ut organisations­nummer”, avslutade Filippa.*

*Filippa var artig och korrekt. Hon svarade säkert såsom hon hade blivit instruerad av ledningen på Telia. Företagets inställning förefaller vara att vi skall betala hela fakturan inkl. de 159 kr för förmedlingstjänsten.*

*Om konsumentmagasinet PLUS hade funnits kvar, skulle vi 75-plussare ha ringt till Sverker Olofsson och frågat:* ***”Skall det vara så?*** *Men nu vänder vi oss i stället till Telia Sveriges VD, eftersom han kanske har sett Sverker Olofssons program och begriper att Telia nu måste agera snabbt. Ärendet gäller således inte vår faktura på 159 kr, utan principen att Telia, där staten är huvudägare, har ett system som gör det lätt för bedragare att lura folk med s.k. förmedlade tjänster.*

*Jag är en Liberal fritididspolitiker i Järfälla. Jag har varit huvudsekreterare i den statliga Konkurrenskommittén och jag är för fri konkurrens. Men jag avskyr korrupta företagare och jag vill motverka vanliga människor blir bedragna. Liberalerna är* ***Folkets tjänare!***

*Hälsningar*

*Lars Markstedt*

Ett par kvällar efter att Lars hade skrivit till Telia kom han att tänka på att han i början av juni hade lånat ut sin telefon till en kund på Villys butik i Veddesta. Det var en man i 40-årsåldern som att han hette Villy och att han handlade åt sin far, men att han hade gömt vad det var märke på den leverpastej som han skulle köpa. – Lars förklarade då att han aldrig lånade ut sin mobil, men han tyckte att det var bar att Villy hjälpte sin far. Villy berättade att hans gamle far kom från Chile och att han bodde på Söderhöjden. Och efter Lars berättat för Villy om sitt besök på Söderhöjden och Villy tålmodigt lyssnat på Lars argumentering för att rösta på L fick Villy låna Lars mobil.

Det var den tredje juni som enligt Telia beställningen på en Blocket-annons hade ringts in. Villys samtal hade som Lars nu i juli erinrade sig händelsen varat ungefär 19 sekunder. Enligt kvittot från Villys som Anne-Marie alltid sparar hade de besökt Villys i Veddesta den 3 juni. Villy var således den skyldige. Men Lars ångrade i alla fall inte att han hade skrivit till Telia Sveriges VD. Oavsett om det var Lars eller någon annan som hade satt in annonsen så borde inte fakturan för annonsen hamnat på Telia-räkningen. Eftersom det i Lars mobil den 3 juni bar fanns ett okänt nummer registrerat och detta inte gick till Blocket utan till ett okänt nummer rörde det sig om ett bedrägeri.

En vecka efter att Lars hade fått den felaktiga Telia-fakturan inträffade ett ny IT-tekniskt mysterium. När han var klar med dagens skivande och för första gången sparade han ned och mejlade över dokumentet "Att vara med om slik kampanj det förtjusande” till Anne-Marise dator för att ha som back up. Det brukar han göra varje dag sedan den gången för fyra år sedan då hans hårddisk kraschade. Efter ca tio minuter kom Lars meddelandet upp i Anne-Maries inkorg. Sedan vidaresände Lars han ett mejl som han hade fått från deras gemensamma vänner Ann och Ingvar. Mejlet dök upp efter ca en minut i Anne-Maries inkorg. Det tog alltså inte lika lång tid för mejlen att ta sig från Anne-Maries Mac till Lars HP. Vanligen brukar mejlen komma fram blixtsnabbt i cyberrymden, men Lars hade varit med om att det tagit flera timmar att överföra ett mejl. Men Lars tänkte inte mer på saken den dagen.

När Lars följande kväll sparade ned dokumentet "Att vara med om slik kampanj” tog det bara fyra minuter att få över detta dokument till Anne-Maries dator. Det var såsom om de båda datorerna kände igen dokumentet och överföringen därför gick fortare. Av någon orsak öppnade Lars dokumentet i Anne-Maries dator, men det var inte alls det inte alls hans dokument som kom upp utan Sigge Vullfs sån ”Kvinnor och campange” framförd av Gö

Helgeandsholmen

Gud ske lov finns det dock alltjämt kloka gubbar och gummor ute på landet och i förorterna som genomskådar Fake News, trots att dessa med den digitala tekniken snabbt kan byta form och färg. Bland dem på gubbhyllan, som en personlig agens, ingår också Arga revisorn. Likt Karl XI kan han plötsligt dyka upp var som helst och när helst. Han har alltid med sig sin ”padda” och sin förtrollade spade och han börjar, utan att fråga någon om lov, att gräva där han står. Det kan vara bland DUMT FÔLK på Helgeandsholmen eller bland kloka kanslister i Rosenbad. Det kan även vara i Riksarkivets underjordiska arkiv, som ligger insprängda under den Ryska ambassaden. Oftast är det dock bland Rikspolisstyrelsens bortglömda hemliga dossier på Kungsholmen eller bland de ännu hemligare handlingar på Stockholms stads deponi i Lövsta, där rikspolischefen och staden har valt att i tysthet begrava Geijeraffären, Haijbyaffären och ett halvt ton papper om det nya Nobelmuseet på Blaiseholmen.

Lars litar på vetenskapsakademin och vitterhetsakademin, men han litar inte på riksdagen och regeringen, eftersom de ofta har fel och de ofta också motsäger sig själv. Våra folkvalda politiker har för höga löner och ersättningar och ärför många av dem blivit latare och fetare. De orkar inte ens längre motionerar själva, utan de har spinndoktorer, PR-byråer och lobbyingorganisationer som utarbetar propositioner och också skriver alla motioner åt dem!

Under maj månad skrev Lars kampskrift som han kallade LIBERALERNA ÄR FOLKETS TJÄNARE. Han sammanfattade skriften i nedanstående sex punkter:

1. **Stoppa Lövsta Sop-kraftverk** **och bygg istället två nya, konventionella kärnkraftsaggregat** i Forsmark och Ringhals samt en hetvattenledning in till Stockholms och Göteborgs fjärrvärmenät, så att det heta kylvattnet vid kärnkraftverken kan användas för att värmen upp byggnader och att så att inte 2/3 av energin från kärnkraften försvinner ut med i havet.
2. **Bygg 30 000 nya bostäder för ”årsrika”** med huvudsakligen **småskaliga, naturnära** **boenden**. Genom nya sådana äldreboenden kan vi rädda tusentals liv vid nästa pandemi.
3. **Mer pang för pengarna** genom att t.ex. utnyttja Musköbasen fullt ut och genom att stoppa utvecklingen de två nya ubåtarna om kostnaderna försätter att skena. De två nya ubåtarna (projekt A26) beräknades komma att kostnaden 3 miljarder 2010 och hela 14 miljarder enligt en ny kalkyl år 2021.
4. **Inför visitationszoner** på gator och torg **i alla städer** samt ge polisen rätt att (enligt samma princip som vid nykterhetskontroll) använda modern teknik för att kolla att ingen har på sig en kulspruta, en handgranat eller en pistol.
5. **Gör det lättare för entreprenörer** och kommuner att utveckla och förändra sina verksamheter genom att **minska antalet regler med 1/3** och minska antalet byråkrater/administratörer. De offentliganställda som inte är folkets tjänare, utan bara politikernas redskap, får då söka sig nya jobb.
6. **Sänk arvodena för yrkespolitikerna** och satsa mer på ideell verksamhet och på erfarna fritidspolitiker.

Lars hade i slutet av maj skickat sina förslag till ett antal liberala toppolitiker, men han hade inte fått något svar från en enda av dem. Ett skäl till att ingen hade hört av sig till kunde var att man Helgeandsholmen hade fullt upp med att en misstroendeomröstning om Morgan Johansson och en budgetomröstning

Lars hade sökt och fått tillstånd att sätta upp affischer Helgeands­holmen. Enligt tillståndet fick dock affischer inte sättas på husfasad eller reklampelare. De fick inte heller sättas fast med häftstift, klämmor av metall eller klister som inte är vattenlösligt. Dessa affischeringsregler hade uppenbarligen utformats att motverka Helgeandsholmen skulle kunna bli centrum för politisk propaganda och demonstrationer. Riksdagsmännen från alla partier ville ha det lugnt och skönt på sin arbetsplats och inte behöva kryssa sig fram mellan demonstranter för att komma till jobbet.

Lars är emellertid expert på med att kringgå lagar och regler. Han inser att det inte finns något förbud mot att spika upp affischerna på porten till gamla Riksdagshuset. Han har dock inte någon spikpistol och en sådan torde heller inte enligt vapenlagstiftningen vara tillåten att använda inom stadsplanelagt område. Visserligen finns det ingen uppdaterad detaljplan för Helgeandsholmen, eftersom man vid Normalmsregeringarna råkade glömma bort denna lilla ö, som ju inte har någon T-baneförbindelse, interkontinental hamnanläggning eller ny station för höghastighetståg. Lars tog dock det säkra och osäkra, utan i stället för spikpistol hade Lars köpt sig en professionell *Eastwing- hammare* med rak klo, läderhantag och både höger och vänsterhandsfattning. Det var inte Hammarhajen AB:s billigaste hammare, men den hade en perfekt balans, en lagom tyngsd (20 oz) och enligt bäst-i-test en överlägsen kvalitet jämfört med alla de billiga *Westwing-*kopior som i dag massproduceras i Kina. Dessutom fick Lars gratis 200 femmillimeters kopparnubb då han köpte en hammaren för bara 650 kr. I sin i fjällrävsryggsäck hade Lars för säkerhets skulle packat ned en Röd Korset-väska, en gammal mobil med antenn för att kunna larma 001 om olyckan skulle vara framme. I ryggsäcken hade han även med sig originalutgåvan av LIBERALERNA ÄR FOLKETS TJÄNARE samt 200 flygblad i A4 -format med de sex förslagen/teserna.

I ryggsäcken plockade Lars även ett tummade exemplar *"Nubbhålet",* (1999)som han hade fått av författarinnan [Sigrid Tallmos bok](http://www.nisus.se/sigrid/tallmo_nubbhalet.pdf) . I en bilaga till *Nubbhålet* finns den en noggrann instruktion om hur man säkrast slår i nubb och om vad man bör göra om man råkar få en nubb i fingret eller en nubbe i vrångstrupen.

När Lars rundade Centralpalatset vid Rosenbad och kom fram kom fram till Riksbron ställde han sin cykel lätt lutad mor bro räcket. Han låste inte sin cykel för han brukar alltid tappa bort nyckeln och risken föra att någon skulle stjäla hans billiga trampcykel var minimal inne i Stockholm, där det ju vimlar av moderna, dyra elsparkcyklar, elcyklar och elmopeder och där man ständigt snavar över olåsta elfordon.

Lars gick målmedvetet farm till porten till första och andrammaren. Han tog sin hammare och knackade på, men ingen kom och öppnade. Då tog han upp kopparnubben satte dem mellan läpparna och gjorde provslog. Det var ett professionellt slag, men porten var av kraftig ek och den första nubben gick därför bara halvvägs in.

Nu tar Lars fram ett flygblad och placerar det mitt på den högra av de båda dubbeldörrarna en meter över tröskeln. Sedan tar han en kopparnubb som han håller på med tummen och pekfingret mot övre högra hörnet på flygbladet och svingar hammaren, såsom om vore den en järntia. Men just när han gör bakåtsvingen med hammaren och klipper till, bländas han av solen. Det blir en snedträff som nästan krossar hans tumme.

Lars utbrister lågt för sig själv: *Djävlar!*

*Vad sade du* , undrar den den unga kvinnan intill honom. Hon under hela Lars förberedelseprocess suttit på sin spikmatta intill porten i ett till synes meditativt tillstånd och inte sagt ett ord.

Järnspikar! Jag borde haft med mig riktiga spikar och inte kopparnubb”, säger Lars som sällan tillstår att han har svurit.

Nu far den unga kvinnan snabbt upp och ger Lars första hjälpen. Han tackar för att han får en kompress över tummen som stillar blodflödet. Lars presenterade sig med alla sina titlar, examina och halva CD. Han säger inte vad han hette, men han säger att han är gift med Anne-Marie, som han påstår har författat narrativ DUMT FÔLK. Den berättelsen handlar om alla dem som bor eller arbetade på Helgeandsholmen.

Den unga kvinnan säger att hon just har börjat på gymnasiet, men hon inte har tid att studera i skolan för att hon har fullt upp med att skolstrejka både under terminerna och under loven.

Lars förklarar att han har läst i tidningarna om hur stressigt eleverna tycker att dagens skola är och att många har lärt sig att gå ned i varv genom att sitta och meditera. Nu tar Lars fram en plunta och tar ett par klunkar. Sedan sätter han fyra nya nubb mellan läpparna. De nubb som han nyss hade i munnen råkade han nämligen svälja då han slog sig på tummen.

N presenterar sig den unga damen och säger: *Jag heter Greta. Jag har ingen formell utbildning och examina, men jag har rest runt i världen och talt med många av världens ledare om att vi måste lyssna till vetenskapen om vi barn skall ha någon jord kvar att leva på.*

*Det var det bästa jag har hör någon säga här på Helgeandsholmen*, säger Lars. *Jag höll själv på med forskning på Chalmers för 50 år sedan. På forskargruppen SCAFT skrev en massa forskningsrapporter om trafikolyckor, men det var ingen som läste dem. Det gjorde inget, men vi ville förändra tänket kring trafiksäkerhet. På 1960-talet var det bara psykologer som höll på med trafiksäkerhetsforskning och de ville gallra bort s.k. olycksfåglar och ändra på trafikanternas beteende. Vi vill ändra på trafikmiljön och därför gav vi ut en tunn skrift som hette SCAFT:s riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, Vår forskargrupp leddes av arkitekten professor Sune Lindström. Han hade studerat åren omkring 1930 slutet på Bauhaus och han lärde under den tiden känna alla ledande socialdemokrater och andra makthavare. Så 30 år senare pratade han med sina gamla kompisar i regeringen och sedan byggde vi en miljon bostäder med en separering mellan gång/cykeltrafiken och bil/busstrafiken.*

Medan han pratar hade Lars försökt att hålla flygbladet mot den högra porten och en nubb mellan långfingret och ringfingret på vänster hand, men det gick inget vidare. Han tappade gång både nubben och flygbladet.

*Jag kan hjälpa dig att hålla*, säger Greta.

Lars var inte nödbedd, men han ser sig oroligt omkring så att ingen ”Prussiluska” skulle dyka upp. Men han kunde inte se någon myndighetsperson i närheten, utan där föreföll det bara finnas vanliga stockholmare, turister samt ett stort mediauppbåd och och av SÄPO-vakter. De senare stod dock bara utanför ingången till Nya riksdagshuset, där budgettdebatten pågick.

Det hade dock nu också samlats en hel del människor framför porten till först kammaren och med skräckblandat förtjusning följde de dramat. Några stockholmare började häckla Lars för att få honom ur balans. Men Greta sade: *Du kan hamra! Du är inte rädd för att hamra! Du är inte så motorisk oskicklig som folk säger. Bry dig inte om mobbarna!*

Det hjälpte. Slaget blev godkänt. Nubben gick halvvägs in i det övre vänstra hörnet och med ett slag till var nubben helt inne. Nubb nummer två och tre åkte in med ett enda perfekt slag, sedan Greta blixtsnabbt ryckt undan sina fingrar.

Folk började nu droppa av, eftersom det roliga verkade var över. Lars torkade sig i pannan och tog en till klunk från pluntan. Sedan satte han sin vänstra hand mot vänster dörrkarm för att slå in den fjärde nubben i det nedre vänstra hörnet på flygbladet. Utslaget blev bra! Hammaren hade säkert träffat nubbhuvudet om inte det oväntade hade hänt.

Under de fem minuter som Lars hade uppehållit sig utanför porten till första kammaren hade två personer gått in genom den högra dörren. Den öppnades utåt, såsom man gör med de flesta dörrar i Sverige. I Tyskland öppnar man däremot dörrarna inåt, vilket förklaras av att man det på medeltiden var så trångt i gränderna och fullt av folk och fän i gränderna. På den tiden hade man inte kunna komma fram i städerna om man skulle ha haft den svenska typen av vänsterhängdas utåtgående ytterdörrar och om man på den tiden skulle ha haft vänstertrafik i Tyskland.

***TJOFF!*** Den vänstra dörren rycks plötsligt upp inåt! Lars som höll sig i den dörrkarmen trillade snett nåt framåt. Hans vänstra han gerinte längre något stöd. Han faller handlöst, men han försöker att hejda fallet genom att ta emot sig med *Eastwing-hammarens* som han som han just svingade med höger hand. Fallet gjorde att han fick en våldsam kraft i hammaren och den träffade honom rätt över tårna på vänster fot.

***Pang!*** Det small till och folk ryggade bakåt. Alla utom skatteutskottet ordförande Jörgen Hellman, som nu träng sig ut genom den porten. Han hade just blivit intervjuad av *Uppdrag granskning* om ordföranden egentligen bor. Riksdagsman Hellman hade inte lyckats förklara det på ett lugnt och naturligt sätt. Han hade sagt att han bodde lite varstans och att det inte var så lätt att hållareda på alla bostäderna och alla nya folkbokförings- och skatteregler. Reportrarna skulle säkert återkomma. Därför hade skatteutskottets ordförande i vredesmod hade ryckt upp fel dörr och åt fel håll, när han skulle över till Nya riksdagshuset för att få sig ett järn.

***Djävla fyllo,*** sade Jörgen Hellman då han klev över Lars*. Varför jobbar du inte och betalar din skatt som alla andra?*

*Det är syn om mig*, kved Lars. *Jag har fått en spik i foten!*

Hellman tittade på Lars vänstra näbbstövel och han såg att den faktiskt var ihopspikad genom tårna med tröskeln till riksdagshuset. Skatteutskottets tog då resolut tag i skjortan på 78-åringen, drog upp honom på benen och röt: *Ryck upp dig karl! Spik i foten! Vad är det klaga över? Då skulle du varit med under franska revolutionen. Då gjorde man processen kort med sådana som du. Spik i foten är blaha, blaha!*

Nu reagerar Greta. Hon hade nyss varit en decimeter från att få frontalloben krossad av Eastwing-hammaren, men nu hade hon återhämtat sig från chocken och ropar efter skatteutskottets ordförande: *Babbel, Babel! Du vet ingenting!*

Lars ler över den uppnosiga Gretas känga till det mäktiga skatteutskottets ännu ej avsatte ordförande. Nu märker att Lars att han näbbkänga faktiskt sitter rejält fast i tröskeln. Förtvivlad åkallar han vår Herre. Han utbrister: *Här står jag och kan inte annat. Gud hjälpe mig!*

Men det kommer ingen gud till hands undsättning, utan bara Greta, och en ung grabba som hetter Hans. Greta snör snabbt av Lars han känga och Hans bändes loss kängan från tröskeln.

Lars ser nu att hans tår är lite blåslagna men helt oskadade. Han lyfter upp sin fot och sin händer mot himlen och utropar: *Lovad vare Herren. Detta är ett mirakel.*

Sedan tar han ett fast tag om hammaren igen och sätter nya nubb i munnen. Han har 199 flygblad kvar som att spika upp.

Nu ingriper dock Hans och Greta. De tar flygbladen och börjar resolut att dela ut dem till folk. Den fösta som får ett flygblad är förre miljöministern Per Bolund. Han läser igenom det och säger: ”*Det är utmärkta förslag. Jag gillar ”Småskaliga naturnära äldreboenden. Bygg 30 000 ”Bolundar!* *Och kärnkraft för att värma upp Stockholm och Göteborg stödjer jag också. Men det är ju inte bara jag som bestämmer i MP. Vi är ju två!*

*Är det så illa,* utbrister Lars. *Är ni bara två medlemmar kvar på Helgeandsholmen?*

Hans och Greta delar snabbt ut flygbladen och de beger sig hem till Hans som bor i ett litet hus på Söder. Han har lovat att visa Greta hur man kan baka pepparkakor och bygga hus av på ett hållbart sätt.

Lars tar sin ryggsäck, sina grejor och Gretas spikmatta, som hon glömde, och går sedan ned till Medeltidsmuseet och beställer en Till-öl från Östersund. Och efter en stund beställer han en Till till. Han ser ut över stömmen och mot Operan och Arvfurstens palats. Lars funderar på vad han hittills har upplevt under sitt liv och han undrar om det bar var slumpen eller om det var genom Guds försyn som en spik plötsligt hade dykt upp och räddat hans tår. Han ställer ryggsäcken på bordet, tar av sig näbbkängorna och studerar dem ingående. Varifrån kom spiken? Och hur skall han kunna få sin hustru Anne-Marie att tro honom då han berättar för henne om vad han vad han varit med om under dagen.

Lars är övertygad om att hans hustru Anne-Marie. som dela arbetsbord med honom, hade gömt undan vårdanalysmyndighetens promemoria, som Lars hade tagit med sig från Ernst Hugo. Det slutliga beviset för Anne-Maries onda uppsåt och försök att honom till vansinne var att intill Vårdanaly promemoria låg Skellefteå Museums skrift om Lars farfars farfar Anders Markstedt och att det i denna värdefulla skrift låg låg ett kuvert adresserat till Ivar Arpi.

Lars hade fören månad sedan bett Anne-Marie och sätta in 500 kr på Arpis konto för att uppmuntra honom och fortsätta att skriva ”Rak höger”. Men Anne-Marie hade vägrat. Hur skulle hon veta vad pengarna gick till om Arpi om hon bara swischade över 500 kr. De kanske skulle hamna hos högerextrema terrorister och då skulle hon kunna bli medskyldig till terrorbrott och hamna i fängelse. Därför swischade hon aldrig över några pengar överhuvudtaget. Hon betalar alla inköp kontant eller mot numrerad faktura, som är utfärdad av ett företag som F-skatt och företaget inte har några betalningsanmärkningar eller kan misstänkas för penningtvätt eller annan organiserad ekonomisk brottslig verksamhet. När Björn Eriksson skrev till Lars och fakturan inte innehåller några oskäliga betalningvillkor.

När den tidigare rikspolischefen och ordföranden i Säkerhetsbranschen Björn Eriksson skrev till Lars och Anne-Marie och bad dem att ansluta sig till ”Kontantupproret” svarade Anne-Marie ett översvallalnde JA. Men när det sedan kom ett tiggarbrev från Björn, med bankontonummerer till en person/organisation som inte hade F-skatt, sade Anne-Marie Stopp och belägg! Visserligen behöver inte ideella organisationer ha F-skatt, men om de har inte F-skatt så har RSV inte möjlighet att kontrollera att pengarna inte hamnar ”skummis” egen ficka.

Lars bjöd istället hem Björn Eriksson på middag. Han lovade att Anne-Marie mot en skriftlig kvittens skulle stödja ”Kontantupproret” med 500 kr vitt över bordet. Pengarna skulle Björn få som ”snabba catch” i form av 25 ”Selmor”. Trots att Lars i inbjudan frestade med gåsleverpastej, snöripa och semlor fick hon inget svar från Björn.

I dag betalar 2 av tre svenskar genom att använda Swish. Det är än så länge gratis för kunden, men så fort kontanterna helt har försvunnit och alla använder Swich i sina mobiler kommer bankerna att ta en krona betalt för från dels kunden, dels swichföretag för varje penning­överföring, oavsett om är 1 eller 500 kronor som swishas. För att hindra en sådan utveckling och motverka den grå ekonomin swichar inte Anne-Marie utan hon betalar kontant eller så kräver hon att få faktura. Och om inte det går har hon för säkerhets skull med sig sin egen Nintendo Switch som hon trådlöst kan koppla ihop med butikens nätverk och snabb genomföra en fast-forward-switching. Om man har ont om tid för att shoppa och betala och om man inte vill sitta hemma framför datorn som man gjorde under pandemin, kan man med Nintendo fortsätta att leva ljuva livet och njuta var att shoppa var som helst och med vem som helst. Och ar man inga kontanter kan man med en egen switch även på kontantlösa köpcentra, utan att behöva blippa betal kortet, swisha över pengarna om butiken vägrar eller tar för mycket betalt att fakturera. Detta är början till en ny era då vi åldersrika inte längre behöver anpassa våt betalsätt efter vad krämarna kräver, utan de får anpassa sig till oss och låta oss göra och betala som vi alltid har gjort.

han eller Anne-Marie fick något svar på middagsinbjudan. Hon betalade i stället 500 kr till Björn Erikssons föreningen”Non Swisching Genaration” Lars hade läst en artikel av Arpi och bett Anne-Marie att donera 500 kr för att

Liberala vänner,

Lars Markstedt

Tfn 0702 715804

www.markstedt.hemsida24.se