**Diskussionsfrågor till föreläsning 1:**

**Kvinnors fackliga organisering visade vägen**

**I den inledande föreläsningen diskuterar Eva Schmitz ett stycke historieskrivning som sällan kommer tas upp på historielektionerna, ens på fackliga kurser. Det handlar om kvinnors kamp för ekonomisk självständighet med utgångspunkt i den fackliga kamp som kvinnor fört från förra sekelskiftet fram till 1970-talet. Den springande punkten är betydelsen av kvinnors fackliga organisering.**

**Vi får bl.a. veta att fackföreningsrörelsen länge präglades av nedlåtande attityder mot kvinnor, som existerat sida vid sida med progressiva jämlikhetsideal: Å ena sidan har kvinnors arbete uppfattats som ett hot mot de manliga arbetarnas löner och villkor, och flera exempel finns på kvinnor som utestängts från fackliga uppdrag. Å andra sidan har vikten av kvinnors arbete och rättmätiga plats i produktionen ofta betonats (om än mest i ”program”, snarare än i handling).**

**Samtidigt har kvinnors fackliga kamp – genom bl.a. textilarbeterskors, murarsmäckors, tobaksarbetares, bokbindares, butiksbiträdens och telefonisters strejker på 1920- och 30-talet – lett till segrar som bidragit till att undergräva manliga patriarkala strukturer. Det har tveklöst bidragit till ökad jämlikhet – både i fackföreningsrörelsen och på arbetsmarknaden.**

**Kvinnokampen på 1970- och 80-talet sticker ut som en höjdpunkt i denna ibland lite bortglömda historia, och som särskilt viktiga framhåller Eva Schmitz tre konflikter på 1970- och 80-talet: ASAB-städerskornas strejk på Domnarvet i Borlänge, i Skövde, Umeå, Malmfälten i Kiruna och på Arlanda (1974), sömmerskornas kamp för alternativ produktion på Algots fabrik i Skellefteå (1976-78) och, sist men inte minst, Eiser-sömmerskornas sju månader långa fabriksockupation i Sollefteå (1981-82). Samtliga är exempel på konflikter som tagits på arbetsplatser med starka lokala fackklubbar som delaktiggjort medlemmarna, i några fall i strid med det egna fackförbundets rekommendationer. Det är berättelser om handlingskraft, tilltro till kollektiv styrka, stort mod och om aktiv solidaritet.**

**Fråga 1: Hur ser det ut idag – på arbetsmarknaden?**Hur står det till med jämställdheten på dagens arbetsmarknad? Finns diskriminerande strukturer som missgynnar kvinnor på arbetsmarknaden? Vilka är de i så fall, och hur kan vi som är fackligt engagerade lyfta och konfrontera dessa?

**Fråga 2: Hur står det till med jämställdheten i den fackliga kampen idag?**Hur långt har fackföreningarna kommit med arbetet för ökad jämställdhet? Har kvinnor samma möjligheter som män att väljas till fackliga uppdrag? Och hur tillvaratas frågor som låga löner och sämre villkor (ofrivillig deltid, anställningstrygghet mm) i exempelvis avtalsrörelser idag? I arbetar- respektive tjänstemanna/akademikerfack?

**Fråga 3: Vad kan vi lära av tidigare konflikter?**Fabriksockupationer, solidaritetskommittéer, kamp för alternativ produktion och internationella solidaritetsstrejker kan låta som krav och metoder från en annan tid, präglad av ett starkare kollektivt självförtroende och en högre medvetenhet jämfört med idag. Går erfarenheterna från 1970- och 80-talet överhuvudtaget att tillvarata i dagens situation? Vad kan vi ta med oss?

**Fråga 4: Hur värnar vi år historia?**Som vi skrev inledningsvis brukar erfarenheterna av sömmerskors och städerskors strejker och ockupationer på 1970/80-talen i bästa fall omnämnas i förbifarten på fackliga utbildningar. Hur ser vi som är fackligt engagerade idag till att viktiga delar av vår historia inte glöms bort, exempelvis i förhållande till dagens fackliga utbildningsarbete?