|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr Fi2017/02952/K |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Finansdepartementet** |
| Civilministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M) Underskott inom offentlig välfärd

Isabella Hökmark har frågat mig hur jag avser agera för att utvärdera de förluster som drabbar svensk välfärd genom de underskott som präglar många offentliga välfärdsverksamheter.

I Sverige finns en lång tradition av kommunal självstyrelse som ytterst handlar om att genom folkvalda beslutande församlingar ge möjlighet till inflytande över gemensamma angelägenheter. Denna möjlighet till inflytande innefattar samtidigt ett krav på ansvarstagande hos kommuner och landsting. Varje enskild kommun och landsting ansvarar t.ex. för sin egen ekonomi. Ett grundläggande krav enligt kommunallagen (1991:900), förkortad KL, för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter och som huvudregel upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna (8 kap. 1 och 4 §§ KL).

Även om kommunerna och landstingen ansvarar för sin egen ekonomi och verksamhet är det viktigt att de ges goda grundläggande förutsättningar för att klara av sitt uppdrag. En stabil ekonomi är en viktig del i detta. Trots att den sammantagna bilden av kommunsektorns ekonomi är övervägande positiv står många kommuner och landsting inför stora utmaningar, vilket kräver ett effektivt resursutnyttjande.

Regeringen värnar välfärden och har under mandatperioden tillfört sektorn medel. Exempelvis tillfördes kommunsektorn 9,8 miljarder kronor hösten 2015. Vidare tillför regeringen sektorn 10 miljarder kronor fr.o.m. 2017 som ett permanent tillskott för att ge sektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden. Regeringen följer noga utvecklingen i kommunsektorn och avser att återkomma om ytterligare investeringar i välfärden.

Stockholm den 15 augusti 2017

Ardalan Shekarabi