Svar på fråga 2020/21:2123 av Markus Wiechel (SD)
Framtida skattehöjningar

Markus Wiechel har frågat mig om jag har för avsikt att i närtid föreslå att skatterna för företag ska höjas och om så är fallet, hur min analys ser ut för hur detta skulle påverka framförallt innovativa företag när de ska resa sig ur pandemin.

Genom skattesystemet bidrar näringslivet till finansieringen av de samhällsfunktioner som är nödvändiga för en dynamisk ekonomi och ett välfungerande samhälle, där även näringslivet ingår. Några viktiga samhällsfunktioner är utbildningssystemet som förser näringslivet med utbildad arbetskraft, rättsväsendet som upprätthåller ett system för trygghet, stabilitet och förutsebara villkor samt alla de funktioner som underhåller och utvecklar alla olika former av infrastruktur.

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt, jobbskapande och i förlängningen till den välfärd som kommer Sveriges befolkning och företag till del. Den svenska modellen med breda skattebaser, låga skattesatser och regelverk som är förutsebara har visat sig skapa goda förutsättningar för konkurrenskraft, dynamik och entreprenörskap. I linje med detta har regeringen reformerat företagsbeskattningen, där sänkta bolagsskattesatser utgör en viktig del. Andra åtgärder som bidrar till att Sveriges näringsliv ligger i framkant när det gäller innovationer och en snabb omställning till hållbar produktion är de satsningar som görs på grön teknik. Ett viktigt exempel är industriklivet som stöder utvecklingen av effektiv och klimatvänlig teknik. Att Sveriges ekonomi är konkurrenskraftig bekräftas i många internationella jämförelser. Som exempel kan nämnas den rapport som årligen som tas fram av World Economic Forum där Sverige senast placerade sig på en åttonde plats.

Under pandemin har dessutom en rad särskilda insatser genomförts för att hantera dess konsekvenser för det svenska näringslivet. Insatserna består av såväl direkta stöd som olika åtgärder inom skattesystemet. Ett exempel på det senare är de omfattande möjligheterna till anstånd med betalning av skatter och avgifter som hittills medfört ett likviditetstillskott till företagen med 48 miljarder kronor. Ett annat exempel är skattereduktionen för investeringar som ger företag incitament att öka och tidigarelägga investeringar. Alla dessa åtgärder hade inte varit möjliga om vi inte hade gått in i pandemin med den lägsta statsskulden sedan 1977. En låg statsskuld hänger i sin tur samman med ett välfungerande och stabilt skattesystem samt en ordnad budgetprocess.

Regeringens utgångspunkt är således att goda förutsättningar för företagande handlar om hela samhället där skattenivån i sig endast utgör en del i en mycket större avvägning.

Stockholm den 17 mars 2021

Magdalena Andersson