|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr Fi2015/830 | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Finansdepartementet** |
| Finansmarknads- och konsumentministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S) Valutaköp

Krister Örnfjäder har frågat mig om jag kan tänka mig att verka för en lösning där en gemensam organisation hanterar valutaköp i staten. Enligt uppgift sker detta i dag inte alltid på ett kostnadseffektivt sätt.

I rollen som statens internbank ansvarar Riksgäldskontoret för att förvalta och utveckla den statliga betalningsmodellen. Förenklat kan betalningsmodellen beskrivas som den infrastruktur som gör det möjligt för statliga myndigheter att genomföra sina betalningar. Riksgäldskonto­ret upphandlar betaltjänster åt de statliga myndigheterna med hjälp av ramavtal. Eftersom likviditetsstyrningen i staten är centraliserad samlas alla myndigheters betalningar (via kontostrukturer) slutligen på samma konto, statens centralkonto i Riksbanken. Kontot förs i svenska kronor, varför myndigheterna måste växla betalningar i annan valuta. Växlingen görs till aktuell valutakurs i den ramavtalsbank som myndigheten använder. Myndigheterna har möjlighet att säkra sina valutaflöden hos Riksgäldskontoret med valutaterminer, vilket även kommer att vara möjligt framöver.

Som svar på din fråga kan jag meddela att Riksgäldskontoret planerar att införa ett valutakoncernkonto i samband med att nya ramavtal träder i kraft våren 2017. Ett valutakoncernkonto innebär att Riksgäldskontoret kan ta över myndigheternas växlingar som i dag görs i ramavtalsban­kerna. Detta är en effektiv lösning eftersom myndigheternas valuta­flöden då kan nettas mot varandra och mot de valutabetalningar som är kopplade till statsskulden. Riksgäldskontorets växlingskurser bör också bli bättre än de växlingskurser som myndigheterna i dag möter hos ramavtalsbankerna.

Stockholm den 25 februari 2015

Per Bolund