Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta fram ett program för att stimulera familjebildning och barnafödande och tillkännager detta för regeringen.

# Motivering

Många länder, framför allt utvecklade länder, har ett allt för lågt barnafödande ens för att kunna upprätthålla befintlig befolkningsmängd. Den geopolitiska risken med att nuvarande trend fortsätter är svår att överblicka. Doktrinen att ersätta bortfallet med människor från mindre utvecklade länder har prövats och resultatet förskräcker.

Sveriges trend liknar resten av västvärlden och riket hade år 2023 en takt på barna­födandet på under 1,5 barn per kvinna, vilket kan jämföras med strax under 2,0 år 2010. 2,1 barn per kvinna krävs för att hålla befolkningsnivån på status quo. Samtidigt ökar genomsnittsåldern för förstagångsföderskor och för år 2022 låg denna på 29,8 år. Vi behöver titta på vilka faktorer som leder till att människor väntar med familjebildning och varför man väljer att skaffa få barn.

Det är också läge att göra en utblick på hur andra länder jobbar med incitament för att stimulera barnafödandet och inventera åtgärder och resultat. Exempel från Europa handlar bl.a. om direkta bidrag, skatterabatter, förmånliga lån och förmånliga spar­former.

Med denna kunskap bör regeringen sedermera ta initiativ till ett omfattande program för att stimulera familjebildning och barnafödande. I Sverige, där en väldigt hög andel går vidare till eftergymnasiala studier, skulle man kunna tänka sig mer förmånliga studielån till de som har familjebildningen avklarad. Programmet kunde också vara till stort gagn för Sveriges alla barnfamiljer så att de som vill skaffa fler barn också känner att man kan göra det. Rätt utformat skulle programmet också kunna kompensera föräldrar för uteblivna steg på karriärstegen i arbetslivet.

Även om ett sånt här program kostar så lär det ändå vara långt mycket billigare än de ekonomiska konsekvenserna av massinvandring från tredje världen, vilket också har en rad andra negativa följdeffekter.

|  |  |
| --- | --- |
| Josef Fransson (SD) |  |