|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr S2016/01838/SF | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Socialdepartementet** |
| Socialförsäkringsministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:940 av Lars-Arne Staxäng (M) Sjukersättning

Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att komma med något förslag till förbättring och förändring gällande beräkning av sjukersätt­ning.

Sjukersättning beräknas utifrån en så kallad antagandeinkomst. De arbetsinkomster som en person haft under tid med sjukersättning på deltid påverkar inte hur hög sjukersättningen blir om graden av sjuk­ersättningen senare ändras. Även om en försäkrad går från sjukersättning på deltid till sjukersättning på heltid används den inledningsvis fastställda antagandeinkomsten.

Det är dock inte alltid till den försäkrades nackdel att den inledningsvis fastställda antagandeinkomsten ligger till grund för sjukersättningen även när graden av sjukersättning ökar. En ändring av regelverket så att en ny antagandeinkomst i stället fastställs i samband med att ersättnings­graden ändras, kan både ge lägre och högre ersättning jämfört med nu­varande regelverk. Det beror på förhållandena i det enskilda fallet. Enligt en rapport från Försäkringskassans 2012 (dnr 5544-2012) skulle nästan hälften (48 procent) få lägre eller samma ersättningsnivå om en ny be­räkning skulle ha gjorts av antagandeinkomsten.

Nuvarande regelverk har utan tvivel nackdelar för vissa personer som arbetar deltid och har sjukersättning på deltid. Samtidigt är det inte självklart hur systemet kan förändras utan att skapa nya nackdelar. Regeringen vill kontinuerligt utveckla sjukförsäkringen för att öka den trygghet som den kan ge personer som genom sjukdom förhindras att arbeta. För närvarande är det inte aktuellt med någon förändring av hur sjukersättning beräknas.

Stockholm den 16 mars 2016

Annika Strandhäll