Svar på fråga 2019/20:837 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)  
Personer med autism som hamnar i fattigdom

Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag tänker agera för att personer med autism inte ska hamna i fattigdom.

Av regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188) framgår att insatser med beslut om boende är av central betydelse för personer med funktionsnedsättning. I propositionen anges att frågan om hur enskilda som fått insatsen gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ska undgå att få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning bör ses över. Den fortsatta beredningen av denna fråga övervägs vidare.

De som är långvarigt sjuka och inte kan jobba har länge halkat efter ekonomiskt. Regeringen har därför stärkt den ekonomiska tryggheten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning genom höjt bostadstillägg, sänkt skatt och höjd garantiersättning.

Sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning har höjts i två steg under förra mandatperioden med sammanlagt 0,13 prisbasbelopp vilket motsvarar drygt 6 000 kr per år. Den inkomstrelaterade ersättningen har höjts från 64% till 64,7% av antagandeinkomsten. Skatten har sänkts för personer med sjuk- och aktivitetsersättning från 1 januari 2018. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning och har kostnader för sitt boende kan ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget har höjts från 1 januari 2018 genom att taket för maximal bostadskostnad som ersätts höjdes från 5 000 till 5 600 kr per månad samt att en andel av bostadskostnaden som ersätts under 5 000 kr höjdes. Vidare höjdes den skäliga levnadsnivån inom det särskilda bostadstillägget.

För mig är det självklart att sjukförsäkringen ska ge trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Det gläder mig att frågeställaren delar mitt engagemang i detta.

Stockholm den 5 februari 2020

Ardalan Shekarabi