Svar på fråga 2023/24:325 av Åsa Eriksson (S)  
Anslagen för placerade barn

Åsa Eriksson har frågat finansministern om statsrådet och regeringen har några planer på att ändra regelverket för ersättningar till kommuner för bl.a. asylsökande barn. Frågan har överlämnats till mig.

Syftet med de generella statsbidragen och det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar, trots skillnader i strukturella förutsättningar. Systemet ersätter inte kommunerna för faktiska kostnader, så även om utjämningen är långtgående kan det, som frågeställaren beskriver, uppstå utmaningar särskilt i mindre kommuner, t.ex. vid kostsamma placeringar. Den pågående parlamentariska Utjämningskommittén har i uppdrag att se över utjämningssystemet, bl.a. om det i tillräcklig grad kompenserar för socioekonomiska faktorer. Det är viktigt att utjämningssystemet utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Under senare år har kostnaderna för den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna ökat.

Kommunsektorns ekonomiska situation förväntas vara utmanande de närmaste åren. För att undvika att den kortsiktiga prisutvecklingen ska leda till neddragningar inom skola, vård och omsorg föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning av de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor och ytterligare cirka 6 miljarder kronor i riktade satsningar till kommunsektorn.

När det gäller asylsökande elever betalas ersättning ut till kommuner för bl.a. förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grundskola och gymnasieskola av Migrationsverket i form av schablonersättningar. Schablonersättningen för asylsökande elevers skolgång höjdes med 50 procent 2016 har därefter årligen justerats med ett inflationsindex fram till och med 2019.

Det är som alltid en avvägning mellan ett ersättningssystem som är så enkelt och transparent som möjligt och ett system som också är träffsäkert och effektivt. Schablonersättningar är till sin natur en konstruktion där effekten ibland kan bli mindre träffsäker i det enskilda fallet, samtidigt som syftet är att ersättning överlag ska betalas ut för de beräknade genomsnittliga kostnaderna.

Utöver schablonersättningen får ersättning även betalas ut bl.a. för extra kostnader för ett barn i förskola eller en elev med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning. Därutöver får kommunerna bl.a. en schablonersättning för mottagandet av ensamkommande barn.

Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska en person vara folkbokförd där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, dvs. där personen är bosatt. Detta gäller även vid en familjehemsplacering.

Regeringen ser för tillfället inget behov av att se över regelverket för ersättning till kommunerna.

Stockholm den 6 december 2023

Erik Slottner