Svar på fråga 2018/19:588 av Camilla Waltersson Grönvall (M)  
Den nya vårdskatten

Camilla Waltersson Grönvall har frågat socialministern vilka konkreta åtgärder ministern och regeringen avser att vidta för att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och privata vårdgivare avseende den nya vårdskatten.

Frågan har överlämnats till mig.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från juni 2018 tolkat mervärdes-skattelagens regler om undantag från skatteplikt för sjukvård mot bakgrund av EU-rätten. Som en följd av domen publicerade Skatteverket i oktober 2018 ett ställningstagande om skatteplikt vid uthyrning av personal inom vårdsektorn och beslutade att vänta med att tillämpa ställningstagandet till tid efter den 1 juli 2019.

Det finns ett särskilt ersättningssystem för kommuner och landsting för kostnader för mervärdesskatt i verksamheter som är undantagna från skatteplikt, t.ex. hälso- och sjukvård. När landsting utför hälso- och sjukvård i egen regi kan de söka statlig ersättning för faktiska kostnader för mervärdesskatt. När vården i stället bedrivs av privata utförare får landstinget en schablonersättning för den merkostnad som uppkommer som en följd av att den privata utföraren tar ut ett högre pris av landstingen för att kompensera sig för kostnader för mervärdesskatt. Systemets syfte är att kostnaden för mervärdesskatt inte ska påverka om landstinget väljer att utföra sjukvård i egen regi eller upphandla verksamheten från privata utförare.

För närvarande bereds inga förslag med anledning av förändringar i skatteplikt för viss sjukvårdspersonal men regeringen följer utvecklingen i denna fråga.

Stockholm den 7 maj 2019

Ardalan Shekarabi