|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr S2014/3228/SF | |
|  |  | |

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

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand (S) Beräkning av antagandeinkomst

Johan Löfstrand har frågat mig om beräkning av antagandeinkomst och om undertecknad och regeringen tänker föreslå några förändringar.

Som Johan Löfstrand konstaterar, baseras inkomstrelaterad sjukersätt­ning och aktivitetsersättning på en så kallad antagandeinkomst. Den inledningsvis fastställda antagandeinkomsten används även i de fall en försäkrad som uppbär partiell sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas högre grad av ersättning, exempelvis från en fjärdedels till halv sjuk­ersätt­ning. Detsamma gäller om en försäkrad blir förbättrad och får lägre grad av ersättning. Effekten av dessa regler är att vissa personer får högre ersättning och att vissa får lägre, jämfört med om det skulle fastställas en ny antagandeinkomst i samband med att ersättningsgraden ändras. En änd­­ring av regelverket så att en ny antagandeinkomst istället fastställs i samband med att ersättningsgraden ändras, skulle alltså både kunna ge personer lägre eller högre ersättning jämfört med vad som gäller med nuvarande regelverk. I Försäkringskassans rapport (dnr 5544-2012) fram­kommer bl.a. att nästan hälften (48 procent) i den undersökta popula­tionen skulle fått lägre eller samma ersättningsnivå om en ny beräkning skulle ha gjorts av antagandeinkomsten.

Regeringens bedömning är att nuvarande lösning sammantaget medför rimliga resultat, varför det för närvarande inte är aktuellt med förslag om regeländringar på detta område.

Stockholm den 9 april 2014

Ulf Kristersson