|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr Fi2017/01728/BATOT |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Finansdepartementet** |
| Finansministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1213 av Anette Åkesson (M) Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten

Anette Åkesson har frågat mig om jag är beredd att i arbetet med den svenska statsbudgeten agera utifrån samma synsätt som jag redovisat inför förhandlingen av EU-budgeten när det gäller skattehöjningar och vikten av prioriteringar av offentliga åtaganden.

Låt mig först instämma i Anette Åkessons åsikt att det är en styrka att vi är överens om regeringens ståndpunkter inför förhandlingarna om EU:s nya budgetram. Med det sagt vill jag framhålla att det är stor skillnad på EU-budgeten och den svenska statsbudgeten.

Varje euro som spenderas via EU:s budget ska ha ett tydligt EU-mervärde, exempelvis med koppling till den inre marknadens funktion. När Storbritannien lämnar unionen försvinner en stor finansiär till EU:s budget. Det kommer att innebära stora konsekvenser för de kommande förhandlingarna om en ny EU-budget. Istället för att försöka hantera EU:s problem med ökade resurser måste medlemsstaterna komma överens om strukturella och långsiktiga samarbetsformer som löser problemen.

Den skatt som betalas i Sverige går till att finansiera och underhålla ett fungerande samhällssystem och en effektiv offentlig sektor. Sverige är en välfungerande välfärdsstat där alla har rätt till utbildning, sjukvård och ekonomiskt stöd. Vår tids utmaningar går inte att lösa genom borgerlig politik med nedskärning i vår gemensamma välfärd, ofinansierade skattesänkningar eller privatiseringar. De kan bara lösas genom att bygga samhället starkare och hålla ihop vårt land.

Stockholm den 18 april 2017

Magdalena Andersson