|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr Fi2017/04293/E2 |
|  |  |

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

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:263 av Larry Söder (KD) Dynamiska effekter i budgeten

Larry Söder har frågat mig vad regeringen avser att göra för att säkerställa att negativa dynamiska effekter tydligt framgår och tas hänsyn till i statens budget.

Regeringen har i allt väsentligt beräknat effekter av ändrade skatteregler på samma sätt sedan budgetpropositionen för 1998. Regeringen gör dels konsekvensanalyser av enskilda förändringar av skattereglerna, dels en samlad bedömning av hur regeringens politik påverkar svensk ekonomi och de offentliga finanserna.

Detaljerade beräkningar av enskilda skatteförslag ligger till grund för redovisningen av reformernas offentligfinansiella effekter i budgetpropositionerna och ingår i bedömningen av politikens budgetkonsekvenser. Dessa beräkningar av skatteförändringar är i normalfallet statiska, vilket innebär att beräkningarna bortser från att hushållens och företagens beteende kan påverkas av skatteförändringen. Anledningen till att beteendeeffekter normalt sett inte beaktas är att det råder stor osäkerhet om i vilken utsträckning och hur snabbt företagens och hushållens beteende påverkas av olika skatteförändringar. Tidigare erfarenheter visar att man bör vara försiktig med att inkludera dynamiska effekter i budgetsammanhang. Regeringen beskriver istället de dynamiska effekterna av enskilda reformer i kvalitativa ordalag.

Undantag från de statiska beräkningarna kan göras om efterfrågad och utbjuden kvantitet förväntas ändras i betydande utsträckning. Ett område där betydande beteendeförändringar kan förväntas redan vid reglernas införande är vid ändringar av 3:12-reglerna. Det är orsaken till att regeringen beaktade beteendeförändringar vid beräkning av de offentligfinansiella effekterna i lagrådsremissen om förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag till skillnad mot Utredningen om översyn av 3:12-reglerna som hade en statisk beräkning av de offentlig finansiella effekterna.

I regeringens prognoser görs vidare en samlad bedömning av hur skatteförändringar påverkar den makroekonomiska utvecklingen avseende bl.a. BNP-tillväxten, arbetade timmar, sysselsättningen och inflationen. I regeringens prognos för det offentligfinansiella sparandet, som baseras på den makroekonomiska utvecklingen, beaktas således dynamiska effekter av ändrade skatteregler och reformer på utgiftssidan.

Stockholm den 22 november 2017

Magdalena Andersson