|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr U2016/03860/SF | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Utbildningsdepartementet** |
| Gymnasie- och kunskapslyftsministern |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:9 av Tina Ghasemi (M) Höjning av fribeloppet

Tina Ghasemi har frågat mig om jag och regeringen kommer att återkomma med förslag på ytterligare en höjning alternativt ett avskaffande av fribeloppsgränsen för lånedelen av studiestödet.

Regeringen har under mandatperioden vidtagit åtgärder för att förbättra den studerandes ekonomi under studietiden. Den 1 januari 2015 höjdes studiemedlens totalbelopp i syfte att ge de studerande en bättre ekonomisk situation och förbättra deras möjligheter att fokusera på sina studier. En jämförelse med konsumentprisindex visar att studie­medlens allmänna köpkraft under 2015 var den högsta sedan studiemedelssystemet infördes 1965.

Dagens fribeloppsgräns inom studiemedelssystemet innebär att en studerande kan ha inkomster som uppgår till cirka 86 000 kronor per kalanderhalvår, vid 20 veckors heltidsstudier, och ändå få studiemedel med fullt belopp. Det är alltså möjligt att redan i dag ha relativt höga inkomster vid sidan av studiemedlen. Det är också endast ett fåtal studerande, uppskattningsvis omkring 2–3 procent av studiemedelstagarna, som har inkomster över fribeloppet.

Studiestödet prövas i dag mot den studerandes inkomst och ett totalt avskaffande av fribeloppsgränsen för lånedelen är en åtgärd som skulle ändra det statligt finansierade studiemedelssystemet i grunden.

Regeringen anser vidare att en höjning av nuvarande fribeloppsgräns skulle påverka incitamenten för de studerande att koncentrera sig på studier i stället för arbete.

Stockholm den 20 september 2016

Anna Ekström