Svar på fråga 2020/21:702 av Hampus Hagman (KD)  
Mervärdesskattedirektivet och digitaliseringen

Hampus Hagman har frågat mig hur jag och regeringen agerar i EU för att modernisera mervärdesskattedirektivet så att inte digitaliseringen hålls tillbaka. Frågan är ställd mot bakgrund av att det skulle finnas en skillnad mellan e-tjänster och vanliga tjänster så att mervärdesskattesatsen skulle vara fyra gånger högre om tränare ger instruktioner på distans över nätet än om det sker i en träningslokal.

De nuvarande bestämmelserna i mervärdesskattelagen innebär att skattesatsen är 6 procent om någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet.

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2016 behandlat frågan om en tränares tillhandahållande innebär att utövaren ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet i mervärdesskattelagens mening. Enligt Skatteverket ska den tjänst som tränaren tillhandahåller i så fall utföras vid själva idrottsutövningen och avse träningsinstruktioner till den som utövar idrotten, t.ex. när en tränare hjälper besökarna på ett gym vid deras styrketräning. Även när en idrottstränare använder sig av internetbaserad kommunikation, t.ex. genom att ge träningsinstruktioner till en idrottsutövare som kan följa dennes övningar via en webb-kamera, kan det anses som idrottslig verksamhet om tränarens instruktioner ges till utövaren i realtid. Om instruktionerna är inspelade på film eller lämnas över i skriftlig form till utövaren anses tränaren dock inte tillhandahålla någon idrottstjänst.

Det är inte givet att problem försvinner genom en utvidgning av området som omfattas av en reducerad skattesats. Det kan i stället innebära att det uppstår nya gränsdragningsproblem. Man måste därför göra noggranna avvägningar när det gäller att utvidga tillämpningen för de reducerade skattesatserna.

Stockholm den 2 december 2020

Magdalena Andersson