**IP 76 Omgång ett**

Herr talman,

Arbetsmarknaden är en central fråga för varje välfärdsland. Det är starka företag och de som arbetar och betalar skatt som med sina skatter betalar ***all*** vår välfärd, vår trygghet och våra pensioner.

Sverige är ett litet exportberoende land och ingen regering råder över världskonjunkturen. Men varje regering har ett mycket stort ansvar att försöka motverka negativa effekter av en lågkonjunktur och att använda en högkonjunktur för att rusta Sverige inför nästa lågkonjunktur. Varje regering bör bedömas efter hur man lyckats med detta.

Under Alliansen hade vi först högkonjunktur och därefter en extremt djup lågkonjunktur och finanskris. Under de första åren med stark konjunktur pressades arbetslösheten tillbaka och statsfinanserna var starka med goda överskott. Viktiga reformer mot det stora utanförskapet genomfördes och vi stod väl rustade när finanskrisen slog till. Sverige klarade också finanskrisen bättre än de flesta andra länder och arbetslösheten höll sig trots allt på hanterbara nivåer. Vi fick mycket beröm från internationella bedömare när det gäller hanteringen av krisen.

Dagens regering tillträdde i en stark global högkonjunktur, som bara växt sig allt starkare. Arbetsmarknadsministern är också väldigt bra på att framhäva positiva effekter av denna högkonjunktur. Men att arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar är naturligt. Om det motsatta hade hänt i högkonjunktur hade det varit extremt illa.

Bilden är tyvärr inte alls så positiv som ministern ger sken av. Arbetslösheten har nämligen slutat att falla, trots högkonjunktur. Arbetsförmedlingens septemberrapport visade exempelvis för femte månaden i rad samma eller till och med något högre arbetslöshet än för ett år sedan. Samma sak bekräftas av SCB idag. Arbetslösheten ligger kvar på 6,7% och det är tydligt att arbetslösheten har slutat att falla. Faktum är att något fler är arbetslösa än föregående kvartal.

Även långtidsarbetslösheten är besvärande. I somras hade 147.000 varit långtidsarbetslösa i mer än ett år och 77.000 i mer än två år. Det var till och med en försämring mot året innan och det är skrämmande höga siffror för att vara mitt i en högkonjunktur.

Arbetsmarknadsministern låter även som om ungdomsarbetslösheten närmast har försvunnit. Men så är det inte. Enligt SCB är den totala arbetslösheten 6,7% och ungdomsarbetslösheten 14,6%, eller mer än dubbelt så hög. Och bland utrikesfödda unga har arbetslösheten ökat med 17% det senaste året.

Det allvarliga är att regeringen låter högkonjunkturen dölja sin egen passivitet. I stället för ta vara på högkonjunkturen och rusta Sverige och se till att de som står långt från arbetsmarknaden kommer in, sitter man nöjda och låter högkonjunkturen hjälpligt dölja sina misslyckanden. Inga viktiga framtidsreformer genomförs och i stället driver man en skattehöjarpolitik som gör det dyrare att driva företag, att anställa och att arbeta.

***Regeringen slarvar bort högkonjunkturen och bäddar för mycket stora problem när konjunkturen vänder nedåt.***

I min interpellation pekar jag på hur svag regeringens politik är. Sverige lyckas denna högkonjunktur mycket sämre än omvärlden. Uppgifter från Eurostat visar att Sverige sedan 2014 har lyckats betydligt sämre än EU-genomsnittet när det gäller att minska arbetslösheten.

När Alliansen lämnade regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det

gäller listan över lägst arbetslöshet, och arbetslösheten låg hela 2,3

procentenheter under EU-genomsnittet. I dag har Sverige halkat ned till en

femtondeplats och vår arbetslöshet är nu inte ens 1 procentenhet lägre än EU-genomsnittet. Regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet blir

alltmer avlägset.

Sanningen är att Socialdemokraternas stora valfråga kommit ikapp dem. Man har helt enkelt misslyckats med jobben. I en stark högkonjunktur kan man förvänta sig väldigt mycket mer än detta.

***Jag vill fråga arbetsmarknadsministern varför dagens regering lyckas så mycket sämre än omvärlden när det gäller att minska arbetslösheten denna högkonjunktur?***

**Omgång två**

Herr talman,

(Om hon nämner flyktingmottagandet)

I Tyskland har arbetslösheten sedan 2014 minskat från 5% till 3,7%. Tyskland är det land som jämte Sverige tagit emot flest asylsökande….

Många av de som kom som asylsökande 2015 och senare väntar fortfarande på besked och först efter ett beslut om uppehållstillstånd kan man börja i etableringsuppdraget. Detta gör att en stor del av de asylsökande ännu inte ens syns i statistiken.

Den höga långtidsarbetslösheten kan inte heller skyllas på de många nyanlända 2015 och 2016. Många väntar fortfarande på beslut om uppehållstillstånd och ingår inte i statistiken. För dem som hunnit in i etableringsuppdraget har ytterst få hunnit vara registrerat arbetslösa i ett år eller mera. Däremot är såklart dessa grupper ett stort orosmoln. Många har lång väg till arbetsmarknaden och om konjunkturen samtidigt vänder nedåt har vi stora problem framför oss kommande år för både arbetsmarknad och statsfinanser.

Trots högkonjunkturen har andelen i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan bara ökat marginellt sedan 2014, trots högkonjunktur. Och andelen personer som har ett jobb utan stöd/subventioner har inte ökat alls.

Vilken arbetsmarknadsminister som helst borde känna en stor och djup oro för framtiden.

***Min fråga till arbetsmarknadsministern är om hon inser risken att många nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden i ett läge där konjunkturen samtidigt vänder nedåt. Vad tänker regeringen göra då?***