**IP 78 Omgång ett**

Herr talman,

Jag konstaterar återigen att Arbetsmarknadsministern är bra på att framhäva positiva effekter av en stark global och europeisk högkonjunktur. Att arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar är naturligt. Om det motsatta hade hänt i högkonjunktur hade det varit extremt illa.

Men trots högkonjunkturen befinner sig närmare en miljon människor idag i utanförskap och bidragsberoende. Det finns ca 130 områden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar.

Och som jag skriver i min interpellation – i september var arbetslösheten bland utrikes födda 22% medan den för inrikesfödda var under 4%. Detta är en extremt stor jobbklyfta som regeringen inte verkar ta på allvar. Och då ska man veta att en stor del av de nyanlända som kom till Sverige 2015 och 2016 ännu inte syns i statistiken. Ändå ser det så här illa ut – mitt i en högkonjunktur!

För oss moderater är den tudelade arbetsmarkaden vårt stora fokus i arbetsmarknadspolitiken. Vi vill börja med att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025. Och vi har en politik för detta!

Men regeringen däremot verkar helt sakna politik. Före valet var det 90-dagarsgarantin och traineejobben som skulle ta ned arbetslösheten. 90-dagarsgarantin verkar ha lagts i malpåse och traineejobben blev ju ett fiasko som lagts ned.

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

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 nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden kommer in, sitter de nöjda och låter högkonjunkturen hjälpligt dölja sina misslyckanden och sin passivitet. De slarvar bort högkonjunkturen och bäddar för mycket stora problem när konjunkturen vänder nedåt.

Herr talman,

Det är NU man borde göra kraftfulla reformer för att få fler nyanlända i arbete. Om vi inte lyckas bättre med detta i högkonjunktur kommer det att sluta mycket illa när konjunkturen vänder nedåt. Arbetslösheten kommer att stiga till besvärande nivåer, och statsfinanserna kommer att försvagas.

Moderaterna har förslag till omfattande reformer inom skolsystemet, exempelvis att förlänga skolplikten för elever som inte når gymnasiebehörighet, lovskola för att ge elever möjlighet att komma ikapp, inrättande av en ny yrkesskola för elever som snabbt vill lära sig ett yrke, samt öka antalet lärare som kan undervisa på SFI.

Tillsammans med resten av Alliansen har vi också presenterat en ny arbetsmarknadsreform, inträdesjobb. Den riktar sig till nyanlända och lågutbildade. Anställningsformen innebär arbete på 70% medan 30% av arbetstiden beräknas gå åt för att lära sig arbetet. Lönen ska uppgå till 70% av avtalsenlig ingångslön, och staten bjuder samtidigt på arbetsgivareavgiften. Anställningsformen är tidsbegränsad till tre år, och efter två år övergår den i en tillsvidareanställning.

Moderaterna vill även höja taket för RUT-avdrag eftersom vi ser att det minskat trösklarna till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Vi vill också förändra integrationspolitiken med krav på att delta i svenskundervisning och samhällsorientering och införa bidragstak som sänker trösklarna till arbetsmarknaden. Samtidigt sänker vi skatten på arbete.

Det är bara 10 månader kvar till valet och då kan svenska folket välja en mer handlingskraftig regering. Men Sverige har egentligen inte tid och råd att vänta i tio månader på viktiga reformer.

***Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför om hon och regeringen tänker fortsätta att passivt titta på när högkonjunkturen hjälpligt döljer underliggande problem, eller om hon kanske har något konkret att erbjuda för att hantera situationen?***

Herr talman,

Att bara skylla arbetsmarknadsläget på antalet nyanlända är väldigt defensivt. Det är inte bara nyanlända som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Även lågutbildade och personer med funktionshinder har det motigt.

Dessutom har den stora gruppen nyanländas påverkan på arbetsmarknaden bara börjat.

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.

Samtidigt vill jag påminna arbetsmarknadsministern om att i Tyskland har arbetslösheten sedan 2014 minskat från 5% till 3,7%. Tyskland är det land som jämte Sverige tagit emot flest asylsökande….

Att det stora mottagandet av asylsökande är problematiskt ur många aspekter vet vi vid det här laget. Men som regering kan man inte bara slå sig till ro och konstatera detta. ***Man måste agera!***

Gör vi inget nu bäddar vi för stora problem i framtiden. Både sociala och statsfinansiella. Många nyanlända har lång väg till arbetsmarknaden och om konjunkturen samtidigt vänder nedåt har vi stora problem framför oss kommande år för både arbetsmarknad och statsfinanser.

Vilken arbetsmarknadsminister som helst borde känna en stor och djup oro för framtiden och lägga all kraft på att hantera situationen. Men regeringen sitter i det närmaste helt passiv och låter högkonjunkturen hjälpligt dölja underliggande stora problem på svensk arbetsmarknad.

***Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om hon inte inser risken att många nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden i ett läge där konjunkturen samtidigt vänder nedåt? Vad tänker hon och regeringen göra då?***