**Anf IP 78 och 81**

Inledning:

Herr talman

Svaren från finansministern i dagens interpellationsdebatter är uppseendeväckande. Maken till svartmålning av Sverige är svår att hitta.

**Finansministern säger att sysselsättningen i Sverige har minskat** menverkar ha missat att det är över 340 000 fler människor som arbetar idag än 2006. Sverige har högst sysselsättningsgrad i hela EU, och trots den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet ligger sysselsättningsgraden högre än 2006, vilket Riksbanken visade tydligt vid finansutskottets utfrågning tidigare idag. Riksbankschefen Stefan Ingves konstaterade att Sverige stärkt sin ställning gentemot andra länder sedan 2006, och dragit ifrån exempelvis USA och Storbritannien och resten av EU.

**I debatten påstår Socialdemokraterna också ofta att utanförskapet har ökat.** Men när Alliansen tillträdde 2006 var det drygt 1 000.000 människor som försörjdes av sociala ersättningar eller bidrag. 2012 var det ca 800 000. Enligt SCB är nivåerna de senaste tre åren de lägsta sedan mätningarna började göras 1990.

**Man påstår också ofta att fler människor har osäkra anställningar och deltidsjobb.** Fast så är det ju inte. Enligt Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har andelen anställda på arbetsmarknaden med tidsbegränsad anställning eller deltidsanställning inte ökat under Alliansens regeringstid utan snarare minskat något. Jag överlämnar härmed denna RUT-rapport till finansministern för förhoppningsvis givande läsning.

Finansministern hävdar att Alliansen sänkt skatterna ”för mycket” och att detta urholkat statsfinanserna. Men det är inte en korrekt bild. Hon borde veta att trots stora skattesänkningar har både stat, kommuner och landsting fått kraftigt ökande skatteintäkter. Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i en rapport att välfärden aldrig haft så stora resurser som idag, även när man räknar bort ökade priser, stigande löner och ökande behov till följd av den demografiska utvecklingen.

**Finansministern säger också att Alliansen har skapat underskott i statens finanser.** Men hon borde veta att Sverige är det enda landet i hela EU som väntas minska sin statsskuld i andel av BNP mellan åren 2006 och 2014, och att vi ligger bland de bästa i EU när det gäller starka statsfinanser? Problemet är att hennes egen regering nu överger överskottsmålet och försvagar Sveriges ekonomi.

I ett tidigare interpellationssvar påstods även att **antalet utbildningsplatser har minskat**. Men enligt riksdagens utredningstjänst är andelen vuxna (18-64 år) som är i studier på högskola, vuxenutbildning eller eftergymnasiala utbildningar större idag än 2006. Finansministern svarade tidigare också att ”nedskärningarna inom högskolan stoppas”. Jag undrar vilka nedskärningar hon menar? År 2006 fanns det 283.000 platser i högskolan. I år är platserna över 300.000, alltså 20.000 fler. På vilket sätt är en ökning med 20.000 platser en nedskärning?

Jag upprepar det som sagts tidigare under debatten – före valet sa Socialdemokraterna en sak och efter valet gör man en annan. Före valet hette det att man inför varje beslut skulle kräva besked av varje statsråd och varje myndighetschef om ett beslut innebär fler jobb eller ej. Efter valet försvann denna linje snabbt, och redan i regeringsförklaringen var det storstilade löftet borta. I stället tog regeringen beslut om att SCB inte ens skulle fortsätta följa sysselsättningen i sin statistik. Tycker verkligen finansministern att det är en klok linje om man vill verka för ett Sverige där jobben växer till?

Faktum kvarstår – Sverige har en stark ekonomisk ställning efter åtta år med Alliansen. 340.000 fler jobbar, tack vare våra reformer. Att den nya regeringen förstör en del av dessa jobbskapande reformer utan att ens räkna på sysselsättningseffekterna är ytterst allvarligt.

Avslutning:

Herr talman.

Det har varit flera intressanta debatter med finansministern idag och jag tackar för tillfället att få diskutera den kanske viktigaste frågan för Sveriges framtid, för välfärden, pensionerna och samhällets ekonomi. Nämligen jobben.

Alliansen hade fokus på riktiga jobb och sysselsättningens utveckling. Vi visade att sänkta skatter ökar arbetsgivarnas intresse att anställa och ökar samtidigt utbudet av arbetskraft. Detta bidrog till att skapa 340.000 riktiga jobb när de flesta länder i vår omvärld gick andra vägen och förlorade massor av jobb under krisåren.

Efter regeringsskiftet ser vi nu en tendens till något annat, där arbetslöshetssiffrorna är viktigast. Dessa siffror kan lätt friseras genom att mäta fel saker. Om man minskar arbetskraften minskar man också arbetslösheten. Men det ger inga nya jobb som skapar ökade skatteintäkter. Fram till 2006 var en minskning av arbetskraften den prioriterade åtgärden för Socialdemokraterna. 140 personer om dagens förtidspensionerades bort från arbetslöshetsstatistiken. Samhällets kostnader ökade lavinartat, samtidigt som det inte blev fler i arbete. Den ekvationen gick inte ihop, och den tvingade Alliansregeringen att göra kraftfulla reformer.

Nu ser vi återigen en tendens till samma synsätt, nämligen att statistiken blir viktigare än verkligheten. Jag vädjar till finansministern att inte gå i denna fälla. Jobben är det viktiga, inte att dölja arbetslöshet. Jag och mina allianskolleger kommer att fortsätta hålla ögonen på hur regeringen hanterar detta viktiga område.