**Beräkningar av vinsten för det offentliga av att en individ går från bidrag till arbete**

Den övergripande frågeställningen är vad det offentliga tjänar på att *en* individ går från någon form bidragsförsörjning till arbete.

Frågeställningen preciseras till att gälla hela offentliga sektorn, inte bara staten och vi har inget intresse av att dela upp effekterna mellan stat och kommun.

I grunden torde det vara en enkel mekanisk beräkning men som är beroende av många antaganden:

Offentliga sektorns vinst = bidraget (netto i de fall skatt tas ut) + inkomstskatt på lönen + arbetsgivaravgift på lönen.

Möjligen skall man också ta hänsyn till en viss ökning av momsen i de fall då nettoinkomsten ökar, viket också görs nedan. Enklast genom att anta att hela ökningen av nettoinkomst konsumeras på en genomsnittlig varukorg (här kan man använda samma beräkning som Skattebetalarna när de räknar ut ”Skattefridagen”).

Hänsyn tas inte till dynamiska effekter som att den ökade efterfrågan ger ökad arbetsmängd åt andra. Eller att sannolikheten att bli kvar i arbetslöshet ökar med tiden man varit arbetslös.

Notera att det för de mekaniska beräkningarna inte handlar om genomsnittliga beräkningar för olika grupper av befolkningen, utan endast beräkningar av typexempel. För att kunna göra dessa beräkningar måste vi förstås göra preciserade antaganden om varje exempel.

Nedan preciseras dessa antaganden i tre exempel och beräkningarna redovisas i tabellformat.

Frågan är om man istället kan göra dessa beräkningar i Facit och då få mer generella svar.

1. Individ går från försörjningsstöd till arbete

Vi anar en ensam individ för att slippa räkna på hushållseffekter. Personen har ingen inkomst utan lever helt på försörjningsstöd. Detta fungerar så att individen garanteras en minilevnadsstandard efter att ett antal utgifter betalats, exempelvis hyra. Riksnormen för försörjningsstöd för en ensamstående per månad är knappt 3000 kronor (alltså det kan skall leva på när vissa grundläggande utgifter betalats). Antag till detta en hyra om 5000 kr. Försörjningsstödet för den här personen uppgår därmed till 8000 kronor i månaden.

Antag sedan att den här personen får ett arbete inom detaljhandeln. Ingångslönerna där är ca 20 000 kr (ekonomifakta).

Resultaten sammanfattas i tabellen nedan.



I ”Läge 1” har individen socialbidrag. Totalt 8000 varav 5000 är för hyran. Detta innebär att 3000 kan läggas på konsumtion och i genomsnitt betalas 21 % i indirekt skatt på konsumtion (Skattebetalarnas förening). Detta ger en nettokostnad för den offentliga sektorn om 7370 kronor per månad. I ”Läge 2” har individen ett arbete. På lönen 20 000 betalas 4200 kr i inkomstskatt (genomsnittlig kommunalskatt om 32:12) och 6400 i arbetsgivaravgift. De indirekta skatterna kommer att uppgå till 3318 kronor (man betalar moms även på hyran). Detta innebär att den offentliga sektorn tjänar 13 918kr per månad i detta fall. Skillnaden mellan ”Läge 1” och ”Läge 2” är 21 288 kronor per månad eller 255 000 kronor per år.

Notera att detta är en statisk beräkning. Över tid blir effekterna sannolikt inte linjära framskrivningar av detta. Till exempel är det så att risken för fortsatt arbetslöshet ökar ju längre individen är frånvarande. Dessutom skall man vara medveten om att arbetsgivaravgiften i någon mån ger framtida förmåner i form av pension, högre sjukersättning och så vidare. Även om nettovinsten för den offentliga sektorn per månad i det aktuella läget är ca 21 000 kronor kommer en del av den vinsten i framtiden att användas för pensionsbetalningar eller sjukpenning med mera.

1. Individ som går från A-kassa till jobb

A-kassereglerna sätter ett tak på ersättningen till max 760 kr/dag efter 100 dagar. Dock max 80 % av lönen upp till taket. Efter 200 dagar uppgår A-kassan till 70 % av lönen, dock max till ovan nämnda 760 kr. Om vi antar att personen varit arbetslös mer än 200 dagar och att lönen innan arbetslösheten var 20 000 kommer A-kassan att uppgå till 14 000 i månaden.

Detta ger en årsinkomst om 168 000 vilket ger en skatt om 30 000 kronor och 138 000 kronor efter skatt (genomsnittlig kommunalskatt om 32,12).

Antag på motsvarande sätt som ovan att individen får ett jobb med 20 000 konor i lön.



Effekterna blir som i tabellen ovan, logiken är densamma som i fall 1 ovan. I ”Läge 1” är individen arbetslös. En A-kassa om 14 000 ger en inkomstskatt om 2500 (fortfarande genomsnittlig kommunalskatt) och om hela nettoinkomsten konsumeras (fortfarande en genomsnittlig indirekt beskattning om 21 %) blir de indirekta skatterna 2415 kronor. Nettokostnaden för den offentliga sektorn blir 9085 kr. När individen får ett jobb (”Läge 2”) blir effekterna förstås exakt de samma som i exempel ett ovan. Skillnaden för den offentliga sektorn mellan arbetslöshet och arbete i detta fall uppgår till 23003 kronor eller 276 000 kronor per år.

Samma reservationer gäller förstås i detta fall som i fallet ovan.

1. Individ som går från ”Jobb och utvecklingsgarantin” till arbete.

Detta är ett arbetsmarknadspolitiskt program då individen får aktivitetsersättning som i sin tur baseras på reglerna för A-kassan. Jobb och utvecklingsgarantin sätts in efter en längre period av arbetslöshet och då är A-kassan som högst 760 kronor per dag. Så för de enkla mekaniska beräkningarna torde det bli samma siffror att utgå ifrån som i 2 ovan.