Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv

November 2019

**Underskattade skatter 2019**

Genom att fråga människor hur hårt de tror att en vanlig lön beskattas, och sedan jämföra resultatet med verkligheten, har Svenskt Näringsliv tagit reda på om skatterna på arbete underskattas eller inte.

Resultatet visar att tre fjärdedelar underskattar skatterna på arbete.

**Undersökningen**

I en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv under oktober ställdes följande fråga till 1000 slumpvis utvalda personer:

*”Ungefär hur många procent tror du att stat, kommun och landsting sammanlagt tar in i skatt för varje hundralapp som en vanlig löntagare får i lön?”*

**Resultatet**

Resultatet visar bland annat att:

* Tre av fyra underskattar skatterna på arbete.
* Tre av fyra tror att skatterna på arbete är mindre än 40 procent.
* Mindre än var tionde (8 procent) vet hur höga skatterna på arbete är.
* 17 procent överskattar skatterna på arbete.

Diagram 1. Uppfattningar om skatter på arbete vid en vanlig lön.

Källa: Undersökning av Svenskt Näringsliv, 2019-10-14 - 2019-10-28, N=1000.

**Skatterna på en vanlig lön**

Tabell 1 redovisar skatterna på en lön på 34 000 kronor i månaden (genomsnittet i Sverige). Ovanpå lönen ligger arbetsgivaravgiften med 31,42 procent.[[1]](#footnote-1) Arbetsgivare betalar också in kommunal inkomstskatt på lönen. Skatterna minskas dock av grundavdraget och jobbskatteavdraget. I tabellen visas samtliga dessa delar förutom grundavdraget, som dock ingår i beräkningen. Summan av skatterna blir 19 102 kr, vilket är 43 procent av arbetskostnaden (lön och arbetsgivaravgift). Konsumtionsskatter ingår inte i beräkningen (om de inkluderas utgör skatterna 53 % av arbetskostnaden).

Tabell 1. Skatter på arbete vid en genomsnittlig lön

|  |  |
| --- | --- |
| Månadsinkomst | 34 000 |
| *Skatter på arbete, direkta* |  |
| Statlig skatt | 0 |
| Kommunalskatt inkl. landsting och kyrkoavgift (32,08%) | 10 941 |
| Jobbskatteavdrag | 2522 |
| *Skatter på arbete, indirekta* |  |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 10 683 |
| Summa skatter | **19 102** |
|  |  |
| Skatt på arbete som andel av lönekostnaden (direkta+indirekta) | **43%** |
|  |  |

Källa: SCB genom Ekonomifakta.se

**Slutsatser**

Nästan var tredje svarande (32 procent) tror att de sammanlagda skatterna på en vanlig lön är i intervallet 31–35 procent. Eftersom kommunalskattesatserna ligger inom detta intervall för de allra flesta har det sannolikt påverkat svaren. Frågan skulle kunna uppfattas som att den bara omfattar den direkta skatten på arbete (kommunalskatt). Å andra sidan är det tydligt i frågan att den handlar om de *sammanlagda* skatterna som tas ut på en vanlig lön, vilket talar emot denna tolkning. Det är däremot troligt att många respondenter underskattar skatterna på arbete genom att de inte känner till förekomsten av och/eller omfattningen av arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften ligger ”ovanpå” den anställdes lön och dras inte av från lönen, utan betalas in av arbetsgivaren utöver lönen, oftast utan att den anställde ser det i lönespecifikationen. Det kan dessutom vara svårt för människor att beräkna den totala andelen skatt eftersom det kräver att man lägger ihop de olika skatterna och ställer dem i relation till hela arbetskostnaden. Sannolikt förekommer olika tolkningar av frågan bland respondenterna.

Unga respondenter (16–25 år) underskattar skatterna mer än hela gruppen och äldre personer (över 46 år) underskattar skatterna mindre än hela gruppen. Om ökad ålder för med sig ökad kunskap om skattereglerna (vilket är troligt, då unga inte alltid betalar skatt eller betalar mycket lite) ger detta faktum stöd åt tolkningen att respondenterna i stort har uppfattat frågan rätt men inte känner till skattereglerna fullt ut.

Resultaten tyder också på att många inte känner till omfattningen av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Jobbskatteavdraget är också dolt för de flesta (visas inte på lönebeskedet) men är betydligt mindre omfattande än arbetsgivaravgiften i kronor räknat. Arbetsgivaravgifterna är mer än fyra gånger så omfattande som jobbskatteavdraget i detta fall.

Om skattebetalarna inte känner till den fulla omfattningen av de skattekostnader som ligger på den egna lönen är inte skattepolitiken transparent. Detta kan få konsekvenser för de val som människor gör samt för legitimiteten och i förlängningen för det demokratiska ansvarsutkrävandet i politiken. Om man inte vet vad man betalar är det svårt att ställa det i relation till vad man ”får” eller ska förvänta sig av det offentliga i termer av tjänster, transfereringar och grundläggande statliga funktioner.

1. Även om delar av denna avgift har kopplingar till förmåner har den enskilt största delen inte det. Det finns också tak för förmånerna samt ytterligare villkor för att sedan kunna ta del av förmånerna (sjukskrivning, arbetssökande osv). Arbetsgivaravgiften är därmed en skatt som har vissa indirekta kopplingar till vissa förmåner. [↑](#footnote-ref-1)