2)

Chart, line chart

Description automatically generated

3)

Den nominelle udvikling er overvejende stigende gennem hele perioden. En stigning fra 775 millioner kroner til ca. 1100 millioner kroner. Andelen af BNP er stigende fra 2009 til 2014. En stigning på 4,7 pct. point fra 45,1% til 49,8%. Yderligere stigende fra 2018 til 2019. Modsat ses et fald fra 2014 til 2018. Et fald fra 49,8% til 45%. Ekstra opmærksomhed skal tillægges året 2014, da andelen på 49,8% er den højeste i periodens levetid.

Den nominelle udvikling var som tidligere nævnt stødt stigende, dog har andelene større relative udsving end den nominelle udvikling. Dette kan forklares ved, at Y er vokset mere end den nominelle udvikling. Herved kan andelen både være faldende/stigende.

4)

Finansloven bliver vedtaget i 2012, hvilket kan være med til at påvirke de offentlige indtægter i positiv vækst, hvilket kan ses i form af den mest markante stigning fra 2012-2014. Finansloven i 2012 sørgede for skatte- og afgiftsstigninger på 5 milliarder kroner pga. afgifter på fedt, sukker cigaretter, **jf. s. 141 i STO, generelle omsætningsafgifter**.

Topskattegrænsen bliver forhøjet i 2014, som udsat fra 2011 med genopretningspakken. Dette medvirker til, at der kommer færre indtægter i statskassen, da alt andet lige, færre personer betaler topskat.

BNP er stigende over hele perioden fra 2009-2019. Den nominelle er faldende fra 2014-2015 og omtrent stagnerende mellem 2015-2016. Dette vil resultere i, at de offentlige indtægters andel af BNP vil falde, hvilket der observeres i figur 2.1.

… Evt. Skriv mere…

5)

Andele

Table

Description automatically generated

Det kan udledes, at størstedelen af statens indtægter kommer fra indkomstskatter. I perioden er andelen der udgøres af både afgifter og ejendoms/formueskat faldende. Modsat er andelen af indtægterne kommende fra indkomstskatter stigende gennem hele perioden.

VækstbidragTable

Description automatically generated

7)

- Forårspakken sænker skatterne, finansieres af afgiftsstigninger. Usikkerheden giver lavere forbrug, derfor større andel i indkomstskatterne, da dette trækker offentlig indtægt.

- 2010 Dagpengeperioden sænkes fra 4 til 2 år. Dette presser arbejdsløse tilbage hurtigere, derved højere skatteindkomster gennem hele perioden.

- Yderligere steg ledigheden, og i og med antallet af ledige stiger, træder de automatiske stabilisatorer i kraft. Overførselsindkomster er stadig skattepligtige, men samtidig bliver det dyrere at forbruge. Derved fald i afgifter og stigning i indkomstskatterne.

- 2011 tilbagetrækningsreformen mindsker efterlønsperioden, derved flere erhvervsaktive, der betaler skat.

- Fremrykkelse af offentlige investeringer i 2012, skaber direkte efterspørgsel på arbejdsmarkedet og giver enkelte brancher arbejdspladser. Det er samtidig med afgift stigninger på 5 milliarder kroner. Derfor højere skatteindtægter, samt indtægter fra afgifter.

- I 2014 er dansk økonomi ved at være gennem WS-krakket. Derfor ses en stigning i indkomstskatter, da virksomheder begynder at ansætte, hvilket presser lønningerne op.

- 2013 - man fjerner fedt og sukker afgift, og derfor mindre vækst i afgift

8)

En indtægt, der er meget konjunkturfølsom er indkomstskatterne. Alt efter konjunkturerne vokser eller falder basen. Dette ses blandt andet i stigende skatteindtægter gennem hele perioden jf. figur 2.1

9)

Afgifter på varer og tjenester har de sidste mange år været berørt af politiske incitamenter.

Tidligere udledtes det, at den var faldende gennem hele perioden. I samme periode er registreringsafgiften og energiafgifter lempet 2 gange. Yderligere er også en bilafgift sænket. Alt andet lige giver det billigere varer, men samtidig falder denne del af indtægterne for staten.