Kirjallinen kysymys

ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä ja harmaan talouden torjunnasta

Eduskunnan puhemiehelle

Viime päivinä julkisuudessa on noussut esiin vakavia ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttötapauksia, muun muassa Meyerin Turun telakan alihankintaketjuissa ja siivousalan yritys SOL:n toiminnassa. Tapaukset osoittavat, että Suomen työmarkkinoilla esiintyy edelleen vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat työntekijöiden oikeudet ja rehellisten yritysten toimintaedellytykset. Harmaa talous ja työelämän rikkomukset aiheuttavat vuosittain merkittäviä verotulojen menetyksiä ja heikentävät laillisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa sekä heikentävät työntekijöiden oikeuksia ja asemaa.

Hyväksikäytön kohteeksi joutuvat työntekijät ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa. Tämä tekee heistä alttiita työelämän rikkomuksille ja vaikeuttaa avun hakemista. Kyse ei ole vain työmarkkinoiden toimivuudesta, vaan myös ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja oikeudenmukaiseen työelämään.

Ammattiliittojen rooli väärinkäytösten paljastamisessa on keskeinen, mutta hallitus on samanaikaisesti heikentämässä ammattiliittojen asemaa. Esimerkiksi ammattiliittojen kanneoikeus parantaisi merkittävästi mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin, erityisesti tilanteissa, joissa yksittäinen työntekijä ei uskalla tuoda asiaansa esiin omalla nimellään.

Lisäksi työehtosopimusten yleissitovuudella on keskeinen rooli suomalaisen työelämän vakauden ja reilun kilpailun turvaamisessa. Yleissitovuus takaa sen, että tietyt vähimmäisehdot koskevat kaikkia alan työnantajia, mikä estää työehtojen polkemisen ja suojaa työntekijöitä hyväksikäytöltä. Sen heikentäminen lisäisi riskiä epäterveestä kilpailusta ja työehtojen rapautumisesta.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ja harmaan talouden torjumiseksi tarvitaan konkreettisia lainsäädäntötoimia, kuten alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen kanneoikeuden säätäminen.

Lisäksi vuoden 2026 alussa voimaan tuleva aluehallintouudistus, jossa perustetaan valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, keskittää valvontatehtäviä ja muuttaa aluehallintovirastojen rakenteita. On tärkeää varmistaa, ettei valvonta heikkene muutoksen yhteydessä, erityisesti pitkissä ja vaikeasti valvottavissa alihankintaketjuissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo toteuttaa harmaan talouden ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi, ja

aikooko hallitus varmistaa, että aluehallintouudistuksen yhteydessä valvonta ei heikkene, vaan säilyy tehokkaana ja kattavana koko maassa ja

miten hallitus aikoo edistää työvoiman hyväksikäytön tunnistamista ja hyväksikäytön uhrien mahdollisuuksia nostaa esille väärinkäytöksiä?

Helsingissä 29.9.2025

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Juha Viitala, sd