Svar på fråga 2021/22:288 av Magnus Persson (SD)
Tolktjänster

Magnus Persson har frågat mig om regeringen avser att utreda fler möjliga finansieringsmodeller i syfte att underlätta möjligheten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att få och behålla ett arbete.

Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en väl fungerande kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. En tolk kan bidra till detta.

Tolktjänst är en samhällsservice för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Tolktjänst ökar möjligheterna till delaktighet och inflytande i samhället genom att bidra till ömsesidig kommunikation, information och erfarenhetsutbyte mellan döva, hörselskadade och hörande människor. Tillgången till en väl fungerande tolktjänst är en fråga om mänskliga rättigheter men också en språkpolitisk och funktionshinderspolitisk fråga.

I juli 2020 tillsatte regeringen utredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (dir. 2020:79). Utredaren ska göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxen-döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7). Utredaren ska också ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten och lämna nödvändiga författningsförslag. Som framgår av direktiven till utredningen ska utredaren beakta förslag inom bl.a. regelstyrning och finansiering samt ansvarsfördelning mellan olika aktörer på området. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022. Därefter kommer utredarens förslag att beredas och regeringen ta ställning till eventuella behov av förändringar.

Stockholm den 10 november 2021

Eva Nordmark