|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr S2016/00897/FS | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Socialdepartementet** |
| Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:757 av Cecilia Widegren (M) Regeringens svar på larmsignaler från hälso- och sjukvården

Cecilia Widegren har frågat mig vilka ytterligare konkreta och långsiktiga nationella strategiska åtgärder som jag och regeringen ska vidta med anledning av det ansträngda läget i delar av hälso- och sjukvården, för att underlätta vardagen för hälso- och sjukvårdens medarbetare och stärka patienten.

Hälso- och sjukvårdssystemets organisation och funktion är komplex materia. Problem måste angripas från flera olika håll. Med de insatser som regeringen från och med i år har kunnat påbörja lägger vi inom ramen för den s.k. Professionsmiljarden fokus på bl.a. en av de mest angelägna bakomliggande orsakerna till nuvarande situation – kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning inbegriper dels hälso- och sjukvårdens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och kompetens, men kan även ses ur ett bredare perspektiv. Frågor om hur tid och resurser kan frigöras genom att använda vårdens medarbetare på bästa möjliga sätt och bättre administrativa stöd och verktyg är fundamentala för en positiv utveckling av hälso- och sjukvården. Med mer tid över för patienterna menar jag att även tillgängligheten till vården förbättras.

Regeringen arbetar också med att ta om hand resultaten från flera strategiska utredningar som den tidigare regeringen tillsatte. Det handlar bl.a. om den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården som nyligen har lämnat har lämnat sitt slutbetänkande och utredningen om högspecialiserad vård. Om vi tillsammans med sjukvårdshuvudmännen ska kunna bidra till en mer robust och effektiv organisering av framtidens hälso- och sjukvård måste nya arbetssätt och strukturer utvecklas.

Det finns även behov av att fortsätta förbättra uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Som en följd av detta har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. I uppdraget ingår att göra årliga mätningar av väntetider inom hälso- och sjukvården och att analysera orsaker och konsekvenser av skillnader i tillgänglighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dessutom fått medel för att samordna uppföljningen och utvecklingen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Insatserna ska särskilt fokusera på att utveckla uppföljningen av tillgängligheten inom cancervården och primärvården.

Stockholm den 17 februari 2016

Gabriel Wikström