Svar på fråga 2021/22:981 av Magnus Persson (SD)
Arbetshjälpmedel

Magnus Persson har frågat arbetsmarknads- och jämställdhetsministern om ministern tänker ta initiativ för att förbättra situationen gällande arbetshjälpmedel för funktionsnedsatta.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Arbetshjälpmedel fyller en viktig funktion för att personer med funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna arbeta. Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel och anpassningsåtgärder delas mellan regioner, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarna och Försäkringskassan. Ansvaret är uppdelat så att regionerna genom hälso- och sjukvården ansvarar för hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver för sin dagliga livsföring och för vård och behandling. Arbetsförmedlingen svarar för bidrag till arbetshjälpmedel och liknande som behövs för att en arbetslös person ska kunna få och utföra ett arbete. Arbetsförmedlingen ansvarar även för samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen liksom för samverkan med andra aktörer i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Försäkringskassan svarar för kostnader för arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som redan har en anställning eller som är etablerade på arbetsmarknaden. I de fall ett hjälpmedel inte är särskilt anpassade för arbetet kan det inte ligga till grund för bidrag för arbetshjälpmedel från Försäkringskassan och detsamma gäller om behovet beror på något i arbetsmiljön som arbetsgivaren ansvarar för. Försäkringskassan gör en bedömning i varje enskilt fall och utgår från gällande regelverk och praxis.

FunkA-utredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 2012:92) en förflyttning av myndighetsansvaret för arbetshjälpmedel för förvärvsarbetande från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen delade FunkA-utredningens bedömning att Arbetsförmedlingen bör få ett helhetsansvar för arbetshjälpmedel men konstaterade samtidigt att vidare utredning är nödvändig (SOU 2015:21). Anledningen är att det i remissbehandlingen av FunkA-utredningens betänkande framkom att de rättsliga förutsättningarna för förslaget behöver utredas vidare eftersom möjligheten att överklaga beslut om arbetshjälpmedel till domstol endast finns för beslut där Försäkringskassan är beslutsfattare.

Regeringen anser att den som är i behov av arbetshjälpmedel ska ha rätt till ett bra arbetsliv och att regelverk och ansvarsfördelning mellan aktörer ska ge förutsättningar för det. Arbetsförmedlingen har bl.a. i uppdrag att säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning dels för att matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga, dels för att få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att långsiktigt kunna höja arbetsförmågan. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen säkerställer att målgruppen får det stöd som den är i behov av. I syfte att Arbetsförmedlingen ska ha metoder och arbetssätt som åstadkommer väl fungerande bedömningar avseende förekomsten av funktionsnedsättning samt dess påverkan på personers förutsättningar att få eller behålla ett arbete, uppdrogs Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för 2021 att analysera processen och tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt rutinerna för kodningen. I detta uppdrag ingår att analysera förutsättningarna för att göra bedömningar tidigt vid arbetslöshet, vilka underlag som bör ligga till grund för bedömningen samt hur väl interna rutiner efterlevs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åtgärda identifierade brister. Uppdraget ska redovisas den 28 februari i år.

Regeringen fortsätter att noga följa utvecklingen av det delade ansvaret mellan aktörer gällande arbetshjälpmedel.

Stockholm den 11 februari 2022

Ardalan Shekarabi