|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr A2015/1690/A | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Arbetsmarknadsdepartementet** |
| Arbetsmarknadsministern |
| |  | | --- | |  | |

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:587 av Aron Modig (KD) Regeringens arbetslöshetsmål

Aron Modig har frågat mig avseende arbetslöshetsmålet, om jag och regeringen definierar arbetslöshet på något annat sätt än det som är internationellt gängse, nämligen antalet arbetslösa som andel av det totala antalet människor i arbetskraften (15–74 år).

Ett sysselsättningspolitiskt ramverk med ett tydligt mål är en viktig del för att nå resultat och styra den ekonomiska politiken. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet i Sverige är sedan länge bland de högsta i EU. Sverige har även goda förutsättningar att uppnå det ambitiösa målet om en sysselsättningsgrad på väl över 80 procent inom ramen för EU 2020. Samtidigt har arbetslösheten länge varit högre än i många jämförbara länder. Regeringen anser att den därmed bör kunna sänkas väsentligt och år 2020 vara lägst i EU.

Arbetslösheten ska minska genom att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ökar. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa. Kvinnors sysselsättning och arbetskraftsdeltagande måste öka.

Gällande definitionen på arbetslöshet avseende arbetslöshetsmålet är svaret att jobbmålet består av flera delar; arbetslöshet, sysselsättning och arbetade timmar och regeringen kommer nogsamt att följa utvecklingen inom samtliga dessa delar. Regeringens fokus är att få fler människor i arbete och inte på bättre statistik. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar är ett bra mått som alltid är relevant.

Stockholm den 5 juni 2015

Ylva Johansson