Svar på fråga 2018/19:413 av Hans Hoff (S)
Ansvar för 20 000 bortglömda

Hans Hoff har frågat mig vad regeringen avser att göra för att tydliggöra ansvaret för den grupp människor i samhället som ”hamnar mellan stolarna” i gränslandet mellan sjukskrivning och arbete.

Hans Hoffs hänvisar i sin fråga till att 20 000 personer i Sverige bedöms att inte vara redo för arbetslivsinriktad rehabilitering, men samtidigt genom aktivering i lägre omfattning bedöms kunna förbättra sin hälsa och närma sig arbete eller studier på sikt. Hans Hoff beskriver hur Samordningsförbundet i Halland under 2018 finansierade insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och som behöver en komma-igång-aktivitet, men att det trots goda resultat blev svårt att implementera som en permanent insats.

Samordningsförbunden är en arena där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting kan mötas och arbeta tillsammans för att individer ska få det stöd och den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen består av individer med medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från flera aktörer. Förbunden bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet utan finansierar insatser som parterna ansvarar för. Förbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Idag finns det 83 samordningsförbund där 260 av Sveriges 290 kommuner ingår i något förbund.

Det är angeläget att rusta människor som står utanför arbetsmarknaden och har behov av samordnade insatser för att förbättra eller återfå arbetsförmåga. Samordningsförbunden har en unik möjlighet att främja sådana insatser. Regeringen har ökat de statliga medlen till samordningsförbunden för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning.

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget genomförs i tre delar och den första delen, samordningsförbundens organisering och verksamhet, har nyligen redovisats. I rapporten pekar ISF på att det kan vara svårt att få medlemmarna i ett förbund att ta över insatser när förbundets finansiering upphör. Det bedöms framförallt gälla insatser som befinner sig i gränslandet mellan parternas ordinarie uppdrag. Om inte förbundet fortsätter att finansiera dessa projekt finns, enligt ISF, en risk att de läggs ner och att investeringar i metodutveckling och individinsatser inte tas tillvara. ISF anser därför att det är viktigt att säkerställa att det finns en långsiktig finansiering av framgångsrika insatser och att berörda parter behöver behandla frågan om vilka möjliga vägar som finns för att uppnå en långsiktig finansiering.

Jag delar ISF:s bedömning vad gäller vikten av att berörda samverkansparter arbetar för att uppnå en långsiktig lösning för framgångsrika insatser.

Stockholm den 27 mars 2019

Annika Strandhäll