|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr S2017/03932/FS |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Socialdepartementet** |
| Socialförsäkringsministern |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M) Språkkrav på hälso- och sjukvården

Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av huruvida en hårdare skärpning än i andra länder av de språkliga kraven på läkare och tandläkare i Sverige kan komma att leda till risk för att vårdenheter tvingas stänga, och vilka nya konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkra kompetensförsörjningen av läkare och tandläkare i Sverige.

I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet tydliggjordes möjligheten för medlemsstaterna att ställa krav på kunskaper i svenska språket hos hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade inom EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att det är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att det ställs krav på språkkunskaper i svenska, danska eller norska språket. Kravet på språkkunskaper framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården, som trädde i kraft den 15 juli 2016.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs och att ha en fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för en fungerande vård som ges efter behov. Jag går nedan igenom en del av de åtgärder som regeringen vidtagit för att förbättra kompetensförsörjningen i vården.

Regeringen har under mandatperioden kraftigt stärkt Socialstyrelsens resurser för validering av utländska hälso- och sjukvårdsutbildningar för att de som kommer till Sverige med värdefull kompetens från vården i andra länder snabbare ska kunna börja arbeta och bidra i den svenska vården. År 2016 tillfördes Socialstyrelsen 75 miljoner kronor för att effektivisera valideringsprocessen och för 2017 har Socialstyrelsen tillförts ytterligare 47 miljoner kronor. Regeringen avser även att avsätta 42 miljoner kronor årligen från 2018 för detta ändamål. Enligt nya uppgifter från Socialstyrelsen handlägger myndigheten just nu ärenden som inkom i januari 2017, vilket innebär att myndigheten klarar målet om två månader från att ansökan inkommer till att handläggningen påbörjas. Detta kan jämföras med december 2015, när det gick 16 månader från det att ansökan inkom till att handläggning påbörjades.

Regeringen avsätter även en miljard kronor årligen, den så kallade professionsmiljarden, för att stärka och stimulera landstingens arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Vidare kommer regeringen föreslå att ytterligare två miljarder kronor tillförs från och med 2018 för att stärka arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt. Därutöver har regeringen gett ett flertal uppdrag till statliga myndigheter relaterat till kompetensförsörjningsfrågor.

Regeringen har också två år i rad höjt de generella statsbidragen för landstingen, sammantaget med miljardbelopp årligen. Detta innebär ökade resurser för att exempelvis hantera kompetensförsörjningsfrågor. Regeringen satsar även på en utbyggnad av utbildningar inom bristyrken för att kunna möta arbetsmarknadens och vårdens behov, vilket bl.a. innefattar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Stockholm den 19 juli 2017

Annika Strandhäll