|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr S2017/02143/SF |
|  |  |

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

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1187 av Tina Ghasemi (M) Långtidssjukskrivna

Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åt­gärder för att hjälpa den ökande andelen långtidssjukskrivna människor att komma tillbaka i arbete.

Bakgrunden till Tina Ghasemis fråga är att den bortre tidsgränsen i sjuk­försäkringen avskaffades den 1 februari 2016. Frågeställaren noterar att antalet sjukfall som registrerats som långa har ökat sedan avskaffandet av den bortre tidsgränsen.

Det är självfallet så att om en gräns sätts för hur länge ett sjukfall får pågå så upphör registreringen av dessa fall som långa. Vad som inte nämns i frågan är att 80–90 procent av de som utförsäkrades återkom till Försäkringskassan efter cirka tre månader. Under de dryga sex år som den bortre tidsgränsen verkade var det cirka 15 000 individer som utför­säkrades vid två tillfällen och cirka 1 000 personer hann bli utförsäkrade en andra gång. Varje gång en person återkom efter utförsäkring bokför­des fallet som nytt.

Under tiden den bortre tidsgränsen verkade steg sjukpenningtalet med 4,8 dagar eller drygt 80 procent. Sedan borttagandet av tidsgränsen är ökningen 0,2 dagar och sannolikt kommer sjukpenningtalet att snart minska. Detta samtidigt som nybeviljandet av sjukersättningar är rekordlågt.

Att sjukfrånvaron har planat ut är ett resultat av regeringens breda åt­gärdsprogram för förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Regeringens åtgärdsprogram är dynamiskt och nya åtgärder inkluderas i programmet. Jag är öppen för att diskutera åtgärder för att hjälpa dem

som varit sjukskrivna mycket länge tillbaka till arbete. Det måste dock handla om åtgärder som innebär förändring för individerna och inte bara ett trixande med siffror.

Stockholm den 13 april 2017

Annika Strandhäll