Svar på fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman (M)  
Osund konkurrens

Lars Beckman har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att komma till rätta med det som Lars Beckman benämner osund konkurrens mellan offentliga och privata aktörer på hälso- och sjukvårdsområdet.

Det är viktigt att understryka att landstinget är huvudman för primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL), oavsett vem som utför denna vård. I HSL finns även krav på att det för primärvården ska finnas ett s. k. valfrihetssystem. Detta innebär att privata utförare, med landstinget som huvudman, tillhandahåller primärvård. Förutom att vara huvudman för primärvård följer det av HSL att landstinget bl.a. har ansvar för att erbjuda alla bosatta en god hälso- och sjukvård samt att erbjuda läkare möjligheter till allmän- och specialiseringstjänstgöring. Det ekonomiska utfallet hos verksamheterna i såväl Gävleborgs läns landsting som i andra landsting är en fråga för landstingen att hantera.

Utgångspunkten för svensk hälso- och sjukvård är att vården ska ges utifrån patientens behov. Det gäller såväl privata som offentliga aktörer. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig. Det är därför viktigt att styrsystem i hälso- och sjukvården utformas så att såväl privata som offentliga vårdgivare tar ansvar för att tillhanda sådan vård.

Villkoren enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) innebär att alla leverantörer som uppfyller lagens och landstingets krav fritt får etablera sig. I praktiken definierar alltså landstinget primärvårdsuppdraget, vad som ersätts och ersättningsnivåer, men kan inte bestämma vem som utför vården eller var den ska utföras. Avseende primärvård har bl.a. Riksrevisionen (RiR 2014:22) lyft att privata vårdcentraler i högre utsträckning etableras i socioekonomiskt starka områden, dvs. där vårdbehovet är lägre.

Det är grundläggande för tilltron till välfärdssystemet att offentliga medel används på ett effektivt sätt till avsedd verksamhet. Regeringen har därför tillsatt utredningen Ordning och reda i vården med Göran Stiernstedt som särskild utredare (dir. 2017:128, tilläggsdirektiv 2018:14). Utredningen har tagit namnet Styrning för en mer jämlik vård och redovisar sitt delbetänkande i juni 2018. Uppdraget ska i övrigt redovisas i slutet av 2018.

Från regeringens sida är det vidare viktigt att ta ansvar för att det finns förutsättningar för kommuner och landsting att klara av sitt ansvar för välfärden. Regeringen har därför gjort stora satsningar på välfärden snarare än att föreslå stora skattesänkningar. Sammantaget uppgår mandatperiodens satsningar på vård, skola och omsorg till över 35 miljarder kronor under 2018.

Stockholm den 15 maj 2018

Ardalan Shekarabi