*För information:*

Bedömning av halvtidsöversyn av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Sammanfattning av regeringens bedömningar och förslag

Regeringen bedömer utifrån de aspekter som ska beaktas i en halvtidsöversyn av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021–2027 (programmet för ESF+) bl.a. följande. Genomförandet av programmet bidrar till de berörda landspecifika rekommendationerna för 2024. Insatserna ligger väl i linje med de för programmet centrala principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Programmets utformning innebär att det fortsatt kan bidra till att möta utmaningarna på arbetsmarknaden givet den aktuella socioekonomiska situationen. Flertalet delmål per 2024 för programmet har uppnåtts och de slutliga målen för 2029 bedöms uppnås. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att de flexibilitetsbelopp som framgår av tabell 11 i programmet för ESF+ slutgiltigt tilldelas respektive programområde. Med anledning av att regeringen har beslutat om en justering av den valutakurs som tillämpas vid beräkning av de finansiella ramarna, vilken innebär att ytterligare EU-medel tillgängliggörs i kronor, föreslås att målen för utfallsindikatorerna 2029 (antalet deltagare och antalet projekt) revideras upp. Målet för antalet deltagare i programområde B (Öka möjligheten till arbete) föreslås även revideras upp med hänsyn till förändringar i genomförandet jämfört med ursprungliga antaganden.

# Bakgrund

I enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060[[1]](#footnote-2) ska medlemsstaterna till Europeiska kommissionen lämna en bedömning för respektive fondprogram om resultatet av halvtidsöversynen, inbegripet ett förslag om slutlig tilldelning inom programmet av det s.k. flexibilitetsbeloppet. I halvtidsöversynen ska bl.a. utmaningarna som identifierats i de landspecifika rekommendationerna för 2024 och framstegen med att uppnå delmålen i programmet beaktas.

Det nationella programmet för ESF+ 2021–2027 (programmet för ESF+) inriktas på insatser som

* förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken, förbättrar tillgången till sysselsättning, ökar och bibehåller anställningsbarheten och bidrar till en bättre kompetensförsörjning
* främjar livslångt lärande
* ger unga som varken arbetar eller studerar bättre möjligheter att etablera sig i arbets- och samhällslivet
* främjar integrationen av nyanlända
* främjar social inkludering.

Programmet för ESF+ omfattar följande prioriteringar.

A. Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

B. Öka möjligheten till arbete

C. Minska risken för ekonomisk utsatthet

D. Öka kapaciteten i den glesa geografin

E. Social innovation

F. Fast-Care

De valda specifika målen[[2]](#footnote-3) och prioriteringarna (programområdena) för programmet framgår av bilaga 1.

Programmet omfattar totalt ca 1 625,6 miljoner euro, varav 706,7 miljoner euro i EU-medel och 918,9 miljoner euro i nationell medfinansiering. Av EU-medlen uppgår flexibilitetsbeloppet till totalt 106,0 miljoner euro. Beloppet motsvarar 50 procent av bidraget för 2026 och 2027.

I förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten anges den kurs som ska användas vid beräkning av finansiella ramar för bl.a. programmet för ESF+. Regeringen har genom beslut den 19 december 2024 om ändring[[3]](#footnote-4) av förordningen justerat denna kurs från 9,30 kronor per euro till 10,50 kronor per euro. Justeringen innebär att de beräknade EU-medlen för programmet för ESF+ ökar från ca 6 572 miljoner kronor till ca 7 420 miljoner kronor. Ytterligare 848 miljoner kronor[[4]](#footnote-5) tillgängliggörs därmed inom programmet.

# De utmaningar som identifieras i de relevanta landspecifika rekommendationerna för 2024

Av rådets rekommendationer för 2024 om Sveriges ekonomiska politik, socialpolitik, sysselsättningspolitik, strukturpolitik och budgetpolitik[[5]](#footnote-6) (de landspecifika rekommendationerna) är följande centrala för halvtidsöversynen av programmet för ESF+[[6]](#footnote-7).

* Rekommendation 2: [...] *Påskynda genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen. Inom ramen för halvtidsöversynen fortsätta att fokusera på de överenskomna prioriteringarna, samtidigt som man beaktar de möjligheter som den europeiska plattformen för strategisk teknik erbjuder för att förbättra konkurrenskraften.*
* Rekommendation 3: *Förbättra utbildningsresultaten, även för elever från mindre gynnade socioekonomiska grupper och elever med migrantbakgrund, genom att ta itu med den bestående bristen på kvalificerade lärare, säkerställa lika möjligheter till tillträde till skolsystemet och ge ytterligare stöd för att elever ska kunna gå vidare till gymnasiet. Utveckla arbetskraftens kompetens, särskilt vad gäller personer från mindre gynnade socioekonomiska grupper och med migrantbakgrund, genom riktade politiska åtgärder och resurser för att underlätta deras integration på arbetsmarknaden.*

I *landrapporten*[[7]](#footnote-8) för Sverige konstaterar Europeiska kommissionen i fråga om halvtidsöversynen bl.a. att Sverige har gjort framsteg i genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, men att det kvarstår utmaningar som beskrivs i rapporten. Vad gäller insatser som programmet för ESF+ omfattar lyfter kommissionen främst fram behovet av att utveckla färdigheter, särskilt för utsatta grupper och i synnerhet utrikesfödda. Kommissionen anger också att Sverige kan dra nytta av den europeiska plattformen om strategisk teknik (STEP) för att öka investeringarna i teknik som stödjer den gröna omställningen, däribland insatser för att åtgärda kompetensbrist.[[8]](#footnote-9)

I bilaga 14[[9]](#footnote-10) till landrapporten beskrivs att den svenska arbetsmarknaden över lag presterar väl och att sysselsättningsgraden fortsatt är bland de högsta inom EU. Vidare beskrivs att arbetslösheten dock är högre än EU-genomsnittet och att utmaningar kvarstår för vissa grupper, framför allt för utrikesfödda. Även behovet av kompetenshöjande insatser och omställning berörs i rapporten. Kommissionen konstaterar att programmet för ESF+ innehåller insatser för dem som är längst från arbetsmarknaden och insatser inom kompetensutveckling. På det sociala området påpekar kommissionen bl.a. att riskerna för fattigdom eller social utestängning liksom inkomstskillnaderna har ökat i Sverige. Här nämner kommissionen satsningen i programmet för ESF+ på att minska ekonomisk utsatthet och bidra till ett inkluderande samhälle.

Regeringens bedömning

*Rekommendation 2:* När det gäller rekommendationen att påskynda genomförandet av de sammanhållspolitiska programmen bedömer regeringen att genomförandet av programmet för ESF+ fortskrider i god takt. Insatserna i programmet startade vid årsskiftet 2022/23 och har därmed pågått i drygt två år. Per den 31 december 2024 har ca 49 procent[[10]](#footnote-11) av EU-medlen om totalt 706,7 miljoner euro intecknats genom beslut om stöd till projekt. Totalt 18 procent av EU-medlen i euro är utbetalade inom programmet. Den förvaltande myndigheten, Svenska ESF-rådet, planerar att hålla en fortsatt god takt i genomförandet av programmet. Avsikten är att ta beslut om ytterligare ca 25 procent av programmedlen under 2025, vilket skulle innebära att mindre än en fjärdedel av medlen återstår för 2026 och 2027. Utbetalningstakten är för närvarande mycket hög.

Den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP)[[11]](#footnote-12) är inriktad på att stärka EU:s konkurrenskraft och ska bl.a. stödja utvecklingen och tillverkningen av kritisk teknik inom tre sektorer: digital teknik och teknikintensiva innovationer, ren och resurseffektiv teknik respektive bioteknik. STEP ska också åtgärda arbetskraftsbrist i dessa sektorer och i det avseendet kan finansiering från ESF+ användas för insatser för kompetensutveckling. Möjligheterna med STEP har noterats. Regeringen konstaterar dock att programmet för ESF+ (programområde A1 Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) på ett flexibelt sätt kan stödja insatser för kompetensutveckling inom alla sektorer på arbetsmarknaden. I sammanhanget kan också som exempel nämnas att det pågår projekt inom Volvo med inriktning på kompetensutveckling inom elektrifiering, digitalisering och automatisering för att möta teknikomställningen. Regeringen har inte sett behov av att ändra programmet för ESF+ med anledning av STEP.

Regeringen bedömer därmed att programmet för ESF+ bidrar till att uppfylla landspecifik rekommendation 2.

*Rekommendation 3:* När det gäller rekommendationen att förbättra utbildningsresultaten är det en prioritering för regeringen att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i skolan. Alla barn, unga och vuxna ska oavsett bakgrund, uppväxtmiljö eller andra förhållanden ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential. Det kan konstateras att vissa grupper är särskilt utsatta, däribland nyanlända elever, elever i social utsatthet, elever med funktionsnedsättning och elever med föräldrar med låg utbildningsnivå vilket kan få negativa konsekvenser för likvärdigheten. Sverige har mot denna bakgrund genomfört ett flertal stora satsningar för att stödja huvudmän och enskilda skolor i deras strävan att erbjuda barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Programmet för ESF+ möjliggör insatser som på ett värdefullt sätt kan komplettera de nationella satsningarna. Inom programområde A2 (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) kan bl.a. insatser som leder till att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå prioriteras. Projekt som genomförs handlar bl.a. om insatser för att motverka studieavbrott och att individer hamnar i utanförskap, samt om uppsökande arbete med unga som varken arbetar eller studerar.

Inom programområde C (Minska risken för ekonomisk utsatthet) prioriteras insatser som leder till minskat utanförskap och minskad risk för ekonomisk utsatthet. Insatserna ska syfta till att fler individer kommer i arbete eller utbildning och på så sätt närmar sig arbetsmarknaden. För barn kan insatserna innebära stärkt skolgång, meningsfull fritid och ökad social gemenskap. Pågående projekt för att motverka barnfattigdom syftar framför allt till att erbjuda barnen en mer aktiv och organiserad fritid, genom befintliga eller nyskapade aktiviteter. Insatserna har riktats till kommuner som har områden på Polisens lista för särskilt utsatta områden. Nya insatser kommer att påbörjas under 2025 i kommuner med hög barnfattigdom och färre än 20 000 invånare.

När det gäller rekommendationen att utveckla arbetskraftens kompetens, särskilt vad gäller personer från mindre gynnade socioekonomiska grupper och med migrantbakgrund, genom riktade politiska åtgärder och resurser för att underlätta deras integration på arbetsmarknaden, motsvaras detta av omfattande insatser inom programmet för ESF+. Exempelvis pågår i programområde A2 (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) insatser för personer som är i behov av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Insatserna omfattar bl.a. arbetslösa vuxna som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och uppbär försörjningsstöd, där det konstaterats att Arbetsförmedlingen inte har upphandlade tjänster att tillgå. Det pågår även insatser som syftar till arbete för unga vuxna i utanförskap. Det finns också liknande satsningar för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för bl.a. personer med utländsk bakgrund.

Inom programområde A1 (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) prioriteras på individnivå insatser som leder till att fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov. I hittillsvarande projektutlysningar har en betydande del inriktning på att möjliggöra kompetensutveckling för en förändrad arbetsmarknad. Utlysningarna har i regel varit breda för att inte exkludera någon sektor, men gemensamt för dem har varit kompetensutveckling för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Det pågår exempelvis även insatser som syftar till att förebygga risken för sjukskrivningar i arbetslivet.

Regeringen bedömer därmed att programmet för ESF+ bidrar till att uppfylla landspecifik rekommendation 3.

# Framstegen med genomförandet av principerna i den sociala pelaren för sociala rättigheter

Programmet för ESF+ ska stödja det politiska målet Ett mer socialt Europa och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Insatserna inom programmet stödjer framför allt principerna om aktiva arbetsmarknadsåtgärder, utbildning och livslångt lärande samt jämställdhet och lika möjligheter.

Den sociala resultattavlan speglar pelaren och innehåller bland annat särskilda indikatorer för social inkludering och socialt skydd. I tabell A14.1 i bilaga 14 till landrapporten redovisas hur Sverige ligger till i förhållande till indikatorerna i den sociala resultattavlan. Bedömningen följer en sjugradig skala (*Bäst presterande* till *kritiskt*). Nedan finns ett urval av indikatorer som kan bedömas vara relevanta för programmet för ESF+.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uppgifter från sociala resultattavlan, relevanta för ESF+ i Sverige[[12]](#footnote-13)** | | | | | | | | | |
|  | **SE (jfrt med**  **EU-värde)** | | ***Bäst preste-rande*** | ***Bättre än ge-nom-snittet*** | ***Bra men bör över-vakas*** | ***På***  ***genom-snittet*** | ***Svagt men förbättrats*** | ***Att be-vaka*** | ***Kritiskt*** |
| **Sysselsättningsgrad**  **(% av befolkningen, 20–64 år, 2023)** | | 82,6 %  (EU 75,3 %) | X |  |  |  |  |  |  |
| **Gapet i sysselsättning mellan kvinnor och män (av befolkningen 20-­64 år, 2023)** | | 4,7 %-enheter  (EU 10,2 %- enheter |  | X |  |  |  |  |  |
| **Deltagande i lärande insatser de senaste 12 månaderna (% av befolkningen, 25–64 år, 2022)** | | 66,5 %  (EU ej uppg.) | X |  |  |  |  |  |  |
| **Arbetslöshet**  **(% av arbetskraften, 15–74 år, 2023)** | | 7,7 %  (EU 6,1 %) |  |  |  |  |  | X |  |
| **Långtidsarbetslöshet**  **(% av arbetskraften, 15–74 år, 2023)** | | 1,6 %  (EU 2,1%) |  |  |  | X |  |  |  |
| **Tidiga skolavhopp**  **(% av befolkningen 18–24 år, 2023)** | | 7,4 %  (EU 9,5 %) |  | X |  |  |  |  |  |
| **Unga som varken arbetar eller studerar (% av befolkningen) 15–29 år, 2023)** | | 5,7 % (EU 11,2 %) | X |  |  |  |  |  |  |
| **Gapet i sysselsättning personer med/utan funktions-**  **nedsättning (% av befolkningen 20–64 år, 2022)** | | 25,7 %-enheter  (EU 21,5 %- enheter |  |  |  |  |  | X |  |
| **Risk för fattigdom eller social utestängning (% av befolkningen, 2022)** | | 18,6 %  (EU 21,3 %) |  |  |  |  |  | X |  |
| **Risk för fattigdom eller social utestängning (% av barn 0–17 år, 2022)** | | 19,9 %  (EU 24,8 %) |  |  |  | X |  |  |  |

Med anledning av indikatorvärdena i den sociala resultattavlan kan nämnas att arbetslösheten har ökat sedan 2023 och uppgick hösten 2024 till ca 8,5 procent. Den rådande lågkonjunkturen har även medfört att långtidsarbetslösheten har ökat något under det senaste året, särskilt bland inrikes födda.

Gapet i sysselsättning mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning har i Sverige minskat till 23,2 procentenheter 2023 (att jämföra med 25,7 procentenheter för 2022 i resultattavlan), vilket alltjämt är ett något större gap än genomsnittet i EU. De medlemsstater som har minst gap har relativt låg sysselsättningsgrad generellt sett vilket aktualiserar frågan vad indikatorn verkligen visar. OECD har med en ny metod försökt ta hänsyn till dessa omständigheter och kommit fram till att Sverige och Schweiz tillhör de länder som i bäst utsträckning lyckas kombinera relativt hög sysselsättning för personer med funktionsnedsättning med relativt litet gap.[[13]](#footnote-14) Andelen sysselsatta är dock fortsatt lägre bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen.

Under en längre tid har andelen som lever i risk för fattigdom eller social utestängning i Sverige legat relativt stabilt på omkring 18 procent. År 2023 låg andelen på 18,4 procent vilket är samma nivå som för 2030-målets referensår (2019).

Under de senaste åren har regeringen haft stort fokus på att bekämpa inflationen genom återhållsam finanspolitik och stöd till hushåll som drabbats hårdast av prisökningar. En central prioritering för regeringen har varit och är återupprättandet av arbetslinjen. Regeringen anser att arbete är den viktigaste faktorn för att minska risken för fattigdom och social utestängning. I sammanhanget är det viktigt att framhålla att de insatser som görs inom ramen för målen om sysselsättning och utbildning också bidrar till Sveriges nationella mål för att minska risken för fattigdom och social utestängning.

Regeringens bedömning

Regeringen bedömer att insatserna i programmet för ESF+ ligger väl i linje med de berörda principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Programmet för ESF+ ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det omfattar bl.a. *aktiva arbetsmarknadsåtgärder* med ett fokus på insatser som leder till att fler personer kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Insatserna bedöms också bidra till att personerna snabbare uppnår varaktig sysselsättning. Målgrupperna är personer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, arbetslösa och unga från 13 år som riskerar studieavbrott.

Med anledning av indikatorn för gapet i sysselsättning mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning kan exempelvis nämnas satsningen #vibehövs i Östra Mellansverige. Projektet syftar till att hitta möjligheter för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning som går anpassad utbildning att komma i arbete eller utbildning. Projektet ska även ge stöd till arbetsgivare så att de ser möjligheter med att bredda sin framtida kompetensförsörjning. Det pågår även liknande satsningar i Sydsverige och Norra Mellansverige. Med utgångspunkt från det breda fokuset i programmet för ESF+ på personer som står utanför arbetsmarknaden och med personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som en av målgrupperna kan dessa ingå i insatserna i bl.a. programområdena A1 och A2.

Programmet för ESF+ stödjer med de olika programområdena även principen om *utbildning och livslångt lärande.* Det handlar om en stor bredd av insatser, som inkluderar bl.a. rustande insatser för arbetslösa i form av utbildning, insatser för att personer ska komma i utbildning och för att fler ska slutföra reguljär utbildning. Vidare prioriteras bl.a. insatser som leder till att fler sysselsatta har den kompetens som möter arbetsmarknadens behov.

I enlighet med programmet för ESF+ och bl.a. artikel 6 i förordningen om ESF+ ska *jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering* beaktas i alla delar av programmet. Samtliga projekt behöver beakta dessa övergripande principer. I Svenska ESF-rådets urvalskriterier för beslut om projekt ställs krav på att stödsökanden bl.a. ska identifiera utmaningar utifrån principerna och på att projektmål ska sättas. Här kan särskilt nämnas att projekten kan bidra till målen för den svenska jämställdhetspolitiken, i synnerhet delmålen för ekonomisk jämställdhet och jämställd utbildning. Svenska ESF-rådet har i uppdrag att inom ramen för regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering (JiM) redovisa resultat, och om möjligt effekter, i relation till de jämställdhetspolitiska målen.[[14]](#footnote-15) Svenska ESF-rådet tar fram ett s.k. könsuppdelningsindex avseende tidigare arbetslösa deltagare ett år efter avslutat deltagande. Detta omfattar en skala där högsta värde anger att kvinnor och män är helt uppdelade på olika yrken. Resultat finns ännu inte att redovisa för programmet för ESF+ men resultat för det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020 tyder på att det programmet bidrog till en mer jämställd arbetsmarknad.

# Den socioekonomiska situationen

Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är dämpad och ekonomin befinner sig sedan 2023 i en lågkonjunktur. En svag utveckling av investeringar och hushållens konsumtion, i spåren av hög inflation och höga räntor, är de främsta orsakerna till den svaga utvecklingen. Antalet nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen har minskat samtidigt som antalet konkurser och varsel om uppsägning har ökat. Arbetslösheten har ökat sedan 2023 och uppgick hösten 2024 till ca 8,5 procent. Lågkonjunkturen har även fört med sig att långtidsarbetslösheten har ökat något under det senaste året, särskilt bland inrikes födda. Långtidsarbetslösheten är dock fortfarande något lägre än EU-genomsnittet.

Arbetslösheten varierar regionalt från närmare 4 procent i de nordligaste länen till över 9 procent i Skåne. Även vissa län i Svealand har hög arbetslöshet. Ökningstakten av arbetslösa har varit störst i storstadslänen och i delar av södra Sverige, medan den varit lägre i de norra delarna av landet.

Den ökade arbetslösheten leder på sikt till att långtidsarbetslösheten stiger, särskilt i de län där arbetsmarknaden försvagats mest under lågkonjunkturen. Det riskerar att leda till ökade regionala obalanser. Obalanserna understryks av att många arbetsgivare under en lång tid har haft svårigheter med att rekrytera arbetskraft. I norra Sverige är kompetensförsörjningen särskilt utmanande till följd av en ökad efterfrågan på arbetskraft kombinerat med låg arbetslöshet och sviktande befolkningsunderlag i stora delar.

Andelen personer i åldern 20–64 år som under ett år arbetar (alternativt erhåller annan egen försörjning) i sådan omfattning att de antas vara självförsörjande har ökat under den senaste tioårsperioden. Flera faktorer ligger bakom ökningen, främst en ökande sysselsättningsgrad mellan 2013 och 2022 för såväl inrikes som utrikes födda, liksom en ökad andel heltidsarbetande kvinnor.

Självförsörjningsgraden uppgick 2022 till 79 procent för inrikes födda, 69 procent för födda i övriga Europa och 57 procent för utomeuropeiskt födda. Sedan 2013 har andelen självförsörjande ökat med 7 procentenheter för inrikes födda, 12 procentenheter för födda i övriga Europa och 13 procentenheter för utomeuropeiskt födda. Ökningen för den senare gruppen kan delvis förklaras av att arbetsmarknadsinträdet har gynnats av att den genomsnittliga vistelsetiden har stigit i takt med att färre har invandrat under senare år.

Det finns fortfarande stora skillnader mellan områden vad gäller bl.a. arbetslöshet, mottagande av ekonomiskt bistånd och skolresultat. Även om skillnaden i flera avseenden har minskat något under den senaste tioårsperioden behöver fler vuxna gå från utanförskap till att försörja sig själva och sina familjer.

År 2022 bodde ca 13 procent av rikets befolkning i områden med socioekonomiska utmaningar. I dessa områden är utbildningsnivån lägre än genomsnittet för riket och fler är arbetslösa. Andelen utrikes födda är betydligt större i dessa områden jämfört med genomsnittet i riket. I områden med stora socioekonomiska utmaningar var förvärvsfrekvensen i åldrarna 20–64 år ca 60 procent 2022, vilket kan jämföras med ca 80 procent för hela riket. Närmare hälften av de boende i dessa områden levde i hushåll med låg ekonomisk standard, att jämföra med ca 13 procent i hela riket. Även om andelen förvärvsarbetande har ökat och mottagare av ekonomiskt bistånd har minskat, har andelen med låg ekonomisk standard varit oförändrad under den senaste tioårsperioden.

Regeringens bedömning

Regeringen bedömer att den socioekonomiska utvecklingen inte motiverar förändringar av inriktningen av programmet för ESF+. Programmets breda inriktning och utformning innebär att det fortsatt kan bidra till att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. Regeringen anser vidare att Svenska ESF-rådet på ett flexibelt sätt arbetar för att anpassa projektutlysningarna till aktuella och långsiktiga behov.

# Utvärderingar

I enlighet med artikel 44 i förordning (EU) 2021/1060 har en utvärderingsplan upprättats för programmet för ESF+. En utvärdering ska göras och redovisas senast den 30 juni 2029. Därutöver har Svenska ESF-rådet fyra större pågående utvärderingsinsatser, för vilka det dock ännu inte finns resultat att redovisa. Dessa utvärderingar är följande.

*Kontrafaktisk effektutvärdering av kompetensutveckling för sysselsatta:* I perspektiv av att kompetensutveckling av sysselsatta har varit en av insatserna i socialfondsprogrammen under flera programperioder genomförs en kontrafaktisk utvärdering av de långsiktiga effekterna av deltagande i sådana projekt. Utvärderingen ska slutrapporteras i slutet av 2025.

*Utvärdering av jämställdhet:* En utvärdering av arbetet med den övergripande principen om jämställdhet har initierats efter en inventering av kunskapsbehov på Svenska ESF-rådet. I inventeringen framkom ett flertal frågor kopplade till genomförandet av programmet för ESF+ och dess effekter. Utvärderingen ska slutrapporteras i slutet av 2025.

*Klusterutvärdering av insatser för att förebygga skolavhopp:* Målgruppen unga från 13 år som riskerar skolavhopp är ny i programmet för ESF+ jämfört med det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. En klusterutvärdering av insatserna för denna målgrupp genomförs mot den bakgrunden för att bidra med kunskap och lärande kopplat till målet att motverka skolavhopp och minska problematisk skolfrånvaro. Utvärderingen ska slutrapporteras i juni 2026.

*Kontrafaktisk effektutvärdering av insatser för övergång till arbete och studier:* En kontrafaktisk effektutvärdering av insatser för övergång till arbete och studier har påbörjats efter en inventering av kunskapsbehov i Svenska ESF-rådet. Utvärderingen fokuserar på de långsiktiga effekterna av dessa socialfondsinsatser. Utvärderingen ska bidra med information som är relevant för att förbättra utformningen och genomförandet av framtida program. Utvärderingen ska slutrapporteras under hösten 2026.

I fråga om *utvärdering på programnivå* har konstaterats att de olika programområdena inte har gemensamma målgrupper och att det därför saknas goda förutsättningar för att aggregera resultat mellan programområdena på ett meningsfullt sätt. Att dela upp utvärderingsarbetet utifrån respektive programområdes unika förutsättningar bedöms ge de bästa förutsättningarna för en sammanhållen programutvärdering. Det ger även bättre förutsättningar för externa utvärderare att knyta till sig forskarkompetens som är skräddarsydd för programområdets innehåll. Programutvärdering av respektive programområde kommer slutföras enligt följande: Programområde E senast 2026, programområde C senast 2027, programområdena A1, A2, B och D senast våren 2028.

Utöver utvärdering av de enskilda programområdena kommer en övergripande utvärdering göras för en sammantagen bedömning av hela programmet för ESF+, av dess relevans och samstämmighet. Den ska också bedöma programmets sammantagna effekter med stöd i respektive utvärdering av programområdena. (Programområde F Fast-Care kommer att utvärderas inom ramen för den övergripande programutvärderingen med fokus på programområdets relevans och samstämmighet). Utvärderingen ska slutföras senast våren 2029.

Samtliga utvärderingsinsatser på programnivå ska ta hänsyn till de övergripande (horisontella) principerna.

Regeringens bedömning

Regeringen konstaterar att det ännu inte finns utvärderingsresultat att redovisa för programmet för ESF+ och att bedömningar för halvtidsöversynen med anledning av sådana därmed inte kan göras.

# Uppföljning av delmålen för 2024 samt revidering av mål för 2029

I det följande redovisas den hittillsvarande utvecklingen inom respektive programområde i programmet för ESF+, särskilt i fråga om framstegen med att uppnå delmålen för utfallsindikatorerna. Programområde F Fast-Care[[15]](#footnote-16) avslutades under första halvåret 2024 och ingår inte i redovisningen.

Regeringen har genom ändring av förordning[[16]](#footnote-17) justerat den valutakurs som ska tillämpas vid beräkning av de finansiella ramarna. Mot denna bakgrund föreslår regeringen en uppräkning av de i programmet angivna slutmålen för respektive programområde. Vidare föreslår regeringen en uppräkning av slutmålet för programområde B (Öka möjligheten till arbete). I huvudsak med anledning av den budgeteringsmodell som tillämpas för programområdet.

Programområde A1 Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Programområde A1 omfattar främst insatser i form av kompetensutveckling för sysselsatta. Det kan handla om insatser direkt riktade till individerna, att bygga strukturer och samverkan samt förändra de könsuppdelade yrkesvalen. Gemensamt för satsningarna är att de ska bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Under de första åren av programgenomförandet har projektutlysningarna i regel haft en bred inriktning på att stärka yrkesverksamma inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Efterfrågetrycket var inledningsvis relativt lågt men har ökat med särskilda informationsinsatser av Svenska ESF-rådet.

Som några exempel på bredden av satsningar över landet kan nämnas följande. I region Övre Norrland och nationellt pågår en satsning för att stärka kompetensen för yrkesverksamma inom ekonomisk brottsbekämpning. I Sydsverige har satsningar gjorts med inriktning på breddad rekrytering för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Över landet pågår det även förstudier med inriktning på att exempelvis förebygga och motverka sjukskrivningar i arbetslivet samt på utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer inom kompetensförsörjning och social hållbarhet. I övergångsregionen Norra Mellansverige har satsningarna inriktats på bl.a. breddad rekrytering och strategisk planering av kompetensutveckling för små och medelstora företag.

Sedan programstarten t.o.m. 2024 har 60 utlysningar publicerats, varav 47 avser tillämpningsprojekt och 13 avser förstudier.

Mer utvecklade regioner

**Delmål per 2024:** 27 432 deltagare (anställda, inbegripet egenföretagare)

**Uppnått per 2024:** 140 procent (38 492 deltagare)

Delmålet har överträffats väsentligt. Efterfrågan har ökat över tid, men med relativt stor variation mellan regionerna respektive mellan olika nationella utlysningar.

Bedömningen är att det hittillsvarande slutmålet för 2029 på 91 439 deltagare kommer att uppnås. Med anledning av justerad valutakurs föreslår regeringen att slutmålet ökas till 103 238 deltagare. Bedömningen är att detta mål kan uppnås.

Övergångsregion (Norra Mellansverige)

I övergångsregion Norra Mellansverige har projektutlysningarna utöver tidigare nämnda satsningar för små- och medelstora företag även haft en särskild inriktning på kompetensutveckling av anställda och privata utförare i kommunal verksamhet.

**Delmål per 2024:** 2 576 deltagare (anställda, inbegripet egenföretagare)

**Uppnått per 2024:** 98 procent (2 531 deltagare)

Delmålet har uppnåtts i det närmaste trots en försenad start och en inledningsvis låg efterfrågan. Bedömningen är att slutmålet om 8 587 deltagare kan uppnås, liksom ett uppräknat slutmål om 9 695 deltagare med anledning av justerad valutakurs.

Programområde A2 Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Inom programområde A2 ska insatserna riktas till individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet. Insatser riktas också till de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, inklusive unga från 13 års ålder. Insatserna kan i dessa syften också innebära att utveckla organisationer och strukturer.

Vid tidpunkten för programstarten rådde en osäkerhet kring arbetsmarknadsinsatserna då Arbetsförmedlingen var under reformering. Mot den bakgrunden prioriterades inledningsvis projektutlysningar avseende satsningar för ungdomar från 13 års ålder för att förebygga skolavbrott och stärka individers möjlighet att fullfölja gymnasiestudier m.m. (skolprojekten). Till grund för flera av dessa utlysningar låg en studie[[17]](#footnote-18) av förebyggande insatser mot studieavbrott inom socialfondsprogrammet 2014–2020.

Projektutlysningarna har därefter haft en bred inriktning. Det kan särskilt nämnas att Östra Mellansverige även har gjort en utlysning med inriktning på att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning. En liknande satsning har även gjorts i Sydsverige samt i övergångsregionen Norra Mellansverige.

Efterfrågan inom programområde A2 har varit hög speciellt i fråga om satsningar riktade till unga som varken studerar eller arbetar samt satsningar för att förebygga skolavhopp och stötta elever i åldern 13–16 år.

I programmet tillämpas inte indikatorer och mål för antalet deltagare i projekt för barn och unga i skolprojekten. Men som en komplettering lämnas även information om antalet individer (vilket redovisas fortlöpande inom programmet) i det följande.

Sedan programstarten t.o.m. 2024 har totalt 50 utlysningar publicerats inom programområde A2, varav 44 avser tillämpningsprojekt, fem avser förstudier och en avser metodutvecklingsprojekt.

Mer utvecklade regioner

**Delmål per 2024:** 14 225 deltagare (arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa)

**Uppnått per 2024:** 87 procent (12 396 deltagare)

Delmålet har inte uppnåtts. Här bör dock nämnas att skolprojekten har omfattat 9 700 unga från 13 år (vilka inte ingår i delmålet). Det finns vidare en relativt stor variation i efterfrågan mellan olika regioner och mellan nationella utlysningar. I regioner med hög måluppfyllelse finns en särskilt god kunskap hos olika aktörer om möjligheterna till arbetsmarknadsinsatser inom programmet för ESF+.

Vid programstarten rådde en osäkerhet med anledning av reformeringen av Arbetsförmedlingen om huruvida personer inskrivna på Arbetsförmedlingen skulle kunna delta i projekten. Inledningsvis prioriterades därför projektutlysningar avseende unga som riskerade skolavhopp m.m. Nu råder en större säkerhet kring vilka insatser som kan genomföras för arbetslösa personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket möjliggjort fler utlysningar avseende insatser för arbetslösa. Mot den bakgrunden bedöms att det nuvarande slutmålet på 47 417 deltagare bedöms kunna uppnås, liksom ett uppräknat slutmål om 53 535 deltagare med anledning av en justerad valutakurs.

Övergångsregion (Norra Mellansverige)

**Delmål per 2024:** 2 233 deltagare (arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa)

**Uppnått per 2024:** 31 procent (687 deltagare)

Delmålet har inte uppnåtts. Det förklaras främst av att regionen har valt att i första hand prioritera skolprojekt (för ungdomar från 13 års ålder). Antalet deltagare i dessa projekt uppgår t.o.m. 2024 till 5 400. Värt att notera är att detta antal motsvarar närmare 240 procent av delmålet som avser övriga insatser.

Potentiella projektanordnare framför ett fortsatt stort behov av skolprojekt. Region Norra Mellansverige kommer dock fortsätta göra utlysningar avseende insatser för arbetslösa. En problematik har varit att projekten riktade till arbetslösa kom igång sent, vilket har påverkat måluppfyllelsen per 2024. Bedömningen är dock att det hittillsvarande slutmålet om 7 444 deltagare bedöms kunna uppnås, liksom ett uppräknat slutmål om 8 404 deltagare med anledning av en justerad valutakurs.

Programområde B Öka möjligheten till arbete

Programområde B omfattar insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och implementeras av Arbetsförmedlingen genom fristående aktörer. Insatserna (matchande och rustande insatser) syftar till att främja övergång till arbete eller studier.

Insatserna kom i gång i september 2023 i projektet Onward ESF+. Projektet syftar till att stärka övergångarna till arbete och studier. Insatserna tillhandahålls via fristående aktörer i form av upphandlade tjänster och bidrar till att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. Projektet riktar sig till personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av rustande och matchande insatser. Insatserna förväntas leda till att fler personer får stöd att möta arbetsmarknadens behov.

Det har sedan programstarten publicerats två projektutlysningar (tillämpningsprojekt) inom programområde B, vilka alltså har varit sökbara enbart av Arbetsförmedlingen.

**Delmål per 2024**: 9 061 deltagare (arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa)

**Uppnått per 2024:** 706 procent (64 004 deltagare)

Delmålet har överträffats väsentligt. Detta förklaras i huvudsak av den budgeteringsmodell som tillämpas för programområdet.

Budgeteringsmodellen innebär att den nationella medfinansiering (om 60 procent) utgörs av ordinarie anslagsmedel för arbetsmarknadspolitiska insatser, i stället för deltagarersättning. Detta innebär att budgeten för insatser i projekten är 150 procent högre än vad som ursprungligen antagits.

Budgeteringsmodellen innebär även att den genomsnittliga kostnaden för insatserna som belastar projekten är lägre än vad som ursprungligen antagits eftersom vissa kostnader uppstår efter att projekten avslutats. Dessa kostnader består dels av månadsersättning för vissa deltagare som fortsätter i insatsen efter att projekten avslutats, dels av utbetald resultatersättning.

Ytterligare en förklaring till det högre deltagarantalet är att den genomsnittliga kostnaden för en fullt genomförd insats är något lägre än vad som ursprungligen antagits.

Mot denna bakgrund, och med anledning av justerad valutakurs, har en ny beräkning av slutmålet för 2029 gjorts. Regeringen föreslår att slutmålet för programområde B ändras till 169 659 deltagare.

Programområde C Minska risken för ekonomisk utsatthet

Programområde C omfattar i första hand insatser för personer, såväl barn som vuxna, som löper risk för fattigdom eller social utestängning. Det kan handla om insatser som bl.a. läxhjälp, fritidsaktiviteter, hälsofrämjande insatser och insatser för att motverka segregation.

Sedan programstarten har fem utlysningar publicerats (tillämpningsprojekt). Tre av utlysningarna har haft inriktningen att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden[[18]](#footnote-19). Övriga två utlysningar har haft inriktning mot ekonomisk utsatthet hos unga vuxna i åldern 18–29 år.

**Delmål per 2024**: 309 deltagare

**Uppnått per 2024[[19]](#footnote-20):** 97 procent (301 deltagare)

Delmålet har i stort uppnåtts. Bedömningen är att även det hittillsvarande slutmålet på 1 030 (vuxna) deltagare kommer uppnås. Med anledning av justerad valutakurs bör målet justeras till 1 163 deltagare, vilket även bedöms kunna uppnås.

**Delmål per 2024**: 4 projekt

**Uppnått per 2024**: 300 procent (12 projekt)

Delmålet har uppnåtts till 300 procent. En förklaring är att programområde C har riktats till fler utsatta områden än det ursprungliga antagandet att de enbart skulle avse sådana områden i storstäderna. Slutmålet på 12 projekt 2029 är uppnått. Vid en justering av slutmålet till 13 projekt, med anledning av justerad valutakurs, bedöms även det kunna uppnås.

Programområde D Öka kapaciteten i den glesa geografin

Programområde D omfattar regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland. Insatserna ska i första hand handla om kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer, men kan även avse insatser direkt till individer.

Sedan programstarten har 18 utlysningar publicerats, varav sju avser förstudier, nio tillämpningsprojekt och två metodutvecklingsprojekt. Flertalet utlysningar har varit inriktade på att öka den strukturella kapaciteten. Det har exempelvis resulterat i insatser som syftar till att stärka relationerna mellan skola och näringsliv för att öka möjligheterna att tillgodose det långsiktiga regionala kompetensförsörjningsbehovet. Inledningsvis har det varit låg efterfrågan i programområdet, i framför allt Mellersta Norrland, men detta har nu förbättrats. Under 2024 har Svenska ESF-rådet arbetat aktivt med uppsökande och mobiliserande verksamhet för att synliggöra programområdet för potentiella stödsökanden.

**Delmål per 2024**: 15 projekt

**Uppnått per 2024:** 300 procent (45 projekt)

Delmålet har uppnåtts med 300 procent. Projekten är fler och något mindre till sin omfattning än beräknat. En angiven förklaring är farhågor bland projektansökare att inte kunna uppnå erforderlig grad av nationell medfinansiering i projekten. Bedömningen är att det nuvarande slutmålet på 50 projekt också kommer uppnås, liksom vid ett justerat slutmål om 56 projekt.

Programområde E Social innovation

Programområde E syftar till att stödja social innovation. Det ska möjliggöra nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsuppbyggnad. Satsningar inom programområdet ska i huvudsak stärka den organisatoriska och strukturella kapaciteten till att bli nyskapande, men kan också omfatta direkta insatser för individer. Sedan programstarten har det publicerats åtta utlysningar. I detta ingår en förstudie, fem metodutvecklingsprojekt och två tillämpningsprojekt.

En central del i programområdet har sedan programstarten varit den insats av strategisk betydelse som görs utifrån tillägg 3 i programmet för ESF+ (s. 101). Malmö Universitet är en central aktör i Kompetenscentrum för social innovation. Satsningen ska ge ett organiserat stöd till beviljade projekt inom programområdet för att stärka möjligheterna till utveckling och ett framgångsrikt genomförande av programområdet.[[20]](#footnote-21) Genomförda aktiviteter ska bidra till att redogöra för insatserna i projekten, sprida resultat och främja kommande utlysningar inom programområdet.

Såväl specifika projektinsatser som genomförs inom programområdet samt insatsen för strategisk betydelse ska i största möjliga mån bidra till att stärka strukturerna för social innovation, strukturer som även kan bestå efter avslutad insats.

**Delmål per 2024:** 14 projekt

**Uppnått per 2024:** 136 procent (19 projekt)

Delmålet har uppnåtts med 136 procent. En bedömning är det totala antalet projekt t.o.m. 2029 kommer att ligga på ca 40 projekt, dvs. under det nuvarande slutmålet på 48 projekt. Detta beror på att projekten är något mer kostsamma än beräknat, till följd av att ett ökat fokus lagts på att de ska bidra till bestående strukturer för social innovation. Mot denna bakgrund föreslås inte någon justering av slutmålet med anledning av justerad valutakurs.

Regeringens bedömning

Regeringen konstaterar att sju av de nio[[21]](#footnote-22) delmålen har överträffats eller uppnåtts i det närmaste. De två delmålen för programområde A2 (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla) har inte uppnåtts. Detta förklaras av att insatser för barn och unga från 13 år för att förebygga skolavhopp m.m. (i såväl mer utvecklade regioner som övergångsregionen) prioriterades i inledningen av programgenomförandet. För dessa tillämpas varken utfallsindikatorer eller resultatindikatorer. Slutmålen för utfallsindikatorerna för programområde A2 bedöms kunna uppnås, även vid en justering av slutmålen med anledning av justerad valutakurs. Delmålet för programområde B (Öka möjligheten till arbete) har överträffats väsentligt, i huvudsak med anledning av den budgeteringsmodell som tillämpas för programområdet. Mot denna bakgrund föreslås att slutmålet för programområde B revideras upp ytterligare.

# Regeringens sammanfattande bedömningar och förslag


I det föregående har resultat och bedömningar för halvtidsöversynen redovisats utifrån de aspekter som ska beaktas i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.

Regeringen bedömer att genomförandet av programmet för ESF+ uppfyller respektive bidrar till de berörda landspecifika rekommendationerna för 2024. Insatserna ligger även väl i linje med de för programmet centrala principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Programmets breda inriktning och flexibla utformning innebär att det fortsatt kan bidra till att möta utmaningarna på arbetsmarknaden i den aktuella socioekonomiska utvecklingen. Det har vidare konstaterats att det ännu inte finns några utvärderingsresultat att beakta i halvtidsöversynen. I uppföljningen av delmålen framgår att flertalet delmål per 2024 har uppnåtts och de hittillsvarande slutliga målen för 2029 bedöms uppnås. Med anledning av den av regeringen beslutade justeringen av den valutakurs som ska tillämpas vid beräkning av de finansiella ramarna föreslås att målen för 2029 för utfallsindikatorerna i programmet för ESF+ revideras upp. Vidare föreslår regeringen en ytterligare uppräkning av slutmålet för programområde B (Öka möjligheten till arbete). I huvudsak med anledning av den budgeteringsmodell som tillämpas för programområdet.

Regeringen bedömer att det inte finns behov av en omfördelning inom programmet för ESF+ av flexibilitetsbeloppet. Regeringen föreslår därför att det flexibilitetsbelopp per programområde som framgår av tabell 11 i programmet för ESF+ slutgiltigt tilldelas respektive programområde.

Vidare föreslår regeringen följande revideringar av målen för 2029 i programmet för ESF+.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programområde (PO) och utfallsindikator** | **Nuvarande mål** | **Förslag till nytt mål** | **Förändring** |
| PO A1  Antal deltagare  *Mer utvecklade regioner* | 91 439 | 103 238 | +11 799 |
| PO A1  Antal deltagare  *Övergångsregion* | 8 587 | 9 695 | +1 108 |
| PO A2  Antal deltagare  *Mer utvecklade regioner* | 47 417 | 53 535 | +6 118 |
| PO A2  Antal deltagare  *Övergångsregion* | 7 444 | 8 404 | +960 |
| PO B  Antal deltagare | 30 203 | 169 659 | +139 456 |
| PO C  Antal deltagare | 1 030 | 1 163 | +133 |
| PO C  Antal projekt | 12 | 13 | +1 |
| PO D  Antal projekt | 50 | 56 | +6 |
| PO E  Antal projekt | 48 | 48 | 0 |



1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik [↑](#footnote-ref-2)
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013, artikel 4. [↑](#footnote-ref-3)
3. SFS 2024:1334. [↑](#footnote-ref-4)
4. Beloppet inkluderar även medel för programområde F Fast Care som inte berörs av halvtidsöversynen. [↑](#footnote-ref-5)
5. Europeiska unionens råd 11719/24. Slutligen antagna av rådet den 21-22 oktober 2024. [↑](#footnote-ref-6)
6. 2021SE05SFPR001, version 3.0. [↑](#footnote-ref-7)
7. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2024 Country Report Sweden, SWD (2024) 627 final. [↑](#footnote-ref-8)
8. Box 4: The mid-term review of cohesion policy funding for Sweden, s. 14. [↑](#footnote-ref-9)
9. Employment, Skills and Social Policy Challenges in light of the European Pillar of Social Rights, s. 62–63. [↑](#footnote-ref-10)
10. Till den valutakurs som tillämpas vid den förvaltande myndighetens inrapportering av finansiella data till kommissionen i enlighet med (EU) 2021/1060, artikel 42. [↑](#footnote-ref-11)
11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/795 av den 29 februari 2024 om inrättande av den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP), och om ändring av direktiv 2003/87/EG och förordningarna (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 och (EU) 2021/241. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tabell lA14.1: Social Scoreboard for Sweden i landrapporten, s. 62. För EU, se [Scoreboard - Eurostat (europa.eu)](https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/scoreboard). [↑](#footnote-ref-13)
13. Measuring disability employment gaps, OECD 2024. [↑](#footnote-ref-14)
14. Regeringsbeslut den 19 december 2024, A2024/01457. [↑](#footnote-ref-15)
15. Programområdet avsåg insatser för personer som omfattades av EU:s massflyktsdirektiv till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Insatser syftade till att deltagarna skulle komma i arbete och bli socialt delaktiga. [↑](#footnote-ref-16)
16. Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rätt stöd i rätt tid, en studie av studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden 2014–2020, Temaplattformens rapportserie. Forte och Svenska ESF-rådet. [↑](#footnote-ref-18)
18. Av dessa utlysnngar avser en de tre storstadsregionerna, en fem mellanstora kommuner som Polisen bedömt som särskilt utsatta och en tio kommuner med färre än 20 000 invånare och som har högst barnfattigdom. [↑](#footnote-ref-19)
19. I programområde C används inte projektrapportering till Statistikmyndigheten SCB. Projekten redovisar antalet deltagare via formulär till det interna ärendehanteringssystemet hos Svenska ESF-rådet. Här finns en fördröjning från projektens rapportering som sannolikt kan påverka resultatet något. Det betyder att alla data fram till och med 31 december 2024 sannolikt kommer vara tillgängliga först i mars/april 2025. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kompetenscentret ska även genomföra en klusterutvärdering, sammanställa en årlig analysrapport samt genomföra en årlig konferens. [↑](#footnote-ref-21)
21. Delmålet för programområde F (Fast-Care) ingår inte. Insatserna i Fast-Care är avslutade. [↑](#footnote-ref-22)