# Finlands system för social trygghet, alternativa texter

## Social trygghet i Finland

På bilden finns två stora träd bredvid varandra som förenas från den högsta grenen. Träden beskriver det finländska systemet för social trygghet enligt hur rätten till social trygghet uppkommer i Finland. Det mer yviga trädet till vänster med grenar är den bosättningsbaserade sociala tryggheten. Trädet till höger med färre grenar är den sociala tryggheten som baserar sig på arbete. Grenarna i trädet för den bosättningsbaserade sociala tryggheten innefattar den del som Folkpensionsanstalten verkställer, bland annat sjukförsäkringen, folkpensionen, garantipensionen, föräldradagpenningen, familjeförmånerna, bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet. De lägre grenarna till höger om trädet innehåller de delar som kommunerna ansvarar för: den offentliga hälso- och sjukvården, socialservicen och småbarnspedagogiken. Den högsta trädgrenen ovanför denna gren förenas med den högsta trädgrenen i trädet till höger som beskriver den sociala tryggheten som baserar sig på arbete. Denna gemensamma gren för de två träden beskriver utkomstskyddet för arbetslösa, som delas upp mellan bosättningsbaserad social trygghet och arbetsrelaterad social trygghet. I trädet till höger, det vill säga den sociala trygghet som baserar sig på arbete, innefattar grenarna till höger arbetspensioner samt försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

## Social skyddsnät i Finland

På bilden finns bollar i olika färger, med linjer och pilar som löper mellan dem. De beskriver de olika delarna av det sociala skyddsnätet och relationerna mellan dem. Individen är i bildens vänstra kant. Det går streckade linjer från individen till de verkställare av det sociala skyddsnätet som finns till höger och som är ett uttryck för de aktörer som individen är i kontakt med. På den högra sidan av verkställarna, i figurens största område, finns bollar som märkts med olika färger och inom var och en av dem finns olika förmåner eller tjänster. Bollens gröna färg syftar på tjänster, den blå färgen på grundskydd och den orange färgen på förtjänstskydd. En del av bollarna är både blåa och orangefärgade, varvid förmånen delas upp i en grundskyddsdel och en förtjänstskyddsdel. Bilden illustrerar de många kopplingarna mellan förmånerna och kopplingarna mellan förmånerna och tjänsterna. Av bilden framgår hur många olika aktörer som arbetar med samma helhet i vissa delar av det sociala skyddsnätet. I många förmåner ingår både grundskydds- och förvärvsskyddsandelar. Rehabiliteringen skiljer sig som en egen helhet på bilden i och med att största delen av verkställarna på bilden deltar i genomförandet av den. Rehabiliteringen är dessutom den enda helheten som i sig består av såväl grundskydds -, förtjänstskydds- som serviceandelar. Bilden ser visuellt ut som ett spindelnät på grund av linjerna som korsar varandra. Andra centrala helheter i bilden är förmånerna för barnfamiljer och småbarnspedagogiken, pensionerna som helhet samt utkomstskyddet för arbetslösa som helhet.

## Finansieringen av systemet för social trygghet

Bilden består av tre rektanglar, och var och en av dem utgör en helhet inom den sociala tryggheten. Bilden beskriver den huvudsakliga finansieringen för varje del av den sociala tryggheten. Rektangeln till vänster är social- och hälsovårdstjänsterna, som i huvudsak har finansierats med kommunernas skatter, statsandelar samt klientavgifter. Rektangeln uppe till höger är inkomstrelaterade förmåner som i huvudsak finansieras med försäkringspremier som betalas av arbetstagare och arbetsgivare. Den sista rektangeln nere till höger är grundtrygghetsförmånerna, som i huvudsak finansieras med skatter.

## Utgifterna för den sociala tryggheten 2018, 70,2 miljarder euro

På bilden finns ett pajdiagram med bitar i olika färger. Pajen åskådliggör fördelningen av de totala utgifterna på 70,2 miljarder euro för social trygghet år 2018 mellan de olika kategorierna. Utgifterna för ålderdom utgör 42,35 procent av alla utgifter och är således den klart största kategorin. Den näst största kategorin är sjukdom och hälsa, till vilken 22,23 procent av utgifterna hänför sig. Därefter är de största kategorierna funktionsbegränsningar samt familjer och barn, som vardera omfattar drygt 9 procent. Av utgifterna riktas 6,8 procent till arbetslöshet. Utgifterna för de övriga kategorierna är mindre än 3 procent för respektive av dem. Nere på bilden finns ytterligare ett omnämnande om att statistiken innefattar utkomstskydd, tjänster och förvaltning.

## Utgifterna för den sociala tryggheten enligt huvudgrupp åren 1980–2018, miljarder euro

På denna sida finns en diagramtidsserie som beskriver hur utgifterna för social trygghet har utvecklats från år 1980 till år 2018. Utgifterna för social trygghet har ökat från drygt fem miljarder euro år 1980 till något över 70,2 miljarder euro år 2018. Utgifterna har ökat under hela tidsserien och utgifterna har ökat för alla kategorier. Utgiftsökningen har tilltagit betydligt sedan början av 2000-talet, eftersom utgifterna ännu år 2000 var något över 30 miljarder euro. Liksom på den föregående bilden är ålderdomen den största kategorin och den har också ökat mest. Enligt bilden har ökningen av utgifterna för social trygghet stabiliserats efter år 2016, och till exempel utgifterna för sjukdomar och hälsa, den näst största kategorin, har inte förändrats under de senaste åren enligt diagrammet.

## Utgifterna för den sociala tryggheten enligt huvudgrupp åren 1980–2018, miljarder euro

Bilden innehåller ett staplat ytdiagram med olika finansiärers andelar av finansieringen av den sociala tryggheten och utvecklingen av denna mellan år 1995 och år 2018. Diagrammet täcker 100 procent. Finansiärer av den sociala tryggheten är staten, kommunerna, arbetsgivarna, arbetstagarna och övriga inkomster. Den största finansiären av den sociala tryggheten under hela granskningsperioden i diagrammet är arbetsgivarna, vars finansieringsandelar har varit 30–40 procent. Den näst största finansiären är staten med en finansieringsandel på 23–30 procent och den tredje största är kommunerna med en finansieringsandel på cirka 16–23 procent. Av diagrammet framgår att arbetsgivarnas finansieringsandelar tydligt ökat på 2000-talet, vilket minskat statens och arbetstagarnas finansieringsandelar. På 2010-talet började arbetsgivarnas finansieringsandelar tydligt minska. År 2002 var arbetsgivarnas finansieringsandel cirka 39 procent och år 2018 cirka 31 procent. Samtidigt har statens, kommunernas och arbetstagarnas finansieringsandelar ökat i förhållande till den totala finansieringen. Övriga inkomster har hållit sig på en jämn nivå på drygt 5 procent.