# Motion 3

Till Funktionsrätt Sverige

## Motion digital delaktighet

Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen ”Svenskarna och internet 2020, om svenskarnas internetvanor”. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner befinner sig 6 procent i digitalt utanförskap. Begripsams parallella skuggundersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” 2019 visar att ytterligare många fler personer befinner sig i digitalt utanförskap eller riskerar att göra det, exempelvis elever i särskola. Bland dem som använder internet sällan eller inte alls är andelen med funktionsnedsättning mycket högre än i befolkningen generellt.

Resultat i Begripsams skuggundersökningResultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar en person har. Personer som bor på LSS-, service- eller äldreboenden saknar till exempel ofta tillgång till wi-fi.

Några av rapportens viktigaste slutsatser:

* Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
* Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
* De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
* Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
* Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
* Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
* Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
* Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
* Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
* De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
* Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.

Ökande digital klyftaDigitaliseringen har förenklat livet på många sätt för en del medborgare men har gjort livet svårare för andra medborgare. Klyftan har flera orsaker:

* Digital teknik och digitala tjänster är inte universellt utformade så att personer med exempelvis kognitiva funktionsnedsättningar klarar av att använda dem.
* Många med funktionsnedsättning lever under stor ekonomisk press och har inte möjlighet att köpa och/eller uppdatera digitala enheter.
* Det saknas kunskap och skulle krävas utbildning för att använda digitala tjänster.
* Det finns också personer som saknar motivation att lära sig att använda digital teknik.

Nästan en av fem svenskar utan funktionsnedsättning uppger att de skulle behöva hjälp med att installera mobilt bank-id. Motsvarande grupp bland personer som lever med afasi är uppemot 50 procent, enligt Begripsams undersökning.

Utanförskapet har utökats till att bli digitalt. Med hjälp av digitalt Bank-ID kan man idag utför många tjänster på ett säkert sätt som annars hade krävt att man hade behövt vara fysiskt på plats för att identifiera sig. I många vardagliga ärenden krävs numera att man har tillgång till digitalt Bank-ID för att på ett smidigt sätt kunna utföra dessa. Kan man inte använda det hamnar man lätt i ett utanförskap där det är svårt att klara sig självständigt.

Digitala hjälpmedel vardag för mångaFör en del personer som lever med funktionsnedsättning har de tekniska framstegen inom många områden betytt oerhört stora förbättringar. Alltifrån tillgången på lättläst, talsyntes, möjlighet att kommunicera via smartphones till ögonstyrning och munstyrning av datorskärm och muspekare har inneburit att kommunikationsmöjligheterna har förbättrats betydligt. Teknik är vardag för många med funktionsnedsättning.

Detta till trots är flera av de vanligaste digitala tjänsterna och produkterna som dagligen används av de flesta svenskar inte tillgängliga för många personer med funktionsnedsättning. Man måste säkerställa att alla kan ta del av digitala tjänster vilket innebär att de behöver utformas så att alla kan använda dem. Trösklar för att få och använda digitala tjänster måste minska. Begripligheten i digitala tjänster måste öka. Samhället behöver till att alla kan få stöd och utveckla sin digitala kompetens och vara delaktiga i samhället oavsett om man har en funktionsnedsättning och/eller är en mindre van användare.

Tillgänglighetsdirektivet, som nu kommer att implementeras i svensk lag ställer höga krav på att digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla.

### Afasiförbundet föreslår

att Funktionsrätt Sverige ska aktivt följa upp arbetet med tillgänglighetsdirektivet och verka för full delaktighet för alla.

att Funktionsrätt Sverige ska verka för att e-legitimationer ska vara möjliga att få- och använda av alla medborgare.

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet
Leif Degler, ordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Christina Hofvander Åström, vice ordförande Personskadeförbundet RTP
Anders Lago, ordförande FUB
Cathrin Folcker, ordförande Dyslexiförbundet

# Styrelsens svar på motion 3

**Föredragande från styrelsen**: Inger Ros

Motionärerna betonar vikten av att digitala tjänster utformas utifrån principen om universell utformning, så att alla kan använda dem. Motionärerna beskriver många av de digitala hinder som möter personer med funktionsnedsättning i dagens samhälle och hänvisar också till aktuella rapporter som visar på ett växande digitalt utanförskap.

För att kunna delta i samhället fullt ut krävs att man har ett digitalt Bank-ID, eller en fungerande e-legitimation. Idag är det många som är utestängda från samhällstjänster på grund av att de inte kan använda befintliga lösningar.

Funktionsrätt Sverige delar motionärernas oro över det digitala utanförskap som drabbar många personer med funktionsnedsättning. Vi håller också med om att trösklar för att få och använda digitala tjänster måste minska.

I en skrivelse till Erik Slottner som ny minister hösten 2022 lyfte vi också frågan om digital delaktighet och vikten av att alla digitala produkter och tjänster kan användas av alla. Så ser det inte ut idag, så de här frågorna behöver vi fortsätta fokusera på och här finns det stora möjligheter att göra det i samverkan med andra aktörer i samhället och medlemsförbunden.

Funktionsrätt Sverige har uppmärksammat frågan om det digitala utanförskapet i flera sammanhang, senast i samband med uppvaktningen av civilminister Erik Slottner i december 2022 angående [ett upprop mot digital diskriminering](https://frejaeid.com/delta-i-uppropet-mot-den-digitala-diskrimineringen/), som just gäller frågan om att alla ska kunna använda betaltjänster via e-legitimation.

I januari 2022 gav regeringen ett uppdrag till [DIGG](https://www.digg.se/) (Myndigheten för digital förvaltning) [om att ta fram en statlig e-legitimation](https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/uppdrag-att-foresla-hur-en-statlig-e-legitimation-kan-utformas/). DIGG är en av myndigheterna med uppdrag inom ramen för genomförande av funktionshinderpolitiken arbetar systematiskt med tillgänglighet genom universell utformning.

I samband med uppföljningen av funktionshinderspolitiken medverkar Funktionsrätt Sverige också i löpande dialogmöten som hålls hos MFD (Myndigheten för delaktighet), och med ansvariga sektorsmyndigheter inbjudna. Ett dialogmöte kring digitaliseringspolitiken är inplanerat under våren 2023.

* **Funktionsrätt Sverige ska aktivt följa upp arbetet med tillgänglighetsdirektivet och verka för full delaktighet för alla**

Motionärerna vill också att Funktionsrätt Sverige aktivt ska följa upp implementeringen av Tillgänglighetsdirektivet till svensk lag.

Vi håller med motionärerna även i den här frågan. Funktionsrätt Sverige har också under lång tid varit aktivt engagerade i frågan om implementeringen av Tillgänglighetsdirektivet i Sverige. Vi har hösten 2022 följt upp vårt remissvar från 2021 i skrivelser till exempelvis justitieminister Gunnar Strömmer angående förseningen av den svenska lagstiftningsprocessen. Under januari 2023 har vi tillskrivit socialutskottets ledamöter i frågan om vikten av att genomföra Tillgänglighetsdirektivet **i sin helhet**, utan de undantag som Sverige har signalerat att man vill göra.

Under 2023 kommer vi att gå in i ett flertal standardiseringsprojekt [som startar med anledning av införandet av tillgänglighetsdirektivet](https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk536/nyheter/nya-standarder-harmoniserade-mot-eus-tillganglighetsdirektiv/), för att på ett aktivt sätt påverka utformningen av produkter och tjänster i enlighet med de nya kraven som ställs i direktivet.

Funktionsrätt Sverige kommer sammanfattningsvis att fortsätta arbeta aktivt för att alla produkter, tjänster, miljöer och program ska utformas tillgängligt redan från början, utifrån principen om universell utformning. Funktionsrätt Sverige kommer också att fortsätta att driva på för ökad digital delaktighet i de två punkter som tas upp i motionärernas yrkande, men det finns även andra aspekter som är viktiga att fortsatt bevaka inom svensk och europeisk digitaliseringspolitik, exempelvis konsekvenserna kring implementering av [artificiell intelligens och automatiskt beslutsstöd](https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hybridkonferens-om-funktionsratt-tillganglighet-och-artificiell-intelligens-i-eu/).

För att få fler erfarenheter från medlemsförbunden och för att ta till vara på förbundens engagemang så kan det bli aktuellt att skapa ett samarbetskluster med fokus på digital delaktighet.

|  |
| --- |
| **Funktionsrätt Sveriges styrelse föreslår kongressen besluta*** att bifalla motionen.
 |