En god levnadsstandard

Barnombudsmannen analyserar
Senast uppdaterad 2015-06-01
Innehållsförteckning

En god levnadsstandard ............................................................................................................. 3
Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer ............................................................................. 4
Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal ....................... 7
Andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard .................................................... 9
Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ................................................. 12
Andel barn som har utrymme för egen rum .................................................................... 13
Andel barn som berörs av vräkning ..................................................................................... 16
Sammanfattande analys ......................................................................................................... 18
Källor ..................................................................................................................................... 20
Läs mer .................................................................................................................................. 20
Begreppsförklaring ............................................................................................................... 20
Översikt bakgrundsvariabler och geografiska områden per indikator ......................... 21
En god levnadsstandard

Varje barn har rätt till social trygghet och till den levnadsstandard som krävs för att kunna utvecklas. Föräldrarna har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. Rättigheterna finns framför allt uttryckta i artiklarna 26 och 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Indikatorerna på en god levnadsstandardinnehåller den ekonomiska situationen för barnens familjer, om barn har utrymme för ett eget rum i bostaden och barn som berörs av vräkning.
Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer

Definitionen av ekonomisk utsatthet är komplicerad och levnadsstandard kan mätas utifrån olika teoretiska perspektiv. Det är ofräkneligt att antalet ekonomiskt utsatta barnfamiljer varierar med definitionen. I både forskningen och i internationella sammanhang brukar man skilja på absoluta och relativa mått på ekonomisk utsatthet. De relativa måtten speglar inkomstspridning i ett samhälle, medan de absoluta måtten förhåller sig till en viss gräns som anses nödvändig för en skällig levnadsstandard.  

Indikatorn *Barn i ekonomiskt utsatta familjer* mäter relativ ekonomisk utsatthet. Den visar hur stor andel av barnen som lever i de familjer som har de lägsta inkomsterna, definierat som en inkomst under 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen. Indikatorn är ett mått på ekonomisk utsatthet som används nationellt och internationellt. I Sverige beräknas indikatorn med hjälp av SCB:s Inkomst- och taxeringsregister. Inom EU används måttet som en huvudindikator på risk för fattigdom.


Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Källa: Maxit, Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

---

2 Socialstyrelsen, 2010, Social rapport.
Det råder inga nämnvärdaskillnader mellan flickors och pojkars ekonomiska utsatthet. 
Familjernas ekonomiska situation ser olika ut beroende på familjens sammansättning och bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och vistelsetid i Sverige.

**Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Alla</strong></td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kön</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flickor</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Pojkar</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ålder</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0-5 år</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>13-17 år</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Familjetyp</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Båda ursprungliga föräldrar</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Mor samt eventuell styvförelder</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>Far samt eventuell styvförelder</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antal syskon</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inga hemmaboende syskon</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Ett hemmaboende syskon</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Två eller flera hemmaboende syskon</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Föräldrarnas utbildning</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förgymnasial</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Gymnasial</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Eftergymnasial</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utländsk/svensk bakgrund</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk bakgrund</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk bakgrund</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utländsk/svensk bakgrund (detaljerad)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med två inrikes födda föräldrar</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med en inrikes född förälder</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrikes född</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vistelsetid i Sverige</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5 år eller längre</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>0-4 år</td>
<td>72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Källa:* Maxit, Inkomst- och taxeringsregistret, SCB
Bland gruppen barn som lever med en ensamstående mamma var 41 procent ekonomiskt utsatta 2013, jämfört med 13 procent som levde med båda sina ursprungsföräldrar. Under samma år var 70 procent av alla barn till föräldrar med låg utbildning (förgymnasial nivå) ekonomiskt utsatta. Hälften av alla barn i Sverige som har utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet. Familjer som invandrat nyligen är ekonomiskt utsatta i större utsträckning; bland de barn som vistats i landet i högst fyra år är 72 procent ekonomiskt utsatta.


Det finns skillnader över landet när det gäller hur stor andel av barnen som lever i ekonomiskt utsatta familjer. På länsnivå varierar andelen ekonomiskt utsatta barn mellan 13 och 25 procent. Andelen ekonomiskt utsatta barn i landets kommuner varierar från lägst 5 till högst 37 procent.

---

4 Det kan eventuellt finnas en styvförälder i hushållet.
Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal

SCB har genom sin årliga undersökning om levnadsförhållanden frågat vuxna: "Skulle du/ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?". Utifrån svaren beräknas en indikator som visar hur stor andel barn som lever i familjer med en inkomst under 60 procent av medianinkomsten och där familjen dessutom saknar tillgång till kontantmarginal (möjlighet att inom en månad kunna betala en oväntad utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be om hjälp).

Syftet med att kombinera låg inkomst och avsaknaden av kontantmarginal är att vissa hushåll (t.ex. egna företagare) kan ha en låg deklarerad inkomst men samtidigt ha andra ekonomiska resurser. I rapporten *Ekonomiskt utsatta barn* (Ds 2004:41) presenterades resultat som visade att just egna företagare var överrepresenterade i gruppen med låga inkomster (ekonomiskt utsatta). Omkring 40 procent bland låginkomsttagarna av företagare. Samtidigt visade analysen att företagarna med låga inkomster var mycket mer lika den stora gruppen som inte hade låga inkomster än andra låginkomsttagare i sina svar på frågor om de känner oro för sin ekonomi, om de har svårt med löpande utgifter och om de saknar kontantmarginal.⁵

Andel barn i ekonomiskt utsatta familjersom saknarkontantmarginal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![Diagram](image)

Källa: Maxit, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

Under år 2012 levde vart tionde barn i en ekonomiskt utsatt familj som också saknat tillgång till kontantmarginal. Det innebär att omkring hälften av de familjer som är ekonomiskt utsatta saknar kontantmarginal (se indikatorn *Andel barn i ekonomiskt utsatta familjersom visar att 19 procent av alla barn var ekonomiskt utsatta år 2012*).


**Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2012</th>
<th>Procent</th>
<th>Felmarginal (±)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kön</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flickor</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Pojkar</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ålder</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0-5 år</td>
<td>11</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>13-17 år</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Familjetyper</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sammanboende föräldrar</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ensamstående föräldrar</td>
<td>23</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ensamstående mor</td>
<td>30</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal syskon</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inga hemmaboende syskon</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ett hemmaboende syskon</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Två eller flera hemmaboende syskon</td>
<td>14</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Föräldrarnas utbildning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eftergymnasial</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Högst gymnasial</td>
<td>16</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Socioekonomisk grupp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbetarhushåll</td>
<td>19</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Tjänstemannahushåll</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Företagarhushåll</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk/svensk bakgrund</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk bakgrund</td>
<td>29</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk bakgrund</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Felmarginal används för urvalsundersökningar och anger inom vilket intervall (skattningen ± felmarginalen) det riktiga värdet med 95 procent sannolikhet finns inom.
Källa: Maxtr8, Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB
Andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard


Andel barn i familjer med låg inkomststandard

Procent

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>60</td>
<td>70</td>
<td>80</td>
<td>90</td>
<td>100</td>
<td>110</td>
<td>120</td>
<td>130</td>
<td>140</td>
<td>150</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Källa: Max88, Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Det råder inga skillnader mellan andelen flickor och andelen pojkar som bor i familjer med låg inkomststandard. Däremot ser den ekonomiska situationen för barn olika ut beroende på familjens bakgrund. Exempelvis bor 19 procent av barnen med en ensamstående mamma i familjer med låg inkomststandard och motsvarande siffror för barn i familjer med båda ursprungliga föräldrar är sjutio procent.


---

7 Den disponibla inkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster inklusive bidrag minus skatter. Baskonsumtionen består av riksnorm för försörjningsstöd 2010, schablonerad boendeutgifter, utgift för hushållsl och hushållsomkostnader, barnomsorgsutgifter, lokala resor för personer 18 år eller äldre, fack- och a-kasseavgifter för personer som är anställda och jobbar minst halvtid samt hemförsäkring.
Andel barn i familjer med låg inkomststandard 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kön</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Flickor</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Pojkar</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ålder</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0-5 år</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>13-17 år</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Familjetyp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Båda ursprungliga föräldrar</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mor samt eventuell styvförälder</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Far samt eventuell styvförälder</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal syskon</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inga hemmaboende syskon</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Ett hemmaboende syskon</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Två eller flera hemmaboende syskon</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Föräldrarnas utbildning</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förgymnasial</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Gymnasial</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Eftergymnasial</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk/svensk bakgrund</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk bakgrund</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk bakgrund</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk/svensk bakgrund (detaljerad)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med två inrikes födda föräldrar</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med en inrikes född förälder</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrikes född</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Vistelsetid i Sverige</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Född i Sverige</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5 år eller längre</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>0-4 år</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Källa: MaxBi, Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för inkomststandarden. 40 procent av barnen med föräldrar som har förgymnasial utbildning lever i familjer med låg inkomststandard medan motsvarande siffra för barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning är sex procent.

Barn med utländsk bakgrund samt barn med kort vistelsetid i Sverige bor i större utsträckning i familjer med låg inkomststandard. Bland gruppen barn som har vistats i Sverige kortare än fem år lever 50 procent i en familj med låg inkomststandard.
Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen samlar in uppgifter om ekonomiskt bistånd från kommunerna. Den här indikatorn visar hur stor andel barn som lever i familjer som under en längre tid, minst 10 månader under ett kalenderår, mottagit ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag).

**Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Källa:** Maxib, Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

Sedan 2009 har andelen barn som lever i familjer som fått ekonomiskt bistånd under minst 10 månader under kalenderåret varierat mellan 2,7 och 3 procent. År 2013 levde omkring 53 000 barn (2,7 procent) i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen med ekonomiskt bistånd varierar mellan länen, från 1,4 till 4,5 procent. Mellan kommuner varierar andelen mellan 0,1 och 8,5 procent. Det finns vissa skillnader mellan barn i olika ålder. I åldersgruppen 0–5 år lever 2,4 procent av barnen i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Bland 6–12-åringar är andelen 3,9 procent och bland 13–17-åringar är det 2,3 procent.

**Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ålder</th>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ålder</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0–5 år</td>
<td>2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6–12 år</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>13–17 år</td>
<td>2,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Källa:** Maxib, Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen
**Andel barn som har utrymme för eget rum**

SCB har genom sina årliga undersökningar av levnadsförhållanden ställt ett stort antal frågor till både föräldrar och barn mellan 10 och 18 år, bland annat om barnen har utrymme för eget rum. Den här indikatorn beräknas utifrån föräldrars uppgifter om bostadsstorlek och familjestorlek. SCB har tagit fram indikatorn som visar om bostadens storlek är tillräckligt stor för att alla barn i familjen ska få ett eget rum. Föräldrar förutsätts dela sovrum och kök och vardagsrum är borträknade. Det är troligt att andelen barn, särskilt äldre barn, med utrymme för eget rum underskattas med det här måttet då studier visat att när ett hushåll bor trängt så prioriteras eget rum för ungdomar genom att till exempel föräldrar tränger ihop sig i vardagsrummet eller yngre syskon delar rum.8

Andelen barn, o–18 år, med utrymme för eget rum har legat på en stabil nivå den senaste femårsperioden. I den senaste mätningen framkom att 73 procent bor i en bostad där det finns utrymme för eget rum.

Källa: Maxtr, Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

När barnen själva fått frågan om de har eget rum är det en lägre andel som svarar att de inte har det. Det handlar om ökta fem procent av flickor och pojkar i åldern 13 till 17 år. För 10–12-åringar är andelen något högre.9 Barnens svar speglar förmodligen just det som beskrevs ovan, att föräldrar anpassar sig för att ge barnen egna rum eller att yngre barn får dela rum till förmån för de äldre barnen.

Det finns skillnader mellan olika grupper av barn. Barns boendestandard och utrymme speglar ofta familjens ekonomiska situation. Barn i familjer som är ekonomiskt utsatta har

---

eget rum i lägre utsträckning, 37 procent, än de som lever i familjer med högre inkomster, 77 procent. Vilken socioekonomisk grupp föräldrarna tillhör har också betydelse för om barnet har utrymme för eget rum. Barn i arbetarhushåll har mer sällan utrymme för eget rum (55 procent) jämfört med tjänstemannahushåll (81 procent) och företagarhushåll (80 procent). Barn till föräldrar med högst gymnasial utbildning har i mindre utsträckning utrymme för eget rum jämfört med barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning.

Barn med utländsk bakgrund har i lägre utsträckning eget rum (37 procent) jämfört med barn med svensk bakgrund (83 procent). Barn som lever med sammanboende föräldrar har oftare eget rum (76 procent) jämfört med barn som lever med en ensamstående förälder (50 procent). Familjens storlek spelar också roll, i familjer där det finns två eller fler hemmaboende syskon är det ovanligare att barnet har eget rum (57 procent).

Det kan också konstateras att det finns ett samband mellan trångboddhet och vilken typ av bostad man bor i. De grupper av barn som bor i flerfamiljshus är oftare trångbodka.\textsuperscript{10}

\textsuperscript{10} Barnombudsmannen. Upp till 18, 2010.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Andel barnsom har utrymme för eget rum</th>
<th>2013</th>
<th>Procent</th>
<th>Felmarginal (±)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla</td>
<td>73</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kön</td>
<td>73</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flickor</td>
<td>73</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pojkar</td>
<td>73</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ålder</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0-5 år</td>
<td>68</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>74</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13-17 år</td>
<td>77</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Familjetyyp</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sammanboende föräldrar</td>
<td>76</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ensamstående föräldrar</td>
<td>50</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ensamstående mor</td>
<td>45</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antal syskon</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inga hemmaboende syskon</td>
<td>82</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ett hemmaboende syskon</td>
<td>80</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Två eller flera hemmaboende syskon</td>
<td>57</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Föräldrarnas inkomstnivå</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten</td>
<td>37</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i familjer med minst 60 av medianinkomsten men mindre än 200 procent av medianinkomsten</td>
<td>77</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i familjer med minst 200 procent av medianinkomsten</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Föräldrarnas utbildning</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eftergymnasial</td>
<td>80</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Högst gymnasial</td>
<td>64</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Socioekonomisk grupp</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbetarhushåll</td>
<td>55</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tjänstemannahushåll</td>
<td>81</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Företagarhushåll</td>
<td>80</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utländsk/svensk bakgrund</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk bakgrund</td>
<td>37</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk bakgrund</td>
<td>83</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Uppgivit finns ej på grund av sekretess eller för få observationer i gruppen.
2. Felmarginal används för urvalszundersökningar och anger inom vilket intervall (skattningen ± felmarginalen) det riktna värdet med 95 procents sannolikhet finns inom.
3. Källa: Maxit, Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

11 2012 års uppgifter.
**Andel barn som berörs av vräkning**

Kronofogden har sedan 2008 redovisat statistik om vräkningar av barnfamiljer. Barnfamiljer innefattar ensamstående och sammanboende föräldrar som har mindreåriga barn boende hos sig under minst 30 dagar per år. Det omfattar alltså även barn som bor växelvis hos sina föräldrar liksom umgångesbarn som bor med sin förälder.

Vräkningar påverkar barn i stor utsträckning. Barn har ofta en starkare anknytning till sin bostad än vuxna och konsekvenserna av att vräkas kan därmed bli allvarligare för ett barn än för en vuxen. Det finns ett flertal studier som handlar om hur hemlöshet och osäkert boende påverkar barns psykiska hälsa, skolgång och beteende negativt. Men analysen mellan osäkert boende och andra livsförhållanden försvaras eftersom det är svårt att urskilja effekterna av socioekonomisk utsättning från osäkert boende.

Den här indikatorn visar antal barn mellan 0 och 17 år per 100 000 som berörs av en vräkning. Andelen barn som berörs av vräkning har minskat något mellan åren 2009 och 2014, från 33 till 24 barn per 100 000. Det är något vanligare att yngre barn berörs av vräkning. Bland barn upp till fem år berördes 36 barn per 100 000 av vräkning år 2014. Motiverande andel bland tonåringar var 15 per 100 000.

**Andel barn som berörs av vräkning**

**Antal per 100 000**

![Diagram](image)

Källa: Maxa8, Kronofogdens avlyssningsstatistik

Det finns skillnader över landet när det gäller hur stor andel av barnen som berörs av vräkning. På länsnivå varierar andelen mellan 10 och 46 barn per 100 000. När man tolkar statistiken på länsnivå bör man även vara uppmärksam på att län skiljer sig åt i befolkningssammansättning med olika socioekonomiska resurser.

---

12 Umgångesbarn definieras som barn som inte har sitt stadigvarande boende hos föräldern utan endast bor hos denna under umgångestillfällena.
14 Barnombudsmannen, 2011.
15 Stenberg m.fl., 2010, Varför vräks barn fortfarande?
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ålder</th>
<th>Antal per 100 000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>0-5 år</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>13-17 år</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Källa: Maxit, Kronofogdets avhysningsstatistik
### Sammanfattande analys

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indikator</th>
<th>Utveckling över tid senaste 5 åren</th>
<th>Grupper av barn med mindre god levnadsstandard</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Barn i ekonomiskt utsatta familjer</td>
<td>Oförändrad 2008–2013</td>
<td>Barn 0–5 år</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med ensamstående föräldrar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med två eller flera hemmaboende syskon</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn vars föräldrar har förgymnasial utbildning</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med utländsk bakgrund</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn i familjer som vistats i Sverige mindre än fem år</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal</td>
<td>Oförändrad 2008–2012</td>
<td>Barn med ensamstående föräldrar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn vars föräldrar har högst gymnasial utbildning</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn som lever i arbetar- och företagarhushåll</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med utländsk bakgrund</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i familjer med låg inkomststandard</td>
<td>Oförändrad 2008–2012</td>
<td>Barn 0–5 år</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med ensamstående föräldrar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med två eller flera hemmaboende syskon</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn vars föräldrar har förgymnasial utbildning</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med utländsk bakgrund</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd to 2013</td>
<td>Oförändrad 2008–2013</td>
<td>Barn 6-12 år</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn som har utrymme för eget rum</td>
<td>Oförändrad 2009–2013</td>
<td>Barn med ensamstående föräldrar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med två eller fler hemmaboende syskon</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn i familjer med mindre än 60 % av medianinkomsten</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn vars föräldrar har högst gymnasial utbildning</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn som lever i arbetarhushåll</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Barn med utländsk bakgrund</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn som berörs av vräkning</td>
<td>Gynnsam 2009–2014</td>
<td>Barn 0–5 år</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sammantaget visar indikatorerna på en i stort sett oförändrad utveckling under de senaste fem åren. En indikator, andelen barn som berörs av vräkning, visar på en gynnsam utveckling.
Inom målområdet råder det skillnader mellan olika grupper av barn. Flera av indikatorerna visar att barn med ensamstående föräldrar, barn vars föräldrar har låg utbildning, barn i arbetarhushåll, barn med flera syskon och barn med utländsk bakgrund har en lägre levnadsstandard.

Flera av indikatorerna visar att de yngsta barnen generellt har en lägre levnadsstandard. Det är en högre andel barn mellan noll och fem år som lever i familjer med låga inkomster, både då man mäter absoluta och relativ inkomster. Det är också vanligare att yngre barn berörs av vräkning. Däremot är det vanligare att barn mellan sex och tolv år lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.
**Källor**


Varför vräks barn fortfarande? Dnr S2010/4139/FST, Stenberg, S-Å., Kjellbom P., Borg, I., Sonmark, K.


**Läs mer**

Barn i dag - En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt, SCB, 2009.


**Begreppsförklaring**

*Statistisk signifikans*

Statistisk signifikans innebär här att skillnaderna mellan olika grupper i urvalsundersökningarna är tillräckligt stora och tillförlitliga för att sannolikt inte ha uppstått av en slump. Vi har här signifikantestat skillnaderna genom att kontrollera att skattningarnas 95-procentiga konfidentsintervall inte överlappar varandra.

*Svensk bakgrund*

Barn som är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder eller två inrikes födda föräldrar.

*Utländsk bakgrund*

Barn som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Indikator</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>König</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ålder</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>Årskurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Familjetyp</td>
<td></td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal syskon</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Föräldrarnas utbildningsnivå</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>Socioekonomisk grupp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utländsk/svensk bakgrund</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vistelsetid i Sverige</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Moderns födelseland</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Typ av kommun</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>Län</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kommun</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 Barn i ekonomiskt utsatta familjer
2 Barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknarkontantmarginal
3 Barn i familjer med låg inkomststandard
4 Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd
5 Barn som har utrymme föreget rum
6 Barn som berörs av väckning