Bilaga 1 – utvalda förmåner

I denna bilaga beskriver vi de förmåner som vi har valt att titta närmare på i vår utredning. Bilagan ska vara ett stöd för den som   
vill veta något mer om en förmån när hen läser vår rapport.

Förmånerna som beskrivs i bilagan är följande.

* Föräldrapenning (12 kap. socialförsäkringsbalken, SFB)
* Tillfällig föräldrapenning (13 kap. SFB)
* Barnbidrag (15 kap. SFB)
* Underhållsstöd (18 kap. SFB)
* Omvårdnadsbidrag (22 kap. SFB)
* Merkostnadsersättning (50 kap. SFB)
* Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (33 kap. SFB)
* Assistansersättning (51 kap. SFB)
* Barnpension (78 kap. SFB)
* Efterlevandestöd (79 kap. SFB)
* Bostadsbidrag (96 kap. SFB).

För varje förmån har vi ett avsnitt som innehåller en allmän beskrivning av förmånen. Eftersom denna rapport handlar om barn som blir placerade eller får en insats så innehåller varje beskrivning av en förmån också ett avsnitt som berättar hur socialförsäkrings­förmånen ifråga kan påverkas av det faktum att ett barn placeras eller får en insats. Detta kan gälla barnet själv eller personer som finns i barnets omgivning.

I vissa fall har kommuner eller andra aktörer som är inblandade i att placera barn en skyldighet att informera Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om en placering. Där det behövs beskriver vi även om det finns en sådan skyldighet, och då under rubriken ”upplysningsskyldighet”.

Föräldrapenning

Föräldrapenning är en socialförsäkringsförmån som betalas till föräldrar som tar hand om sitt barn under tid när hen inte förvärvsarbetar eller avstår från förvärvsarbete.

Allmänna förutsättningar

Den som är förälder kan i vissa fall få föräldrapenning. Även följande personer kan få föräldrapenning:

* förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern
* förälders sambo
* särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet
* blivande adoptivförälder.[[1]](#footnote-2)

Föräldrapenning betalas ut på tre olika nivåer:

* sjukpenningnivå
* grundnivå
* lägstanivå.[[2]](#footnote-3)

När föräldrar föder eller adopterar ett barn kan de få föräldrapenning under totalt 480 dagar per barn. Föräldrarna kan alltså sammanlagt ta ut 480 dagar föräldrapenning.[[3]](#footnote-4)

För de första 180 dagarna kan föräldrarna få förmånen antingen på sjukpenningnivå eller grundnivå.[[4]](#footnote-5) Efter 180 dagar kan de få ersättning under 210 dagar antingen på sjukpenningnivå eller grundnivå, och för 90 dagar på lägstanivån.[[5]](#footnote-6)

Grundnivån motsvarar 250 kronor per dag och är till för föräldrar som inte uppfyller kraven för att få inkomstrelaterad ersättning eller har låga eller inga inkomster.[[6]](#footnote-7) Ersättningen på lägsta­nivån är 180 kronor per dag för alla.[[7]](#footnote-8)

Föräldrar med gemensam vårdnad har som huvudregel rätt till hälften av föräldrapenningdagarna.[[8]](#footnote-9) Bortsett från 90 dagar kan en förälder avstå från dagar med föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.[[9]](#footnote-10) Men båda föräldrarna har alltså 90 dagar som bara den föräldern kan ta ut. Ersättningen lämnas som hel, tre fjärde­dels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.[[10]](#footnote-11) Föräldrapenning lämnas som regel till bar­net har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret om barnet är fött innan 2014 och fram till barnet fyllt tolv år eller har slutat femte klass om barnet är fött senare.[[11]](#footnote-12)

Ett villkor för att få föräldrapenning är att föräldern faktiskt vårdar barnet på det sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder under större delen av den tid som föräldern söker föräldrapenning för.[[12]](#footnote-13) En annan förutsättning är att föräldern inte förvärvsarbetar eller avstår från att förvärvsarbeta under tiden.[[13]](#footnote-14)

Barnets mamma har rätt till föräldrapenning från och med sextio dagar före den dag barnets födelse är beräknad till, samt till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen, även om hon inte har barnet i sin vård.[[14]](#footnote-15) Båda föräldrarna kan få föräldrapenning för samma barn och samma tid samtidigt i högst 30 dagar under barnets första år.[[15]](#footnote-16) En förälder som deltar i föräldrautbildning har rätt till föräldrapenning i samband med utbildningen. Föräldrar kan i dessa situationer även få förmånen före barnets födelse samt efter att barnet är fött även om föräldern inte har barnet i sin vård.[[16]](#footnote-17) Föräldrar har även rätt till föräldrapenning om de deltar i en introduktion till en verksamhet som regleras i skollagen (2010:800), det vill säga exempelvis förskola, förskoleklass eller grundskola.[[17]](#footnote-18) Även besök   
vid barnets förskola ger rätt till föräldrapenning.[[18]](#footnote-19)

Om barnet placeras eller får en insats

De grundläggande villkoren för föräldrapenning påverkas inte av att ett barn placeras. Däremot kan förmånen i vissa fall betalas till någon annan om barnet är förälder.

#### Barnet är förälder

Om ett barn eller en ungdom själv har fött barn och är intaget på en kriminalvårdsanstalt eller placerad i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), finns möjlighet att föreståndaren för boendet får föräldrapenningen. Förmånen ska då användas till barnets och moderns nytta.[[19]](#footnote-20)

#### Familjehemsförälder och biologisk förälder för placerat barn

Om ett barn är placerat i ett annat hem än sin förälder så kan inte föräldern i familjehemmet få föräldrapenning för att vårda barnet.[[20]](#footnote-21) Att ta emot ett barn i familjehem räknas inte som arbete.[[21]](#footnote-22) Detta innebär samtidigt att en sådan förälder i ett familjehem *kan* ta ut föräldrapenning för ett eget barn.

De grundläggande förutsättningarna för föräldrapenning förändras inte på grund av att ett barn placeras eller får en insats. Det innebär   
att en biologisk förälder kan få föräldrapenning om övriga förutsätt­ningar är uppfyllda, som exempelvis att föräldern vårdar barnet och avstår förvärvsarbete, när hens barns placeras eller får en insats.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning är en socialförsäkringsförmån som täcker delar av en förälders inkomstförlust när ett barn föds, är sjukt eller har avlidit och föräldern därför inte kan arbeta.

Allmänna förutsättningar

En förälder som arbetar i Sverige har under vissa förutsättningar rätt till tillfällig föräldrapenning. Dessa förutsättningar är att föräldern avstår från att utföra förvärvsarbete i samband med ett barns födelse, att barnet behöver vård eller i samband med att ett barn har avlidit.[[22]](#footnote-23)

Som huvudregel kan en förälder får tillfällig föräldrapenning för 60 dagar per barn och år.[[23]](#footnote-24) Det finns regler som ger rätt till ersättning under fler dagar i vissa situationer. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag och beräknas med vissa undantag som sjukpenning.[[24]](#footnote-25)

Föräldrarna får överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till någon annan som arbetar i Sverige och som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet.[[25]](#footnote-26)

#### Vård av barn som inte har fyllt 12 år

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som ännu inte har fyllt 12 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med

1. om barnet är sjukt eller smittat i annat fall än som avses i 30 § (allvarligt sjukt barn)
2. barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad
3. besök på barnhälsovård
4. vårdbehov på grund av att barnets andra förälder besöker läkare med ett barn till någon av föräldrarna under förutsättning att det barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.[[26]](#footnote-27)

För vård av barn som är yngre än 240 dagar lämnas tillfällig föräldrapenning bara om föräldern har gått tillbaka i arbete och barnet får tillsyn av annan än föräldern och denna tillsyn ska fortgå under en längre period.[[27]](#footnote-28) Utöver detta lämnas bara ersättning om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i hemmet.[[28]](#footnote-29) För ett barn som är 240 dagar eller äldre kan inte föräldrarna få tillfällig föräldrapenning enligt stycket ovan om de annars skulle fått föräldrapenning. Men det gäller inte om barnet vårdas på sjukhus. Då kan föräldrarna få tillfällig föräldrapenning. [[29]](#footnote-30)

Tillfällig vård i övergångsboende för barn som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i detta avseende likställt vård på sjukhus.[[30]](#footnote-31)

#### Vård av barn som har fyllt 12 år

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som har fyllt 12 men inte 16 år om det är styrkt att barnet behöver särskild tillsyn eller vård på grund av

1. sjukdom eller annat fall än som avses i 30 § (allvarligt sjukt barn)
2. utvecklingsstörning
3. annat funktionshinder.[[31]](#footnote-32)

En förälder har bara rätt till tillfällig föräldrapenning enligt vad som skrivs i detta stycke om föräldern behöver avstå från att förvärvs­arbeta av skäl som anges i 16 eller 20 §.[[32]](#footnote-33) För tid som föräldra­penning annars skulle ha lämnats har en förälder bara rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet vårdas på sjukhus.[[33]](#footnote-34)

#### Barn som inte har fyllt 16 år

En förälder till ett barn som omfattas av LSS har även rätt till tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar fram till barnet fyller 16 år. Det gäller bara om föräldern avstår från att förvärvsarbeta i samband med

1. att delta i föräldrautbildning
2. ett besök i barnets skola, förskola, fritidshem eller liknande.[[34]](#footnote-35)

#### Barn som har fyllt 16 år

En förälder till ett barn som omfattas av LSS har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barnet från det att barnet fyllt 16 år till dess att barnet fyller 21 år. Det gäller bara om föräldern behöver avstå från att förvärvsarbeta av skäl som anges i 16 § 1. I vissa fall kan även förälder till äldre barn få rätt till ersättning enligt denna bestämmelse.[[35]](#footnote-36)

#### Vård av allvarligt sjukt barn

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från att förvärvs­arbeta för att vårda barnet. Tillfällig föräldrapenning i dessa situationer lämnas under ett obegränsat antal dagar.[[36]](#footnote-37)

Om barnet placeras eller får en insats

Det finns inte några specifika bestämmelser kring placering av barn och de grundläggande förutsättningarna för föräldern är desamma. Det betyder att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning förutsatt att föräldern inte förvärvsarbetar och att föräldern vårdar barnet på grund av exempelvis sjukdom, samt att övriga villkor är uppfyllda.

En familjehemsförälder likställs med förälder, vilket innebär att hen kan få tillfällig föräldrapenning.[[37]](#footnote-38)

Barnbidrag

För alla barn som bor här i landet betalas barnbidrag ut varje månad.   
I vissa fall kan förlängt barnbidrag betalas ut. Om en familj har flera barn kan också flerbarnstillägg betalas ut. Om ett barn placeras i ett familjehem kan barnbidraget betalas ut till familjehemmet. Om ett barn placeras i hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende så kan barnbidraget betalas ut till kommunen.

Allmänna förutsättningar

Föräldrar kan få barnbidrag för ett barn som bor i Sverige i form av

* allmänt barnbidrag
* förlängt barnbidrag
* flerbarnstillägg.[[38]](#footnote-39)

Allmänt barnbidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden för varje barn från och med månaden efter barnets födelse till och med det kvartal när barnet fyller 16 år. Därefter kan förlängt barnbidrag lämnas om barnet går i grundskolan, fram till den månad barnet slutför grundskoleutbildningen eller avbryter den.[[39]](#footnote-40) Allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag betalas alltså inte samtidigt för   
ett och samma barn.

Om någon får allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag för två eller fler barn lämnas flerbarnstillägg för det andra barnet och sedan för varje ytterligare barn. Barn med förlängt barnbidrag ger föräldrarna rätt till flerbarnstillägg längst till och med det andra kvartalet det år då barnet fyller 20 år.[[40]](#footnote-41) Föräldrar får inte flerbarnstillägg för barn med förlängt barnbidrag om studierna omfattar kortare tid än åtta veckor eller är deltidsstudier. En förälder får heller inte flerbarnstillägg om barnet eller ungdomen som tillägget gäller är gift, eller inte stadigvarande bor tillsammans med den som flerbarnstillägget betalas ut till.[[41]](#footnote-42)

När flerbarnstillägg beräknas ska de barn för vilka någon får barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan får barnbidrag om dessa bidragsmottagare

1. är gifta och bor tillsammans, eller
2. är sambor och tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft gemensamma barn.[[42]](#footnote-43)

Följande belopp betalas i barnbidrag och flerbarnstillägg.[[43]](#footnote-44)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Antal barn | Barn­bidrag | Flerbarns­tillägg | Samman­lagt |
| 1 | 1 250 kr | - | 1 250 kr |
| 2 | 2 500 kr | 150 kr | 2 650 kr |
| 3 | 3 750 kr | 730 kr | 4 480 kr |
| 4 | 5 000 kr | 1 740 kr | 6 740 kr |
| 5 | 6 250 kr | 2 990 kr | 9 240 kr |
| 6 | 7 500 kr | 4 240 kr | 11 740 kr |

Om barnet placeras eller får en insats

Om socialnämnden begär det får Försäkringskassan besluta att barnbidraget ska betalas ut till en familjehemsförälder till ett barn som har placerats av socialnämnden enligt bestämmelser i social­tjänst­lagen [2001:453](SoL) eller LVU. Om någon annan än socialnämnden har placerat barnet i ett enskilt hem får Försäkrings­kassan besluta att familjehemsföräldern ska få barnbidraget om den som annars skulle få bidraget begär att familjehemsföräldern ska få det.[[44]](#footnote-45)

Det kommunala organ som ska betala vårdkostnaderna för ett barn som när en viss månad börjar vårdas i ett stödboende eller hem för vård och boende inom socialtjänsten har rätt att få barnbidraget för den månaden. Om vårdkostnaden är lägre än barnbidraget så ska den överskjutande delen betalas till den som annars har rätt till barnbidraget.[[45]](#footnote-46)

Flerbarnstillägg betalas inte ut för barn i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.[[46]](#footnote-47)

Det finns inga bestämmelser om att barnbidraget kan betalas ut till någon annan än föräldern för ett barn eller en ungdom som får en insats i form av familjehem enligt LSS eller ett LSS-boende. För dessa barn får föräldrarna även flerbarnstillägg under tiden barnet får en insats. Men som framgår ovan betalas inte flerbarnstillägg ut när det gäller barn som har förlängt barnbidrag och som inte stadig­varande bor med den som ska få flerbarnstillägget. Om ett barn anses vara stadigvarande boende i ett LSS-boende betalas alltså inte flerbarnstillägg för det barnet.

Underhållsstöd

När ett barns föräldrar inte bor tillsammans kan barnet ha rätt till underhållsstöd. Då betalas stödet till den förälder barnet bor med när den andre föräldern inte betalar underhållsbidrag.

Allmänna förutsättningar

Barn vars föräldrar inte bor tillsammans har rätt till underhållsstöd om en av föräldrarna är så kallad boförälder, det vill säga en förälder som barnet bor tillsammans med, och den andre föräldern inte betalar underhållsbidrag. Om det finns anledning att tro att en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet gör det med minst det belopp som ett underhållsstöd motsvarar så lämnas inte underhållstöd. Underhållsstöd lämnas inte heller om det är uppenbart att den förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll.[[47]](#footnote-48)

Det är barnet som är försäkrat, men underhållsstödet betalas ut till den förälder som är boförälder, under förutsättning att den föräldern bor i Sverige.[[48]](#footnote-49) Om barnet är underårigt krävs det också att föräldern är vårdnadshavare.[[49]](#footnote-50)

Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad föräldrarna flyttar isär. Det betalas ut till och med månaden när barnet fyller 18 år, eller tidigare om rätten till stöd har upphört.[[50]](#footnote-51) Om ett barn som har fyllt 18 år studerar och har rätt till förlängt barnbidrag eller rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) har barnet även rätt till förlängt underhållsstöd. Det gäller bara om barnet är ogift. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltids­studier ger inte rätt till förlängt underhållsstöd.[[51]](#footnote-52) Förlängt underhålls­stöd lämnas längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år.[[52]](#footnote-53)

Underhållsstöd kan även lämnas till ett barn som varaktigt bor och är folkbokfört hos en särskilt förordnade vårdnadshavare eller hos någon som tidigare varit särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år. Men underhållsstöd på detta sätt lämnas bara under förutsätt­ning att den tidigare särskilt förordnade vårdnadshavaren bor i Sverige.[[53]](#footnote-54)

Underhållsstöd lämnas inte om barnet har barnpension eller efter­levande­stöd efter den förälder som annars skulle ha varit bidrags­skyldig.[[54]](#footnote-55)

Det förlängda underhållsstödet betalas ut till den studerande ungdomen.[[55]](#footnote-56) Om det finns synnerliga skäl får socialnämnden begära att underhållsstödet betalas ut till någon annan lämplig person, eller till nämnden för att användas för barnets bästa.[[56]](#footnote-57)

Beloppet storlek varierar beroende på barnets ålder. Om en förälder betalar underhållsbidrag med ett belopp som är lägre än ett underhållsstöd, betalas underhållsstöd vilket motsvarar mellanskillnaden ut.

Underhållstödet uppgår till följande belopp:[[57]](#footnote-58)

* 1 573 kr per månad till och med 11 år
* 1 723 kr per månad från 12 år till och med 15 år
* 2 073 kr per månad efter 15 års ålder.

Den förälder som är skyldig att betala underhåll är återbetalnings­skyldig gentemot Försäkringskassan. Hur mycket den underhålls­skyldige föräldern ska betala beror bland annat på hens inkomst och hur många barn hen är underhållsskyldig gentemot. Återbetalnings­skyldigheten kan aldrig överstiga det belopp som har betalats ut till barnet.[[58]](#footnote-59)

Om barnet placeras eller får en insats

Om barnet placeras lämnas *inte* underhållsstöd för en sådan månad när barnet under hela månaden

1. på statens bekostnad får vård på institution eller kost och logi
2. bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
3. vårdas i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.[[59]](#footnote-60)

Om barnet är hemma på jullov eller sommarlov, så betalas underhållstöd ut för dessa månader även om barnet inte är hemma hela månaden. Är barnet bara hemma under helgumgänge betalas inte underhållstöd ut.[[60]](#footnote-61)

Upplysningsskyldighet

Den nämnd som svarar för vården eller den som ansvarar för boendet ska genast upplysa Försäkringskassan om barnet placeras eller får en insats.[[61]](#footnote-62)

Omvårdnadsbidrag

Detta är en förmån som betalas till föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning och föräldern därför behöver ge mer omsorg än andra föräldrar. Om ett barn får detta omsorgsbehov täckt på institution ska ersättning inte betalas ut om boendet beräknas pågå minst sex månader.

Allmänna förutsättningar

En grundläggande förutsättning för att en försäkrad förälder, eller person som är likställd med förälder, ska ha rätt till omvårdnads­bidrag är att barnet på grund av sin funktionsnedsättning kan antas behöva omvårdnad och tillsyn under minst sex månader. Barnet ska också ha mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning.[[62]](#footnote-63)

De som är likställda med föräldrar är:

* förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern
* förälders sambo som tidigare har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern
* särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet
* blivande adoptivförälder vid adoption av ett barn som inte är svensk medborgare och inte är bosatt här i landet när den blivande adoptivföräldern får barnet i sin vård.[[63]](#footnote-64)

Omvårdnadsbidrag kan beviljas för högst två personer för samma barn och samma tid.[[64]](#footnote-65) En försäkrad person som likställs med förälder har rätt till omvårdnadsbidrag bara om föräldern inte har ansökt om eller beviljats bidraget.[[65]](#footnote-66)

Omvårdnadsbidrag lämnas från och med den månad föräldern får rätt till bidraget, men inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden.[[66]](#footnote-67) Omvårdnadsbidrag lämnas som längst till och med juni det år som barnet fyller 19 år.[[67]](#footnote-68)

Föräldern får ersättningen enligt följande:

* en fjärdedels förmån om barnet har mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn på grund av funktionsnedsättning
* halv förmån om barnet har stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av funktionsnedsättning
* tre fjärdedels förmån om barnet har mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av funktionsnedsättning
* hel förmån om barnet har särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av funktionsnedsättning.[[68]](#footnote-69)

Ett helt omvårdnadsbidrag motsvarar 250 procent av prisbasbeloppet på ett år.[[69]](#footnote-70) Beloppen år 2021 är:[[70]](#footnote-71)

* 479 kronor per månad (en fjärdedel)
* 958 kronor per månad (halvt)
* 7 438 kronor per månad (tre fjärdedelar)
* 9 917 kronor per månad (helt).

När Försäkringskassan bedömer vilket behov barnet har av omvårdnad och tillsyn ska myndigheten inte ta hänsyn till de behov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Försäkringskassan ska även bortse från de behov som tillgodoses genom annat samhälls­stöd.[[71]](#footnote-72) Med andra ord ska Försäkringskassan bara ta hänsyn till sådan extra omsorg som föräldern faktiskt behöver ge som går utöver det föräldern hade behövt ge barnet om barnet inte hade haft en funktionsnedsättning.

Omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning kan vara saker som föräldern gör med barnet, som att klä på och av barnet, hjälpa med hygien, träning, läxläsning, hjälpa vid måltider, insmörjning eller annan egenvård. Det kan även vara sådant som föräldern gör när barnet inte är med, som att städa, sköta hjälpmedel, lära sig nya sätt att kommunicera eller ha kontakter med olika samhällsinstanser som krävs för att barnet ska få hjälp.[[72]](#footnote-73)

Om barnet placeras eller får en insats

Om ett barn vårdas på en institution som tillhör eller till vars drift det betalas ut bidrag från staten, en kommun eller en region lämnas omvårdnadsbidrag bara om vården beräknas pågå i högst sex månader. Detsamma gäller om hen vårdas utanför institutionen genom dess försorg eller i annat fall vårdas utanför en sådan institution och staten, kommunen eller regionen är huvudman för vården.[[73]](#footnote-74) Föräldern, eller den som likställs med föräldern, har alltså ingen rätt till bidraget om det redan från början är klarlagt att vården beräknas pågå mer än sex månader.

Om ett barn är svårt sjukt kan en förälder få omvårdnadsbidrag under högst tolv månader om hen i betydande omfattning regelbundet behöver närvara på institutionen där barnet vårdas som en del av behandlingen av barnet.[[74]](#footnote-75)

Om barnet som är placerat och vårdas på en institution tillfälligt inte vårdas på institutionen kan vårdnadshavaren få omvårdnadsbidrag   
för tiden då barnet inte vårdas på institutionen om den uppgår till minst tio dagar per kvartal, eller till minst tio dagar i följd (ferieomvårdnadsbidrag).[[75]](#footnote-76) Enligt Försäkringskassans rättsliga ställningstagande (FKRS 2018:13) ska vård i familjehem betraktas som vård som leder till att omvårdnadsbidrag inte ska betalas ut. I ett annat rättsligt ställningstagande (FKRS 2018:14) har Försäkrings­kassan bedömt att service på boende för elever vid specialskola, riksgymnasier för döva och hörselskadade ungdomar, eller gymnasie­utbildning anpassad till rörelsehindrade ungdomar inte ska räknas som vård som leder till att omvårdnadsbidrag inte ska betalas ut.

Merkostnadsersättning

Om en förälder har ett barn med funktionsnedsättning och därför har vissa merkostnader kan föräldern få ersättning för dessa. Om barnet placeras under längre tid än sex månader så ska merkostnads­ersättning som utgångspunkt inte betalas.

Allmänna förutsättningar

Merkostnadsersättning är en ersättning som ska ersätta skäliga kostnader som uppkommer på grund av en persons funktions­nedsättning. För att räknas som en merkostnad måste kostnaden gå utöver den kostnad som kan anses vara normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. [[76]](#footnote-77)

En förälder, eller en person som likställs med förälder, kan få merkostnadsersättning för sitt barn för de merkostnader som uppstår på grund av barnets funktionsnedsättning, om nedsättningen kan antas bestå i minst sex månader.[[77]](#footnote-78)

Båda föräldrarna kan ansöka om och bli beviljade merkostnads­ersättning för sina barn. I så fall utgår beloppet med hälften till varje förälder, eller enligt en annan fördelning om föräldrarna begär det. Om föräldrarna är oense ska ersättning fördelas mellan dem i fjärdedelar utifrån hur stor del respektive förälders merkostnader för barnet är.[[78]](#footnote-79)

För att kunna få rätt till merkostnadsersättning krävs också att merkostnaderna uppgår till minst 25 procent av prisbasbeloppet per år. Ersättningen för merkostnaderna bestäms på följande sätt.[[79]](#footnote-80)

* 30 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 25 procent men inte 35 procent av prisbasbeloppet
* 40 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 35 procent men inte 45 procent av prisbasbeloppet
* 50 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 45 procent men inte 55 procent av prisbasbeloppet
* 60 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 55 procent av prisbasbeloppet men inte 65 procent av prisbasbeloppet
* 70 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till 65 procent av prisbasbeloppet eller mer.

För år 2021 betyder det att följande belopp kan betalas ut.[[80]](#footnote-81)

* Om merkostnaderna är minst 11 900 kronor per år betalas ersättning med 1 190 kronor per månad.
* Om merkostnaderna är minst 16 660 kronor per år betalas ersättning med 1 587 kronor per månad.
* Om merkostnaderna är minst 21 420 kronor per år betalas ersättning med 1 983 kronor per månad.
* Om merkostnaderna är minst 26 180 kronor per år betalas ersättning med 2 380 kronor per månad.
* Om merkostnaderna är minst 30 940 kronor per år betalas ersättning med maxbeloppet 2 777 kronor per månad.

Vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning ska Försäkringskassan bortse från merkostnader för behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.[[81]](#footnote-82)

Om barnet placeras eller får en insats

Om ett barn vårdas på en institution som tillhör eller till vars drift det betalas ut bidrag från staten, en kommun eller en region lämnas omvårdnadsbidrag bara om vården beräknas pågå i högst sex månader. Detsamma gäller om barnet vårdas utanför institutionen genom dess försorg eller i annat fall vårdas utanför en sådan institution och staten, kommunen eller regionen är huvudman för är klarlagt att vården beräknas pågå mer än sex månader.[[82]](#footnote-83)

När det gäller personer som vårdas växelvis på en institution eller boende i offentlig regi och växelvis i det egna hemmet bör merkost­nadsersättning beräknas på de merkostnader som finns kvar oavsett var personen vistas. Växelvis vård kan innebära att vissa kostnader minskar eller upphör. Försäkringskassan får göra en individuell bedömning och ta hänsyn vilka merkostnader som finns kvar. Till exempel kan merkostnader för särskild kost minska medan en tidigare godtagen kostnad för inköp av en kapitalvara finnas kvar.[[83]](#footnote-84)

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång betalas till en ung person som har en funktionsnedsättning för att hen ska kunna avsluta sin skolgång. Om personen får sluten ungdomsvård, får en fängelse­påföljd eller blir häktad så kan ersättningen dras in om perioden är   
60 dagar eller mer.

Allmänna förutsättningar

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en ersättning som en ung person har rätt till om hen på grund av sin funktionsnedsättning inte har kunnat avsluta sin skolgång i juli det år hen fyller 19 år. Det gäller oavsett om det gäller skolgång på grundskolenivå eller gymnasienivå.[[84]](#footnote-85) Den unga personen har rätt förmånen under den tid skolgången varar.[[85]](#footnote-86) En person som har rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång får hel ersättning även om arbetsförmågan inte är helt nedsatt.[[86]](#footnote-87) Ersättningen lämnas från och med den månad när rätten till förmånen uppkommer, men inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökan.[[87]](#footnote-88)

Om barnet placeras eller får en insats

Aktivitetsersättning betalas inte ut för tid efter att den unga personen varit frihetsberövad i 60 dagar i följd på grund av att hen är

* häktad eller intagen i anstalt
* intagen i ett särskilt ungdomshem (SiS-hem) för att verkställa sluten ungdomsvård.[[88]](#footnote-89)

Förmånen får betalas ut igen från och med trettionde dagen före frigivningen.[[89]](#footnote-90)

Aktivitetsersättning får lämnas för tid när personen

* har en vårdvistelse i familjehem, hem för vård eller boende eller stödboende
* vid utökad frigång, när en intagen avtjänar fängelsestraffet i sin bostad.[[90]](#footnote-91)

Försäkringskassan kan låta en nära anhörig helt eller delvis få aktivitetsersättning även om den egentligen inte ska lämnas på grund av att barnet är placerat. Det gäller om den nära anhöriga är beroende av den försäkrade för sitt uppehälle.[[91]](#footnote-92)

Assistansersättning

Om en person som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets behöver hjälp med sina grundläggande behov i mer än 20 timmar per vecka kan personen få rätt till personlig assistans. Om hen sedan får ett boende där hen får sina personliga behov tillgodosedda ska assistansersättning inte längre betalas ut.

Allmänna förutsättningar

Assistansersättning kan ges till de som omfattas av LSS personkrets, det vill säga personer med:

* utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
* betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
* andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.[[92]](#footnote-93)

Ersättning för den personliga assistansen ska avse hjälp med grundläggande behov, och för att Försäkringskassan ska betala ersättningen så måste hjälpbehovet uppgå till mer än i genomsnitt 20 timmar i veckan.[[93]](#footnote-94) I annat fall är det kommunen som ska tillgodose behovet.

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd åt en person som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och därför behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsned­sättningen (grundläggande behov).[[94]](#footnote-95) När det rör ett barn ska Försäkringskassan bortse från sådan hjälp som en förälder normalt ger med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Hjälp med andning eller med måltider i form av sondmatning ska anses som sådant stöd, oavsett hjälpens karaktär.[[95]](#footnote-96)

Assistansersättningen får bara användas till att köpa personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter.[[96]](#footnote-97)

Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före den månad ansökan har gjorts eller det har kommit in en anmälan från kommunen om att den enskilde har rätt till assistansersättning. Assistansersättning som gäller assistans som utförs innan det har fattats ett beslut i ett ärende lämnas bara om den enskilde månadsvis under handläggningstiden redovisar till Försäkringskassan att assistansen utförs i enlighet med kraven och förutsättningarna i socialförsäkringsbalken.[[97]](#footnote-98) Bara undantagsvis kan den som har fyllt 65 år få assistansersättning.[[98]](#footnote-99)

Assistansersättningen ska beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller längre tid, men längst sex månader, när den försäkrade har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring (beviljade assistanstimmar).[[99]](#footnote-100) Assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme.[[100]](#footnote-101) Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas med högre belopp än schablonbeloppet.[[101]](#footnote-102) För år 2021 är schablonbeloppet 315 kronor per timme.[[102]](#footnote-103)

Om barnet placeras eller får en insats

Assistansersättning lämnas inte när en person med funktionsned­sättning vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller en region, vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun eller en region, eller bor i en gruppbostad.[[103]](#footnote-104)

Underrättelseskyldighet

Kommunen ska underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap. SFB beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av personlig assistans.[[104]](#footnote-105)

Barnpension

Om ett barns förälder har tjänat in pension men avlider så kan barnet ha rätt till barnpension. Barnpensionen påverkas inte av att barnet placeras eller får en insats.

Allmänna förutsättningar

Barnpension är en inkomstgrundad efterlevandepension som baseras på den avlidna förälderns intjänande inkomster.[[105]](#footnote-106) Ett barn har rätt till barnpension om barnets ena eller båda föräldrar har avlidit. Det gäller om den avlidna föräldern hade rätt till arbetsbaserade social­försäkringsförmåner i Sverige.[[106]](#footnote-107)

Barnpension lämnas från och med månaden när föräldern dog, om inte föräldern hade allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning, då lämnas förmånen från och med månaden efter.[[107]](#footnote-108) Om barnet får rätt till förmånen vid en annan tidpunkt än dödsfallet så får barnet förmånen från och med månaden när hen fick rätten till förmånen.[[108]](#footnote-109) Barnpension får inte lämnas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden.[[109]](#footnote-110)

Ett barn har bara rätt till barnpension om det går att beräkna ett inkomstrelaterat underlag för den avlidne enligt 82 eller 84 kapitlet   
i socialförsäkringsbalken.[[110]](#footnote-111)

Rätten till barnpension upphör när barnet fyller 18 år, om inte barnet studerar. Om barnet studerar kan barnet få barnpension till och med juni det år när hen fyller 20 år. Det gäller om studierna ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt studiestödslagen och om studierna pågår i åtta veckor eller mer.[[111]](#footnote-112)

Hur stort belopp som betalas ut i barnpension beräknas utifrån ett efterlevandepensionsunderlag, och baseras på den avlidna förälderns intjänade pension.[[112]](#footnote-113)

Om barnet placeras eller får en insats

Det finns inte några bestämmelser om att dra in eller ställa om barnpension när ett barn blir placerat eller får en insats.

Efterlevandestöd

Ett barn som bor i Sverige och som har en eller två avlidna föräldrar kan få efterlevandestöd. Om ett barn eller en ungdom får sluten ungdomsvård, blir häktat eller får sitta i fängelse så betalas inte längre efterlevandestödet ut.

Allmänna förutsättningar

Efterlevandestöd är en förmån som kan lämnas till ett barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit.[[113]](#footnote-114) Efterlevandestödet ger ett grundskydd för den som bor här i Sverige.[[114]](#footnote-115) Pensionsmyndigheten får betala ut förmånen utan att barnet ansökt om den.[[115]](#footnote-116) Efterlevandestöd betalas ut i form av ett schablonbelopp, och är 40 procent av prisbasbeloppet per år för varje förälder som har avlidit.[[116]](#footnote-117) Efterlevandestöd kan lämnas både som ett tillägg till barnpension och i stället för barnpension.

Om barnet får barnpension efter den avlidne föräldern får barnet efterlevandestöd bara i den utsträckning pensionen inte uppgår till 40 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandestödet kompletterar alltså bara barnpensionen upp till detta belopp. Har båda föräldrarna avlidit lämnas på samma sätt efterlevandestöd i den utsträckning pensionen efter föräldrarna sammanlagt inte uppgår till 80 procent av prisbasbeloppet.[[117]](#footnote-118)

Efterlevandestöd lämnas från och med månaden när föräldern dog, om inte föräldern hade allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Då lämnas förmånen från och med månaden efter.[[118]](#footnote-119) Barnets rätt till efterlevandestöd upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år, men fortsätter fram till juni året personen fyller 20 år, om hen studerar och studierna ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp, enligt studiestödslagen.[[119]](#footnote-120) Efterlevandestöd får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.[[120]](#footnote-121)

Om ett barn för samma månad har rätt till efterlevandestöd och sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning betalas bara en förmån ut. Då betalas den förmån som har högst belopp ut.[[121]](#footnote-122)

Om barnet placeras eller får en insats

Om barnet blir placerat på statens bekostnad eller annars får kost och bostad i minst 30 dagar får inte efterlevandestöd betalas ut. Detta gäller inte om barnet är inackorderat vid sameskola. Då får efterlevandestöd betalas ut.[[122]](#footnote-123)

Det finns förslag att utöka de situationer då förmånen dras in till att omfatta även när ett barn är placerat enligt SoL eller LSS. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.[[123]](#footnote-124) De gamla reglerna föreslås gälla för barn som är placerade innan detta datum.

Bostadsbidrag

Bostadsbidraget är en socialförsäkringsförmån vars syfte är att ge barnfamiljer och ungdomshushåll med låga inkomster en möjlighet att bo i fullvärdiga och tillräckligt rymliga bostäder.[[124]](#footnote-125) Hur stort belopp som betalas ut hänger bland annat ihop med bostadens storlek och med antalet hemmavarande barn.

Allmänna förutsättningar

Bostadsbidrag lämnas i form av

* bidrag till kostnader för bostad
* särskilt bidrag för hemmavarande barn
* särskilt bidrag för barn som bor växelvis
* umgängesbidrag till den som tidvis har barn boende i sitt hem, på grund av vårdnad eller umgänge.[[125]](#footnote-126)

Bidrag till kostnader för bostad lämnas bara för en bostad där den försäkrade är bosatt och folkbokförd och som personen äger eller har ett hyreskontrakt för. Om det finns särskilda skäl får bostadsbidrag lämnas till kostnader för en bostad där den försäkrade inte är folkbokförd.[[126]](#footnote-127)

När det gäller barnfamiljer kan bostadsbidrag lämnas till den som har vårdnaden om barnet och som också bor varaktigt tillsammans med barnet. Bostadsbidrag kan även lämnas för barn som inte varaktigt bor hemma, men som är hemma under minst så lång tid varje år som normala skollov varar. Det gäller om barnet inte bor hemma på grund av vård eller undervisning.[[127]](#footnote-128)

Om barnens föräldrar har gemensam vårdnad om barnet men inte bor tillsammans, är det föräldern som barnet är folkbokfört hos som har rätt till bostadsbidraget.[[128]](#footnote-129)

Bostadsbidrag kan också lämnas till en försäkrad person som har vårdnaden om ett barn som bor där växelvis, eller om barnet på grund av vårdnad eller umgänge tidvis bor där.[[129]](#footnote-130)

Som barn räknas den som är under 18 år och den som får studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller förlängt barnbidrag.[[130]](#footnote-131) Om ett barn gör ett studieavbrott eller inte deltar i den utsträckningen som krävs för att få studiehjälp från CSN ska rätten till bostadsbidraget dras in om barnet inte haft studiehjälp under en hel kalendermånad.[[131]](#footnote-132)

Följande sammanställning visar några belopp och uppgifter av betydelse för bostadsbidraget.[[132]](#footnote-133)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Inkomstgräns över vilken bidrag reduceras, kronor per år och sökande* | |
| Antal hemma-varande barn | Högsta bidrags-belopp per månad | Max boyta i kvm | Ensam-stående | Gifta/ sambor |
| 1 | 3 400 | 80 | 150 000 | 75 000 |
| 2 | 4 200 | 100 | 150 000 | 75 000 |
| 3 | 5 200 | 120 | 150 000 | 75 000 |
| 4 | 5 200 | 140 | 150 000 | 75 000 |
| 5 | 5 200 | 160 | 150 000 | 75 000 |

Om barnet placeras eller får en insats

#### Bostadsbidrag för barnets familj

Om det finns särskilda skäl kan en förälder eller båda föräldrarna få bostadsbidrag även om ett barn bor i familjehem, stödboende eller i ett hem för vård eller boende.[[133]](#footnote-134) Ett exempel på när det kan finnas särskilda skäl är när ett barn har så svåra funktionsnedsättningar att föräldrarna inte mäktar med att barnet bor hemma mer än under kortare perioder. Det kan också handla om att familjen eller barnet är föremål för rehabiliterande insatser som har som mål att återförena föräldrar och barn. Det gäller alltså barn som på grund av fysisk, psykisk eller social funktionsnedsättning för längre tid måste vistas på en institution eller i ett familjehem.[[134]](#footnote-135) Bedömningen av hur lång tid bidraget kan betalas måste göras i varje enskilt fall, eftersom det saknas en allmän tidsgräns för detta.

#### Bostadsbidrag för familjehemmet

En försäkrad person kan få bostadsbidrag om personen har tagit emot ett barn för vård i familjehem. Det gäller om barnet beräknas bo i hemmet under minst tre månader och det är en myndighet som har tagit beslut om placeringen.[[135]](#footnote-136)

#### Båda hemmen kan ha bostadsbidrag samtidigt

Så länge de grundläggande villkoren för rätt till bostadsbidrag och övriga villkor för bostadsbidrag är uppfyllda för både familjehemmet och föräldrahemmet, kan bostadsbidrag betalas ut till båda hushållen.

1. 11 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-2)
2. 12 kap. 18 § SFB. [↑](#footnote-ref-3)
3. 12 kap. 8 § och 12 §första stycket SFB. [↑](#footnote-ref-4)
4. 12 kap. 19 § första stycket SFB. [↑](#footnote-ref-5)
5. 12 kap. 19 § andra stycket SFB. [↑](#footnote-ref-6)
6. 12 kap. 22 och 23 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-7)
7. 12 kap. 24 § SFB. [↑](#footnote-ref-8)
8. 12 kap. 15 § SFB. [↑](#footnote-ref-9)
9. 12 kap. 17 § SFB. [↑](#footnote-ref-10)
10. 12 kap. 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-11)
11. 12 kap. 13 § SFB samt övergångsbestämmelser till SFS 2013:999 och samma bestämmelse i tidigare lydelse. [↑](#footnote-ref-12)
12. 12 kap. 3 § SFB. [↑](#footnote-ref-13)
13. 12 kap. 2 § SFB. [↑](#footnote-ref-14)
14. 12 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-15)
15. 12 kap. 4 a § SFB. [↑](#footnote-ref-16)
16. 12 kap. 6 § SFB. [↑](#footnote-ref-17)
17. 12 kap. 7 a § SFB. [↑](#footnote-ref-18)
18. 12 kap. 7 §. [↑](#footnote-ref-19)
19. 106 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-20)
20. 11 kap. 4–5 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-21)
21. 12 kap. 10 § första stycket 1 SFB. [↑](#footnote-ref-22)
22. 6 kap. 6 § 2 SFB och 13 kap. 2 § första stycket SFB. [↑](#footnote-ref-23)
23. 13 kap. 21 och 25 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-24)
24. 13 kap. 5 och 33 § SFB. [↑](#footnote-ref-25)
25. 6 kap. 6 § 2 och 13 kap. 8­–9 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-26)
26. 13 kap. 16 § SFB. [↑](#footnote-ref-27)
27. 13 kap. 17 § SFB, Prop 1987/88:100 *med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89,* bilaga 7, s. 33–34. [↑](#footnote-ref-28)
28. 13 kap. 17 § SFB. [↑](#footnote-ref-29)
29. 13 kap. 18 § SFB. [↑](#footnote-ref-30)
30. 13 kap. 19 § SFB. [↑](#footnote-ref-31)
31. 13 kap. 22 § SFB. [↑](#footnote-ref-32)
32. 13 kap. 23 § SFB. [↑](#footnote-ref-33)
33. 13 kap. 24 § SFB. [↑](#footnote-ref-34)
34. 13 kap. 26 § SFB. [↑](#footnote-ref-35)
35. 13 kap. 27 § SFB. [↑](#footnote-ref-36)
36. 13 kap. 30–31 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-37)
37. 11 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-38)
38. 15 kap. 2 § SFB. [↑](#footnote-ref-39)
39. 15 kap. 3–7 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-40)
40. 15 kap. 8–9 §§ och 11 § SFB. [↑](#footnote-ref-41)
41. 15 kap. 11 § andra stycket SFB. [↑](#footnote-ref-42)
42. 15 kap 12 § SFB. [↑](#footnote-ref-43)
43. Försäkringskassans webbplats: forsakringskassan.se, hämtad den 4 februari 2021. [↑](#footnote-ref-44)
44. 106 kap. 6 § SFB. [↑](#footnote-ref-45)
45. 106 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-46)
46. 15 kap. 10 § SFB och 106 kap. 6–7 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-47)
47. 18 kap. 2 § första stycket och 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-48)
48. 18 kap. 4 och 15 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-49)
49. 18 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-50)
50. 18 kap. 13 § SFB. [↑](#footnote-ref-51)
51. 18 kap. 6 § SFB. [↑](#footnote-ref-52)
52. 18 kap. 14 § SFB. [↑](#footnote-ref-53)
53. 18 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-54)
54. 18 kap. 11 § SFB. [↑](#footnote-ref-55)
55. 18 kap. 18 § SFB. [↑](#footnote-ref-56)
56. 18 kap. 19 § SFB. [↑](#footnote-ref-57)
57. 18 kap. 20 § SFB. [↑](#footnote-ref-58)
58. 19 kap. 2 och 10–17 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-59)
59. 106 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-60)
60. 4 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:18) om underhållsstöd. [↑](#footnote-ref-61)
61. 2 § Förordningen (1999:1036) om underhållsstöd. [↑](#footnote-ref-62)
62. 22 kap. 3 § första stycket och 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-63)
63. 22 kap. 2 § SFB. [↑](#footnote-ref-64)
64. 22 kap. 3 § tredje stycket SFB. [↑](#footnote-ref-65)
65. 22 kap. 3 § andra stycket SFB. [↑](#footnote-ref-66)
66. 22 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-67)
67. 22 kap. 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-68)
68. 22 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-69)
69. 22 kap. 13 § SFB. [↑](#footnote-ref-70)
70. Försäkringskassans webbplats: [www.forsakringskassan.se](http://www.forsakringskassan.se), hämtad den 4 februari 2021. [↑](#footnote-ref-71)
71. 22 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-72)
72. Försäkringskassan, *Omvårdnadsbidrag.* Vägledning 2018:4, version 3, s. 36. [↑](#footnote-ref-73)
73. 106 kap. 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-74)
74. 106 kap. 10 § SFB. [↑](#footnote-ref-75)
75. 106 kap. 11 § SFB. [↑](#footnote-ref-76)
76. 50 kap. 2 § SFB. [↑](#footnote-ref-77)
77. 50 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-78)
78. 50 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-79)
79. 50 kap. 12 § SFB. [↑](#footnote-ref-80)
80. Försäkringskassans webbplats: forsakringskassan.se, hämtad den 4 februari 2021. [↑](#footnote-ref-81)
81. 50 kap. 6 § SFB. [↑](#footnote-ref-82)
82. 106 kap. 23 § och 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-83)
83. Försäkringskassan, *Omvårdnadsbidrag.* Vägledning 2018:3, version 3, s. 37. [↑](#footnote-ref-84)
84. 33 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-85)
85. 33 kap. 20 § SFB. [↑](#footnote-ref-86)
86. 33 kap. 13 § SFB. [↑](#footnote-ref-87)
87. 33 kap. 14 §. SFB. [↑](#footnote-ref-88)
88. 35 kap. 5 § brottsbalken, 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 1 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. [↑](#footnote-ref-89)
89. 106 kap. 16 § SFB. [↑](#footnote-ref-90)
90. 106 kap. 17 § SFB och 11 kap. 3, 5 §§ fängelselagen (2010:610). [↑](#footnote-ref-91)
91. 106 kap. 18 § SFB. [↑](#footnote-ref-92)
92. 51 kap. 2 § SFB och 1 § LSS. [↑](#footnote-ref-93)
93. 51 kap. 3 § SFB. [↑](#footnote-ref-94)
94. 51 kap. 3 § SFB och 9 a § LSS. [↑](#footnote-ref-95)
95. 51 kap. 6 § SFB. [↑](#footnote-ref-96)
96. 51 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-97)
97. 51 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-98)
98. 51 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-99)
99. 51 kap. 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-100)
100. 51 kap. 11 § första stycket SFB. [↑](#footnote-ref-101)
101. 51 kap. 11 § andra stycket SFB. [↑](#footnote-ref-102)
102. 5 § förordningen (1993:1091) om assistansersättning. [↑](#footnote-ref-103)
103. 106 kap. 24 § 1–3 SFB. [↑](#footnote-ref-104)
104. 15 § 9 p. LSS. [↑](#footnote-ref-105)
105. 77 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-106)
106. 78 kap. 2 § SFB och 6 kap. 6 § 9 SFB. [↑](#footnote-ref-107)
107. 77 kap. 14 § SFB. [↑](#footnote-ref-108)
108. 77 kap. 15 § SFB. [↑](#footnote-ref-109)
109. 77 kap. 16 § första stycket andra meningen SFB. [↑](#footnote-ref-110)
110. 77 kap. 9 § SFB. [↑](#footnote-ref-111)
111. 78 kap. 4–5 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-112)
112. Bestämmelser om beräkningsunderlag finns i 82 kap. SFB. [↑](#footnote-ref-113)
113. 77 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-114)
114. 77 kap. 3 § första stycket SFB. [↑](#footnote-ref-115)
115. 77 kap. 13 § SFB. [↑](#footnote-ref-116)
116. 79 kap. 3 § SFB. [↑](#footnote-ref-117)
117. 79 kap. 4 § SFB. [↑](#footnote-ref-118)
118. 77 kap. 14 § SFB. [↑](#footnote-ref-119)
119. 79 kap. 2 § SFB och 78 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-120)
120. 77 kap. 16 § SFB. [↑](#footnote-ref-121)
121. 79 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-122)
122. 106 kap. 33 § SFB. [↑](#footnote-ref-123)
123. Ds 2020:27, *Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna.* [↑](#footnote-ref-124)
124. Försäkringskassan, *Socialförsäkringen i siffror 2020,* s.36. [↑](#footnote-ref-125)
125. 95 kap. 2 § och 96 kap. 2, 4, 5 a och 6 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-126)
126. 96 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-127)
127. 96 kap. 4 §. [↑](#footnote-ref-128)
128. 96 kap. 5 § SFB. [↑](#footnote-ref-129)
129. 96 kap. 5a och 6 §§ SFB. [↑](#footnote-ref-130)
130. 95 kap. 5 § 2 SFB. [↑](#footnote-ref-131)
131. 96 kap. 12 § SFB, Försäkringskassan, *Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar*. Vägledning 2004:10 Version 18, s. 33. [↑](#footnote-ref-132)
132. Se Försäkringskassan, *Socialförsäkringen i siffror 2020,* s. 37. [↑](#footnote-ref-133)
133. 96 kap. 8 § SFB. [↑](#footnote-ref-134)
134. Prop. 1975/76:145, *Om ändrade regler för bostadstillägg,* s. 95. [↑](#footnote-ref-135)
135. 96 kap. 7 § SFB. [↑](#footnote-ref-136)