**Agenda 2030-analys**

Agenda 2030-analysen används som underlag till förstudien. Hållbarhetsstrategen ansvarar för Agenda 2030-analysen, som antingen kan bifogas till eller sammanfattas i förstudien.

# Inledning

**Datum:**

**Ansvarig för analys:**

**Vilket är det huvudsakliga föremålet för upphandling?**

[Beskriv kortfattat föremålet för upphandling]

**Vara**

**Tjänst**

**Vara där hyra, installation, leverans eller liknande tjänst ingår**

**Tjänst som använder eller genererar varor, inklusive entreprenader**

* Om upphandlingen *inte omfattar någon vara över huvud taget* behöver ingen analys av hållbara leveranskedjor eller cirkulär ekonomi göras.
* Om upphandlingen *endast omfattar varor* behöver inga analyser av arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, arbetsmiljö och sysselsättning göras. Detsamma gäller för lika rättigheter och möjligheter ur ett arbetsgivarperspektiv men denna aspekt behöver ändå analyseras utifrån ett produktperspektiv.

Detta gäller såvida inte tillverkningen är förlagd till Sverige. I de fall tillverkningen är förlagd till Sverige är det relevant att analysera även dessa svenska aspekter. Det kan också vara relevant att analysera aspekterna utifrån transporten av varorna.

* Om upphandlingen *omfattar både varor och tjänster* behöver alla ovannämnda aspekter analyseras: arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö, sysselsättning, lika rättigheter och möjligheter, hållbara leveranskedjor och cirkulär ekonomi.
* Om upphandlingen *inte omfattar investeringar* (leasing, pension etc.) behöver ingen analys av hållbara investeringar göras.
* Om upphandlingen *inte omfattar djurprodukter eller material från djur* behöver ingen analys av djuromsorg göras.

De hållbarhetsaspekter du inte analyserar får en nolla i spindeldiagrammet i slutet av dokumentet.

**BRANSCH**

För att hitta svaren på vissa av frågorna i Agenda 2030-analysen krävs att branschens SNI-kod identifieras. SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. Sök på <http://www.sni2007.scb.se/default.asp>. Om det finns leverantörer på ett befintligt avtal kan SNI-koderna hittas på [www.bolagsfakta.se](http://www.bolagsfakta.se) under respektive leverantör.

Observera att det kan finnas flera branscher inom ramen för samma ramavtal, såsom återförsäljare, transportörer och tillverkare i Sverige. Om tillverkning sker utomlands behöver inte den branschen tas med.

[Ange branschens SNI-koder, bokstav + 5 siffror.]

**YRKESKLASSIFICERING**

För att hitta svaren på vissa av frågorna i Agenda 2030-analysen krävs att yrkets SSYK-kod (standard för svensk yrkesklassificering) identifieras. SSYK grupperar individers yrken eller arbetsuppgifter. Sök i SCB:s [Sökfunktion SSYK 2012](https://www.h5.scb.se/yreg/ssyk2012.asp) för att identifiera koderna. Mer information om SSYK-koderna finns [här](https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-yrkesklassificering-ssyk/).

Observera att det kan finnas flera yrken inom ramen för samma ramavtal.

[Ange yrkesgrupper och SSYK-koder.]

**ARBETSMARKNADENS PARTER**

**Vilka är de mest betydande fackförbunden i branschen?**

Sök på [www.fackförbund.se](http://www.fackförbund.se) och [www.fackförbund.nu](http://www.fackförbund.nu).

Ställ frågan till potentiella leverantörer och sök på Medlingsinstituts hemsida [www.mi.se](http://www.mi.se).

[Ange de mest betydande fackförbunden.]

**Vilka är de mest betydande arbetsgivarorganisationerna i branschen?**

Ställ frågan till potentiella leverantörer och sök på Medlingsinstitutets hemsida [www.mi.se](http://www.mi.se).

[Ange de mest betydande arbetsgivarorganisationerna.]

**Revisionshistorik Agenda 2030-analys**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Ändring** | **Utförd av** | **Datum** |
| 1.0 | Första versionen | Kristin Tallbo | 2021-11-01 |
| 1.1 | Ändrat från ”produkt” till ”vara” på relevanta ställen, i linje med rätt språkbruk. Ändrat ”kravställan” till ”kravställning”. Uppdaterat länkar och informationskällor/statistik i bl.a. riskbedömningarna. Uppdaterat Hållbara leveranskedjor utifrån de nya villkoren. Tagit bort stycket ”Branschen” under Lika rättigheter och möjligheter, Tillgänglighet och samtliga användares behov samt Cirkulär ekonomi. Istället har de frågor som fanns under ”Branschen” inkorporerats under ”Frågor till intressenter”. Liknande frågor har också lagts till för Arbetsmiljö, Klimatpåverkan och Informationssäkerhet. Lagt till hållbarhetsaspekten Djuromsorg. Lagt till ”Utformning av arbetsplatser och arbetsutrustning” under Arbetsmiljö. Småjusteringar av ”Frågor till intressenter” och språket. Det sista för att anpassa begreppen till kommande lagändring (från bör till ska). | Kristin Tallbo | 2022-04-17 |

# Barns rätt i upphandling

Krav på barns rätt i upphandling kan i teorin träffa alla globala mål. Vilket eller vilka mål som är aktuella i upphandlingen beror på upphandlingsföremålet och upphandlingens syfte.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**


Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2021 lag i Sverige. Konventionen gäller primärt för staten och de organ som staten har delegerat ansvar till, inklusive Inköpscentralens kunder kommuner och regioner. Kommuner och regioner eller andra upphandlande myndigheter som avropar från våra ramavtal har i normalfallet inte delegerat ansvar till Inköpscentralen. Utgångspunkten är därför att Inköpscentralen inte *måste* tillämpa barnkonventionen, vilket innebär att vi i normalfallet inte behöver inhämta barns åsikter. Inköpscentralen bör dock ändå utreda och beakta barnets bästa vid upphandlingar som påverkar barn och det är viktigt att komma ihåg att barn kan påverkas både direkt och indirekt av upphandling:

**Påverkas barn direkt eller indirekt av upphandlingen?**

[Ange om barn påverkas direkt eller indirekt och på vilket sätt.]

* + 1. **Perspektiven och grundprinciperna**

Barnkonventionen bygger på tre perspektiv och fyra grundprinciper. I en formell prövning av barnets bästa ska alla beaktas. Därefter bör de rättigheter i konventionen som är aktuella i det enskilda fallet identifieras. Detta för att man ska kunna fokusera på att begränsa risker.





* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för barns rätt i upphandling omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter, branschorganisationer och andra relevanta och trovärdiga intressenter som barnrättsexperter och forskare.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka kunder, leverantörer och andra intressenter som ska tillfrågas.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 1.3 Särskilt sårbara grupper, 1.4 Riskbedömning och 1.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Gäller avropen frågor som *rör* barn?
* Vilka barn, eller grupper av barn, kan komma att påverkas av varan/tjänsten?
* Finns det grupper av barn som särskilt behöver synliggöras?
* Finns det grupper av barn som riskerar att missgynnas eller har särskilda behov?
* Vilka risker ser ni utifrån rättigheterna i [barnkonventionen](https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version)?
* Hur säkerställer ni som tjänsteleverantör [barnets bästa](https://www.barnombudsmannen.se/stallningstaganden/publikationer/provning-av-barnets-basta/)?
* Arbetar ni som varuleverantör utifrån [Children’s Rights and Business Principles](https://childrenandbusiness.org/)?
* Är det vanligt att barn 15-17 år, flickor respektive pojkar, arbetar i branschen i Sverige?
  + 1. **Barns rätt att göra sin röst hörd**

Barnkonventionen fastställer grundprincipen om barns rätt att göra sin röst hörd och barns rätt till delaktighet och inflytande, det vill säga barnets perspektiv.

Som konstaterats ovan har Inköpscentralen i normalfallet ingen skyldighet att inhämta barns åsikter. I de fall inköpscentralen genomför upphandlingar som ombud åt andra upphandlande myndigheter bör dock en analys göras av den eventuella skyldigheten att inhämta barns åsikter. I sådana fall ska Juridiska avdelningen kontaktas för stöttning.

**Genomför Inköpscentralen upphandlingen som ombud?**

[Ange om Inköpscentralen genomför upphandlingen som ombud.]

Även om Inköpscentralen inte är *skyldig* att inhämta barns åsikter kan det ändå vara lämpligt att göra det om inhämtandet kan ge värdefull kunskap och utgöra en del av en gedigen förstudie för att kunna upprätta en relevant kravspecifikation.

**Är det lämpligt att inhämta barns åsikter?**

[Ange om det är lämpligt att inhämta barns åsikter och motivera varför.]

Våra kunder kan också vara skyldiga att inhämta barns åsikter när avrop görs från Inköpscentralens ramavtal. Detta gäller om avropet avser en *fråga som rör barnet*. Tydligast är skyldigheten där avropet konkret påverkar eller gäller ett individuellt barns situation, som placering på HVB-hem. Men kunder kan även ha denna skyldighet när ett avrop exempelvis avser en förskola eller lekplatsutrustning. Om avropet inte alls rör barn eller endast indirekt kan komma att röra barn har våra kunder ingen sådan skyldighet att inhämta barns åsikter. Skyldighet uppkommer inte heller när ett avrop visserligen avser något som rör barn men som inte kan anses vara en konkret ”fråga som rör barn”. Ett exempel är belöningsleksaker som riktar sig till barn men vars utgivande inte kan anses utgöra en fråga som rör barnet.

**Gäller avropen frågor som rör barn?**

[Ange om avropen gäller frågor som rör barn.]

Om våra kunder är skyldiga att inhämta barns åsikter ska upphandlingsteamet försöka bygga in möjligheter för kunder att ta hänsyn till det individuella barnets åsikt eller åsikter från en representantgrupp av barn, om det är aktuellt. Detta innebär att barns åsikt(er) bör finnas med som en parameter som ramavtalet kan kompletteras med vid förnyade konkurrensutsättningar. Vid ramavtal med alla villkor fastställda bör det undersökas om fördelningsnyckeln kan beakta barns åsikter som en del av valet av leverantör. Avrop som konkret och direkt rör en fråga som påverkar ett individuellt barn, som placering på HVB-hem, kan lämpligen göras via en fördelningsnyckel som tar hänsyn till individens behov.

Om Inköpscentralen inte har någon skyldighet att inhämta barns åsikter och det inte heller är lämpligt att inhämta barns åsikter kan du gå direkt till 1.3 Särskilt sårbara grupper.

* + - 1. **Inhämtande av barns åsikter**

Det finns flera sätt att inhämta barns åsikter, exempelvis genom enkäter riktade till barn, genom barnreferensgrupper eller barnaråd, genom att låta barn prova produkter riktade till dem eller genom att inhämta information från organisationer som företräder barn.

Kunskap om barns åsikter kan också hämtas in från annat håll. Exempelvis från enkäter som har genomförts av kunder, forskare och andra, som omfattar information om barns åsikter relaterat till varan eller tjänsten. Gör en Google-sökning för att se vad du kan hitta.

**På vilka sätt kan barns åsikter hämtas in i upphandlingen?**

[Beskriv kortfattat hur barns åsikter kan hämtas in i upphandlingen.]

**Hur ska vi göra för att inte missa grupper av barn som särskilt behöver synliggöras?**

[Beskriv kortfattat hur vi ska göra för att inte missa barn som särskilt behöver synliggöras.]

**Hur ska vi återkoppla till barnen vad vi beslutar?**

[Beskriv kortfattat hur vi ska återkoppla till barnen vad vi beslutar.]

* 1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Barnkonventionen fastställer grundprincipen om alla barns lika rättigheter och förbudet mot diskriminering. För att vi ska kunna ta i beaktande denna grundprincip krävs att vi tar ställning till vilka barn som påverkas av upphandlingen, inklusive flickor respektive pojkar, samt huruvida det finns några särskilt sårbara grupper av barn som behöver synliggöras.

I ett svenskt perspektiv utgår man ofta från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Andra exempel på aspekter som kan ha betydelse är psykisk eller fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund och migrationsstatus, inklusive asylsökande barn, barn på flykt, papperslösa barn och barn som medföljare till arbetstagare med arbetstillstånd.

**Vilka barn, eller grupper av barn, kan komma att påverkas av varan eller tjänsten?**

[Beskriv kortfattat vilka barn, eller grupper av barn, som kan komma att påverkas.]

**Finns det grupper av barn som särskilt behöver synliggöras?**

[Beskriv kortfattat vilka grupper av barn som särskilt behöver synliggöras.]

**Finns det grupper av barn som riskerar att missgynnas eller har särskilda behov?**

[Beskriv kortfattat vilka grupper av barn som riskerar att missgynnas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för barns rätt i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Varan/tjänsten riktar sig helt eller delvis till barn = + 1   Vanligt att barn 15-17 år arbetar i branschen i Sverige = + 1  Sannolikt att barn påverkas indirekt i Sverige, t.ex. som familjemedlemmar till arbetstagare, som familjemedlemmar till brukare av tjänster eller som del av omgivande samhälle = + 1  Om varan/tjänsten riktar sig till barn:   * Risk för diskriminering = + 1 * Risk för att barnets bästa inte beaktas vid beslut som rör barn = + 1 * Risk för liv, överlevnad och utveckling = + 1 * Risk för att barn inte får göra sin röst hörd = + 1 | Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer.  Information/rapporter från barnrättsorganisationer och forskare.  Inhämtande av barns åsikter i de fall det anses lämpligt. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Vilka risker är viktigast, utifrån rättigheterna i [barnkonventionen](https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version)?
* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker? Exempelvis kemikaliekrav för varor som riktar sig till barn.
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för [prövningar av barnets bästa](https://www.barnombudsmannen.se/stallningstaganden/publikationer/provning-av-barnets-basta/)/[Children’s Rights and Business Principles](https://childrenandbusiness.org/)?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?
* Hur kan vi möjliggöra för kunder att ta hänsyn till det individuella barnets åsikt eller åsikter från en representantgrupp av barn, om det gäller en fråga som rör barn?
  + barns åsikt(er) parameter vid förnyade konkurrensutsättningar
  + fördelningsnyckel beaktar barns åsikter som en del av valet av leverantör
  + fördelningsnyckel tar hänsyn till individens behov

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

**Hur kan vi möjliggöra för kunder att ta hänsyn till det individuella barnets åsikt eller åsikter från en representantgrupp av barn, om det gäller en fråga som rör barn?**

[Beskriv lämplig metod.]

# Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal bidrar till att uppnå mål 8 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

En analys av arbetsrättsliga villkor ska framför allt genomföras för upphandlingar som omfattar tjänster och vars värde är över tröskelvärdet. Detta då Inköpscentralen enligt 17 kap. 2 § LOU är skyldig att ställa krav på att leverantörer fullgör ramavtal/kontrakt i enlighet med arbetsrättsliga villkor (lön, semester, arbetstid) om det är *behövligt*. Om ramavtalet omfattar varor görs istället en analys av hållbara leveranskedjor, såvida inte sluttillverkningen är förlagd till Sverige. Då analyserar vi även arbetsrättsliga villkor. Det kan också vara relevant att analysera aspekterna utifrån transporten av varorna.

Om värdet av ramavtalet/kontraktet är under tröskelvärdet eller om ramavtalet/kontraktet avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster finns det ingen *skyldighet* att ställa arbetsrättsliga villkor. Vår rekommendation är dock att analyser görs för alla upphandlingar av tjänster. Detta då det finns risk för både lägre kvalitet i tjänsten samt för snedvridning av konkurrensen om ett kontrakt utförs med arbetstagare som har oskäliga arbetsvillkor.

* + 1. **Kollektivavtalens täckningsgrad**

Sverige har i ett internationellt perspektiv hög täckning av kollektivavtal men täckningsgraden sjunker. Nedgången är dock inte lika stor som minskningen i facklig organisationsgrad. Samtidigt finns stora variationer på arbetsmarknaden:

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för arbetsrättsliga villkor omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. Den omfattar också att inhämta officiell statistik från opartiska källor som Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av officiell statistik.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 2.3 Särskilt sårbara grupper, 2.4 Riskbedömning och 2.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Är ni anslutna till kollektivavtal och i så fall vilket/vilka kollektivavtal? Om ni inte är anslutna till kollektivavtal, vilka arbetsrättsliga villkor erbjuds era medarbetare?
* Vilka är de mest betydande fackförbunden i branschen?
* Vilka är de mest betydande arbetsgivarorganisationerna i branschen?
* Vilket eller vilka är de centrala kollektivavtalen i branschen?
* Hur hög är organisationsgraden för arbetstagarna i branschen?
* Hur hög är kollektivavtalstäckningen för bolagen i branschen?
* Vilka yrkesgrupper förväntas utföra arbete inom ramen för kontraktet? Ange [SSYK-kod](https://www.h5.scb.se/yreg/ssyk2012.asp) om möjligt.
* Är utbildnings- eller kvalifikationskraven låga eller höga i branschen?
* Vilka särskilt sårbara grupper påverkas inom ramen för ramavtalet/kontraktet?
* Vilka underleverantörer förväntas medverka till fullgörandet av ramavtalet/kontraktet?
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån arbetsrättsliga villkor?
* Förekommer det komplexa leverantörskedjor med underleverantörer/ underentreprenörer i flera led?
* Omfattas ni eller underleverantör av en utstationeringssituation?
* Använder ni eller underleverantör inhyrd arbetskraft?
* Har ni eller underleverantör arbetstagare med krav på arbetstillstånd?
* Hur vanligt förekommande är det med utstationerad arbetskraft?
* Hur vanligt förekommande är det med inhyrd arbetskraft?
* Hur vanligt förekommande är det med arbetskraft med krav på arbetstillstånd?
* Är det vanligt att barn 15-17 år, flickor respektive pojkar, arbetar i branschen?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Särskilt sårbara grupper i ett svenskt perspektiv definieras utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Andra exempel på aspekter som kan ha betydelse är psykisk och fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund och migrationsstatus, inklusive asylsökande, flyktingar, papperslösa och arbetstagare med arbetstillstånd. Andelen utrikes födda arbetare som är med i facket har sjunkit dramatiskt på senare år – en allvarlig utveckling eftersom gruppen ofta jobbar i osäkra branscher med dåliga villkor. Samtidigt ökar antalet företeelser av skuldslaveri.

Det är också viktigt att ta i beaktande barn som en särskilt sårbar grupp. Barn 15-17 år får arbeta i Sverige samtidigt som att barnkonventionen fastställer barns rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Andelen fackligt anslutna löntagare i åldersgruppen 16-24 år är också endast 35 %.

Barn kan dessutom vara familjemedlemmar till arbetstagare och på så sätt indirekt påverkas av en familjemedlems villkor för lön, semester och arbetstid.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas inom ramen för ramavtalet/kontraktet?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

**Är det vanligt att barn 15-17 år, flickor respektive pojkar, arbetar i branschen?**

Utöver att ställa frågan till fackförbund och arbetsgivarorganisationer kan du söka på anställda 16-64 år utifrån kön, SNI-kod och SSYK-kod i [SCB:s statistikdatabas](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61N/). Räkna ut andelen arbetstagare 16-24 år utifrån kön.

[Ange om det är vanligt att ungdomar, flickor respektive pojkar, arbetar i branschen.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för arbetsrättsliga villkor i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

Analysen av arbetsrättsliga villkor kan leda till olika resultat för olika yrkesgrupper och det är därför viktigt att göra en unik bedömning för varje yrkesgrupp. Kopiera i så fall tabellen och ange vilken yrkesgrupp som bedöms i vilken tabell.

**Vilka yrkesgrupper förväntas utföra arbete inom ramen för kontraktet?**

Inkludera även de arbetstagare som inte utför huvudföremålet för upphandlingen men undanta mindre eller indirekta arbetsuppgifter, som administrativ personal.

[Ange yrkesgrupper och SSYK-koder.]

**Yrkesgrupp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Branschen har låg täckningsgrad av kollektivavtal = + 2  Komplexa leverantörskedjor med underleverantörer/underentreprenörer i flera led = + 1  Låga utbildnings- eller kvalifikationskrav = + 1  Utstationerad arbetskraft vanligt förekommande = + 1  Arbetskraft med krav på arbetstillstånd vanligt förekommande = + 1  Inhyrd arbetskraft vanligt förekommande = + 1  Vanligt att barn 15-17 år arbetar i branschen = + 1 | Täckningsgraden finns beskriven på s. 93-105 i rapporten [Den svenska modellen i en oviss tid: Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad](https://portal.research.lu.se/portal/files/90217374/Anders_Kjellberg_Svenska_modellen_korrigerad_januari_2021.pdf) av Anders Kjellberg vid Lunds universitet. Branscher med låg täckningsgrad: taxi, flytt, åkeri- och transport, bud, städ, jord- och skogsbruk, handel, e-handel, hotell- och restaurang, delar av bygg- och anläggning, tvätteri, frisör, skönhetssalonger, snöskottare, parkskötare/ trädgårdsarbetare, fordonsreparation, media och IT, gig-ekonomin, reklam- och PR-byråer, grafisk design m.m., advokatbyråer, revisionsfirmor, konsultföretag.  [SCB](https://www.h5.scb.se/yreg/ssyk2012.asp) grupperar yrken i SSYK-koder från 1 till 9. Ju högre kod ett yrke har desto lägre är utbildnings- och kvalifikationskraven.  [Arbetsmiljöverkets statistik över utstationering](https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering/statistik-over-utstationering/#1).  [Migrationsverkets statistik som rör arbetstillstånd](https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbete.html).  Vanliga [bemanningsbranscher](https://www.kompetensforetagen.se/kompetensforetagens-rapporter-och-statistik/): kontor & administration (ekonomi, juridik, HR, lön, reception, kundtjänst); bygg & anläggning; transport; inköp & logistik; lager; vård & omsorg; IT; industri & tillverkning; handel & service; sälj & marknad; media, kommunikation & marknad; teknik & ingenjörskonst; bank & finans.  Intressentdialog med potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Enligt lagen om offentlig upphandling ska en upphandlande myndighet kräva att leverantören fullgör kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid, om det är *behövligt*. Myndigheten ska också kräva att leverantören säkerställer att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller villkoren.

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 ska arbetsrättsliga villkor ställas.

**Ska villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor ska ställas och vilka risker de ska fånga upp. Var noggrann med att motivera varför villkor *inte* ska ställas, om det är slutsatsen av analysen.]

Inköpscentralen har skrivningar om arbetsrättsliga villkor i avtalsmallen. De specifika villkoren för lön, semester och arbetstid ska anges i en bilaga till avtalet, enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vid beslut av upphandlaren att ställa arbetsrättsliga villkor är det JA som tar fram nivåerna och det är viktigt att beslut fattas tidigt i processen så att JA har gott om tid att ta fram och förankra villkoren med arbetsmarknadens parter. Som stöd i det arbetet är det också viktigt att fastställa det centrala kollektivavtalet i branschen.

**Vilket eller vilka är de centrala kollektivavtalen i branschen?**

[Ange det eller de centrala kollektavtalen i branschen.]

# Arbetsmiljö

Krav på arbetsmiljö bidrar till att uppnå mål 8 i Agenda 2030.

****


* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Arbetsgivare som har anställda eller inhyrda arbetstagare i Sverige ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gäller oavsett antal arbetstagare och om arbetsgivaren är utländsk eller svensk. Arbetsgivare ska också följa arbetstidslagens bestämmelser, alternativt kollektivavtalsbestämmelser om arbetstid.

Arbetsmiljöverkets databas för arbetsskadestatistik innehåller dagsfärska uppgifter och jämförelser fem år bakåt i tiden. Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetsolycka eller arbetssjukdom som har samband med arbetet, inklusive på väg till och från arbetet.

Sannolikheten för att en arbetsmiljörisk inträffar ökar när det riskfyllda arbetet utförs av många personer eller vid många tillfällen, när det är risk för missförstånd på grund av olika språk eller när arbetstagarna är ovana vid kulturen på arbetsplatsen.

Nedan ser du relativ frekvens utifrån bransch år 2021.



* + 1. **Dödsolyckor**

De flesta dödsolyckor i arbetet sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga. Tillfälliga arbetsplatser är arbetsplatser där arbetet bedrivs under en avgränsad period, exempelvis en byggarbetsplats. Rörliga arbetsplatser finns i branscher där arbetet är rörligt, exempelvis transportnäringen. På tillfälliga och rörliga arbetsplatser är förutsättningarna för arbetet ofta nya eller förändras hela tiden. Arbetsledningen finns inte heller alltid på plats. Det ställer stora krav på både arbetsgivare och arbetstagare när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nedan finns statistik över dödsolyckor i arbetet, per näringslivsgren.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Antal dödsfall i arbetsolyckor efter näringslivsgren 2017-2019, totalt och därav kvinnor (Kv.)** | **2018** | **Kv.** | **2019** | **Kv.** | **2020** | **Kv.** | **Andel 2020 (%)** |
| 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske | 10 | 1 | 1 |  | 3 |  | 12,5 |
| 1. Utvinning av mineral |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Tillverkning | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 16,7 |
| 1. Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |
| 1. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Byggverksamhet | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 41,7 |
| 1. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 0 |
| 1. Transport och magasinering | 13 |  | 8 | 1 | 4 | 1 | 16,7 |
| 1. Hotell- och restaurangverksamhet |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Informations- och kommunikationsverksamhet |  |  |  |  | 1 |  | 4,2 |
| 1. Finans- och försäkringsverksamhet |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Fastighetsverksamhet |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 |
| 1. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4,2 |
| 1. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |
| 1. Utbildning | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1. Vård och omsorg; sociala tjänster |  |  | 1 |  | 1 |  | 4,2 |
| 1. Kultur, nöje och fritid |  |  | 1 |  |  |  | 0 |
| 1. Annan serviceverksamhet |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 |
| **TOTALT** | **50** | **3** | **36** | **5** | **24** | **1** | **100** |

* + 1. **Utformning av arbetsplatser och arbetsutrustning**

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) anges regler för en byggherres projekteringsansvar för en god arbetsmiljö. Det gäller t.ex. lokalutformning, personalutrymmen, underhåll och städning, utrymning, larm och brandskydd, klimat och installationer (luftkvalitet, ventilation, kyla och värme, dagsljus och buller), säkerhet samt skyltar och signaler. Vid entreprenader är det därför viktigt att ställa krav utifrån det här.

Det är också viktigt att ställa krav utifrån arbetsmiljö vid inköp av möbler, datorer och bildskärmar samt arbetsutrustning som arbetsfordon, parkmaskiner, gräsklippare och storköksutrustning. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) finns regler för maskiner, anordningar, verktyg, redskap eller installationer som används i arbetet. I Belastningsergonomi (AFS 2012:2) anges hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär, såsom obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete. Dessutom finns det i Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning och syn- och belysningsförhållanden.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för arbetsmiljö omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. Den omfattar också att inhämta officiell statistik och information från framför allt Arbetsmiljöverket.

För att säkerställa att upphandlingen har sin grund i verkliga behov kan vi även i vissa fall behöva föra dialog direkt med användare av arbetsplatser och arbetsutrustning, genom t.ex. intervjuer, fokusgrupper eller enkäter.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av officiell statistik och information från framför allt Arbetsmiljöverket.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 3.3 Särskilt sårbara grupper, 3.4 Riskbedömning och 3.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

*Arbetsgivarfrågor*

* Är det vanligt att barn 15-17 år, flickor respektive pojkar, arbetar i branschen?
* Förekommer arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga?
* Bedömer ni att ni lever upp till lagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete?
* Innehar ni certifiering för systematiskt arbetsmiljöarbete? Om ni inte har certifiering för systematiskt arbetsmiljöarbete, beskriv ert systematiska arbetsmiljöarbete.
* I vilken utsträckning pågår systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen?
* Vilka fysiska, psykologiska och sociala arbetsmiljörisker aktualiseras?
* Hur mäter och följer ni upp olyckor, incidenter och tillbud? Har ni t.ex. några nyckeltal som ni följer upp löpande?
* Har ni haft några olyckor, incidenter eller tillbud det senaste året, inklusive dödsolyckor eller allvarliga olyckor?
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån arbetsmiljörisker?
* Vilka särskilt sårbara grupper påverkas inom ramen för ramavtalet/kontraktet?

*Frågor relaterat till utformningen av arbetsplatser och arbetsutrustning*

* Vilka anställda använder arbetsplatsen/arbetsutrustningen?
* Används arbetsplatsen/arbetsutrustningen i samma utsträckning eller på samma villkor av alla anställda, t.ex. personer av olika storlek/med funktionsnedsättning?
* Vilka anställda använder inte arbetsplatsen/arbetsutrustningen?
* Varför använder vissa anställda inte arbetsplatsen/arbetsutrustningen?
* Har ni kompetens i arbetsmiljöfrågor utifrån utformningen av arbetsplatsen/arbetsutrustningen?
* Vilka arbetsmiljörisker ser ni i de arbetsplatser/den arbetsutrustning som finns på marknaden?
* Krävs det instruktioner och information om användningen för att förebygga arbetsmiljörisker?
* Krävs det underhåll och kontroll för att förebygga arbetsmiljörisker?
* Finns det några särskilda utmaningar för er/branschen?
* Vilka arbetsmiljöanpassade produkter och lösningar kan ni erbjuda idag?
* Kan ni erbjuda produkter eller tjänster som främjar en god arbetsmiljö?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Särskilt sårbara grupper i ett svenskt perspektiv definieras utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Andra exempel på aspekter som kan ha betydelse är psykisk och fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund och migrationsstatus, inklusive asylsökande, flyktingar, papperslösa och arbetstagare med arbetstillstånd. Andelen utrikes födda arbetare som är med i facket har sjunkit dramatiskt på senare år – en allvarlig utveckling eftersom gruppen ofta jobbar i osäkra branscher med dåliga villkor. Samtidigt ökar antalet företeelser av skuldslaveri.

Det är också viktigt att ta i beaktande barn som en särskilt sårbar grupp. Barn 15-17 år får arbeta i Sverige samtidigt som att barnkonventionen fastställer barns rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Andelen fackligt anslutna löntagare i åldersgruppen 16-24 år är också endast 35 %.

Barn kan dessutom vara familjemedlemmar till arbetstagare och på så sätt indirekt påverkas av en familjemedlems arbetsmiljöförhållanden.

För arbetsmiljöfrågor är det också relevant att titta på tillfälliga arbetstagare, arbetstagare med bristande språkkunskaper i svenska och gravida eller ammande arbetstagare.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas inom ramen för ramavtalet/kontraktet?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

För arbetsmiljö behöver du göra två riskbedömningar – en utifrån ett arbetsgivarperspektiv och en utifrån utformningen av arbetsplatser och arbetsutrustning. Såvida inte varan eller tjänsten, inklusive entreprenader, *inte* ska användas som arbetsplats eller arbetsutrustning.

Om du behöver göra båda riskbedömningarna är det medelriskpoängen utifrån ett arbetsgivarperspektiv och utifrån utformningen som blir riskpoängen.

I den första tabellen nedan beräknar du risknivån utifrån ett *arbetsgivarperspektiv*.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Branschens relativa frekvens av arbetsskador:   * Relativ frekvens 1-4 = + 1 * Relativ frekvens 5-7 = + 2 * Relativ frekvens 8-9 = + 3 * Relativ frekvens 10-11 = + 4 * Relativ frekvens 12+ = + 5   Bygg, industri (tillverkning), gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) och transport (mest utsatta för dödsolyckor) = + 1  Vanligt att barn 15-17 år arbetar i branschen = + 1  Arbetsuppgifter förekommer som är förbjudna för minderåriga = + 1  Kontorsjobb med hög risk för övertid men inget krav på arbetsrättsliga villkor = + 1  Andelen sysselsatta som uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete pågår är över 70 % = **-** 1 | [Arbetsmiljöverkets statistikdatabas](http://webbstat.av.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Carbetsskadestatistik.qvw&host=QVS%40vmextapp02-hk&anonymous=true)  [Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor i arbetet](https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-om-dodsolyckor-i-arbetet/)  Arbetsmiljöverkets föreskrift [Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)](https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/), bilaga: Riskfyllda arbetsuppgifter som enligt 11 § är förbjudna för minderåriga med de undantag som anges i tredje och fjärde kolumnen.  [Tabellbilagan till Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljörapport](https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/): tabellen som anger ”Andel sysselsatta (procent) som uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete pågår efter yrke (SSYK) och kön”.  Intressentdialog med potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

I den andra tabellen beräknar du risknivån för arbetsmiljö utifrån *utformningen av arbetsplatsen eller arbetsutrustningen.*

Observera att denna riskbedömning inte behöver göras om varan eller tjänsten, inklusive entreprenader, *inte* ska användas som arbetsplats eller arbetsutrustning.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Om varan/tjänsten, inklusive entreprenader, ska användas som arbetsplats eller arbetsutrustning:   * Byggnads- eller anläggningsarbetet ska användas som arbetsplats = + 2 * Varan/tjänsten ska användas som arbetsutrustning = + 1 * Risk för belastningsskador på grund av arbetsställningar, arbetsrörelser, tungt kroppsarbete, repetitivt arbete etc. = + 1 * Risk för flimmer eller annan instabilitet, reflexer eller speglingar, bristande ljusstyrka eller kontraster = + 1 * Risk för emissioner såsom buller, värme, kemiska ämnen eller elektriska eller magnetiska fält = + 1 * Det krävs instruktioner och information om användningen för att förebygga arbetsmiljörisker = + 1 * Det krävs underhåll och kontroll för att förebygga arbetsmiljörisker = + 1 | Intressentdialog potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

Om varan eller tjänsten, inklusive entreprenader, ska användas som arbetsplats eller arbetsutrustning behöver du räkna ut medelriskpoängen:

=

Avrunda därefter uppåt till **närmsta heltal**. Detta är den samlade riskpoängen.

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om riskpoängen eller medelriskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det andra standarder vi kan använda?
* Kan vi använda funktionskrav?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete eller utifrån yrkeskompetens och teknisk kunskap om arbetsmiljöfrågor vid utformningen av arbetsplatsen/arbetsutrustningen?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder bidrar till att uppnå mål 8 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Syftet med krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder är att arbetslösa som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska få en väg in i arbetslivet:

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett bra stöd för sysselsättningsfrämjande åtgärder. I stödet finns två olika varianter av villkor:

För Inköpscentralen är det dialogkravet som är relevant, då det är svårt att i en ramavtalsupphandling fastställa de enskilda kontraktens storlek samt huruvida det är lämpligt att ställa krav på rekrytering, praktikplatser eller lärlingsanställningar. Dialogkrav är också ett bra verktyg att använda när krav på rekrytering inte bedöms proportionerligt.

Detta innebär att vår analys nedan endast tar ställning till övergripande frågor, då det är upp till varje avropande myndighet att göra en analys på lokal/regional nivå för att bedöma om det är ändamålsenligt att inleda dialogen om sysselsättningsfrämjande åtgärder.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för sysselsättningsfrämjande åtgärder omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. Den omfattar också att inhämta information från bland annat Arbetsförmedlingen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av information från bland annat Arbetsförmedlingen.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 4.3 Främjandebedömning och 4.4 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Är ni som kund intresserade av att kunna föra dialog med leverantörerna om deras förutsättningar för sysselsättningsfrämjande åtgärder?
* Vilka grupper av arbetslösa som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har ni ett särskilt intresse av att integrera?
* Vilka är möjligheterna för arbete inom yrket?
* Finns det arbetsuppgifter som inte kräver högre utbildning?
* Finns det regleringar om anställning, praktik eller lärlingsplatser i kollektivavtalen?
* Finns det krav på tillstånd eller yrkesbevis?
* Finns särskilda krav på säkerhet?
* Hur används arbetsmarknadsåtgärder i branschen?
* Vilka är branschens egna initiativ för att rekrytera personer långt från arbetsmarknaden?
* Kan sysselsättningskrav bidra till att stärka kompetensförsörjningen i branschen?
* Skulle ett dialogkrav om sysselsättningsfrämjande åtgärder kunna påverka leverantörers vilja (positivt eller negativt) att delta i upphandlingen?
  1. **FRÄMJANDEBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du möjligheterna för sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda poängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd främjandepoäng** |
| Möjligt att UM avropar kontrakt som är 6 månader eller längre = + 1  Om det är möjligt att UM avropar ett kontrakt som är 6 månader eller längre:   * Stora möjligheter till arbete för yrket = + 1 * Arbetsuppgifter som inte kräver högre utbildning = + 1 * Regleringar om anställning, praktik eller lärlingsplatser i kollektivavtalen (= risk för undanträngningseffekter) = **-**1 * Krav på tillstånd eller yrkesbevis = **-** 1 * Särskilda krav på säkerhet = **-** 1 * Branschen har egna initiativ för att rekrytera personer långt från arbetsmarknaden = + 1 * Ett dialogkrav om sysselsättningsfrämjande åtgärder skulle kunna påverka leverantörers vilja positivt att delta i upphandlingen = + 1 | [Arbetsförmedlingens yrkesprognoser](https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/prognoser?search=asfalt)  [SCB](https://www.h5.scb.se/yreg/ssyk2012.asp) grupperar yrken i SSYK-koder från 1 till 9. Ju högre kod ett yrke har desto lägre är utbildnings- och kvalifikationskraven.  Intressentdialog med potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda främjandepoängen är minst 3 är det relevant att ställa krav på dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kom ihåg att dialogkrav är ett bra verktyg också utifrån ett proportionalitetsperspektiv.

Inköpscentralen har krav på dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder inlagda i avtalsmallen, inklusive en mall för överenskommelse mellan avropande myndighet och leverantör om sysselsättningsfrämjande åtgärder i samband med utförande av kontrakt.

**Bör villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka möjligheter de ska fånga upp.]


# Lika rättigheter och möjligheter

Krav på lika rättigheter och möjligheter bidrar till att uppnå mål 5 och 10 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Lika rättigheter och möjligheter handlar om arbete mot diskriminering. Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. För att det ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen krävs dock att en person har blivit missgynnad eller kränkt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna och i en form som beskrivs i lagen:



**Former**

Missgynnandet eller kränkningen måste också ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller. Exempel är arbetslivet, utbildning, varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänst och färdtjänst. Detta innebär att vi inte bara bör ställa krav på leverantören som arbetsgivare utan också på upphandlade varor och tjänster. Såvida inte varan eller tjänsten enbart ska användas för system-system interaktion, som VA-material.

Diskrimineringslagen innehåller dessutom en uttrycklig bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Bestämmelsen kompletterar de andra diskrimineringsförbuden. Förbudet gäller framför allt i de fall offentligt anställda ger allmänheten upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp. Eftersom en stor del av offentlig sektors verksamhet är outsourcad till privata aktörer är det således avgörande att kravet vidareförmedlas till leverantörer som bemöter allmänheten i offentlig sektors ställe.

Beslut om *i vilken ordning* olika grupper ska få tillgång till varor och tjänster kan också vara diskriminerande, men det är en fråga för avropande myndigheter. Exempelvis kan kommuner vid beslut om snöskottning ta hänsyn till vilka som använder olika vägar.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för lika rättigheter och möjligheter omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. Den omfattar också att inhämta officiell statistik och information från bland annat SCB, Försäkringskassan, Diskrimineringsombudsmannen och intresseorganisationer.

För att säkerställa att upphandlingen har sin grund i verkliga behov och inte föreställningar om olika gruppers behov kan vi även i vissa fall behöva föra dialog direkt med användare av varor och tjänster, genom t.ex. intervjuer, fokusgrupper eller enkäter. Det är då viktigt att inkludera ett brett spektrum av användare utifrån relevanta diskrimineringsgrunder.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av officiell statistik och information från SCB, Försäkringskassan och DO.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 5.3 Särskilt sårbara grupper, 5.4 Riskbedömning och 5.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

*Arbetsgivarfrågor*

* Bedömer ni att ni lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder?
* Dokumenterar ni ert arbete med aktiva åtgärder (leverantörer med minst 25 anställda) eller er lönekartläggning (leverantörer med minst 10 anställda)?
* Har ni mål och handlingsplaner för jämställdhet? Hur följer ni upp målen och planen?
* Finns det något etablerat nyckeltal för uppföljning av diskriminering i branschen?
* Har ni kompetens i diskrimineringsfrågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv?
* Hur ser könsfördelningen ut i branschen/hos er vad gäller:
  + VD-poster
  + chefer
  + anställda?
* Hur stor är kvinnors lön som andel av mäns lön?
* Hur högt är mäns uttag av föräldrapenning?
* Hur hög är andelen arbetstagare med utländsk bakgrund? Uppskatta.
* Hur ser åldersstrukturen ut? Särskilt vad gäller äldre (50-64 år) och yngre (16-24 år) arbetstagare.
* Hur vanligt förekommande är det med missgynnande sociala, fysiska eller organisatoriska arbetsförhållanden? T.ex. normer, jargong eller trakasserier; utformning av lokaler eller storlek på arbetskläder; fördelning av heltids- och deltidsarbeten eller av visstids- och tillsvidareanställningar.
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån risker för diskriminering?
* Vilka särskilt sårbara grupper har ni identifierat utifrån ett arbetsgivarperspektiv?

*Frågor relaterat till varor och tjänster*

* Vilka grupper använder varan eller tjänsten? Utgå från diskrimineringsgrunderna och andra relevanta aspekter.
* Används varan eller tjänsten i samma utsträckning eller på samma villkor av alla grupper?
* Vilka grupper använder inte varan eller tjänsten?
* Varför använder vissa grupper inte varan eller tjänsten?
* Har ni kompetens i diskrimineringsfrågor utifrån utformningen av varan eller tjänsten?
* Vilka diskrimineringsgrunder är aktuella i kravställningen av varan/tjänsten?
* kön
* könsöverskridande identitet eller uttryck
* etnisk tillhörighet
* religion eller annan trosuppfattning
* funktionsnedsättning
* sexuell läggning
* ålder
  + annan särbehandlande grund, t.ex. psykisk eller fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund eller migrationsstatus
* Vilka potentiella diskriminerande hinder ser ni i de produkter och lösningar som finns på marknaden?
* Finns det några särskilda utmaningar för er/branschen?
* Vilka jämlika produkter och lösningar kan ni erbjuda idag?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
* Har ni möjlighet att följa upp användningen av varan eller tjänsten uppdelat på kön, ålder och utländsk bakgrund? Andra diskrimineringsgrunder?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Lika rättigheter och möjligheter handlar i sig om särskilt sårbara grupper. Vägledande är diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Även om inga andra grunder ger skydd i lagens mening är det viktigt att också ta i beaktande andra aspekter såsom psykisk och fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund och migrationsstatus, inklusive asylsökande, flyktingar, papperslösa och arbetstagare med arbetstillstånd. Det är samtidigt viktigt att ta särskild hänsyn till barn (flickor och pojkar).

Barnkonventionen fastställer barns lika värde och nämner särskilt att barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller ursprungsbefolkningar har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Den fastställer också att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt rätt till hjälp att aktivt delta i samhället. Ha också i åtanke att barn kan påverkas både direkt och indirekt, bland annat som användare av vara eller tjänst, som arbetstagare och som familjemedlemmar till arbetstagare.

Det är dessutom viktigt att ta i beaktande intersektionalitet, då diskriminering många gånger har samband med fler än en diskrimineringsgrund. Exempelvis kan föreställningar om kön i kombination med etnisk tillhörighet ha betydelse för hur en person blir behandlad.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas inom ramen för ramavtalet/kontraktet ur ett *arbetsgivarperspektiv*?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

**Vilka grupper använder varan eller tjänsten?**

Identifiera användare utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och andra aspekter, eventuellt tillsammans med potentiella kunder.

[Beskriv användare. Om produkten eller tjänsten enbart används för system-system interaktion, skriv detta. Då behöver du heller inte besvara följande tre frågor.]

**Används varan eller tjänsten i samma utsträckning eller på samma villkor av alla grupper?**

[Beskriv i vilken utsträckning och under vilka villkor produkten/tjänsten används.]

**Vilka grupper använder *inte* varan eller tjänsten?**

Identifiera vilka som inte använder varan eller tjänsten, eventuellt tillsammans med potentiella kunder.

[Beskriv vilka grupper som inte använder produkten eller tjänsten.]

**Varför använder vissa grupper inte varan eller tjänsten?**

Definiera potentiella diskriminerande hinder som exkluderar potentiella användare.

[Beskriv eventuella diskriminerande hinder.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

För lika rättigheter och möjligheter behöver du göra två riskbedömningar – en utifrån ett arbetsgivarperspektiv och en utifrån utformningen av varan eller tjänsten. Såvida inte varan eller tjänsten endast ska användas för system-system interaktion.

Om du behöver göra båda riskbedömningarna är det medelriskpoängen utifrån ett arbetsgivarperspektiv och utifrån utformningen som blir riskpoängen.

I den första tabellen nedan beräknar du risknivån för lika rättigheter och möjligheter i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt utifrån ett *arbetsgivarperspektiv*.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Låg andel kvinnor respektive män i branschen = + 1  Större löneskillnader (kön) än snittet på arbetsmarknaden = + 1  Låg andel arbetstagare med utländsk bakgrund = + 1  Låg andel äldre arbetstagare (50-64 år) = + 1  Låg andel yngre arbetstagare (16-24 år) = + 1  Vanligt med missgynnande sociala arbetsförhållanden (t.ex. normer, föreställningar, jargong eller samtalsklimat som kan leda till trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier) = + 1  Vanligt med missgynnande fysiska arbetsförhållanden (t.ex. utformningen av lokaler, möbler, storlek på arbetskläder, verktyg och tekniska hjälpmedel) = + 1  Vanligt med missgynnande organisatoriska arbetsförhållanden (fördelning av heltids- och deltidsarbeten samt visstids- och tillsvidareanställningar, hög risk för övertid, begränsade möjligheter att arbeta hemifrån, möten och arbetsplatsträffar förläggs före klockan 9, efter klockan 15 eller under skollov) = + 1 | Sök på SNI-kod, kvinnor och män samt senaste året i [SCB:s statistikdatabas](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207Z/NattSni07FoRN/). När du har fått fram resultatet väljer du ”verktyg”, ”visa resultat som” och därefter ”diagram – paj”, så får du procentandelen. Jämställdhet uppnås vid 40-60.  Sök på kvinnors lön i procent av mäns lön och SNI-kod i [SCB:s statistikdatabas](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110C/LonSNIKon/). Kvinnors lön som andel av mäns lön var 90,5 % i privat sektor 2020.  Sök på SNI-kod och alla födelseregioner i [SCB:s statistikdatabas](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207Z/NattSni07FoRN/). När du har fått fram resultatet väljer du ”verktyg”, ”visa resultat som” och därefter ”diagram – paj”, så får du procentandelen. Totalt på arbetsmarknaden har 18 % av arbetstagarna fötts utanför Norden. 20 % av befolkningen är *utrikes* *födda*.  Sök på SSYK-kod, SNI-kod och alla åldersgrupper i [SCB:s statistikdatabas](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61N/). När du har fått fram resultatet väljer du ”verktyg”, ”visa resultat som” och därefter ”diagram – paj”, så får du procentandelen. Totalt på arbetsmarknaden tillhör 31 % åldersgruppen 50-64 år medan 10 % tillhör åldersgruppen 16-24 år.  Intressentdialog med potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

I den andra tabellen beräknar du risknivån för lika rättigheter och möjligheter i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt utifrån *utformningen av* *varan eller tjänsten.*

Observera att denna riskbedömning inte behöver göras om varan eller tjänsten endast ska användas för system-system interaktion.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Om varan/tjänsten berör människor, dvs. den ska inte användas endast för system-system interaktion:   * Upphandlingen kan få olika konsekvenser för olika grupper när det gäller bemötande, service, fördelning av resurser eller möjlighet till inflytande, eller på grund av storlekar och mått = + 1 * Risk för diskriminering utifrån kön = + 1 * Risk för diskriminering utifrån könsöverskridande identitet eller uttryck = + 1 * Risk för diskriminering utifrån etnisk tillhörighet = + 1 * Risk för diskriminering utifrån religion eller annan trosuppfattning = + 1 * Risk för diskriminering utifrån funktionsnedsättning = + 1 * Risk för diskriminering utifrån sexuell läggning = + 1 * Risk för diskriminering utifrån ålder = + 1 * Risk för särbehandling på annan grund, t.ex. psykisk eller fysisk hälsa, socio-ekonomisk bakgrund eller migrationsstatus = + 1 | Intressentdialog potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

Om varan eller tjänsten berör människor, dvs. den ska inte användas endast för system-system interaktion, behöver du räkna ut medelriskpoängen:

=


Avrunda därefter uppåt till **närmsta heltal**. Detta är den samlade riskpoängen.

Om varan eller tjänsten endast ska användas för system-system interaktion behöver du *inte* besvara nedanstående fråga.

**Vad skulle kunna göra det möjligt för det bredaste spektrumet av användare att få tillgång till, förstå och använda varan eller tjänsten?**

Utgå från exemplen nedan men tänk bredare. Definiera behovet tillsammans i upphandlingsteamet.

[Beskriv behov.]

****

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om riskpoängen eller medelriskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har behoven hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det andra standarder vi kan använda?
* Kan vi använda funktionskrav?
* Finns det behov av att ställa krav på redovisning av användande av varor/tjänster utifrån kön, ålder och utländsk bakgrund? Andra diskrimineringsgrunder?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen eller utifrån yrkeskompetens och teknisk kunskap om jämlika inköp?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

Här är också några källor för den som vill veta mer:

[Statistik över anmälningar som inkom till DO 2015-2021](https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/publikationer-om-diskriminering/2022/statistik-over-anmalningar-som-inkom-till-do-2015-2021) (DO)

[På tal om kvinnor om män – lathund för jämställdhet 2020](https://www.scb.se/contentassets/98bad96ec1bd44aea171b2fb4f7b3f64/le0201_2019b20_br_x10br2001.pdf) (SCB)

[Faktablad om jämställdhetsutmaningar](https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/jamstalldhet/stodmaterial/faktabladomjamstalldhet.52054.html) (SKR)

[Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats](https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2021/hudfargens-betydelse---pa-din-arbetsplats.html) (Länsstyrelsen i Stockholm)

[Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden](https://www.lansstyrelsen.se/download/18.736d7d9b1791c5ff6565eff/1620214168999/R2021-11-antisvart-rasism-lstgmn.pdf) (Länsstyrelsen i Stockholm)

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Tillgänglighet och samtliga användares behov

Krav på tillgänglighet och samtliga användares behov bidrar till att uppnå mål 10 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Tillgänglighet och samtliga användares behov handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsvariation.

När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet *ska* tillgänglighetskrav ställas, enligt 9 kap. 2 § LOU. Observera att produkter för system-system interaktion inte används av fysiska personer. Kravet i LOU gäller oavsett om det som ska upphandlas ska användas av allmänheten eller av personal vid den upphandlande myndigheten. Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl och det är vi som upphandlande myndighet som har bevisbördan för att krav inte behöver ställas. Undantagsbestämmelsen skulle kunna vara tillämplig om det från början står klart att det som upphandlas inte kommer att användas av personer med funktionsvariationer.

Det finns inget som hindrar upphandlande myndigheter från att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar under tröskelvärdet. Samtidigt finns det krav på hänsyn till samtliga användares behov och förutsättningar i annan lagstiftning, exempelvis:

* + 1. **Funktionsvariation och andra termer**

Funkisrörelsen använder ordet funktionsvariation för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor, utan att värdera variationen som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk. Ordet finns dock inte med i Socialstyrelsens termbank, som istället utgår från orden funktionsnedsättning, funktionsförmåga och funktionshinder.

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga och kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En funktionsnedsättning kan vara permanent, tillfällig eller förekomma i vissa miljöer eller sammanhang, se exempel:

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för tillgänglighet och samtliga användares behov omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. Några exempel är Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för digital förvaltning, Boverket och Funktionsrätt Sverige.

Observera att du inte behöver inleda intressentdialog om tillgänglighet och samtliga användares behov om produkten ska användas för system-system interaktion.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter har eller ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Glöm inte organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, inklusive barn.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 6.3 Särskilt sårbara grupper, 6.4 Riskbedömning och 6.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka använder varan eller tjänsten? Utgå från olika typer av funktionsvariationer.
* Vilka använder *inte* varan eller tjänsten?
* Varför använder vissa inte varan eller tjänsten?
* Finns det krav på hänsyn till samtliga användares behov och förutsättningar i lagstiftning som är tillämplig på varan eller tjänsten?
* Har ni kompetens i tillgänglighetsfrågor utifrån utformningen av varan eller tjänsten?
* Vilka funktionsnedsättningar är aktuella i kravställningen av varan/tjänsten?
  + Nedsatt rörelseförmåga
  + Nedsatt syn
  + Nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  + Nedsatt kognitiv förmåga
  + Besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  + Andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga (ange):
* Vad skulle kunna göra det möjligt för det bredaste spektrumet av användare att få tillgång till, förstå och använda varan eller tjänsten?
* Vilka potentiella hinder utifrån ett tillgänglighetsperspektiv ser ni i de produkter och lösningar som finns på marknaden?
* Finns det några särskilda utmaningar för branschen?
* Vilka tillgängliga produkter och lösningar kan ni erbjuda idag?
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån tillgänglighetsperspektivet?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Tillgänglighet och samtliga användares behov handlar om en specifik särskilt sårbar grupp: personer med funktionsnedsättning.

Barn med funktionsnedsättning har enligt barnkonventionen rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt till hjälp att aktivt delta i samhället. Barn har också rätt till lek, vila och fritid. Studier visar dock att många barn inte har en tillgänglig livsmiljö och att de hindras av bristen på tillgänglighet. Det är därför viktigt att för varor och tjänster som helt eller delvis riktar sig till barn ta i beaktande barns åsikter i analysen av tillgänglighet.

**Vilka använder varan eller tjänsten?**

Fastställ användare, eventuellt tillsammans med potentiella kunder.

[Beskriv användare. Om produkten eller tjänsten enbart används för system-system interaktion, skriv detta. Då behöver du heller inte besvara följande två frågor.]

**Vilka använder *inte* varan eller tjänsten?**

Fastställ vilka som inte använder varan eller tjänsten, eventuellt tillsammans med potentiella kunder.

[Beskriv icke-användare.]

**Varför använder vissa inte varan eller tjänsten?**

Definiera hinder som exkluderar potentiella användare, eventuellt tillsammans med potentiella kunder.

[Beskriv eventuella hinder.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för bristande tillgänglighet i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd främjandepoäng** |
| Det som ska upphandlas ska användas av fysiska personer, dvs. det ska inte användas för system-system interaktion = + 1  Det finns särskilda skäl att *inte* ställa krav på tillgänglighet = - 1  Om det som ska upphandlas ska användas av fysiska personer och det inte föreligger några särskilda skäl att inte ställa krav:   * Det finns bestämmelser om tillgänglighet i andra lagar att ta hänsyn till = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med nedsatt syn = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller nedsatt röst- och talfunktion = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med nedsatt kognitiv förmåga = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet = + 1 * Risk för bristande tillgänglighet för personer med andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga = + 1 | Intressentdialog potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

Om varan eller tjänsten endast ska användas för system-system interaktion behöver du *inte* besvara nedanstående fråga.

**Vad skulle kunna göra det möjligt för det bredaste spektrumet av användare att få tillgång till, förstå och använda varan eller tjänsten?**

Utgå från exemplen nedan men tänk bredare. Definiera behovet tillsammans i upphandlingsteamet.

[Beskriv behov.]



* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 ska riskerna förhindras och begränsas. I bedömningen av vilka krav och villkor som ska ställas kan du fundera på följande:

* Hur har behoven hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det andra standarder vi kan använda?
* Kan vi använda funktionskrav?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för universell design eller utifrån yrkeskompetens och teknisk kunskap om tillgängliga inköp?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Ska krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor ska ställas och vilka risker de ska fånga upp. Var noggrann med att motivera varför villkor *inte* ska ställas, om det är slutsatsen av analysen.]

# Hållbara leveranskedjor

Krav på hållbara leveranskedjor bidrar till att uppnå alla mål i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Många av produkterna på våra ramavtal och i våra dynamiska inköpssystem tillverkas i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik, dvs. de fyra aspekterna av UN Global Compact.

Om arbetet inom ramen för kontraktet – tillverkningen av produkterna – utförs under förhållanden där svensk rätt inte är tillämplig ska Inköpscentralen enligt 17 kap. 4 § LOU ställa krav på att leverantörer fullgör kontrakten i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om det är *behövligt*. Vid bedömningen utgår vi från landrisker, sektorrisker och produktrisker:

Om vi vet att det är en leveranskedja med stora risker och/eller det finns ett behov av att undersöka leveranskedjans specifika risker för att kunna ställa krav utifrån dessa, gör då även en ingående riskanalys utifrån mallen ”Riskanalys hållbara leveranskedjor”.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för hållbara leveranskedjor utgår från potentiella leverantörer och branschorganisationer, för att få förståelse för leveranskedjan. Dialogen omfattar också i teorin att engagera potentiellt påverkade rättighetsinnehavare, inklusive särskilt sårbara grupper. Det är dock sällan vi är i direktkontakt med rättighetsinnehavare i leveranskedjan, förutom vid fabriksrevisioner. Rimliga alternativ till denna typ av samråd är information från media och oberoende, trovärdiga experter såsom frivillig- och civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare, fackföreningar och myndigheter. Detta utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till resurser, produkter, tillverkningsprocesser och länder.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 7.3 Särskilt sårbara grupper, 7.4 Riskbedömning och 7.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* I vilka länder tillverkas slutprodukterna?
* Vilka huvudsakliga komponenter och högriskkomponenter ingår i produkten?
* Vilka huvudsakliga råvaror och högriskråvaror ingår i produkten ?
* Finns det rapporter om tvångsarbete och/eller barnarbete i leveranskedjan?
* Är det sannolikt att det finns mineraler från konfliktdrabbade områden eller högriskområden i produkten? T.ex. tenn, volfram, tantal och guld (3TG), kobolt, litium och koppar.
* Vilka är de allvarligaste riskerna för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption i leveranskedjan?
* Vilka särskilt sårbara grupper påverkas i leveranskedjan?
* Riskerar framställningen av produkten att leda till omvandling av livsmiljöer genom t.ex. avskogning, antingen för råvarans egen skull eller för att skapa monokulturer?
* Finns det tredjepartscertifieringar för produkten?
  + 1. **Exempel på källor**
* [U.S. Department of State’s Country Reports on Human Rights Practices](https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/)
* [U.S. Department of State’s Trafficking in Persons Report](https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/)
* [U.S. Department of Labor’s Findings on the Worst Forms of Child Labor](https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings)
* [Human Rights Watch World Report (per country)](https://www.hrw.org/world-report/2021)
* [Amnesty International’s Country Profiles](https://www.amnesty.org/en/countries/)
* [MVO Nederland CSR Risk Check](https://www.mvorisicochecker.nl/en)
* [Children’s Rights and Business Atlas](https://www.childrensrightsatlas.org/)
* [Freedom House](https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores)
* [ITUC Global Rights Index](https://www.globalrightsindex.org/en/2021)
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

I ett internationellt perspektiv utgår man huvudsakligen från följande särskilt sårbara grupper: ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning, migrantarbetare och deras familjer samt personer som befinner sig i väpnade konflikter. Av dessa ska vi särskilt ta i beaktande förutsättningarna för kvinnor och barn (flickor och pojkar).

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas i leveranskedjan?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för hållbara leveranskedjor i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Landriskscore sluttillverkning (utgå från det land med högst risk, dvs. lägst score):   * Landriskscore 321-400 (länder med mycket låg risk) = + 1 * Landriskscore 241-320 (lågriskländer) = + 2 * Landriskscore 161-240 (riskländer) = + 3 * Landriskscore 81-160 (högriskländer) = + 4 * Landriskscore 0-80 (länder med mycket hög risk) = + 5   Högriskproduktion (utvinning, gruvverksamhet och naturresurser; jordbruksföretag och livsmedelsproduktion; infrastruktur och konstruktion; textilier och tillverkning av kläder) = + 1  Rapporter om tvångsarbete och/eller barnarbete i leveranskedjan = + 1  Förekomst av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden i varorna = + 1  Omvandling av livsmiljöer någonstans i leveranskedjan genom t.ex. avskogning, antingen för råvarans egen skull eller för att skapa monokulturer (särskilt vanligt förekommande för palmolja, soja, kakao, gummi, kaffe, träfiber och nötkreatur) = + 1 | Intressentdialog med potentiella leverantörer och branschorganisationer för att fastställa var varorna sluttillverkas.  Inköpscentralens landriskanalys, som baseras på Worldwide Governance Indicators, ITUC Global Rights Index, Environmental Performance Index och Corruption Perception Index.  Information/rapporter från media och oberoende och trovärdiga experter såsom frivillig- och civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare, fackföreningar och myndigheter. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 ska riskerna förhindras och begränsas. I bedömningen av vilka krav och villkor som ska ställas kan du fundera på följande:

* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker? T.ex. baserat på [www.employerpays.org](http://www.employerpays.org) om det är höga risker för skuldslaveri.
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar vi kan använda?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + timmerförordningen
  + förordningen om konfliktmineraler
* Kan vi utgå från någon av OECD:s sektoriella riktlinjer för tillbörlig aktsamhet?
  + klädes- och skoindustrin
  + konfliktmineraler
  + jordbruket
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för tillbörlig aktsamhet för människor, miljö och samhälle?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Ska villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor ska ställas och vilka risker de ska fånga upp. Var noggrann med att motivera varför villkor *inte* ska ställas, om det är slutsatsen av analysen.]

# Hållbara investeringar

Krav på hållbara investeringar kan bidra till att uppnå flera mål i Agenda 2030, beroende på investerarnas/placerarnas fokus. Bland annat mål 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 och 16.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Hållbara, eller ansvarsfulla, investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som placerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

Här är några vanliga hållbarhetsmetoder för fonder:

För oss blir de här frågorna relevanta i upphandlingar av finansiella tjänster som på ett eller annat sätt relaterar till investeringar, exempelvis pension eller olika former av leasing.

Genom att väga in hur leverantörer av finansiella tjänster arbetar med hållbarhet, bland annat genom att ställa frågor som driver transparens om fördelning av tillgångar mellan olika tillgångsslag i kapitalförvaltningar, kan denna utveckling främjas.

* + 1. **Gröna obligationer**

Ett relativt nytt finansieringsinstrument på obligationsmarknaden är gröna obligationer. FN har pekat ut gröna obligationer som lämplig finansieringskälla för de investeringar som krävs för att minska utsläppen. En grön obligation är en vanlig obligation med skillnaden att medlen är öronmärkta för miljöinvesteringar som ska följas upp och återrapporteras. Att investeringarna följer kraven stäms av med hjälp av certifierings- och uppföljningsinstitut.

Marknaden för gröna obligationer har utvecklats från ingenting år 2007 till cirka 700 miljarder dollar år 2019. Gröna obligationer har blivit en kostnadseffektiv finansiering för kommuner och regioner genom att räntan pressats ner några punkter då efterfrågan är så stor. Den svenska staten har dessutom beslutat att ge ut gröna obligationer i syfte att främja marknaden och därmed bidra till att finansiera en hållbar omställning.

* + 1. **Taxonomin**

EU har utöver detta tagit fram ett klassificeringssystem för hållbara investeringar och finansiella tjänster, den så kallade taxonomin. I förordningen fastställs kriterierna för att avgöra huruvida en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar, i syfte att fastställa i vilken grad en *investering* i verksamheten är miljömässigt hållbar. Förordningen gäller för finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella tjänster inom EU, såsom banker, kapitalförvaltare och pensionsfonder, och för företag som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, dvs. kravet på hållbarhetsredovisning.

För att en ekonomisk verksamhet, exempelvis produktion av el från solkraft, ska klassas som hållbar måste den bidra väsentligt till ett av taxonomins definierade miljömål:

Dessutom får verksamheten inte orsaka betydande skada för något av de andra miljömålen.

Verksamheten ska även utföras i överensstämmelse med vissa minimiskyddsåtgärder för att säkerställa att den sker i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilket omfattar ILO:s åtta kärnkonventioner och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

Slutligen ska verksamheten överensstämma med de tekniska kriterier som fastställs av EU-kommissionen. I dagsläget finns tekniska kriterier för begränsning av klimatförändringar respektive anpassning till klimatförändringar. I juni 2022 ska det finnas förslag till tekniska kriterier för övriga mål och från och med den 1 januari 2023 ska dessa börja tillämpas.

De aktörer som träffas av förordningen ska bland annat rapportera hur stor del av företagets omsättning, capex och opex, som är förenlig med taxonomin.

Taxonomin är ett levande dokument som kommer att ändras i takt med att utveckling, innovation och tekniska framsteg görs. Kriterierna kommer alltså att omprövas med jämna mellanrum. Det betyder att tillämpningsområdet efterhand kan komma att utvidgas. Det pågår också diskussioner mellan marknad och civilsamhälle om en social taxonomi.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för hållbara investeringar omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, investerarallianser och intresseorganisationer. Exempelvis Finansinspektionen, Klimatkommunerna, Kommuninvest, MSCI, Sustainalytics, och Investor Alliance for Human Rights.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 8.3 Främjandebedömning och 8.4 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Har kommunen/regionen antagit policyer som tar sikte på hållbara investeringar?
* Vilka hållbarhetsaspekter ser ni som viktigast ur ett investeringsperspektiv?
* Väljer ni in bolag utifrån specifika hållbarhetskriterier och i så fall vilka?
* Väljer ni bort verksamheter och i så fall vilka?
* Använder ni ert ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor och i så fall hur?
* Hur stor andel av era räntetillgångar är gröna obligationer?
* Vilket är tillgångsportföljens koldioxidavtryck, jämfört med MSCI World Index eller Sustainalytics?
* Hur stort är ert innehav i bolag vars omsättning kommer från kol?
* Hur stort är ert bolags eget klimatavtryck?
* Hur stort är era fastigheters klimatavtryck?
* Hur stort är era aktieplaceringars klimatavtryck?
* Hur arbetar ni för att mäta framtida klimatavtryck?
* Var på er webbplats offentliggör ni information avseende era policyer för integrering av hållbarhetsrisker i er investeringsbeslutsprocess (finansmarknadsaktörer) /investerings- eller försäkringsrådgivning (finansiella rådgivare)?
* Vilka artiklar i upplysningsförordningen träffas ni av och hur efterlever ni dem?
* Vilka miljömål i taxonomiförordningen bidrar den finansiella produktens underliggande investering till?
  + begränsning av klimatförändringar
  + anpassning till klimatförändringar
  + hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  + omställning till en cirkulär ekonomi
  + förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  + skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
* Hur och i vilken utsträckning investerar den finansiella produkten i verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt taxonomiförordningen?
  + bidrar väsentligt till ett eller flera av miljömålen
  + inte orsakar betydande skada för något av miljömålen
  + utförs i överensstämmelse med de minimiskyddsåtgärder som fastställts
  + överensstämmer med tekniska granskningskriterier som fastställts

Ange den andel investeringar i miljömässigt hållbara verksamheter som valts för den finansiella produkten, inbegripet uppgifter om möjliggörande verksamheter och omställningsverksamheter, uttryckt i % av samtliga investeringar för produkten.

* Har ni undertecknat Principles for Responsible Investment? Om ja, bifoga den senaste rapporten.
  + 1. **Exempel på källor**
* [UN Global Compact Sustainable Finance](https://www.unglobalcompact.org/sdgs/sustainablefinance)
* [UN Environment Programme Finance Initiative](https://www.unepfi.org/)
* [Principles for Responsible Investment](https://www.unpri.org/)
* [Investor Alliance for Human Rights](https://investorsforhumanrights.org/)
* [Finansinspektionen](https://www.fi.se/sv/)
  1. **FRÄMJANDEBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du främjandenivån för hållbara investeringar i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda främjandepoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd främjandepoäng** |
| Produkten/tjänsten omfattar placeringar/investeringar = + 1  Om produkten/tjänsten omfattar placeringar/investeringar:   * Inköpscentralens kunder har antagit policyer som tar sikte på hållbara investeringar = + 1 * Krav på hållbara investeringar kan bidra till att leverantören jobbar aktivt för hållbar utveckling = + 1 * Det är möjligt att ställa krav på hållbara investeringar och kraven är möjliga att följa upp = + 1 * Det är proportionerligt att ställa krav på hållbara investeringar = + 1 | Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda främjandepoängen är minst 3 är det relevant att ställa krav på hållbara investeringar.

I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar vi kan använda?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + upplysningsförordningen
  + taxonomiförordningen
* Kan vi utgå från någon av OECD:s sektoriella riktlinjer för tillbörlig aktsamhet?
  + institutionella investerare
* Kan vi utgå från Principles for Responsible Investment?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån riskerna, dvs. utifrån policyer och processer för hållbara investeringar?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka möjligheter de ska fånga upp.]

# Cirkulär ekonomi

Krav på cirkulär ekonomi bidrar till att uppnå mål 12 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Om vi ska lyckas minska vår klimatpåverkan och trycket på våra naturresurser och ekosystem måste vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi handlar om att behålla värdet så länge som möjligt i redan producerade och upphandlande produkter, komponenter och material. När produkten är förbrukad återanvänds och återvinns den.

I Sveriges strategi och handlingsplan för omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi från 2020 prioriteras särskilt plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror (som ersätter fossilbaserade råvaror), livsmedel, bygg- och fastighetssektorn (inklusive bygg och rivningsavfall) samt innovationskritiska metaller och mineraler.

Cirkulär ekonomi är ett av Inköpscentralens fokusområden inom hållbarhet. Nedanstående matris från Vlaanderen-Circulair i Belgien sammanfattar vad cirkulär ekonomi handlar om och ger vägledning kring hur man praktiskt kan ställa krav i upphandlingar.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för cirkulär ekonomi omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, forskningsinstitut och media. Exempelvis Upphandlingsmyndigheten, Delegationen för cirkulär ekonomi, IVL Svenska Miljöinstitutet och Cirkulära Skåne.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 9.3 Främjandebedömning och 9.4 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka cirkulära produkter, lösningar och affärsmodeller finns på marknaden? Utgå från Vlaanderen-Circulairs modell.
* Finns det några särskilda utmaningar för branschen?
* Vilka cirkulära produkter, lösningar och affärsmodeller har branschen möjlighet att ta fram? Utgå från Vlaanderen-Circulairs modell.
* Vilka cirkulära produkter, lösningar och affärsmodeller kan ni erbjuda idag?
* Finns det spårbarhetssystem för varor inom branschen, såsom digitala produktpass eller motsvarande? Om ja, ange vilka ni använder eller planerar att använda.
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån cirkulär ekonomi?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
  1. **FRÄMJANDEBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du möjligheterna för cirkulär ekonomi i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda poängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd främjandepoäng** |
| Begränsad total materialåtgång genom t.ex. delad användning (internt, externt, uthyrning, leasing), återanvändning, renovering och uppgradering, design för minimerad materialåtgång, mindre avfall = + 1  Minskad mängd jungfruliga råvaror genom t.ex. ökad kunskap om andelen återvunna, biobaserade och jungfruliga råvaror, ökat innehåll av återvunna råvaror, ökat innehåll av biobaserade råvaror = + 1  Förlängd livslängd på produkter genom t.ex. förlängda garantier, avtal om underhåll och reparationer, uppgraderingsbara produkter, design för ökad livslängd, möjligheter till underhåll och reparationer, modulär/ förändringsanpassad design, avtalade incitament för ökad livslängd, vägledning från tillverkare för optimal användning = + 1  Maximerad möjlighet för återanvändning av en produkt eller komponent genom t.ex. design för demontering, modulär design, standardiserad design, kunskap om innehåll och konstruktion, avtal om återtagning och återanvändning, stimulering av cirkulära affärsmodeller = + 1  Maximerad möjlighet till återanvändning och återvinning av material genom t.ex. design för återvinning, kunskap om innehåll och material, avtal om återtagning och återvinning, begränsning eller förbud av farliga ämnen, material som är nedbrytbara/ komposterbara, stimulering av cirkulära affärsmodeller = + 1 | Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Cirkulär ekonomi är ett av Inköpscentralens fokusområden inom hållbarhet. Om den sammanlagda främjandepoängen är minst 3 kan vi marknadsföra ramavtalet eller inköpssystemet som ett cirkulärt avtal. Alla möjligheter att upphandla cirkulärt som har identifierats i främjandebedömningen bör dock omhändertas genom krav och villkor.

I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har cirkulär ekonomi hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst?
* Finns det några tekniska granskningskriterier i taxonomin vi kan använda?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar, standarder eller miljöklassningar vi kan använda?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + ekodesignförordningen
* Kan vi använda funktionskrav?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån teknisk kunskap om cirkulära inköp?
* Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär utveckling under avtalstid?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka möjligheter de ska fånga upp.]

# Klimatpåverkan







Krav som syftar till att begränsa klimatpåverkan bidrar till att uppnå mål 7 och 13 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för nästan 700 miljarder kronor årligen. Kommuners och regioners upphandlingar medför utsläpp av omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt uppgifter från Upphandlingsmyndigheten, och denna statistik omfattar *inte* kommunala bolag. Det är mer utsläpp än vad alla inrikestransporter medför under ett år och det är en relativt stor andel av de cirka 100 miljoner ton klimatgaser som hela den svenska konsumtionen ger upphov till. Upphandlingarna har därför en avgörande betydelse för att Sverige ska nå klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045. Med nuvarande utsläppstakt och den koldioxidbudget vi har för att klara 1,5-gradersmålet har vi dessutom bara 8-10 år kvar innan vi måste sluta släppa ut växthusgaser helt och hållet.

Negativ påverkan på klimatet kan ske i en produkts hela livscykel, dvs. vid råvaruutvinning, förädling, tillverkning, anläggning och användning samt sluthantering. En del produkter får heller inte innehålla för mycket av viss råvara på grund av viss klimatprestanda. Exempelvis innebär reduktionsplikten att drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel, vilket uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel.



Negativ påverkan på klimatet kan också uppstå i utförandet av tjänster, exempelvis på grund av användningen av dataservrar för lagring av data eller på grund av transporter. Fossilfria transporter är därför ett av Inköpscentralens fokusområden inom hållbarhet.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för klimatpåverkan omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, forskningsinstitut och media. Exempelvis IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket, EPD International och Naturskyddsföreningen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 10.3 Särskilt sårbara grupper, 10.4 Riskbedömning och 10.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka är produkternas huvudsakliga råvaror?
* Var i produkternas livscykel finns den största klimatpåverkan?
* Vilka övriga delar av produkternas livscykel har betydande klimatpåverkan?
* I vilka länder sluttillverkas produkterna?
* Hur ser elmixen ut i det land där produkterna tillverkas? Se t.ex. <https://ourworldindata.org/electricity-mix>.
* Finns det EPD:er (Environmental Product Declarations)?
* Finns det PCR:er (Product Category Rules)?
* Hur arbetar ni med att minimera klimatpåverkan från transporter?
* Kan ni tillhandahålla kundspecifik klimatdata relaterat till transporter?
* I vilka länder finns tjänstens datacenter?
* Var i tjänstens leveranskedja finns den största klimatpåverkan?
* Hur arbetar branschen med att minimera klimatpåverkan från aktuella varor/ tjänster? Finns det några särskilda initiativ, projekt eller andra samlande syften?
* Kan ni tillhandahålla kundspecifik klimatdata relaterat till sålda varor, t.ex. CO2-besparing vid köp av restaurerade produkter jämfört med nya?
* Finns det några hållbarhetsmärkningar för varorna/tjänsterna, som inkluderar klimatfrågor?
* Hur stor andel av ert sortiment har sådan hållbarhetsmärkning?
* Vilka klimatrelaterade lagkrav omfattas varorna/tjänsterna av?
* Vad är det senaste vad gäller forskningsresultat på klimatområdet relaterat till varorna/tjänsterna?
* Pågår produktutveckling för bättre klimatprestanda?
* Finns det några särskilda utmaningar för branschen?
* Vilka klimatsmarta produkter, lösningar och affärsmodeller har branschen möjlighet att ta fram?
* Vilka klimatsmarta produkter, lösningar och affärsmodeller kan ni erbjuda idag?
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån klimatpåverkan?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Negativ påverkan på klimatet är nära länkat till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och då framför allt rätten till en tillfredsställande levnadsstandard.

Klimatförändringarna har ingen respekt för landgränser och kommer att fördjupa befintlig fattigdom och förvärra ojämlikheter. I ett internationellt perspektiv utgår man från följande särskilt sårbara grupper: ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning, migrantarbetare och deras familjer samt personer som befinner sig i väpnade konflikter.

I ett svenskt perspektiv utgår man ofta från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Barnkonventionen fastställer dessutom barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av klimatförändringarna till följd av upphandlingen?**

Människor som redan är missgynnade eller utsatta på grund av exempelvis sitt kön (kvinnor), ålder (barn och äldre), ras, nationalitet, etnicitet eller ursprung, klass eller kast, hälsa, funktionsförmåga, naturkatastrofer, krig eller andra väpnade/politiska konflikter.

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan sätter du risknivån för klimatpåverkan i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange riskpoängen i aktuell kolumn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Riskpoäng** |
| Bygg- och anläggningsentreprenad, gatu-, väg- och vattenbyggnad; energi, vatten och avlopp; livsmedel; drivmedel; fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä); markarbeten & geoteknik; persontransporter, skolskjutsar, resebyråtjänster; anskaffning lätta fordon och personfordon; godstransporter & flyttjänster; gata, trafik, renhållning, avfallshantering; tunga fordon och entreprenadmaskiner; jordbruks- och trädgårdsmaskiner; cirkulationstvätt etc.; post och porto; maskiner och vitvaror för kök, tvätt, städ; generatorer, turbiner, elmotorer; trycksatta gaser = 5  Instrument & förbandsmaterial; IT-hårdvara, skärmar, multifunktions-maskiner, AV-utrustning; kontorsmaskiner; möbler och inventarier, tapetsörer; städ, sotning, bekämpning; hotell och konferens; fastighetsservice; IT-drift och system; köksutrustning och utensilier; elinstallations-, kablage-, belysnings-, förbrukningsmaterial; arbetskläder, skyddskläder, profilkläder; textilier; plaster, syntetiskt material och gummi; medicin-tekniska apparater och utrustning = 4  Hantverkstjänster, snickeri, installationer; larm och bevakning; böcker, tidningar, media; kontorsmaterial (ej IT); trävaror och slöjdträ; bank och finansiella tjänster och kostnader; idrott och lek, lekplatser- inventarier och utrustning etc.; laboratorieutrustning, mätinstrument etc.; IT-mjukvara; reparationer, underhåll och service (ej fordon); pensionsadministration; verktyg och mekanik; IT-kommunikation; profilprodukter och gåvor; kopiering och tryck; färg, lim och tapeter; kemikalier, labbkemikalier, städkemikalier; förpackningsmaterial och paketering = 3  Läkemedel och apoteksvaror; social- och vårdverksamhet; administrativa tjänster; musik och kultur (utrustning och inventarier) = 2  Arkitekter och tekniska konsulter; IT-konsulter; verksamhetsbemanning; PR, reklam och information; rekryterings-konsulter; laboratorietjänster; översättning och tolkar; personalvård = 1 | [Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys](https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/) avseende klimatpåverkan – avgränsat till Inköpscentralens inköpskategorier och kommuner och regioners inköp samt justerat utifrån riskerna.  Om någon inköpskategori saknas i sammanställningen, gå till miljöspendanalysen.  Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 1 till 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. Då ett av Inköpscentralens fokusområden är fossilfria transporter bör vi dock ställa krav på transporterna även om riskpoängen är låg (standardformuleringar finns). I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Finns det stor potential för förbättring?
* Är våra ramavtal/dynamiska inköpssystem ett effektivt styrmedel?
* Finns det långtgående lagstiftning på området?
* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda? T.ex. för fossilfria transporter.
* Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst?
* Finns det några tekniska granskningskriterier i taxonomin vi kan använda?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + ekodesignförordningarna
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar, standarder eller miljöklassningar vi kan använda?
* Vilken miljöinformation behövs från leverantören för att vi ska kunna mäta och kontrollera att målen med upphandlingen, t.ex. fossilfria transporter, har uppfyllts?
* Kan vi använda funktionskrav?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för t.ex. energiledning?
* Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär utveckling under avtalstid?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem







Krav som syftar till ett hållbart utnyttjande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem bidrar till att uppnå mål 15 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Hållbart nyttjande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem är en förutsättning för allt liv på jorden. Det handlar bland annat om att skydda naturliga livsmiljöer, återställa förstörd mark, stoppa ökenspridningen och förhindra spridning av invasiva arter.

Negativ påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem kan ske i en produkts hela livscykel, dvs. vid råvaruutvinning, förädling, tillverkning, anläggning och användning samt sluthantering. Negativ påverkan på biologisk mångfald är också kopplad till negativ påverkan på klimatet. Exempelvis hotar avskogning och andra omvandlingar av livsmiljöer – antingen för råvarans egen skull eller för att skapa monokulturer – både arters överlevnad och klimatet, då omvandlingen leder till ökade halter av växthusgaser.



Negativ påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem kan också uppstå i utförandet av tjänster, exempelvis om leverantören som röjer sly eller beskär träd inte har kunskap om skyddsvärda intressen i området utifrån biologisk mångfald och ekosystem.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, forskningsinstitut och media. Exempelvis IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 11.3 Särskilt sårbara grupper, 11.4 Riskbedömning och 11.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka är produkternas huvudsakliga råvaror?
* Var i produkternas livscykel finns den största påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
* Vilka övriga delar av produkternas livscykel har betydande påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
* I vilka länder sluttillverkas produkterna?
* Hur säkerställer ni ett hållbart utnyttjande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
* Finns det etablerad återvinning av naturresurser?
* Var i tjänstens leveranskedja finns den största påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
* Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av överutnyttjade naturresurser eller negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem, till följd av upphandlingen?
* Hur arbetar branschen med att minimera påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem? Finns det några särskilda initiativ, projekt eller andra samlande syften?
* Finns det några hållbarhetsmärkningar för varorna/tjänsterna, som inkluderar frågor om naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
* Hur stor andel av ert sortiment har sådan hållbarhetsmärkning?
* Vilka lagkrav relaterat till naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem omfattas varorna/tjänsterna av?
* Vad är det senaste vad gäller forskningsresultat om naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem relaterat till varorna/tjänsterna?
* Pågår produktutveckling för bättre hänsyn till naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Negativ påverkan på naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem är nära länkat till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och då framför allt rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Denna rättighet omfattar bland annat rätten till tillräckligt med mat och kläder, rätten till rent dricksvatten och sanitet samt förbudet mot tvångsavvisningar.

I ett internationellt perspektiv utgår man från följande särskilt sårbara grupper: ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning, migrantarbetare och deras familjer samt personer som befinner sig i väpnade konflikter.

I ett svenskt perspektiv utgår man ofta från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Barnkonventionen fastställer dessutom barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av överutnyttjade naturresurser eller negativ påverkan på biologisk mångfald/ekosystem till följd av upphandlingen?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan sätter du risknivån för naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt. Ange riskpoängen i aktuell kolumn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Riskpoäng** |
| Livsmedel; energi, vatten och avlopp, bygg- och anläggningsentreprenad, gatu-, väg- och vattenbyggnad; markarbeten & geoteknik; fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä); gata trafik renhållning avfallshantering; drivmedel;  arbetskläder, skyddskläder, profilkläder = 5  Trävaror och slöjdträ; möbler och inventarier, tapetsörer; idrott och lek, lekplatser-, inventarier och utrustning etc.; textilier; plaster, syntetiskt material och gummi; läkemedel och apoteksvaror; kemikalier, labbkemikalier, städkemikalier;  godstransporter & flyttjänster; tunga fordon och entreprenadmaskiner; jordbruks- och trädgårdsmaskiner = 4  Persontransporter, skolskjutsar, resebyråtjänster; hotell och konferens; kontorsmaterial (ej IT); förpacknings-material och paketering; musik och kultur (utrustning och inventarier); profil-produkter och gåvor; färg, lim och tapeter; kopiering och tryck; instrument & förbandsmaterial; fastighetsservice; cirkulationstvätt etc.; IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning; elinstallations-, kablage-, belysnings-, förbrukningsmaterial; anskaffning lätta fordon och personfordon; kontors-maskiner; larm och bevakning; köks-utrustning och utensilier; post och porto; maskiner och vitvaror för kök, tvätt, städ; generatorer, turbiner, elmotorer; medicin-tekniska apparater och utrustning; verktyg och mekanik = 3  Städ, sotning, bekämpning; social- och vårdverksamhet; böcker, tidningar, media; laboratorieutrustning, mätinstrument etc.; reparationer, underhåll och service (ej fordon); trycksatta gaser = 2  Arkitekter och tekniska konsulter; IT-konsulter; verksamhetsbemanning; laboratorietjänster; IT-drift och system; PR, reklam och information; bank och finansiella tjänster och kostnader; rekryteringskonsulter; IT-mjukvara; översättning och tolkar; administrativa tjänster; personalvård, IT-kommunikation;  Pensionsadministration = 1 | [Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys](https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/) avseende förändrad landanvändning – avgränsat till Inköpscentralens inköpskategorier och kommuner och regioners inköp samt justerat utifrån riskerna.  Om någon inköpskategori saknas i sammanställningen, gå till miljöspendanalysen.  Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 1 till 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Finns det stor potential för förbättring?
* Är våra ramavtal/dynamiska inköpssystem ett effektivt styrmedel?
* Finns det långtgående lagstiftning på området?
* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst?
* Finns det några tekniska granskningskriterier i taxonomin vi kan använda?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + timmerförordningen
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar, standarder eller miljöklassningar vi kan använda?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för t.ex. ansvarsfulla inköp av timmer?
* Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär utveckling under avtalstid?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Miljö- och hälsoskadliga ämnen

Krav som syftar till att begränsa förekomsten och användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen bidrar till att uppnå mål 3, 6, 12, 14 och 15 i Agenda 2030.

****







* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Innehållet av skadliga ämnen i produkter kan påverka vår hälsa och miljö negativt. För att riskbedöma kemiska risker behövs information om vilka ämnen som ingår i kemiska produkter, varor och material. Kemiska ämnen i rengöringsmedel, industrikemikalier, skovårdsprodukter, hygienprodukter etc. är relativt lätta att spåra eftersom produkterna har innehållsförteckningar och tillhörande säkerhetsdatablad som beskriver produktens innehåll, farlighet och hur produkterna ska användas och destrueras på ett säkert sätt.

Industrikemikalier används när varor tillverkas och därför innehåller även varor som exempelvis elektronik, inredning, textilier, leksaker, idrottsmateriel och kökstillbehör kemikalier. Industrier bör ha förteckningar över kemikalierna som används i verksamheten.

Det saknas dock regler om säkerhetsdatablad och innehållsförteckningar för varor och innehållet är därför svårare att spåra. Endast för de allra farligaste ämnena, upptagna i lagstiftningen (kandidatförteckningen) som så kallade SVHC (substances of very high concern), finns regler om att information ska finnas i varans leveranskedja.

Negativ påverkan på grund av miljö- och hälsoskadliga ämnen kan uppstå i en produkts hela livscykel, dvs. vid råvaruutvinning, förädling, tillverkning, användning och sluthantering. Exempelvis riskerar kemikalier att läcka ut i naturen både i utvinningen av olja, i tillverkningen och användningen av plastföremålet och vid sluthanteringen.



Negativ påverkan på grund av miljö- och hälsoskadliga ämnen kan också uppstå i utförandet av tjänster, exempelvis om klottersaneraren, låssmeden eller fordonsreperatören inte använder godkända kemikalier.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för miljö- och hälsoskadliga ämnen omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, forskningsinstitut och media. Exempelvis KEMI, Substitutionscentrum, Upphandlingsmyndigheten och Naturskyddsföreningen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 12.3 Särskilt sårbara grupper, 12.4 Riskbedömning och 12.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka är produkternas huvudsakliga råvaror?
* Var i produkternas livscykel finns den största påverkan från miljö- och hälsoskadliga ämnen?
* Vilka övriga delar av produkternas livscykel har betydande påverkan från miljö- och hälsoskadliga ämnen?
* I vilka länder sluttillverkas produkterna?
* Vilka miljö- och hälsoskadliga ämnen innehåller produkterna?
* Vilka skadliga ämnen ser ni som viktigast att fasa ut den närmaste tiden?
* Vilka ämnen jobbar ni aktivt med att fasa ut och hur?
* Var i tjänstens leveranskedja finns den största påverkan från miljö- och hälsoskadliga ämnen?
* Vilka känsliga grupper kan komma att påverkas av miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkterna, till följd av upphandlingen ?
* Hur arbetar branschen med utfasning av miljö- och hälsoskadliga ämnen? Finns det några särskilda initiativ, projekt eller andra samlande syften?
* Finns det några hållbarhetsmärkningar för varorna/tjänsterna, som inkluderar frågor om miljö- och hälsoskadliga ämnen?
* Hur stor andel av ert sortiment har sådan hållbarhetsmärkning?
* Vilka lagkrav relaterat till miljö- och hälsoskadliga ämnen omfattas varorna/tjänsterna av?
* Vad är det senaste vad gäller forskningsresultat inom miljö- och hälsoskadliga ämnen relaterat till era varor/tjänster?
* Finns det några specifika ämnen/ämnesgrupper eller material som är planerade att fasas ut genom ny lagstiftning under de kommande 1-2 åren?
* Pågår utveckling för bättre produkter utifrån miljö- och hälsoskadliga ämnen?
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån miljö- och hälsoskadliga ämnen?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Negativ påverkan på miljö och människor på grund av miljö- och hälsoskadliga ämnen är nära länkat till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. En säker, ren och hälsosam miljö är grundläggande för åtnjutande av rättigheterna till liv, hälsa, mat och vatten. Tillgång till säkert och rent dricksvatten samt sanitet har också erkänts som mänskliga rättigheter.

I ett internationellt perspektiv utgår man från följande särskilt sårbara grupper: ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning, migrantarbetare och deras familjer samt personer som befinner sig i väpnade konflikter.

I ett svenskt perspektiv utgår man istället från *känsliga* grupper och inte minst i relation till kemikalier. Barn, ungdomar, gravida och personer med andra hälsotillstånd brukar lyftas.

Barnkonventionen fastställer dessutom barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

**Vilka särskilt sårbara och känsliga grupper kan komma att påverkas av miljö- och hälsoskadliga ämnen till följd av upphandlingen?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt känsliga grupper som kan komma att påverkas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan sätter du risknivån för miljö- och hälsoskadliga ämnen i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange riskpoängen i aktuell kolumn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Riskpoäng** |
| Bygg- och anläggningsentreprenad, gatu-, väg- och vattenbyggnad; energi, vatten och avlopp; fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä); livsmedel; markarbeten & geoteknik; persontransporter, skolskjutsar, resebyråtjänster; IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning; kontorsmaskiner; drivmedel; anskaffning lätta fordon och personfordon; godstransporter & flyttjänster; möbler och inventarier, tapetsörer; gata, trafik, renhållning, avfallshantering; kemikalier, labbkemikalier, städkemikalier; tunga fordon och entreprenadmaskiner; jordbruks- och trädgårdsmaskiner; cirkulationstvätt etc.; post och porto; arbetskläder, skyddskläder, profilkläder; textilier; plaster, syntetiskt material och gummi; profilprodukter och gåvor; färg, lim och tapeter = 5  Städ, sotning, bekämpning; fastighetsservice; elinstallations-, kablage-, belysnings-, förbrukningsmaterial; kontorsmaterial (ej IT); idrott och lek, lekplatser- inventarier och utrustning etc.; förpackningsmaterial och paketering; kopiering och tryck = 4  Läkemedel och apoteksvaror; instrument & förbandsmaterial; hotell och konferens; larm och bevakning; köksutrustning och utensilier; trävaror och slöjdträ; maskiner och vitvaror för kök, tvätt, städ; generatorer, turbiner, elmotorer; reparationer, underhåll och service (ej fordon); medicintekniska apparater och utrustning; verktyg och mekanik = 3  Social- och vårdverksamhet; IT-drift och system; böcker, tidningar, media; laboratorieutrustning, mätinstrument etc.; laboratorietjänster; personalvård = 2  Arkitekter och tekniska konsulter; IT-konsulter; verksamhetsbemanning; bank och finansiella tjänster och kostnader; PR, reklam och information; rekryteringskonsulter; IT-mjukvara; översättning och tolkar; administrativa tjänster; musik och kultur (utrustning och inventarier); pensionsadministration;  IT-kommunikation; trycksatta gaser = 1 | [Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys](https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/) avseende utsläpp av inandningsbara partiklar – avgränsat till Inköpscentralens inköpskategorier och kommuner och regioners inköp samt justerat utifrån riskerna, inklusive kemikalieanvändning.  Om någon inköpskategori saknas i sammanställningen, gå till miljöspendanalysen.  Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter inklusive intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 1 till 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Finns det stor potential för förbättring?
* Är våra ramavtal/dynamiska inköpssystem ett effektiv styrmedel?
* Finns det långtgående lagstiftning på området?
* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst?
* Finns det några tekniska granskningskriterier i taxonomin vi kan använda?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + kandidatförteckningen
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar, standarder eller miljöklassningar vi kan använda?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån systematiskt kemikaliearbete?
* Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär utveckling under avtalstid?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Systematiskt miljöarbete


Krav på systematiskt miljöarbete bidrar till att uppnå mål 12 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Systematiskt miljöarbete innebär att leverantören arbetar systematiskt för att förbättra sin organisations miljöpåverkan, vilket på lång sikt kan skapa framgång och möjligheter att bidra till hållbar utveckling genom att:

Genom krav på systematiskt miljöarbete kan leverantören visa att denne har kapacitet och rutiner att hantera de miljökrav som ställs i upphandlingen. Leverantören kan arbeta systematiskt utifrån exempelvis ISO 14001, EMAS, FR 2000 eller Svensk Miljöbas.



* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för systematiskt miljöarbete omfattar att inhämta information från potentiella leverantörer, branschorganisationer, certifieringsorgan och databaser som [www.certifiering.nu](http://www.certifiering.nu). Observera att alla certifierade företag inte är med i databasen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 13.3 Främjandebedömning och 13.4 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Förekommer det tillverkning i andra länder där ett systematiskt miljöarbete kan bidra till mindre miljörisker?
* Kan ett systematisk miljöarbete bidra till att ni eller er underleverantör efterlever ställda miljökrav på varan eller tjänsten?
* Har ni ett miljöledningssystem som omfattar anbudsgivande verksamhet och föremålet för upphandling? Beskriv hur ni arbetar.
* Innehar ni certifiering eller diplomering för miljöledning som omfattar anbudsgivande verksamhet och föremålet för upphandling?
  1. **FRÄMJANDEBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du möjligheterna för systematiskt miljöarbete i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda främjandepoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd främjandepoäng** |
| Långtgående miljökrav kommer att ställas på varan eller tjänsten = + 2  Om långtgående miljökrav kommer att ställas:  • Det förekommer tillverkning i andra länder där ett systematiskt miljöarbete kan bidra till mindre miljörisker = + 1  • Ett systematisk miljöarbete kan bidra till att leverantören eller dess underleverantörer efterlever ställda miljökrav på varan eller tjänsten = + 1  • Det är proportionerligt att ställa krav på systematiskt miljöarbete = + 1 | Utgå från din riskbedömning av Klimatpåverkan, Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem samt Miljö- och hälsoskadliga ämnen.  Intressentdialog med potentiella leverantörer och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda främjandepoängen är minst 3 är det sannolikt att det är ändamålsenligt att ställa krav på systematiskt miljöarbete.

I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har systematiskt miljöarbete hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Hur hög andel av potentiella leverantörer har miljöledningssystem?
* Hur hög andel av potentiella leverantörer har certifiering eller diplomering för miljöledning?
* Är det många stora leverantörer med mycket resurser allokerat till sitt miljöarbete, eller företrädesvis små- och medelstora leverantörer eller mikroleverantörer?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån systematiskt miljöarbete?
* Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär utveckling under avtalstid?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

Inköpscentralen har standardformuleringar för krav på systematisk miljöarbete och kravet kan antingen ställas som ett kvalificeringskrav eller som ett ramavtals- och kontraktsvillkor.

Kvalificeringskrav lämpar sig för branscher med hög mognad där leverantörer och underleverantörer till övervägande del innehar certifikat eller diplomering av tredje part.

Om det däremot är en bransch där övervägande del leverantörer och underleverantörer inte är certifierade eller diplomerade av tredje part lämpar sig ramavtals- och kontraktsvillkor bättre. Då godtar vi även leverantörens egna beskrivning av sitt systematiska miljöarbete, något som kontrolleras inför eller efter avtalstecknande. Det kan exempelvis gälla branscher med många enmansföretag eller företag med ett fåtal anställda.

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka möjligheter de ska fånga upp.]

# Djuromsorg

Krav som syftar till djuromsorg bidrar till att uppnå mål 2, 3, 14 och 15 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

I Sveriges nationella upphandlingsstrategi framhålls vikten av att upphandlande myndigheter ställer relevanta krav på djurskydd och därmed bidrar till att säkerställa goda förhållanden under djurets liv, oavsett produktionsland. Upphandling av livsmedel och måltidstjänster pekas särskilt ut som ett område där kraven bör återspegla samhällets förväntningar på en hög djurskyddsnivå. Även den nationella livsmedelsstrategin understryker vikten av att den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster används för att bättre beakta djurskyddsaspekter. Dessutom framhåller regeringen i sin strategi för arbetet mot antibiotikaresistens att offentlig upphandling bör användas som ett strategiskt verktyg för att uppnå strategins mål, t.ex. genom att ställa krav på djurvälfärd, ansvarsfull antibiotikaanvändning och minskad miljöpåverkan av antibiotika.

Sverige har en sträng djurskyddslagstiftning som i flera avseenden går längre än EU:s förordningar och direktiv. Svenska djur ges ofta mer utrymme och större rörelsefrihet än djur i andra länder genom att vi bl.a. inte tillåter fixering av suggor och kräver att mjölkkor ska hållas på bete under sommaren. Svensk lagstiftning är dessutom mycket restriktiv när det gäller operativa ingrepp på djur. Det är t.ex. inte tillåtet att kupera svansen på grisar eller trimma näbben på värphöns. En god djuromsorg och friskare djur kan ge affärsmässiga fördelar i form av lägre veterinär- och läkemedelskostnader och bättre produktionsresultat.

Samtidigt innebär en hög nivå på djuromsorgen ofta merkostnader för producenterna och det kan vara svårt att fullt ut få kompensation för dessa via marknaden. Om upphandlande myndigheter inte ställer krav på god djuromsorg och ansvarsfull antibiotikaanvändning kan detta leda till att leverantörer som tar sådana hänsyn drabbas av en konkurrensnackdel.

I Upphandlingsmyndighetens [riskanalyser för livsmedel](https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/) kan du hitta information om ursprung för fisk och skaldjur, kött, kyckling och kalkon samt mjölkprodukter och ägg.

På [www.djurschysst.se](http://www.djurschysst.se) hittar du bedömningar av olika märkningars och ursprungsländers djurskyddsregelverk utifrån djurskyddskriterier för gris, kyckling, ägg, mejeri och nötkött.

* + 1. **Risken för antibiotikaresistens**

Friska djur och låg antibiotikaanvändning minskar risken för antibiotikaresistens. Om antibiotika brukas på ett felaktigt sätt – t.ex. när det inte behövs, med olämplig dosering eller ett omotiverat brett antibakteriellt spektrum används – riskerar resistensutvecklingen att drivas på i onödan. God djuromsorg och djurhälsa är därför även viktigt för folkhälsan.

* + 1. **Material från djur**

Det är inte ovanligt att det ingår material från djur i varor såsom möbler, kläder, skor och musikinstrument. Det kan gälla material som dun och fjädrar, päls, läder och skinn, ull och hår, eller ben och skal. När Inköpscentralen upphandlar varor som dessa måste vi därför noga utreda och ställa krav utifrån de risker som finns. Inte minst behöver vi ta i beaktande Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

I många fall kan vi använda oss av standarder och certifieringar, bland annat Responsible Down Standard, NSF Global Traceable Down Standard, Tannery Environmental Auditing Protocol, IVN Natural Leather Standard, Oeko-Tex och Responsible Wool Standard.

* + 1. **De fem friheterna**

De fem friheterna för djurvälfärd, som definierades av brittiska Farm Animal Welfare Committée 1992, är väl etablerade i den internationella diskussionen kring djurvälfärd:

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för djuromsorg omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer och media. Exempelvis Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Svensk Fågel, Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen, PETA och World Animal Protection.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 14.3 Särskilt sårbara grupper, 14.4 Riskbedömning och 14.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilka djurprodukter/material från djur finns i varorna?
* I vilka länder har djurprodukterna/materialen från djur sitt ursprung?
* Finns det tredjepartscertifieringar för varorna?
* Hur arbetar ni för att säkerställa djuromsorg och låg antibiotikaanvändning?
* Vilka utmaningar och möjligheter finns inom branschen för att säkerställa djuromsorg, såväl nationellt som internationellt?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Bristande djuromsorg är nära länkat till folkhälsan – framför allt via risken för antibiotikaresistens – och därför kan du även här definiera särskilt sårbara grupper.

I ett internationellt perspektiv utgår man från följande särskilt sårbara grupper: ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning, migrantarbetare och deras familjer samt personer som befinner sig i väpnade konflikter.

I ett svenskt perspektiv utgår man ofta från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Barnkonventionen fastställer dessutom barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av bristande djuromsorg till följd av upphandlingen?**

I produktionsledet är människor på landsbygden och framför allt kvinnor och barn särskilt sårbara, detta då det globalt framför allt är kvinnor som föder upp boskap. Utan god djuromsorg och friska djur kan de få högre kostnader och lägre produktionsresultat.

Mot bakgrund av risken för antibiotikaresistens är kvinnor, barn och äldre särskilt sårbara.

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för djuromsorg i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt. Ange riskpoängen i aktuell kolumn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Riskpoäng** |
| Djurprodukter/material från djur ingår i varorna på avtalet = +1  Om djurprodukter/ material från djur ingår i varorna på avtalet (utgå från det ursprungsland med högst risk):   * API A-B = + 2 * API C-D eller ursprung EU = + 3 * API E-G eller ursprung utanför EU = + 4 | Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer för att fastställa var djurprodukterna/ materialen har sitt ursprung.  [Animal Protection Index](https://api.worldanimalprotection.org/) (API). API delar in sina indikatorer i sju nivåer från A till G. Då inte alla länder har utvärderats i API kompletteras bedömningen med ett gemensamt utfall för EU (+3) respektive ett gemensamt utfall för utanför EU (+4).   * Utgå från indikatorn ”Protecting animals used in farming” om upphandlingen avser djurprodukter eller material från djur som föds upp och brukas i lantbruk. * Utgå från indikatorn ”Protecting the welfare of wild animals” om upphandlingen avser djurprodukter eller material från djur som lever i det vilda. | [Poängen ska vara från 0 till 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Finns det lagstiftning på området?
* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Ska vi ställa högre krav och villkor för en del av sortimentet?
* Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Finns det hållbarhetsmärkningar vi kan använda?
* Kan vi utgå från någon av EU:s rättsakter?
  + EU:s förordningar om handel med vilda djur och växter
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för t.ex. ansvarsfulla inköp av material från djur?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Ekonomisk brottslighet

Krav som syftar till att begränsa ekonomisk brottslighet bidrar till att uppnå mål 8 och 16 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp för olika typer av brott. Företag, ofta aktiebolag, används systematiskt som verktyg för att begå ekobrott. Genom aktiebolaget kan den eller de kriminella personerna distansera sig från brottsligheten genom användning av målvakter, det vill säga personer som inte har för avsikt att delta i bolagets verksamhet. De kan då också undanhålla skatter och avgifter eller lura till sig ersättningar, bidrag och förmåner. Företaget erbjuder ofta en legitim fasad för att dölja den kriminella verksamheten och möjligheten att tvätta brottsvinster. Med hjälp av företag kan kriminella därmed begå brott mot staten, andra företag och enskilda.

Det finns ingen specifik siffra för vad ekobrotten kostar samhället varje år, men statistiken visar att det rör sig om över 100 miljarder kronor. Enligt Skatteverkets skattefelsrapport uppskattades svartarbetet under perioden 2010-2016 till 91 miljarder kronor per år. Lägger man därtill andra skattefel samt annan ekonomisk brottslighet rör det sig om siffror på över 100 miljarder. De ekonomiska konsekvenserna av de olika brotten skiljer sig dessutom från varandra. Skadorna från ett bokföringsbrott kan till exempel inte jämföras med skadorna från ett skattebrott. Det förra kan inte mätas i pengar medan ett skattebrott är lätt att kvantifiera. Skattebrott har istället ett stort mörkertal. Det finns uppskattningar på att samhället går miste om 5 – 10 procent av sina årliga skatteintäkter på grund av skattefusk.

Nedan listas ett flertal ekobrott, varav de två vanligaste är skattebrott och bokföringsbrott.

* + 1. **Uteslutningsgrunderna i lagen om offentlig upphandling**

Uteslutning på grund av vissa uppräknade ***brott*** i 13 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket LOU innebär obligatorisk uteslutning, dvs. anbudsgivare som gjort sig skyldig till sådant brott ska uteslutas från deltagande i en upphandling. Uppräkningen omfattar:

* organiserad brottslighet
* bestickning
* bedrägeri
* penningtvätt eller finansiering av terrorism
* terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet
* människohandel

Samtliga brott kräver att det finns en lagakraftvunnen dom som dömer anbudsgivaren för något av dessa brott. I många fall är anbudsgivare dock juridiska personer som inte kan dömas för brott. Anbudsgivaren ska då uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för ett uteslutningsgrundande brott. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören (13 kap. 1 § andra stycket LOU).

En upphandlande myndighet ska dessutom, enligt 13 kap. 2 § LOU, utesluta en leverantör från upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av ***skatter eller socialförsäkringsavgifter*** och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft. En upphandlande myndighet får dessutom utesluta en leverantör om myndigheten på annat lämpligt sätt kan visa att skyldigheterna inte har fullgjorts.

Uteslutning på grund av ***andra missförhållanden*** i anbudsgivarens verksamhet, uppräknade i 13 kap. 3 § LOU, innebär frivillig uteslutning. Den upphandlande myndigheten har alltså en rätt men ingen skyldighet att utesluta en anbudsgivare från deltagande i en upphandling på grund av sådana missförhållanden. Uppräkningen omfattar bland annat:

* att leverantören är i konkurs, föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller har avbrutit sin näringsverksamhet
* att leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen
* att leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen, har undanhållit sådan information, eller inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in.

Även om de formella kriterierna är uppfyllda för uteslutning på grund av missförhållanden, måste ett beslut om uteslutning alltid vara proportionerligt i förhållande till misskötselns karaktär. Omständigheterna som ligger till grund för uteslutning får inte heller ligga alltför långt tillbaka i tiden, annars är uteslutningen oproportionerlig. Enligt artikel 57.7 i direktiv 2014/22/EU får frivillig uteslutning inte ske vid missförhållanden som skett för mer än tre år sedan räknat från dagen för relevant händelse och fram till dess att beslut om uteslutning fattas. Denna tidsfrist ska ses som vägledning vid bedömningen av tidsaspekten.

Det sätt som vi idag kontrollerar ovan nämnda omständigheter är genom kreditupplysning, tjänsten Kapitel13 och anbudsgivarens försäkran om att det inte finns grund enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.

Det pågår myndighetssamarbete som förhoppningsvis ska leda till att upphandlande myndigheter kan få hjälp att kontrollera anbudsgivaren (eller företrädare i ledande ställning) gentemot de i 13 kap 1 § LOU uppräknade brotten i brottsregistret.

En anbudsgivare som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 13 kap 1 eller 3 § LOU ska dock inte uteslutas om leverantören genom självsanering visar att den är tillförlitlig.

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för ekonomisk brottslighet omfattar att inhämta information från potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter, branschorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer. Exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Konkurrensverket, Institutet mot mutor och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 15.3 Särskilt sårbara grupper, 15.4 Riskbedömning och 15.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Är det hög eller låg konkurrens i branschen?
* Finns det särskilda regleringar för branschen på grund av risk för fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet?
* Är det onormalt låga anbud i branschen?
* Är det vanligt med skattebrott i branschen?
* Är det vanligt med mutbrott i branschen?
* Är det vanligt med penningtvättbrott i branschen?
* Har ni ingått överenskommelser med andra leverantörer i branschen?
* Har ni ett offentligt ställningstagande från ledningen om förebyggande åtgärder mot korruption?
* Analyserar ni regelbundet korruptionsrisker?
* Har ni interna skriftliga regler och riktlinjer mot korruption?
* Utbildar ni regelbundet anställda om de interna reglerna och riktlinjerna?
* Har ni ett system för kontroll av mellanhänder och andra tredjeparter?
* Har ni ett system för rapportering av misstankar om korruption utan att den som rapporterar utsätts för negativa konsekvenser (visselblåsning)?
* Har ni ett system för att säkerställa implementeringen av de förebyggande åtgärderna, inklusive löpande uppföljning, utvärdering och uppdatering?
* Finns det några branschinitiativ mot ekonomisk brottslighet?
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Ekobrott kallas ofta för offerlösa brott eftersom de sällan drabbar en enskild person. Men det stämmer inte. Den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem. Staten går årligen miste om skatter och avgifter samtidigt som våra välfärdssystem missbrukas av kriminella. Den sunda konkurrensen påverkas negativt. Bidrag och stöd i form av pengar från välfärdssystemet betalas också ut på felaktiga grunder till personer och företag. Det innebär att pengar som vi alla bidrar med och som skulle ha gått till exempelvis skolor, infrastruktur, vård och omsorg i stället hamnar hos kriminella. Ytterst drabbar den ekonomiska brottsligheten medborgarna. Det gör att vi alla är brottsoffer.

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av ekonomisk brottslighet till följd av upphandlingen?**

Några grupper som är särskilt sårbara om välfärdssamhället inte fungerar är barn, personer med funktionsnedsättning, personer med psykisk eller fysisk ohälsa, personer med en socio-ekonomisk status som gör att de behöver stöd, asylsökande och äldre.

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för ekonomisk brottslighet i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Hög konkurrens i branschen (= risk för prispress) = + 1  Konkurrensutsättning av tidigare reglerad bransch eller outsourcing av offentlig sektors verksamhet till privata aktörer = + 1  Bransch med hög risk för arbetslivskriminalitet = + 1  Särskilda regleringar på grund av risk för fusk, regelöverträdelser och  brottslighet i arbetslivet = + 1  Hög frekvens av mutbrott i branschen = + 1  Hög frekvens av penningtvättbrott i branschen = + 1  Hög frekvens av onormalt låga anbud i branschen = + 1 | [Tillväxtverket](https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/konkurrens.html?chartCollection=2#svid12_43e6fc156a12bedb260a50) mäter andelen småföretag som anser att konkurrensen från företag har ökat de senaste fem åren. Välj bransch och jämför med andra branscher.  Exempel på tidigare reglerade branscher: elmarknaden, taximarknaden, apoteksmarknaden, telemarknaden, postmarknaden, inrikesflyget, järnvägen, bilbesiktningen, primärvården.  Enligt [lägesbilden för det myndighetsgemensamma arbetet](https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/myndighetsgemensam-kontroll/lagesrapport-myndighetsgemensamma-arbetet-2021.pdf)  [mot fusk, regelöverträdelser och](https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/myndighetsgemensam-kontroll/lagesrapport-myndighetsgemensamma-arbetet-2021.pdf)  [brottslighet i arbetslivet 2021](https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/myndighetsgemensam-kontroll/lagesrapport-myndighetsgemensamma-arbetet-2021.pdf) har följande branscher högst risk för arbetslivskriminalitet: byggbranschen, restaurangbranschen, transportbranschen, städbranschen, vård, omsorg och sociala tjänster, jord- och skogsbruk, kroppsvårdsbranschen, bilvård samt avfallshantering.  Branscher som omfattas av särskilda regleringar som rot- och rutavdrag och krav på personalliggare: byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen och tvätteribranschen.  Statistik om mutbrott 2021 från [Institutet mot mutor](https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/): data, IT och telekom 37 %, avlopp, avfall, el och vatten 13 %, transport och fordon 13 %, handel och tjänster 10 %, ordningsmakt 10 %, sport- och fritid 7 %, bygg och anläggning 3 %, finansiell verksamhet 3 %, vård och omsorg 3 %,  Innehav av företag bland personer som misstänks för penningtvättbrott, enligt [BRÅ](https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-12-10-penningtvattsbrott.html): partihandel 31 %, bygg 14 %, juridik/ ekonomi 15 %, fastighet 13 %, uthyrning/ fastighetsservice 12 %, hotell/ restaurang 10 %, finans 5 %, transport 6 %, vård/omsorg 5 %, information/ kommunikation 6 %, annan service-verksamhet 5 %, tillverkning/ utvinning 4 %, kultur/nöje 4 %, utbildning 2 %.  Upphandlares erfarenhet av onormalt låga anbud, enligt [Konkurrensverket](https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/korruption-och-osund-konkurrens-i-offentlig-upphandling/): bygg- och entreprenad 53 %, städ 30 %, bemanningstjänster 19 %, byggkonsulttjänster 13 %, transport- och flyttjänster 12 %, IT-konsulttjänster 11 %, vård- och omsorg 6 %, medtech 1 %; tvätteritjänster 1 %.  Intressentdialog med potentiella leverantörer, arbetsmarknadsparter och branschorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda?
* Bör vi använda [Ekobrottsmyndighetens Checklista: Så undviker du oseriösa aktörer](https://www.ekobrottsmyndigheten.se/checklista-undvik-oseriosa-aktorer/) och [Stora branschgruppens stöd Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens](https://www.ekobrottsmyndigheten.se/guider-och-vagledningar/) som stöd i kvalificeringen av anbudsgivare? Särskilt viktigt om riskpoängen är 4–5.
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer baserat på de förebyggande åtgärder som listas i [Institutet mot mutors näringslivskod](https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/)?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Informationssäkerhet

Krav på informationssäkerhet bidrar till att uppnå mål 16 i Agenda 2030.

****

* 1. **FÖRUTSÄTTNINGAR**

I dagens digitaliserade samhälle ställs allt högre krav på att hantera information säkert. Det är inte ovanligt att hela eller delar av en verksamhet och dess information hanteras av en extern leverantör. Det medför ett behov att inkludera säkerhetskrav vid upphandling.

Inköpscentralen behöver förstå vilka risker det medför att en extern aktör får åtkomst till och kontroll över vår och/eller våra kunders information och vi behöver ha klart för oss vilka åtgärder leverantören behöver vidta för att hantera informationen på ett säkert sätt.

* + 1. **Vad är informationssäkerhet?**

Informationssäkerhet innebär att hantera information så att:

**Endast behöriga personer får ta del av informationen (konfidentialitet)**

**Informationen alltid går att lita på, att den är korrekt och inte är manipulerad eller förstörd (riktighet)**

**Informationen alltid finns åtkomlig och användbar när den behövs (tillgänglighet)**

För att uppnå informationssäkerhet, det vill säga bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, behöver man oftast införa olika säkerhetsåtgärder. Åtgärderna kan vara av administrativ, teknisk eller fysisk karaktär eller en kombination av dessa.

Informationssäkerhet vid upphandling handlar därför om att identifiera och ställa de krav som är nödvändiga för att information ska hanteras säkert hos leverantören. Nedan finns några exempel på olika tjänster och den information som externa aktörer kan få tillgång till:

* Ett städuppdrag kan innebära åtkomst till en detaljerad beskrivning av organisationens byggnader och larmrutiner.
* Ett uppdrag där en extern part ska förvalta IT-utrustning kan medföra att leverantören tar del av detaljerade uppgifter om kundens IT-miljö och dess skydd.
* En taxitjänst kan resultera i att olika taxibolag får del av ett register över kundens anställda och deras hemadresser.

För att kunna ställa bra krav behöver Inköpscentralen kartlägga den information som ingår i upphandlingen och leveransen. Genom att arbeta systematiskt med informationsklassning och riskbedömningar identifierar vi vilket värde informationen har för oss och våra kunder och vilka risker som vi måste hantera under upphandlingen och avtalsperioden.

Informationen klassas utifrån de konsekvenser vi och kunderna bedömer att en oönskad händelse kan leda till. Klassningen kan därför skilja sig åt mellan organisationer trots att informationen är densamma. Vid klassningen kan vi använda verktyg som MSB:s [Vägledning för processorienterad informationskartläggning](https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-processorienterad-informationskartlaggning/) eller SKR:s [KLASSA](https://klassa-info.skl.se/).

* 1. **INTRESSENTDIALOG**

Intressentdialogen för informationssäkerhet omfattar att inhämta information från potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer. Exempelvis [www.informationssäkerhet.se](http://www.informationssäkerhet.se), Integritetsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Kom ihåg att på ett strukturerat sätt spara all kommunikation och inhämtade rapporter, alternativt använda fotnoter och andra referenser i analysen som sådan.

**Vilka intressenter ska tillfrågas?**

[Beskriv kortfattat vilka intressenter som ska tillfrågas, dvs. genom direktkontakt. Utöver inhämtande av publikt tillgänglig information.]

* + 1. **Frågor till intressenter**

Frågorna nedan är förslag som behöver anpassas till upphandlingsföremålet och intressenterna. Svaren från intressenterna ska hjälpa oss besvara frågeställningarna under 16.3 Särskilt sårbara grupper, 16.4 Riskbedömning och 16.5 Kravställning.

Kom ihåg att samla alla frågor till samma intressent i ett utskick.

* Vilken information kommer leverantören att få åtkomst till under avtalstiden?
* Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av brister i informationssäkerhet till följd av upphandlingen?
* Vilka krav på konfidentialitet gäller för informationen?
  + Kommer leverantören hantera sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är känsliga för organisationen vid själva utförandet av tjänsten?
  + Kommer leverantören hantera känsliga personuppgifter eller andra personuppgifter?
* Vilka krav på riktighet gäller för informationen i fråga?
  + Vilka konsekvenser får det om informationen förvanskas?
* Hur ser tillgänglighetsbehoven för informationen ut?
  + Hur lång tid kan ni som kund vara utan informationen?
  + Finns situationer eller tidpunkter när informationen måste vara tillgänglig?
* Kommer leverantören leverera till samhällsviktig verksamhet?
  + Vilken samhällsviktig verksamhet?
  + Vilken information gällande verksamheten kommer leverantören få kännedom om?
  + I vilka situationer behöver den samhällsviktiga verksamheten fungera? Exempelvis olika typer av kriser, höjd beredskap eller krig.
* Vilka rättsliga säkerhetskrav (internationella, europeiska, svenska) finns på varan eller tjänsten?
* Vilka kundförväntningar finns på varan eller tjänsten?
* Vad kan hända? Fundera ut händelser (hot) som kan påverka informationen, organisationen och kunderna.
* Vad blir konsekvenserna om det inträffar? Tänk på hur organisationen, kunder, allmänheten och andra kan drabbas.
* Hur sannolikt är det att det inträffar? Bedöm hur sannolikt det är att händelsen (hotet) realiseras.
* Vilka risker ser ni i de produkter och lösningar som finns på marknaden?
* Finns det några särskilda utmaningar för branschen?
* Vilka säkra produkter och lösningar har branschen möjlighet att ta fram?
* Vilka säkra produkter och lösningar kan ni erbjuda idag?
* Kan ni erbjuda olika nivåer på säkerhetsåtgärder? Detta då behovet av och hoten mot den upphandlade varan eller tjänsten kan förändras över tid.
* Ställer ni krav på underleverantörer utifrån informationssäkerhet?
* Skulle det underlätta med funktionskrav istället för detaljerade krav? Genom funktionskrav beskriver vi *vad* som ska uppnås i stället för *hur* det ska uppnås. Detta utifrån funktioner, effekter och mätbara resultat. Det möjliggör för er/branschen att komma med egna förslag på olika och nya lösningar utifrån utmaningen.
  1. **SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER**

Särskilt sårbara grupper i ett svenskt perspektiv definieras utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Enligt dataskyddsförordningen faller följande under *känsliga* personuppgifter:

* etniskt ursprung
* politiska åsikter
* religiös eller filosofisk övertygelse
* medlemskap i en fackförening
* hälsa
* en persons sexualliv eller sexuella läggning
* genetiska uppgifter
* biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Detta innebär att bland annat personer som tillhör en etnisk, religiös eller filosofisk minoritet, personer som har en avvikande politisk åsikt, personer som är medlemmar i facket, personer med psykisk eller fysisk ohälsa och personer med könsöverskridande identitet/uttryck kan vara särskilt sårbara grupper i en specifik upphandling.

Innan du kan definiera vilka de särskilt sårbara grupperna är i en specifik upphandling behöver du dock definiera den information leverantören kan komma att få åtkomst till.

**Vilken information kan leverantören komma att få åtkomst till på grund av upphandlingen?**

[Beskriv kortfattat vilken information leverantören kommer att få åtkomst till.]

**Vilka särskilt sårbara grupper kan komma att påverkas av brister i informationssäkerhet till följd av upphandlingen?**

[Beskriv kortfattat vilka särskilt sårbara grupper som kan komma att påverkas.]

* 1. **RISKBEDÖMNING**

I tabellen nedan beräknar du risknivån för informationssäkerhet i upphandlingen, det efterföljande ramavtalet/dynamiska inköpssystemet och avropade/upphandlade kontrakt.

Ange den sammanlagda riskpoängen i aktuell kolumn och hur du har kommit fram till den.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedömningsgrund** | **Informationskälla** | **Sammanlagd riskpoäng** |
| Leverantören kan komma att hantera sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är känsliga för organisationen vid själva utförandet av tjänsten = + 2  Leverantören kan komma att hantera känsliga personuppgifter eller andra personuppgifter = + 2  Leverantören kan komma att leverera till samhällsviktig verksamhet = + 1  Det finns rättsliga säkerhetskrav (internationella, europeiska, svenska) på varan/tjänsten = + 1  Upphandling av IT-system (= alla informationsbehandlande tekniska system från fristående produkter till hela IT-miljöer hos den egna organisationen eller externt) = + 2  Röjande av information kan medföra skada för rikets säkerhet/informationen omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen = + 2 | Intressentdialog med potentiella kunder, leverantörer, branschorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer. | [Poängen ska vara från 0 till 5, även om  den sammanlagda poängen är högre än 5.] |

* 1. **KRAVSTÄLLNING**

Om den sammanlagda riskpoängen är minst 3 är det relevant att förhindra och begränsa riskerna. I bedömningen av vilka krav och villkor som bör ställas kan du fundera på följande:

* Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar, av Adda och andra aktörer?
* Har vi erfarenheter från uppföljning?
* Har vi standardformuleringar vi kan använda?
* Behöver något särskilt krav eller villkor utformas för specifika risker?
* Vilken konsekvensnivå har informationen?
* Behöver vi göra en fördjupad informationsklassning och riskbedömning?
* Faller informationen som leverantören kommer att få åtkomst till under säkerhetsskyddslagstiftningen, dvs. behöver vi skriva säkerhetsskyddsavtal?
* Behöver vi samråda med Försvarsmakten och/eller Säkerhetspolisen?
* Finns det branschrekommendationer eller branschstandarder vi kan använda, exempelvis Common Criteria (it-produkter)?
* Finns det hållbarhetsmärkningar eller andra standarder vi kan använda, t.ex. Ledningssystem för informationssäkerhet SS-EN ISO/IEC 27001?
* Behöver vi ställa krav på hur informationen lagras, rutiner för gallring och metoder för arkivering, utifrån rättsliga krav och behov?
* Behöver kunden leverantörens stöd för att kunna hantera utlämnandeärenden?
* Behöver vi ställa krav på hur information eller utrustning som hanterat information ska förstöras när avtalstiden gått ut eller när utrustning ska sändas för destruktion?
* Vad behöver vi ställa krav på för att kunden ska kunna avsluta relationen med leverantören på ett sådant sätt att den kan fortsätta arbetet med en annan leverantör eller själva ta över arbetet?
* Vad behöver vi ställa krav på utifrån kundernas behov av kontinuitetsplan?
* Vad behöver vi ställa krav på för att säkerställa leveransen under kris?
* Behöver leverantören kunna erbjuda olika nivåer på säkerhetsåtgärder?
* Kan vi använda funktionskrav?
* Kan och bör vi kvalificera leverantörer utifrån policyer och processer för informationssäkerhet?
* Hur mogen och redo är branschen för den här typen av krav?

För ytterligare stöd, se följande vägledningar och verktyg:

* MSB:s vägledning [Upphandla informationssäkert](https://www.msb.se/sv/publikationer/upphandla-informationssakert--en-vagledning/)
* MSB:s vägledning [Upphandling till samhällsviktig verksamhet](https://www.msb.se/sv/publikationer/upphandling-till-samhallsviktig-verksamhet--en-vagledning/).

Kom också ihåg att det är viktigt att möjliggöra för avropande myndigheter att själva identifiera, komplettera och precisera säkerhetskraven, då det inte alltid är möjligt att fånga upp samtliga nödvändiga krav gällande informationssäkerhet i en ramavtalsupphandling.

**Bör krav och/eller villkor ställas?**

[Motivera huruvida krav och/eller villkor bör ställas och vilka risker de ska fånga upp.]

# Spindeldiagram

Dubbelklicka på diagrammet för att ”väcka” fliken Design. Klicka därefter på Redigera data och fyll i de riskpoäng och främjandepoäng som du har kommit fram till i analysen.

För de hållbarhetsaspekter som du inte har analyserat, baserat på bedömningen i inledningen av Agenda 2030-analysen, anger du en nolla.

# Allvarlighetsbedömning

I tabellen på nästa sida ska du ange de riskpoäng och främjandepoäng du har kommit fram till i analysen – för de hållbarhetsaspekter där poängen är minst 3. Övriga rader raderar du.

Därefter ska du ange hållbarhetsaspektens allvarlighetsgrad. Målet är att ställa krav på alla aspekter som har minst 3 i riskpoäng eller främjandepoäng, men om vi måste prioritera ska allvarlighetsgraden styra. På samma sätt ska prioriteringen styra uppföljningen.

För de aspekter som har främjandepoäng istället för riskpoäng (sysselsättningsfrämjande åtgärder, hållbara investeringar, cirkulär ekonomi och systematiskt miljöarbete), bedömer vi inte allvarlighetsgraden. De ska dock ändå tas i beaktande.

Allvarlighetsgraden är en sammanslagning av vikten av den negativa påverkan, omfattningen av densamma samt huruvida den negativa påverkan går att rätta till.



+

+

Allvarlighetsgraden är inte absolut utan ska jämföras med annan negativ påverkan i det aktuella fallet. Använd följande skala:




|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Allvarlighet** | | |
| **Vikt**  **Intrång i grundläggande livsbehov/friheter, graden av negativ påverkan på hälsa/ artförändringar etc., storlek på muta, graden av påverkan av muta på människor, miljö & samhälle, krav enligt LOU etc.** | **Omfattning**  **Andel påverkade personer, grupper, geografisk räckvidd, arter, frekvens betalda mutor etc.** | **Om det går att rätta till**  **I vilken utsträckning den negativa påverkan kan åtgärdas/ återställas/rehabiliteras, längd på tiden det skulle ta att åtgärda den negativa påverkan, graden av oåterkallelighet av mutors negativa påverkan på samhället etc.** |
| **5** | Mycket hög vikt | Mycket hög omfattning | Mycket svårt att rätta till |
| **4** | Hög vikt | Hög omfattning | Svårt att rätta till |
| **3** | Medelvikt | Medel omfattning | Går att rätta till |
| **2** | Låg vikt | Låg omfattning | Lätt att rätta till |
| **1** | Mycket låg vikt | Mycket låg omfattning | Mycket lätt att rätta till |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hållbarhetsaspekt** | **Riskpoäng/ främjande-poäng** | **Allvarlighet** | | | **Totalt**  **risk + allvarlighet** | **Prioritering** |
| **Vikt** | **Omfattning** | **Om det går att rätta till** |
| Barns rätt i upphandling |  |  |  |  |  |  |
| Arbetsrättsliga villkor |  |  |  |  |  |  |
| Arbetsmiljö |  |  |  |  |  |  |
| Sysselsättningsfrämjande åtgärder |  |  |  |  |  |  |
| Lika rättigheter och möjligheter |  |  |  |  |  |  |
| Tillgänglighet och samtliga användares behov |  |  |  |  |  |  |
| Hållbara leveranskedjor |  |  |  |  |  |  |
| Hållbara investeringar |  |  |  |  |  |  |
| Cirkulär ekonomi |  |  |  |  |  |  |
| Klimatpåverkan |  |  |  |  |  |  |
| Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem |  |  |  |  |  |  |
| Miljö- och hälsoskadliga ämnen |  |  |  |  |  |  |
| Systematiskt miljöarbete |  |  |  |  |  |  |
| Djuromsorg |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomisk brottslighet |  |  |  |  |  |  |
| Informationssäkerhet |  |  |  |  |  |  |

# Inköpscentralens ansvar

**ORSAKA, BIDRA TILL OCH DIREKT KOPPLAD TILL**

Ansvarsförhållandet för negativ påverkan på människor, miljö och samhälle är uppdelat på:



**ORSAKA**

**KOPPLAD TILL**

**BIDRA TILL**

Inköpscentralen kan inte *orsaka* negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i en upphandlingssituation, då den nivån av ansvar härrör sig till egen verksamhet.

Vi kan emellertid *bidra till* negativ påverkan. Så kan vara fallet om vi exempelvis kräver mycket kort ledtid för leverans av varor och tjänster, trots att vi är medvetna om att leveranstiden inte är genomförbar och att korta ledtider ofta resulterar i oskälig övertid. Ett exempel är det bristvaruavtal som upphandlades under Covid 19-pandemin.

Om avropande myndighet avbryter eller senarelägger en beställning, eller innehåller en betalning, trots medvetenhet om att handlandet riskerar att leda till att arbetstagare inte får betalt eller att betalningen blir försenad, bidrar också de till negativ påverkan.

Oftast är vi emellertid *kopplade till* negativ påverkan. Kopplingen definieras av att det existerar något slags affärsförhållande mellan vår verksamhet och den negativa påverkan. Observera att detta inte är detsamma som direkt avtalsförhållande (förstaledsleverantör).

**UPPHÖRA MED OCH ANVÄNDA INFLYTANDE**

Vårt ansvar enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande är tydligt:

**Negativ påverkan på människor, miljö & samhälle**

**Som Inköpscentralen har bidragit till**

**Som är kopplad till Inköpscentralens verksamhet, produkter eller tjänster**

**Orsakad av Inköpscentralen**

**UPPHÖRA MED aktiviteter som riskerar att orsaka negativ påverkan**

**+**

**GOTTGÖRA**

**faktisk negativ påverkan**

**ANVÄNDA INFLYTANDE för att försöka förhindra eller begränsa negativ påverkan hos leverantör eller underleverantör**

**ANVÄNDA INFLYTANDE**

**för att begränsa**

**återstående faktisk och potentiell negativ påverkan i största möjliga mån**

**UPPHÖRA MED aktiviteter som riskerar att bidra till negativ påverkan**

**+**

**GOTTGÖRA faktisk negativ påverkan**

**Riskerar Inköpscentralen att *bidra till* negativ påverkan?**

Om ja, ange vilka aktiviteter vi ska upphöra med och vilka åtgärder vi ska vidta. Exempelvis främja god framförhållning vid beställningar för att undvika övertidsarbete, utforma tjänsten så att arbetstagare kan förena privatliv med arbetsliv eller använda en utvärderingsmodell där hållbarhet ges tillräcklig vikt.

[Ange ja/nej och eventuella aktiviteter vi ska upphöra med samt åtgärder.]

**Inflytande**

Både i de fall vi riskerar att bidra till och vara kopplade till negativ påverkan ska vi använda vårt inflytande, inom vår inflytandesfär. Inflytande anses existera där vi har förmågan att få till stånd förändring i det orättfärdiga handlandet hos den leverantör eller underleverantör som orsakar den negativa påverkan. Vi kan använda vårt inflytande på ett flertal sätt:

**Finns det behov av att förklara krav, villkor och kommande uppföljning för antagna leverantörer, vid uppstartsmöte eller i nära anslutning till uppstarten?**

Ja  Nej

**På vilka andra sätt än genom att ställa krav samt informera och följa upp leverantörer kan vi använda vårt inflytande för att förhindra och begränsa negativ påverkan?**

Finns det några andra upphandlande myndigheter, specialmyndigheter, branschinitiativ, tillsynsmyndigheter eller beslutsfattare vi kan samarbeta med?

[Beskriv kortfattat andra sätt vi kan använda vårt inflytande.]

**Avgörande affärsrelation**

**Är produkterna, leverantörerna eller branschen förknippade med så allvarlig negativ påverkan på människor, miljö och samhälle att vi bör överväga att inte ingå i en affärsrelation, oavsett vikten av affärsrelationen?**

I detta beslut ska hänsyn tas både till hur avgörande eller kritisk affärsrelationen är och allvarlighetsgraden i sig. En affärsrelation kan anses vara mycket avgörande eller kritisk om den förser oss med en produkt som är nödvändig för vår verksamhet, varor eller tjänster och för vilken det inte finns några rimliga alternativ.

[Ange ja/nej och eventuell motivering till varför vi trots allt ska ingå i affärsrelationen.]

**Behöver vi förbereda oss på badwill och i så fall hur?**

Om vi väljer att gå in i en affärsrelation där den negativa påverkan på människor, miljö eller samhälle är allvarlig behöver vi kunna visa vad vi gör för att förhindra och begränsa påverkan samt vara beredda på ekonomiska, rättsliga och anseendemässiga konsekvenser av den fortsatta affärsrelationen.

[Beskriv kortfattat hur vi kan förbereda oss på eventuell badwill.]