   
Ni som pratar om icke-anställningsbara personer, vet ni hur arbetsmarknaden ser ut i ett modernt exportland som Sverige?

- Ca 30% Alla former av privata tjänster (kraftigt upp från 13% 1980)  
- Ca 28% offentliganställda (ned från 32% 1980)  
- Ca 11% arbetar inom industrin (kraftigt ned från 22% 1980)  
- Ca 11% inom handeln (ganska konstant)  
- Ca 8% inom byggbranschen (ganska konstant)  
- Ca 5% inom transporter (ganska konstant)  
- Ca 3% inom finanssektorn (ganska konstant)  
- Ca 2% inom jordbruk, skog, fiske (kraftigt ned från 5% 1980)  
  
Så trenden är klar, det som ökar är alla former av service, och det som minskar är jobb inom den privata industrin. Trenden är samma inom alla utvecklade länder.  
  
Sveriges export som andel av BNP är stadigt ökande och ca 47 % av BNP vilket placerar oss på samma nivå som Tyskland men långt före Sydkorea, Japan, USA, Kina. Vår sysselsättningsgrad (andelen av befolkningen mellan 18-64 år som arbetar) är ett av de absolut högsta i världen och högst i hela EU.  
  
Allt färre arbetar alltså inom den automatiserade exportindustrin, medan allt fler jobbar inom mer och mer kreativa former av service. Så det är lite fel att säga att en person invandrad från Somalia eller Afghanistan är "oanställningsbar" bara för att denne troligtvis inte kommer att få jobb som ingenjör i ett svenskt exportföretag, eller som lärare eller läkare inom det offentliga.  
  
Dock, den som är analfabet har naturligtvis en stor uppförsbacke, och lär inte klara sig bra på arbetsmarknaden om denne kommer som vuxen till Sverige. Men icke-anställningsbar i det nya tjänstesamhälle som växer fram? Skulle inte tro det...

[Citera](https://www.flashback.org/newreply.php?do=newreply&p=74868817)

[Svara](https://www.flashback.org/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=74868546)

Problemet är att högt BNP kräver högt värdeinnehåll i varje produkt/leverans skapat genom hög hastighet i komplex industriproduktion. BNP per minut, per individ och år och per leverans- allt detta kräver komplex organisering av företaget och av samhället som omger de skapande människorna och deras uppväxt.

De duktiga barnen som blir duktiga unga som utvecklar och utbildar sig till mycket stor samhällsnytta. Långt över medelvärdet ca 1 mkr i BNP per år. Ju fler desto högre blir också medelvärdet. Sveriges BNP kan nå 6000 mdr per år mot dagens 5000 mdr. Låt oss alla arbeta för högre BNP och stöd alla de som skapar 2 eller 3 eller ännu mer BNP per år. Då har alla mer resurser att använda för ett bättre samhälle. Bättre och mer skolundervisning för alla, bättre och mer vård och omsorg till alla. Sverige var i världstopp 1960 (plats 1-3 i BNP per capita). Nu är vi på plats 15-25 beroende på mätmetod. Orsaken till den sjunkande trenden är att en mycket stor del av BNP ger svag stimulans i tillväxten. Den partiella effekten av flera hundra mdr i olika sektorer ger för lite effekter på BNP, på kunskapsutvecklingen, nyföretagandet och innovationerna.

*Björn-Anders Larsson*