Svar på fråga 2018/19:819 av Robert Hannah (L)
Internationella surrogatarrangemang

Robert Hannah har frågat mig om regeringen tänker lyda Högsta domstolens uppmaning om att göra om vårdnadsreglerna så att barn som föds genom internationella surrogatarrangemang får rätt till sina vårdnadshavare.

Att alla barn i Sverige har rättsliga företrädare, även barn som har till-kommit genom surrogatmoderskap i utlandet, är viktigt.

Frågor om hur vi ser på avgöranden från andra länder bedöms enligt den svenska internationella privat- och processrätten. Utgångspunkten i svensk rätt är att en utländsk dom varken tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan uttryckligt lagstöd. Sådant lagstöd finns i dag för utländska fastställelser av faderskap. Det finns däremot inte några regler i svensk rätt om erkännande av utländska fastställelser av moderskap. Avsaknaden av sådana bestämmelser har sin förklaring i att det i Sverige, liksom i många andra länder, inte anses råda någon tvekan om vem som från barnets födelse i rättsligt hänseende ska anses som barnets mor – som mor anses i Sverige den kvinna som har fött barnet. Moderskapsprincipen har tillämpats av svenska myndigheter även när det funnits en internationell anknytning. Om barnet har tillkommit genom ett internationellt surrogatarrangemang, är därför den kvinna som utpekas som rättslig mor i en utländsk dom i första hand hänvisad till att genomföra en adoption av barnet för att anses som barnets rättsliga mor i Sverige.

I dag kan i de flesta fall ett rättsligt moderskap i Sverige för en tilltänkt mor alltså uppnås genom s.k. styvbarnsadoption. Denna möjlighet fanns dock inte i det i Högsta domstolen aktuella fallet, eftersom de tilltänkta föräldrarna inte längre var sambor.

Den fråga Högsta domstolen prövade rör föräldraskap, inte vårdnad. Högsta domstolens beslut innebär att en utländsk fastställelse av moderskap i vissa fall ska erkännas i Sverige trots att det saknas lagstöd för ett sådant erkännande. Enligt Högsta domstolen kan det bli aktuellt i fall där det enligt svensk rätt inte finns något annat sätt att tillgodose ett barns rätt till privatliv och uppfylla principen om barnets bästa. Regeringen analyserar nu beslutet.

Stockholm den 3 juli 2019

Morgan Johansson