Svar på fråga 2019/20:2142 av Ellen Juntti (M)
Hatbrott mot svenskar

Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att fler av de brott hon nämner rubriceras som hatbrott. I frågan beskrivs rån, ofta begångna av unga gärningsmän, där unga personer utsätts på grund av att de är svenskar.

Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. I regerings­för­klaringen underströk statsministern att rasism i alla dess former och uttryck ska motas tillbaka av hela samhället.

Som framgår av mina svar på riksdagsfrågorna 2019/20:977 och 2019/20:999 och interpellationen 2019/20:351 kan ett rån eller något annat brott som har som motiv att kränka offret på grund av hans eller hennes svenska ursprung bedömas som hatbrott. Lagstiftningen behöver alltså inte ses över.

På senare år har antalet anmälda personrån ökat. Det är oroande. I mitt svar på riksdagsfrågan 2019/20:999 har jag beskrivit hur det på flera områden på­går ett intensivt arbete för att bekämpa dessa brott.

Regeringens 34-punkts­program mot gängkriminaliteten innehåller nya verk­tyg för de brottsbekämpande myndigheterna, hårdare straff samt ett bättre brottsförebyggande arbete. Flera av åtgärderna riktas helt eller delvis mot unga lagöverträdare.

Sedan jag besvarade Ellen Junttis förra riksdagsfråga på samma tema har en särskild utredare getts i uppdrag att överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk, bl.a. rån. Utredaren ska bl.a. överväga och lämna förslag till ändringar i lagstiftningen som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Här ingår också att överväga och vid behov lämna förslag om ett höjt minimistraff för rån. Vidare ska utred­aren överväga och vid behov lämna förslag till ändringar i lagstiftningen som innebär att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, begås inom ramen för kriminella nätverk.

Vi skärper också påföljderna för ungdomar som begår brott. En ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning, införs vid årsskiftet. Den som döms till ungdomsövervakning ska få s.k. helghemarrest, dvs. ett förbud att lämna hemmet under helgkvällar och helgnätter. Nyligen har också remitterats ett förslag om slopad ungdomsrabatt för 18–20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse. Det handlar t.ex. om rån och grov miss­handel. För sådan brottslighet kommer, om förslaget genomförs, det att dömas till längre och fler fängelsestraff.

Rättsväsendet lägger stor vikt vid arbetet för att motverka och bekämpa hat­brott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten har en central roll och myndigheten har getts flera särskilda uppdrag för att fortsatt utveckla och förbättra arbetet med att bekämpa sådana brott.

Ett mycket intensivt arbete med att motverka de brott som Ellen Juntti pekar på pågår alltså.

Stockholm den 16 september 2020

Morgan Johansson