|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr Fi2016/00317/V |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Finansdepartementet** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:715 av Maria Malmer Stenergard (M) Åtgärder mot investeringsbedrägerier

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det ökade antalet investeringsbedrägerier.

Investeringsbedrägeri innebär att någon, genom att utge sig för att vara investeringsrådgivare eller mäklare, lurar andra att köpa värdepapper som egentligen saknar värde eller som är mycket svåra att värdera. Säljaren, som är okänd för kunden, saknar nödvändiga tillstånd för investeringsrådgivning eller för att ta emot och vidarebefordra order som rör finansiella instrument. Bedrägerierna har regelmässigt internationella förgreningar som kan omfatta upp till 4–5 olika länder samtidigt.

Finansinspektionen arbetar förebyggande genom att på sin webbplats informera om, och varna för, investeringsbedrägerier inom ramen för inspektionens uppdrag att verka för ett högt konsumentskydd. Som ett led i den verksamheten upprätthåller Finansinspektionen en lista över företagsnamn och falska myndigheter som inspektionen och tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för (FI:s varningslista). Listan omfattar f.n. fler än 6 200 namn. Investeringsbedrägerier blir däremot inte föremål för sedvanliga tillsynsåtgärder om verksamheten döljs bakom en i övrigt tom fasad.

Investeringsbedrägeri kan omfattas av brottsbalkens bestämmelser om bedrägeri och är då straffbara. Polisen har den 1 januari 2014 inrättat ett nationellt bedrägericentrum i syfte att samordna, effektivisera och förbättra arbetet mot bedrägeribrott.

Stockholm den 10 februari 2016

Per Bolund