Svar på fråga 2017/18:1347 av Anders W Jonsson (C)  
LVU-beslut på delegation

Anders W Jonsson har frågat mig om jag kommer verka för att lagen ändras så att en rättssäker process som utgår från barnets behov kan skapas, det vill säga att möjligheten att fatta beslut åter kan delegeras.

Anders W Jonsson utgår i sin fråga från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att beslut med stöd av 14 § LVU om att hemlighålla ett barns vistelseort inte kan delegeras annat än i brådskande fall och då endast till ordföranden eller till annan ledamot som socialnämnden utsett.

Jag delar uppfattningen att det utifrån den enskildes perspektiv i vissa fall kan finnas ett behov av att vissa beslut kan delegeras för att kunna hållas inom en trängre krets. Frågan om möjligheten att delegera beslutsfattandet har uppmärksammats tidigare. SKL har i en skrivelse till Socialdepartementet påtalat behovet av att göra en översyn av delegationsbestämmelsen i 10 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och ärendet bereds för närvarande inom departementet. Även JO har påtalat att det finns anledning att göra en översyn av möjligheten att delegera beslut enligt LVU (se beslut av den 21 december 2017, dnr 7984-2016).

Det pågår för närvarande en översyn av socialtjänstlagen. Utredaren har bland annat till uppgift att se över socialtjänstlagens struktur och konstruktion och även möjligheten att förenkla handläggningen inom socialtjänsten (dir 2017:39). Socialdepartementet följer utredningens arbete noggrant.

Stockholm den 30 maj 2018

Lena Hallengren