Svar på fråga 2021/22:1768 av Julia Kronlid (SD)
Behov av kraftfulla åtgärder mot välfärdsbrottslighet

Julia Kronlid har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att stoppa den allvarliga brottsligheten mot svensk välfärd.

Välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar är ett komplext område som innefattar allt från enstaka misstag från enskilda individer till organiserad brottslighet som systematiskt använder välfärdssystemen som inkomstkälla. Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra välfärdssystem handlar bland annat om att bekämpa grov organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

För mig som socialförsäkringsminister handlar det om att säkerställa att rätt person får rätt ersättning och att personer får det stöd som de har rätt till. Alla former av organiserad brottslighet, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar hotar förtroendet för välfärdssystemen. Inte en krona ska gå till någon som inte har rätt till den. Regeringen har därför inlett en offensiv mot välfärdsbrottslighet. På socialförsäkringsområdet har regeringen genomfört, och fortsätter att genomföra, kraftfulla åtgärder för att förhindra missbruk av välfärdssystemen.

Den som får en socialförsäkringsförmån har inte bara en moralisk skyldighet utan också en lagstadgad skyldighet att lämna korrekta uppgifter vid ansökan och att anmäla sådant som påverkar ersättningen. Den som agerar på ett sådant sätt att hon eller han orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut kan göra sig skyldig till bidragsbrott. Vissa uppgifter lämnas dessutom på heder och samvete och av det följer ett straffansvar. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska enligt lag se till att varje enskilt ärende utreds i den omfattning som krävs.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontrollverksamhet. Regeringen har till exempel sedan 2021 skjutit till 110 miljoner kronor årligen till Försäkringskassan för att ytterligare stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. År 2021 föreslog regeringen i budgetpropositionen ett övergripande mål för att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen och en ny struktur inrättades för att möjliggöra en mer enhetlig och tydligare uppföljning och styrning från regeringens sida av arbetet att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Därtill har regeringen gett berörda välfärdsmyndigheter i uppdrag att vart tredje år studera omfattningen av felaktiga utbetalningar i syfte att följa upp det övergripande målet.

I mitten av juni tog jag emot ett delbetänkande från 2021 års bidragsbrottsutredning. Flera tidigare utredningar har pekat på att bidragsbrott inte utreds på ett effektivt sätt och flera olika lösningar har presenterats. Vissa delar i tidigare utredningsförslag har behövt analyseras ytterligare och bland annat därför var det nödvändigt att tillsätta 2021 års bidragsbrottsutredning. Betänkandet har remitterats och därefter följer fortsatt beredning i Regeringskansliet av utredningens förslag.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt ta över ansvaret för att betala ut vissa förmåner och stöd från de statliga välfärdssystemen. Myndigheten ska genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar. Utbetalningsmyndigheten ska inleda sin verksamhet i januari 2024 och arbetet med att få myndigheten på plats pågår.

Justitiedepartementet bereder för närvarande förslag till ett nytt regelverk om statliga identitetshandlingar i syfte att minska antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar.

Informationsutbyte är ett viktigt verktyg i arbetet mot bidragsbrott och fusk. Inom Regeringskansliet arbetar en utredning med att ta fram förslag som syftar till att säkerställa att myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor kan utbyta den information om enskilda personer och företag som behövs för att fatta korrekta beslut i fråga om ersättningar från välfärdssystemen och för att motverka arbetslivskriminalitet (Fi 2021:B). Utredningen publicerade i januari 2022 en delrapport med en kartläggning av behovet av utökat informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. En slutredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2022.

För att ha trygga socialförsäkringar, pensioner och trygghet i alla delar av välfärdssystemen kommer jag och hela regeringen fortsätta att vända på varenda sten för att bekämpa brottsligheten, säkerställa korrekta utbetalningar och värna vår gemensamma välfärd.

Stockholm den 29 juni 2022

Ardalan Shekarabi