|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr S2016/07822/FS | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Socialdepartementet** |
| Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:537 av Hillevi Larsson (S) Ändring av juridisk könstillhörighet

Hillevi Larsson har frågat mig om jag kan tänka mig ta initiativ till att separera lagarna om juridisk könstillhörighet och medicinsk könskorrigering och sänka åldersgränserna för byte av juridisk könstillhörighet.

Som Hillevi skriver så hänger fastställelse av juridiskt kön och medicinsk könskorrigering idag ihop, genom bestämmelser i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Utredningen Juridiskt kön och medicinisk könskorrigering (SOU 2014:91) fick i uppdrag att utreda om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet bör ändras, med fokus på den administrativa proceduren. Utredningen tog fasta på särskiljandet mellan den juridiska och medicinska delen i processen att byta kön och föreslår i sitt betänkande att två nya lagar stiftas, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering.

Sedan utredningens betänkande inkom till regeringen har ett arbete pågått i Regeringskansliet med att analysera hur en fortsatt process kring förslagen skulle kunna se ut. I budgetpropositionen för 2017 framhåller regeringen bland annat att en viktig del i arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är de formella rättigheterna och särskilt rätten för den enskilde att definiera sin könstillhörighet.

Regeringens ambition är att under 2017 fortsätta det påbörjade arbetet genom att utreda om och hur förslagen som läggs fram i betänkandet Juridiskt kön och medicinisk könskorrigering kan tas vidare rent konkret. Tidsplanen för detta får regeringen återkomma med.

Stockholm den 10 januari 2017

Gabriel Wikström