|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr Ju2016/04998/POL | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Justitiedepartementet** |
| Inrikesministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1417 av Margareta Cederfelt (M) Hot mot kvinnojourer

Margareta Cederfelt har frågat justitie- och migrationsministern hur han agerar för att öka säkerheten vid landets kvinnojourer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är målet för regeringens kriminalpolitik.

Mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar våldsutsatta kvinnor och barn stort fysiskt och psykiskt lidande. Att detta våld ska upphöra är ett viktigt jämställdhetspolitiskt mål för regeringens arbete. Under hösten 2016 har regeringen för avsikt att presentera en tioårig nationell strategi för det fortsatta arbetet på området.

De ideella kvinnojourerna utför ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. År 2015 förstärkte regeringen stödet till kvinnojourerna med sammanlagt 25 miljoner kronor och mellan 2016 och 2019 förstärks stödet med 100 miljoner kronor per år. Regeringen har således vidtagit och avser att vidta ett flertal åtgärder mot problematiken kring mäns våld mot kvinnor.

Det är naturligtvis också viktigt att jourerna kan bedriva sin verksamhet utan att utsättas för hot och våldshandlingar. Det krävs att jourerna har ett väl upparbetat samarbete med polisen och att det finns rutiner för hur personalen ska agera vid hot och våld. Jag utgår från att polisen gör sitt yttersta för att utreda och beivra hot och våld mot personal och boende vid landets kvinnojourer.

Stockholm den 21 juli 2016

Anders Ygeman