Svar på fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev (SD)  
Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning

Dennis Dioukarev har frågat mig om jag har uppmärksammat att antalet läm­nade kreditupplysningar kan påverka bedömningen av en persons kredit­värdighet och vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta med anledning av detta.

En kreditgivare är skyldig att göra en kreditprövning innan en kredit beviljas. Krediten får beviljas endast om den som ansöker om krediten har ekono­miska förutsätt­ningar att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. Som ett led i kreditprövningen inhämtar kreditgivaren ofta en kreditupplysning, som ger en uppdaterad bild av sökandens betalnings­förmåga.

Det är vanligt förekommande att kreditupplysningsföretag registrerar och sparar en uppgift om att en kreditupplysning om en person har begärts eller lämnats ut (en s.k. omfrågeuppgift). En omfrågeuppgift kan vara av bety­delse för att bedöma en persons kreditvärdighet, eftersom uppgiften kan indi­kera att han eller hon har tagit andra krediter eller avser att ta sådana. Sam­tidigt kan en person under kort tid vara föremål för flera för­frågningar hos kredit­upp­­lys­ningsföretag utan att det i praktiken har någon betydelse för kredit­värdig­heten. Det kan röra sig om alldagliga situationer, t.ex. att man kon­taktar flera banker för att förhandla en kredit eller i sam­band med en flytt tecknar nya abonnemang. Uppgiften om antalet läm­nade kredit­upp­lysningar behöver alltså inte alltid vara relevant och beaktas inte heller alltid.

Regleringen i kreditupplysningslagen om vilka uppgifter som får lämnas i kre­ditupplysningar bygger på en avvägning mellan intresset av en väl funge­rande kreditmarknad och skyddet för den kreditsökande. Regleringen ska också minska risken för att enskilda överskuldsätter sig. Det har i lagen in­förts begränsningar som innebär att omfrågeuppgifter om privatpersoner ska gallras senast efter ett år. Det an­kommer också på kreditgivaren att – utifrån den samlade infor­ma­tionen om en person – i varje enskilt fall värdera vilken betydelse de olika upp­gif­­terna i en kreditupp­lysning har för kreditsökandens kredit­värdig­het.

Det är viktigt att värna balansen mellan kreditgivarnas intressen och skyddet för enskildas integritet. I nuläget ser jag dock inte något behov av lagstift­ningsåtgärder för att ytterligare begränsa vilka uppgifter som får tas med i en kreditupplysning.

Stockholm den 18 april 2018

Heléne Fritzon