# Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en effektivare bekämpning av hatbrott.

# Motivering

Hatbrott är ett stort problem i samhället. 2013 registrerades 5 510 anmälningar om brott med hatbrottsmotiv, varav 73 procent med främlingsfientliga/rasistiska motiv. Mörkertalet är stort: enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2013) utsattes 1,4 procent av befolkningen 2012 för hatbrott (uppskattningsvis 106 000 personer utsattes för 184 000 brott).

Samtidigt prioriteras dessa brott inte tillräckligt högt av polis och åklagare. Beskedet från samarbetsregeringen om att arbetet mot hatbrott ska förbättras är välkommet. Samtidigt finns anledning att förtydliga vad som bör ske på några områden.

Hatbrott är ett uttryck för diskriminerande normer och värderingar. Det är därför viktigt att både bekämpa brotten och samtidigt arbeta för ett mer inkluderande samhälle där människor får vara sig själva utan att riskera att bli utsatta för hot, hat och övergrepp.

För att polis och åklagare på ett tydligare sätt ska arbeta med hatbrott bör det tydligt framgå av regleringsbrev och styrdokument att dessa brottskategorier ska prioriteras. Det måste även bli enklare att anmäla brott som just hatbrott och dessa anmälningar behöver följas upp skyndsamt.

Kunskapen om hatbrott behöver förbättras inom rättsväsendet. Det finns stor kunskap inom polisen på olika håll i landet, liksom hos Brå, Brottsoffermyndigheten, universitet och högskolor med mera. Denna kunskap och de goda exempel som finns behöver samlas och på ett tydligt sätt få genomslag i myndigheternas arbete. En handlingsplan bör tas fram för ett gemensamt arbete mellan myndigheterna.

.

|  |  |
| --- | --- |
| Åsa Westlund (S) |  |