Svar på fråga 2017/18:1492 av Robert Hannah (L)
En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv

Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att informationsplikten för personer som lever med smittfri hiv uppfyller sitt ändamål, och om så inte är fallet, om jag och regeringen är beredda att agera för att ändra reglerna.

Inledningsvis vill jag i likhet med frågeställaren understryka att välfungerande medicinsk behandling gör att risken för att hiv ska överföras generellt är minimal. Det är också något Högsta domstolen har beaktat i domen som det refereras till i frågan.

Regeringen beslutade 2017 en nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Mål och delmål i strategin har bäring på föreliggande fråga genom att lyfta fram behov av att nå fram med hälsofrämjande och förebyggande insatser, att tidigt identifiera och behandla hivinfektion samt att minimera stigma och diskriminering. Folkhälsomyndigheten fick 2018 i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten kan följa upp mål och delmål i den nationella strategin.

Enligt smittskyddslagen (2004:168) är den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. Regelverket särbehandlar inte hiv i förhållande till andra sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) publicerade 2014 kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. I underlaget görs utifrån det rådande kunskapsläget bedömningar av smittrisken vid olika situationer. Det är angeläget att det finns kännedom om det aktuella kunskapsläget när det behövs. Folkhälsomyndigheten redovisade under 2018 ett uppdrag om att följa upp tillämpningen av kunskapsunderlaget. Av rapporten framgår bl.a. att Folkhälsomyndigheten, ur ett medicinskt och vetenskapligt perspektiv, anser att en person med välbehandlad hivinfektion inte bör ställas inför rätta för att ha framkallat fara för annans liv enligt brottsbalken, om inte annat brott föreligger, eftersom överföringsrisken generellt är minimal.

Nuvarande rättsliga reglering i smittskyddslagen har tillkommit bl.a. för att säkerställa likabehandling och rättssäkerhet i dessa frågor. Ambitionen att undvika särreglering av hivinfektion var en viktig utgångspunkt. Det är även viktigt att smittskyddsåtgärderna kan anpassas utifrån ny kunskap och behovet av åtgärder i det enskilda fallet. Det finns numera effektiv behandling mot hivinfektion och kunskapsläget har förbättrats vad avser smittsamhet vid hivinfektion. Det medför att behandlande läkare tillsammans med sin patient bättre kan precisera när det finns skäl för den smittade att informera om sin infektion för att inte utsätta andra för en beaktansvärd smittorisk.

Det kommer även framöver vara av vikt att aktuell kunskap finns tillgänglig och tillämpas. Regeringen kommer fortsatt följa frågan.

Stockholm den 20 juni 2018

Annika Strandhäll