Svar på fråga 2017/18:985 av Lars-Arne Staxäng (M)
Otryggheten i Lysekil

Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder och initiativ som jag avser att vidta för att motverka ungdomskriminalitet och för att stärka tryggheten.

Regeringen har under mandatperioden vidtagit en rad åtgärder för ökad trygghet i samhället och fortsätter detta arbete med oförminskad kraft. Vi förstärker Polismyndigheten med 9,8 miljarder under perioden 2017–2020 och har fördubblat antalet antagna till polisutbildningen. Målsättningen är 10 000 fler polisanställda år 2024. Det är en historisk satsning som skapar väsentligen bättre förutsättningar för lokal polisnärvaro och ökad brotts-uppklaring.

Regeringen har också genomfört ett flertal straffskärpningar, däribland för grova vapenbrott som nu ger presumtion för häktning. Regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag är ett annat exempel på hur vi förbättrar förutsättningarna för det lokala arbetet.

Forskning visar att satsningar på fler poliser och skärpta straff blir mer effektiva när de kombineras med åtgärder av förebyggande karaktär. Inte minst är det viktigt att förebygga att unga hamnar i kriminalitet och missbruk. När unga misstänks för brott är det också viktigt med en snabb reaktion från samhället och att de aktörer som den unge möter samverkar. En utredare har i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott. Utredaren ska ha särskilt fokus på bl.a. unga som begår brott.

Det är också viktigt med tydliga och konsekventa ungdomspåföljder som kan bidra till att förebygga och hindra att unga fortsätter att begå brott. De förslag till nya påföljder som lämnades av en utredare i juni förra året bereds vidare i högt tempo inom Regeringskansliet. Regeringen har också tillsatt en utredning för att se över den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år.

Flera centrala verktyg i det förebyggande arbetet finns i den kommunala verksamheten, inte minst inom skola och socialtjänst. Regeringen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka såväl skolväsendet som den sociala barn- och ungdomsvården, bl.a. genom satsningar på fler anställda i förskoleklass och lågstadiet samt fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer inom socialtjänsten. Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja den sociala barn- och ungdomsvården och att, tillsammans med Skolverket, genomföra ett treårigt utvecklingsarbete mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring barn och unga.

I regeringens brottsförebyggande program *Tillsammans mot brott* betonas också vikten av samverkan mellan kommun och polis, näringsliv och civilsamhälle. Det är därför glädjande att Lysekil kommun, vilket beskrivs av frågeställaren, har initierat ett trygghetsskapande arbete tillsammans med handlare och bostadsbolag, och att förebyggande insatser genomförs genom utbildning av trygghetsvandrare och stödgrupper för ungdomar och föräldrar. Det är goda exempel på hur samverkan kan formas utifrån den lokala problembilden och som långsiktigt kan bidra till en ökad trygghet i lokalsamhället.

Stockholm den 21 mars 2018

Morgan Johansson