Svar på fråga 2020/21:356 av Marléne Lund Kopparklint (M) Anställning av individer som blivit dömda för grova sexualbrott

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att bättre skydda barn och personer med funktionsvariation från att behöva konfrontera personer som har blivit dömda för sexualbrott, på grund av att dessa har fått en yrkesroll inom exempelvis vård och omsorg, och om det till exempel kan ske genom att anställdas lämplighet kontrolleras bättre.

Jag vill börja med att instämma i att grova sexualbrott är fruktansvärda brott, inte minst om brottsoffret är ett barn eller en person med funktionsnedsättning som dessutom befinner sig i beroendeställning till personal inom till exempel vård och omsorg. Sexualbrotten är en högt prioriterad fråga för regeringen och Sverige har efter 2018 års reform den strängaste sexualbrottslagstiftning vi någonsin haft.

Varje verksamhetsutövare inom vård och omsorg har ett ansvar för att personalen är lämplig och att verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt, så att riskerna för missförhållanden minimeras. Den som är ansvarig för verksamheten ansvarar för att kontrollera att personalen är lämplig för sina uppgifter och det är viktigt att alla anställningar föregås av noggranna lämplighetsprövningar. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt att visa upp för den som ska anställas vid stödboende eller hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn eller för att utföra LSS-insatser åt barn. I betänkandet *Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd* (SOU 2019:19) som överlämnades till regeringen i april 2019 föreslås bland annat att även de verksamheter inom vård och omsorg som utför insatser i hemmet åt personer med funktionsnedsättning bör få möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal. Detta betänkande bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att utdrag ur belastningsregistret bara är ett komplement som aldrig kan ersätta en ordentlig bakgrundskontroll av en arbetssökande, med tagande av referenser och annat.

Vad gäller barn som placeras i familjehem är socialnämnden skyldig att inhämta nödvändiga uppgifter för att kunna bedöma familjehemmets lämplighet innan placering, exempelvis utdrag ur misstanke- och belastningsregister. Det är dock viktigt att understryka att sådana utdrag endast utgör en del av det underlag socialnämnden behöver.

Att utsätta någon för våld är oacceptabelt i alla sammanhang och att barn eller personer med funktionshinder utsätts inom verksamhet som riktar sig till dem måste förhindras. Samhället har ett gemensamt ansvar för att barn växer upp under goda förhållanden och att alla lämpliga åtgärder vidtas för att skydda barn mot våld och andra övergrepp. Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Insatser inom socialtjänsten och all verksamhet som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Eventuella missförhållanden ska anmälas och sexuella övergrepp ska inte få förekomma. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn.

Alla ska känna sig trygga inom vården och omsorgen och ingen, varken barn eller personer med funktionsnedsättning, ska behöva möta olämplig personal.

Stockholm 18 november 2020

Lena Hallengren