|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr S2015/04378/FST |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Socialdepartementet** |
| Barn-, äldre- och jämställdhetsministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:659 av Yasmine Larsson (S) Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn

Yasmine Larsson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att barnrättsperspektivet säkerställs för ensamkommande flyktingbarn som placeras i HVB-hem. Frågan är ställd mot bakgrund av att det i media framkommit brister hos vissa hem för vård eller boende (HVB) som tar emot ensamkommande barn och i anvisningskommunernas handläggning av vissa ärenden.

Ensamkommande barn som anvisas till en kommun placeras enligt socialtjänstlagen och har samma rättigheter som alla andra barn som placeras för vård utanför det egna hemmet. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har ökat från cirka 1 500 år 2008 till

cirka 7 000 år 2014 vilket ställer stora krav på samhället och inte minst kommunerna som ibland med kort varsel ska tillhandahålla ett placeringsalternativ av god kvalitet utifrån det enskilda barnets behov.

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) har i sitt delbetänkande lämnat flera förslag som syftar till att stärka barnrätts-perspektivet och kvalitén i verksamheten för placerade barn, bl.a. föreslås en ny placeringsform – stödboende – som bättre ska tillgodose behov av insatser och stöd för en stor del av de ensamkommande barnen som ofta inte behöver vara placerade på ett HVB med vård- och behandlings-insatser för social problematik. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.

När det gäller HVB-verksamhetens kvalitét och verksamhet krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att öppna ett HVB och de tillsynas två gånger per år varav ett tillsynsbesök är oanmält så jag förutsätter att IVO vidtar åtgärder mot de HVB som inte uppfyller kvalitetskraven.

Regeringen har under våren tillsatt Välfärdsutredningen (Fi 2015:01) som bl.a. ska se över hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras.

Stockholm den 24 juni 2015

Åsa Regnér