Svar på fråga 2020/21:1804 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ökad rättssäkerhet vid adoption

Mikael Eskilandersson har frågat justitie- och migrationsministern om regeringen har planer på att se över de processer kring adoption som Sverige är inblandade i och lägga fram lagförslag för att öka rättssäkerheten och stärka barnrätten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Under de senaste årtiondena har regler och internationella konventioner trätt i kraft som syftar till att säkra att adoptioner sker på ett tryggt och lagligt sätt. 1997 ratificerade Sverige 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Grundläggande i konventionen är att staterna har ett ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen ska genom vissa garantier mellan de anslutna staterna bl.a. förhindra bortförande eller handel med barn i samband med internationella adoptioner. I varje land finns en ansvarig centralmyndighet med tydligt utpekat ansvar i enlighet med konventionen. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är svensk centralmyndighet i konventionens mening och ansvarar bland annat för auktorisation och tillsyn.

Auktorisationsvillkor och tillsyn har skärpts genom åren. Sedan 2005 kräver Sveriges regelverk auktorisation i två led. Det innebär att utöver en prövning av de adoptionsförmedlande organisationerna i Sverige så prövas även länder, del av länder eller adoptionskontakter som organisationerna får förmedla barn från eller genom. Några av de grundläggande kraven är att landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reglering av internationella adoptioner som beaktar de grundläggande principer som uttrycks i barnkonventionen och i 1993 års Haagkonvention.

Statskontoret fick i februari 2020 i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Uppdraget gavs bl.a. mot bakgrund av det kraftigt minskade antalet adoptioner de senaste 15–20 åren. Uppdraget innebar att överväga om organiseringen bör förändras utifrån ett fokus på hur rättssäkerhet, barnrättsperspektivet och kompetens kan säkerställas. I redovisningen av uppdraget den 29 januari 2021 kom Statskontoret fram till att Sverige har en ändamålsenlig organisering av adoptionsförmedlingen i Sverige. Utredningen visar att internationella adoptioner efter hand har blivit allt mer säkra och trygga, både för barnen och för de som adopterar, men att barnrättsperspektivet och rättssäkerheten kan förbättras ytterligare. Regeringen ser nu över behovet av åtgärder utifrån Statskontorets förslag.

Stockholm den 24 februari 2021

Lena Hallengren