Svar på fråga 2020/21:1155 av Ann-Sofie Alm (M)  
Sexuell exploatering av barn på nätet

Ann-Sofie Alm har frågat mig vad jag avser att göra framåt för att stoppa exploatering av och profitering på utsatta barn i den lättillgängliga porrindustrin på nätet.

Att bekämpa barnpornografibrott och annan sexuell exploatering av barn är en angelägen och högt prioriterad fråga för regeringen. Det har vidtagits flera åtgärder för att förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av brott och nya initiativ tas fortlöpande.

I utredningar om brott begångna på internet är information om abonnemang, t.ex. vilken person som innehar en viss ip-adress, en avgörande uppgift att få tillgång till. Regeringen har därför sett till att nya regler om datalagring har kunnat införas. De innebär förbättrade möjligheter för polisen att utreda bl.a. internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Vidare infördes den 1 april 2020 ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning, i den brottsbekämpande verksamheten. Också detta stärker polisens förmåga. Det nya tvångsmedlet kan leda till bättre och mer effektiva möjligheter att få del av information som tidigare inte har varit tillgänglig, t.ex. krypterad och anonymiserad information.

I november 2019 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten för att bekämpa it-relaterad brottslighet och tillvarata digital information och bevisning. Regeringens förstärkning av Polismyndigheten fortgår också enligt plan och vi har nu passerat halvvägs mot målet om 10 000 fler anställda till 2024.

Den it-relaterade brottsligheten tar inte hänsyn till nationsgränser och det internationella samarbetet är därför mycket viktigt. I december 2020 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet. Genom förslagen i propositionen ges de brottsutredande myndigheterna nya verktyg i kampen mot brott som begås i digital miljö.

För närvarande pågår förhandlingar i EU om ny lagstiftning som ska göra det möjligt för leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, t.ex. Facebook Messenger, att kunna fortsätta använda tekniker för att upptäcka, rapportera och avlägsna sexuella övergrepp mot barn på nätet. Enligt regeringen bör det även eftersträvas att t.ex. de sedvanliga telekomoperatörerna och leverantörerna av internet­anslutningstjänster på sikt har motsvarande möjligheter att motverka spridning av övergreppsmaterial.

I EU verkar Sverige vidare för en reglering som innebär att internetplattformsföretag och andra värdtjänster ges och tar större ansvar för att ta bort och hålla sina plattformar fria från uppenbart olagligt innehåll.

Från regeringens sida kommer vi också att fortsätta ett aktivt arbete inom ramen för den EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexualbrott mot barn som kommissionen presenterade i somras. Inom Europol fortsätter det operativa polissamarbetet att utvecklas med Sverige som en aktiv deltagare.

Regeringen har under de senaste åren vidtagit en rad straffrättsliga åtgärder mot barnpornografibrott och andra sexuella kränkningar mot barn. Straffskalorna har skärpts för bl.a. grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (s.k. grooming) och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Kriminaliseringen av barnpornografibrottet har också utökats på så sätt att det vid skildring av barn i pornografisk bild räcker att gärningsmannen borde ha misstänkt att barnet var under 18 år.

Enligt regeringen behövs ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen när det gäller sexualbrotten. I januari 2020 gav vi därför en särskild utredare i uppdrag att bl.a. se över bestämmelserna som rör straffansvaret för sexualbrott på distans och utnyttjande av barn för sexuell posering. Utredaren ska också göra en översyn av straffskalorna för sexualbrotten.

Stockholm den 15 januari 2021

Morgan Johansson