Svar på fråga 2021/22:1543 av Clara Aranda (SD)
Regeringens åtgärder för att tvångsåtgärden avskiljning ska upphöra

Clara Aranda har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att tvångsåtgärden avskiljning helt ska upphöra.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har ett svårt och komplext uppdrag. De ungdomar som kommer till SiS har ofta en problematik långt innan de placeras inom myndigheten. För att vården inom SiS ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt har medarbetarna möjlighet att använda vissa särskilda befogenheter. Dessa befogenheter ska endast använda när de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden, och när det är för barnets eller den ungas bästa.

Avskiljning är den mest ingripande särskilda befogenheten. För att ett barn eller en ungdom ska hållas i avskildhet ska alla andra möjligheter först uttömmas. Omotiverade avskiljningar får aldrig förekomma, och befogenheten ska användas med största restriktivitet.

De flesta av de barn och ungdomar som vårdas hos SiS blir aldrig avskilda. Som Clara Aranda skriver bedriver regeringen ett omfattande arbete för att minska antalet avskiljningar kraftigt. Regeringen har till exempel uppdragit åt SiS att utveckla sitt våldsförebyggande arbete samt stärkt tillsynen av SiS ungdomshem som vårdar flickor, med särskilt fokus på användningen av avskiljningar. Regeringen har också gett myndigheten kraftigt ökade anslag för att möjliggöra ett kompetens- och kvalitetslyft.

Det är regeringens målsättning att avskiljningar ska minska kraftigt, för att på sikt upphöra. Frågan om avskiljningar är mer komplex än hur den ofta framställs. Avsaknaden av möjligheten till att avskilja en person som är utåtagerande eller självdestruktiv skulle i nuläget innebära en ökad risk för allvarliga skador, både för den unge själv, andra placerade och SiS medarbetare. Omotiverade avskiljningar i strid med principerna om proportionalitet och barnets bästa får aldrig genomföras.

Stockholm den 11 maj 2022

Lena Hallengren