Svar på fråga 2018/19:474 av Lina Nordquist (L) En rättssäker asylprocess

Lina Nordquist har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att Migrationsverket i varje enskilt fall kan fatta rättssäkra beslut om avvisning eller uppehållstillstånd, där principen om barnets bästa sätts i förgrunden, även utan opinion, protester från allmänheten och tidningsreportage.

Inledningsvis vill jag klargöra att jag inte kan kommentera eller ingripa i de ärenden som berörs i riksdagsfrågan.

Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att domstolar, förvaltnings­myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Av 1 kap. 2 § följer att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen ska i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Av 1 kap. 11 § samma lag framgår att när frågor om tillstånd enligt lagen ska bedömas och ett barn berörs av ett beslut i ärendet ska barnet höras, om det inte är olämpligt. Enligt 1 b § förordning med instruktion för Migrationsverket ska myndigheten ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet och enligt 2 § samma förordning ska verket analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn.

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag. Inkorporeringen innebär ett förtydligande av att rättstillämparna ska beakta de rättigheter som följer av konventionen vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör barn.

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet. Migrationsverket är en av de myndigheter som ingår i detta arbete och har ett återrapporteringskrav att i samband med årsredovisningen redovisa hur erfarenheterna från det s.k. kunskapslyftet om barnets rättigheter omhändertas och vilka åtgärder som har vidtagits för att kunskapslyftet ska få genomslag inom myndighetens verksamhet. I Migrationsverkets regleringsbrev för 2019 finns även ett återrapporterings­krav avseende att myndigheten ska redovisa hur myndigheten säkerställer att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten.

Det finns således både regelverk och särskilda regeringsuppdrag på plats för att säkerställa att Migrationsverket kan fatta rättssäkra beslut om avvisning eller uppehållstillstånd, där principen om barnets bästa särskilt ska beaktas.

Stockholm den 10 april 2019

Morgan Johansson