Svar på fråga 2020/21:649 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD) Kulturarvsbrott

Mattias Karlsson i Norrhult har frågat justitie- och migrationsministern om ministern och regeringen är beredda att skärpa straffen för allvarliga

kulturarvsbrott. Frågan har överlämnats till mig.

Kulturarvsbrott är brott som rör det materiella kulturarvet t.ex. stöld, häleri, skadegörelse, fornminnesbrott, smuggling eller olovlig utförsel av kulturföremål.

Straffskalorna för skadegörelse och grov skadegörelse skärptes 2017. I en proposition som beslutades den 19 november 2020, föreslogs bl.a. en ny kvalifikationsgrund om systematik i straffbestämmelserna om grov stöld och grovt häleri (Se prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet).

Kulturarvsbrott drabbar oss alla. När föremål och platser skadas eller försvinner minskar tillgången till och förståelsen för kultur och historia.

Jag ser det som angeläget att förebygga kulturarvsbrott innan skadan redan har skett och oersättliga värden har gått förlorade. Därför är det förebyggande arbetet viktigt. Detta arbete sker i samverkan mellan flera olika myndigheter och institutioner.

För den direkta brottsbekämpningen ansvarar polis och åklagare. Sedan 2016 finns en särskild grupp inom Polismyndigheten som enbart arbetar med bekämpning av kulturarvs- och artskyddsbrott. Gruppen arbetar med både operativt utredningsarbete och strategiskt brottsförebyggande arbete.

Riksantikvarieämbetet är en aktiv part i det förebyggande arbetet. Myndigheten har i uppdrag att ta fram ny kunskap, informera allmänheten, genomföra kunskapshöjande insatser och brett erbjuda sin expertis, vilket bidrar i arbetet mot kulturarvsbrott. Samverkan med t.ex. Polismyndigheten och Tullverket är central och samarbetet bedöms av myndigheterna fungera väl.

Stockholm den 2 december 2020

Amanda Lind