Svar på fråga 2020/21:1858 av Björn Söder (SD)  
Skadeståndskrav på föräldrar

Björn Söder har frågat mig om jag är beredd att höja skadeståndskravet på föräldrar för att därigenom sätta press på dem att ta ökat ansvar för sina barn.

År 2010 infördes ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare för skador som deras barn orsakat genom brott. Efter rapporter från Brottsoffer­myn­­digheten och Brottsföre­byg­ga­nde rådet (Brå) om att reformen fått flera olyckliga konsekvenser beslu­tade regeringen att ge Brå i uppdrag att ut­vär­dera reformen.

I rapporten, som re­dovisades i december 2017, före­­slog Brå att det skärpta skadeståndsansvaret för vårdnadshavare skulle av­skaffas eller änd­ras för att komma till rätta med dess negativa konsek­ven­ser. Brå kon­­sta­terade att i 96 procent av de fall då Kronofogden inte kunnat driva in ett skadestånd hade föräldrarna redan skulder hos Kronofogden. Rapporten visade att skadeståndet slår särskilt hårt mot ekonomiskt utsatta ensamstå­en­de mammor.

I ett rättsfall från Högsta domstolen har en tre­barns­mamma med låg inkomst blivit skyldig att betala samman­lagt 132 000 kronor i skadestånd på grund av ett barns brottslighet. Brå fann inte stöd för att reformen har haft en brotts­förebyggande effekt eller för att den har ökat föräld­rarnas engagemang. Inte heller konsta­te­rades att den hade po­si­tiva effekter för brottsoffrens möjlighet att få skadestånd utbetalt.

Regeringen bedriver ett omfattande arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Med 34-punktsprogrammet genomförs det största pa­ketet mot gängkrimina­li­teten någonsin i Sverige. Programmet omfattar åtgärder på både kort och lång sikt.

År 2017 satte regeringen upp målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Sedan dess har antalet polisanställda ökat med över 5 000. Ytter­ligare nära 3 000 polisstudenter är på väg ut i verksamheten de närmaste åren.

Polismyndigheten har dessutom getts möjlighet att an­vän­da kraftfullare verktyg i brotts­­bekämpningen. Ett flertal straffskärpningar har genomförts. Arbete pågår med att avskaffa ungdomsreduktionen för unga myndiga vid all­­varlig brottslighet och vid års­skiftet infördes en ny påföljd, ungdoms­­över­vakning, med helghemarrest som utgångspunkt. Regeringen har tillsatt en utredning om en över­­­syn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. En annan pågående ut­redning överväger en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk.

I budgetpropositionen för 2021 tillfördes medel för att subven­­tio­nera kommu­nernas LVU-placeringar vid familje­hem och för att öka kapa­ci­teten, kvali­te­ten och säkerheten vid Statens institutionsstyrelse.

Att barn och unga klarar skolan är en viktig skyddsfaktor mot kriminalitet. Inom ramen för 34-punktsprogrammet har regeringen beslutat om en satsning på sociala insatser i utsatta områden. I programmet anges att social­tjänsten ska bli mer tillgänglig och kunna ingripa i fler situationer – även när samtycke saknas från vårdnadshavaren. En utredare ska också föreslå hur ett lagstiftat ansvar för kommunerna att arbeta brottsförebyggande kan utformas. Reger­­ingen har gett Social­styrelsen i uppdrag att genomföra en studie om tidiga insatser för att motverka missbruk och krimi­nalitet bland unga.   
  
Regeringen har alltså vidtagit breda och långtgående åtgärder för att komma till rätta med brottsligheten. Det arbetet kommer att bedrivas vidare med oförminskad styrka. Jag är emellertid inte beredd att föreslå symbolåtgärder som inte har visat sig ha någon effekt på brottsligheten, utan bara ökar klyftorna.

Stockholm den 24 februari 2021

Morgan Johansson