Svar på fråga 2019/20:605 av Ann-Sofie Alm (M)  
Finansiering av barnäktenskap

Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att våra bidragssystem inte utnyttjas av kriminella i syfte att t.ex. finansiera barnäktenskap.

Alla barn som befinner sig i Sverige ska skyddas mot barnäktenskap. Från och med den 1 januari gäller en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige, oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna är under 18 år vid prövningen.

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) föreslås att det införs en särskild straffbestämmelse om barnäktenskap, särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och ett straffsanktionerat utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser, alternativt könsstympas. Förslagen bereds inom Regeringskansliet. Regeringen har också i juli 2019 gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck (dir. 2019:43 Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck).

Alla former av bidragsbrott mot välfärdssystemen hotar förtroendet för systemet som helhet, bedrägerier och bi­dragsbrott är oaccep­tabla. Inte en krona ska gå till någon som inte har rätt till det. Grunden för en modern välfärdsstat är ett samhälle som lägger stor vikt vid att välfärden ska komma alla till del. Rätt person ska ha rätt ersättning och personer i behov av stöd ska få det de har rätt till.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka kontrollen och minska brottsligheten mot välfärdssystemen. Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssy­stemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system (dir. 2016:60). Delegationen har bland annat bedrivit omfattnings­studier, analyserat risker, genomfört en attitydundersökning om allmänhet­ens inställning till fusk och fel samt kartlagt regeringens styrning och myn­digheternas rutiner för att motverka felaktiga utbetalningar. Slutbetänkandet lämnades den 12 december. Vidare har ett folkbokföringsbrott återin­förts och en utredning har tillsatts för att minska fel i folkbokföringen. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2021. Skatteverket har fått möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning. Regeringen har tillsatt en utred­ning för samord­ning av statliga utbetalningar från väl­färdssystemen. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2020. Riksdagen har fattat beslut om att straffskalan för grovt bi­drags­brott ska skärpas så att det maximala straffet höjs från fyra till sex år och att bi­dragsbrottslagen utökas till att omfatta fler stöd än i dag. Polis­myndigheten har fått kraftigt ökade resurser. Tillsammans med Åklagarmyndigheten och de utbetalande myndigheterna, har de fått i uppdrag att förbättra hanteringen av bi­dragsbrott. Inom ramen för det myndighets­gemensamma arbetet för att motverka organiserad brottslighet ökade under 2018 antalet utredda bidragsbrott. Försäkringskassan arbetar sedan många år tillbaka aktivt för att förhindra felaktiga utbetalningar. Det har alltså vidtagits och pågår en rad åtgärder. Regeringen följer noga utvecklingen.

Stockholm den 18 december 2019

Ardalan Shekarabi