Svar på fråga 2019/20:1550 av Lars Beckman (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta strukturella åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med det mångåriga problemet med långa handläggningstider och höga lantmäterikostnader för enskilda fastighetsägare.

Jag vill inledningsvis understryka att fastighetsbildningsverksamheten är central för många samhällssektorer och det är därför av stor vikt att den lever upp till samhällets förväntningar. I sin fråga hänvisar Lars Beckman till statistik över de genomsnittliga handläggningstiderna första tertialen 2020 jämfört med helåret 2019. Av denna statistik framgår att de genomsnittliga handläggningstiderna minskar i fem av de sju ärendekategorier som verksamheten följs upp inom. Detta är positivt och ska ses mot bakgrund av det systematiska arbete som Lantmäteriet bedriver för att avsluta äldre ärenden. Så sent som i februari och i mars i år beskrev jag för Lars Beckman att när ärenden som pågått under en längre tid avslutas bidrar de till att den genomsnittliga handläggningstiden ökar. En förutsättning för att den genominsnittliga handläggningstiden inte ska öka trots pågående arbete med att avsluta äldre ärenden, är därför att nyinkomna ärenden handläggs snabbare än tidigare. Den statistik som Lars Beckman hänvisar till tyder på att så också sker, sett över alla ärendekategorier, vilket är glädjande.

Av Lantmäteriets tertialrapport 1 för 2020 framgår även att det inom fastighetsbildningsverksamheteten redovisas ett ekonomiskt överskott under årets fyra första månader. I arbetet med att korta handläggningstiderna står verksamheten inför många utmaningar och det är därför viktigt att man har de finansiella förutsättningarna att fortsätta utveckla sina arbetssätt och stödsystem.

Lantmäterimyndigheternas handläggningstider varierar stort mellan olika delar av landet och även om arbetet med att korta handläggningstiderna ger resultat så är de fortfarande alltför långa på flera ställen. Att komma till rätta med de långa handläggningstiderna kräver inte bara ett systematiskt arbete både hos Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna, utan även ett bredare arbete för en effektivare samhällsbyggnadsprocess i stort.

Digitaliseringen har en mycket viktig roll i ett sådant arbete, och tidigare i år fick Lantmäteriet därför i uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen. En digital samhällsbyggnadsprocess innebär att det från idé till färdig byggnad går att utbyta information på ett säkert, standardiserat och digitalt sätt. Detta säkerställer att informationen som används är aktuell, relevant och korrekt och ger förutsättningar för ett effektivt flöde mellan olika delprocesser för en effektiv och rationell helhet. Lantmäteriet har i tidigare regeringsuppdrag visat att en förbättrad tillgång till data inom samhällsbyggnadsprocessen kan ge mycket stora vinster för både myndigheter, företag och enskilda medborgare. Min övertygelse är att detta på sikt kommer att gynna hela samhällsbyggnadsprocessen, där fastighetsbildningsverksamheten är en viktig del.

Stockholm den 17 juni 2020

Per Bolund