Svar på fråga 2017/18:1160 av Ellen Juntti (M)
En bred kartläggning av sexualbrott

Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i ytterligare uppdrag att även kartlägga gärningsmännens bakgrund vid sexualbrott.

Regeringen ser allvarligt på det faktum att antalet personer som uppger att de utsatts för sexualbrott har ökat. Även antalet anmälda sexualbrott har ökat under en längre tid. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av de anmälda respektive självrapporterade brotten, som benägenheten att anmäla och rapportera om sexualbrott, lagstiftningens utformning och den faktiska utsattheten. För att öka kunskapen har regeringen gett Brå i uppdrag att belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005.

Enligt uppdraget ska Brå analysera ökningarna av utsatthet för sexualbrott och anmälda sexualbrott. Det är sedan Brå som i egenskap av rättsväsendets kunskapscentrum beslutar om uppdragets närmare genomförande. Från 1973 till 2013 har det publicerats minst 23 svenska studier om överrepresentation i brott av personer med utländsk bakgrund, inklusive de två rapporter som Brå har publicerat på eget initiativ. Regeringen har inte för avsikt att ge Brå ett specifikt uppdrag att än en gång studera brottslighet bland personer med utländsk bakgrund.

Regeringen vidtar ett stort antal brottsbekämpande och brottsförebyggande åtgärder. Vi har sedan tidigare beslutat om och föreslagit resursförstärkningar till Polismyndigheten med 9,8 miljarder under perioden 2017–2020. Regeringen avsätter i vårändringsbudgeten ytterligare 200 miljoner kronor till Polismyndigheten, för att bland annat stärka kompetensen och utredningsförmågan avseende sexualbrott.

En av de viktigaste straffrättsliga reformerna under mandatperioden är förslaget om en ny sexualbrotts­lagstiftning som lämnades till riksdagen den 20 mars. Utöver att sexualbrottslagstiftningen nu ska bygga på samtycke införs också två nya brott; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Dessutom skärps straffet för grov våldtäkt. Samtidigt har Brottsoffermyndigheten fått resurser för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet.

Regeringen beslutade i november 2016 om en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, som började gälla den 1 januari 2017. Strategin har fokus på att förebygga olika former av mäns våld mot kvinnor och mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Sammantaget avsätter regeringen omkring 1,3 miljarder kronor för insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor 2017–2020.

Regeringen genomför också en bred brottsförebyggande satsning. Inom ramen för satsningen har vi lanserat det brottsförebyggande programmet *Tillsammans mot brott*, inrättat regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna och förstärkt Brottsförebyggande rådets roll som nationell motor i det brottsförebyggande arbetet.

Stockholm den 18 april 2018

Morgan Johansson