Svar på fråga 2019/20:2110 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Öppenhet i statistik

Ann-Sofie Lifvenhage har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att vi exempelvis ska kunna fortsätta att jämföra barngruppers storlek i förskolan samt lärartäthet och snittbetyg i landets grund- och gymnasieskolor.

Jag besvarade nyligen en liknande fråga från Betty Malmberg (skriftlig fråga 2019/20:2058) och redogör gärna igen för den uppkomna situationen och vilka åtgärder regeringen vidtar för att lösa problemet.

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller, i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser fram­ställning av statistik, sekretess för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekono­miska förhål­landen och som kan hänföras till den enskilde. I 8 kap. 2 § OSL anges att vad som före­skrivs om sekretess mot andra myndig­heter också gäller mellan olika verk­samhets­grenar inom en myndighet när de är att betrakta som själv­ständiga i förhål­lande till varandra.

Frågan är föranledd av att Statistiska centralbyrån (SCB) sett över sin sekretesspolicy för vilka uppgifter som samlas in inom ramen för den officiella statistiken och som bedöms inte kunna lämnas ut då de avser uppgift om enskilds ekonomiska förhållanden för vilka sekretess råder enligt 24 kap. 8 § OSL. SCB anser numera att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess till skydd för den enskilde huvudmannens ekonomiska förhållanden. Kammarrätten i Göteborg har i en dom gjort samma bedömning som SCB (dom den 16 december 2019 i mål nr 6267-19).

Uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden som samlats in för framställning av officiell statistik, och som omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § OSL, får inte överlämnas för användning inom annan verksamhet än inom myndighetens statistikenheter. Det rådande rättsläget innebär bland annat att uppgifter om olika fristående skolor inte får offentliggöras i publika databaser. Skolverket har därför beslutat att från och med den 1 september 2020 stänga ner sina databaser som visar olika uppgifter på förskole- och skolenhetsnivå. Av information på Skolverkets webbplats framgår att myndighetens beslut också omfattar uppgifter om förskolor och skolor med offentlig huvudman, vilket motiveras av att lika villkor ska gälla för kommunala och enskilda huvudmän. Däremot kommer Skolverket fortsätta att publicera information om skolväsendet på riksnivå.

Jag kan konstatera att myndigheterna har att självständigt tolka och tillämpa gällande lagstiftning, och som statsråd får jag inte påverka eller uttala synpunkter på SCB:s eller Skolverkets tillämpning av lagstiftningen. Däremot anser jag att det är av yttersta vikt att myndigheterna kan fullgöra sina uppdrag och att allmänhetens tillgång till information om Sveriges skolor säkerställs och därför har jag vidtagit åtgärder i syfte att göra detta möjligt.

Regeringen har gett Skolverket respektive SCB i uppdrag att lämna förslag på hur information om skolor åter ska kunna offentliggöras (U2020/03833/GV respektive U2020/03834/GV). Myndigheterna redovisade sina förslag den 4 september (U2020/04580/GV, U2020/04581/GV). Båda myndigheterna redovisade flera förslag, förslag som är delvis sammanfallande och som ställer krav på lagändringar. Förslagen analyseras nu skyndsamt inom Regeringskansliet, och jag är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att information om skolor så fort som möjligt åter kan offentliggöras.

Som ett första steg har Regeringskansliet remitterat ett förslag till en ny förordning om skolenhetsregister, som innebär att uppgifter om vilka skolor som finns i Sverige kan samlas in och publiceras på samma sätt som tidigare (U2020/04723/GV).

Stockholm den 16 september 2020

Anna Ekström