Folkpartiets kriminalpolitik

– förändringar och skillnader under perioden 1971-2004

C-uppsats i kriminologi
Höstterminen 2004
Märta Kvillner
Sammanfattning


Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte och frågeställning 1
1.3 Disposition 2

2. Teori och metod 3
2.1 Diskurs och diskursanalysen 3
2.2 Diskursteori 3
2.3 Diskursteori som metod 4
2.3.1 Genomförandet och analysverktyget 5
2.3.2 Material 6
2.3.3 Intersubjektivitet och transparens 6

3 Tidigare forskning 8

4. Centrала begrepp 9
4.1 Kriminalpolitik 9
4.2 Folkpartiet 9
4.3 Liberalism 9

5. Socialliberalism och nyliberalism inom folkpartiets kriminalpolitik 11

– en analys
5.1 Samhället och individen 11
5.1.1 Synen på samhället och individen under 1970-talet 11
5.1.2 Samhället eller individen i centrum under 1980-talet 13
5.1.3 1990-talet – synen på samhället och individen 15
5.1.4 Samhället och individen under 2000-talet 17
5.2 Välfärdsamhälle och marknadssamhälle 19
5.2.1 1970-talet – ett välfärdsamhälle 19
5.2.2 Välfärdsamhälle eller marknadssamhälle under 1980-talet 21
5.2.3 Synen på välfärds- och marknadstänkande under 1990-talet 22
5.2.4 Inställningen till ett marknads- eller välfärdsamhälle under 2000-talet 23
5.3 Brottsligheten orsakad av samhället och brottsligheten som rationellt val 24
5.3.1 Synen på orsaker till brott under 1970-talet 24
5.3.2 Ansvaret för brott och brottsligt beteende under 1980-talet 25
5.3.3 Folkpartiets syn på anledning till brott under 1990-talet 26
5.3.4 Omständigheter för brott under 2000-talet 27
5.4 Behandling och vedergällning 27
5.4.1 1970-talet – behandlingstankens decennium 28
5.4.2 Behandling eller vedergällning under 1980-talet 29
5.4.3 Synen på straff och behandling under 1990-talet 31
5.4.4 Folkpartiets inställning till behandling och vedergällning under 2000-talet 32

6. Avslutande analys 35
7. Litteraturförteckning 40
1. Inledning
1.1 Bakgrund

Kriminalpolitiken har under senare tid, som det förefaller, fått ett allt större utrymme i media. Folkpartiet verkar vid en första anblick ha tagit fasta på detta och är utsett att ta hand om de kriminalpolitiska frågorna i det borgliga blockets förslag till en ny regering inför valet 2006. Folkpartiets kriminalpolitiska ställningstaganden kan därmed vid ett eventuellt regeringsskifte få en stor genomslagskraft inom den svenska politiken. Det är därför kriminologiskt relevant att undersöka folkpartiets nuvarande grundideer och ståndpunkter inom kriminalpolitiken.


1.2 Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att belysa hur diskursen har formats kring kriminalpolitiken inom folkpartiet från 1970-talet fram till idag. Uppsatsen utgår från att de kriminalpolitiska förändringarna inom folkpartiet är beroende av partiets ideologiska ställningstaganden eftersom dessa diskurser ständigt påverkar varandra. Mot bakgrund av detta utgår jag från
tesen att folkpartiet glidit över från socialliberala tankegångar till mera nyliberala inom kriminalpolitiken.

Min frågeställning och ambition är att lyfta fram dessa förändringar och skillnader i ståndpunkter och undersöka i vilken utsträckning som partiet ändrat sin kriminalpolitik.

1.3 Disposition

2. Teori och metod

I detta kapitel beskriver jag diskursteor, både som teori och metod. Innan jag går in på det
finner jag det relevant att först presentera diskursanalysens utgångspunkter.

2.1 Diskurs och diskursanalyser

Diskursanalysen har sina rötter i poststrukturalistisk och strukturalistisk språkteori som menar
att förståelsen av verkligheten går genom språket. Det är genom den språkliga
representationen som den fysiska världen får betydelse. Vi formar med andra ord diskurser av
verkligheten. Genom dessa skapas även sociala identiteter och relationer (Winther Jørgensen
& Phillips 2000, s.15). Med begreppet diskurs förstår att språket bygger på strukturer som
påverkar vårt agerande i olika sociala situationer. Med andra ord kan en diskurs sägas vara de
olika sätt världen eller delar av världen uppfattas. Diskursen i samhället är inställning till
kunskap och sanning. Verkligheten är tillgänglig för oss genom våra skapade kategorier.
Därför ser diskursanalytikern inte den sociala verkligheten som en avbild av den objektiva
verkligheten utan som något som är socialt skapat med hjälp av ett språk. Vårt sätt att uppfatta
världen skapas i sociala processer där man bygger upp gemensamma sanningar (Ibid. s. 12).

Eftersom sociala handlingar inte alltid är frivilliga utan påverkade av de angelägenheter som
finns i samhället är även diskurser influerade av dessa. Detta innebär att den sociala världen
påverkar diskursen som i sin tur påverkar sociala handlingar och benämns därför som
diskursiv praktik. Diskurser betecknar, konstruerar och konstituerar den sociala verkligheten
genom att ge den mening, samtidigt som de formas av och uttrycker aspekter av denna
verklighet. Diskurser har därmed ett dialektiskt förhållande till den sociala strukturen (Sahlín
1999, s. 85). Diskurser påverkar vår verklighet och styr vad som talas om i sociala frågor och
därmed vad som blir gjort eller inte (Andersson 2002, s.44).

2.2 Diskursteori

Diskursteori är ett diskursanalytiskt perspektiv utvecklat av Ernesto Laclau och Chantal
Mouffe. De anser att en diskurs bäst förstår som en uppsättning verktyg människor har som är
mycket starkt präglade av sociala, kulturella och historiska förhållanden. Dessa verktyg
används för att skapa mening för människan och för vad hon gör. Diskursen gör det möjligt
att tala, skriva, lyssna och handla meningssfullt. Symbolerna i dessa handlingar tolkas och
konstrueras till en meningssäkert helhet. En diskurs kan sägas vara delade antaganden, ofta
oproblematiserade, om hur världen är konstruerad. Dessa antaganden organiserar
informationen vi möts av och gör den meningssäkert (Laclau & Mouffe 1985, s. 105 f.).

2.3 Diskurseorin som metod


Att jag främst utgår från Laclau och Mouffes diskurseor beror på att denna utgår från en abstraktiv diskurs vilket lämpar sig bättre för en analys av den kriminalpolitiska diskursen än exempelvis den kritiska diskursanalysen då denna är alltför vardags- och textnära. Någon ickespråklig praktik kommer inte att analyseras i denna uppsats men det är viktigt att poängtera att det ickespråkliga är tätt förbundet med det språkliga.

yttrandefrihet. Genom att påvisa och klargöra ekvivalenskedjor kan forskaren karaktärisera en
diskurs (Bergström & Boréus 2000, s.243).

Artikulationen är utgångspunkten i diskursteorin. För att se hur diskursen producerar och
reproducerar den sociala verkligheten ser jag till kriminalpolitiken som en ständig pågående
diskurs. Avsikten med analysen är inte att klarlägga den objektiva verkligheten utan att utröna
hur kriminalpolitiken i diskurssiv praktik produceras och reproduceras.

2.3.1 Genomförandet och analysverktyget

I mitt arbete ska jag analysera hur folkpartiet förhåller sig i frågan om kriminalpolitiken från
1970-talet fram till idag. Genom att studera motioner, partiprogram och annat partipolitiskt
material vill jag presentera de representativa åsiktsströmningarna. Jag delar upp mitt material
på den eventuella kriminalpolitiska förändringen. För att kunna se eventuella förändringar tar
jag hjälp av nodalpunkter, dvs. centrala värdeaddade ord. Valet av nodalpunkter grundar sig i
två typer av liberalism. Detta då folkpartiet tydligt skriver att de är liberala dock utan att alltid
precisera vilken liberal ”lära” de följer. Jag utgår från nyaliberalism och socialliberalism då
dessa anses stå längst ifrån varandra. Karakteristiska värdeord för dessa inriktningar använder
jag som nodalpunkter och sätter i motsatspar till varandra för att kunna göra en så klar bild av
materialet som möjligt. Viktiga motsatsord använda för att kartlägga utvecklingen i
folkpartiets kriminalpolitiska utveckling blir därför

<table>
<thead>
<tr>
<th>Socialliberal</th>
<th>Nyaliberal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Samhället</td>
<td>Individen/egna familjen</td>
</tr>
<tr>
<td>Valfärdssamhälle</td>
<td>Marknadssamhälle</td>
</tr>
<tr>
<td>Behandling</td>
<td>Vedergällning</td>
</tr>
<tr>
<td>Brottslighet orsakat av samhället</td>
<td>Rationella val är orsak till brottslighet</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Utifrån detta undersöker jag vilka positiva och negativa egenskaper som knyts till
nodalpunkterna och om nodalpunkterna över huvud taget tas upp. Jag utgår även från
analysverktyget problem-orsak-lösning för att under varje tidsperiod bilda en ram för det
undersöka området och för att få en större förståelse för den tidsdana det undersöka
materialet representerar. Jag kan även se om det råder en diskursiv kamp eller objektivitet
inom folkpartiets kriminalpolitik under de olika tidsperioderna. Nodalpunkterna och
analysverktyget problem-orsak-lösning utgör härigenom min kodning av materialet.
Kodningen har gjorts efter vad som folkpartiet tillskriver de olika nodalpunkterna samt vad de
anser är problem, orsak och lösningar i de olika texterna. Dessa har jag skrivit ner i stycken för att sedan sätta samman till en flytande text. Materialet redovisas sedan utifrån mina motsatsord och blir därför uppdelat i fyra olika områden: samhället och individen, välfärdsamhälle och marknadssamhälle, behandling och vedergällning samt brottslighet orsakat av samhället och brottslighet som rationellt val. Dessa områden är starkt knutna till varandra vilket gör att samma information ibland kan finnas under två olika delar då denna har relevans för båda.

2.3.2 Material
Huvudmaterialet i uppsatsen består av kriminalpolitiska motioner framlagda av folkpartiet från 1971 fram till och med 2004. För att få ett material som representerar de övergripande värderingarna inom folkpartiet har jag avgränsat antalet motioner till dem som är undertecknade av nuvarande eller dåvarande folkpartiledare, dvs. de som benämns partimotioner. Detta material kompletterar jag med folkpartiets partiprogram från samma tidsperiod där jag lägger fokus på de kriminalpolitiska styckena samt deras framställning av liberalismen. jag har valt att använda motioner och partiprogram för att kunna få en tydlig bild av folkpartiets förhållningssätt till kriminalpolitiken utifrån partiets liberala grundtanke. Utöver detta material använder jag mig även av andra framtagna program tryckta av folkpartiet som diskuteras kriminalpolitik för att bekräfta och komplettera mitt grundmaterial.


2.3.3 Intersubjektivitet och transparens
Transparens är viktig i mitt arbete för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur jag har gått tillväga. Detta är speciellt viktigt då jag gör en diskursanalys där mina tolkningar av materialet är avgörande för resultatet av studien. Transparensen ger min studies resultat hållbarhet eftersom resultaten blir bevisbara i större utsträckning när de är transparenta. Jag anser att transparensen i mitt arbete är det enda sättet jag kan nå intersubjektivitet på. Med intersubjektivitet menas att olika forskare ska kunna komma fram till samma resultat. Tolkningar behöver därför underbyggas med citat så att läsaren ska kunna få en bild av materialet och kunna nå samma resultat och slutsatser. Om intersubjektiviteten är god är
också reliabiliteten god. Att vara noga i tolkningen av texten och eliminera eventuella felkällor för att få god reliabilitet är en förutsättning för att intersubjektivitet ska kunna uppnås (Bergström & Boreüs 2000 s.37).

Användandet av citat som passar in i det den diskursanalytiska redogörelsen bidrar även till en trovärdighet av uppsatsens innehåll, vilket leder till större validitet (Winther Jorgensen & Phillips 2000 s.123).
3. Tidigare forskning

Kriminalpolitiska frågor kan studeras från flera olika ämneshorisonter. Vanligast är att studera kriminalpolitiken antingen inom juridik eller statsvetenskap. Olika slag av forskningsarbeten har även skrivits inom ämnet kriminologi.


---
4. Centrala begrepp

Centrala begrepp som jag använder mig av i denna undersökning och som jag anser behöver definieras närmare är kriminalpolitik, folkpartiet och liberalism.

4.1 Kriminalpolitik

Den vedertagna definitionen av kriminalpolitik är statliga åtgärderna mot brottslighet, främst i form av polis, åklagarväsende, domstol och kriminalvård. Kriminalpolitiken innefattar även i en vidare bemärkelse åtgärder som förvántas minska brottsligheten tex. jämnare inkomstfördelning och minskad boendesegregation. Syftet med kriminalpolitiken är att minska brottsligheten, minska skadeverkningar av brott, utöva kontroll för att tillgodose rättssäkerheten samt väga effekterna av brottsbekämpningen mot kostnaderna för denna. I min uppsats använd jag mig av den vidare definitionen av kriminalpolitik.

4.2 Folkpartiet

Jag definierar folkpartiet som partiet själv beskriver sig på sin hemsida på internet.


4.3 Liberalism

betonar att den politiska och sociala friheten är viktigare än den ekonomiska friheten (Ibid. s. 170).

5. Socialliberalism och nyliberalism inom folkpartiets kriminalpolitik – en analys


5.1 Samhället och individen


5.1.1 Synen på samhället och individen under 1970-talet


Folkpartiet skapade med andra ord kriminalpolitikens lösningar utifrån den kritik partiet riktat mot samhällets uppbyggnad och mot samhällets egna institutioner. Detta kan ses som en indirekt kritik mot vällåtussamhället. Vällåtunds lösningar blev till problem, utifrån vilka nya politiska strategier skapades (Garland 2001 s.174). Genom att kritisera hur samhället

5.1.2 Samhället eller individen i centrum under 1980-talet


lösning. Dessa båda diskurser vill i den diskursiva kampen uppnå en objektivitet för att få sin ståndpunkt gällande i kriminalpolitiken.

5.1.3 1990-talet - synen på samhället och individen


Folkpartiet liberalernas kriminalpolitiska hållning grundar sig på vår människosyn. Varje individ har en unik personlighet och förmåga att själv tänka och handla med eget förnuft och samvete. Liberalismen tilltror människor kraft och förmåga att förändra sina liv. Vi ska alltså inte bara se på människan utifrån vad hon har varit utan också vad hon kan bli (Mot.1990/91:Ju803 s.1).


individer led av det inträffade och individer stod i centrum för brottshändelsen. Folkpartiet ansåg därför:

Oavsett om brottsligheten ökar eller inte, innebär varje inträffat brott ett misslyckande – för brottsoffret, för det öppna samhället och för gärningsmannen själv (Mot.1990/91:Ju804 s.1).


Allmänhetens ökade krav på lag och ordning och på skydd för varje medborgare var ett tecken på statens oförmåga. Strategin från många politiker blev därför att avsäga sig ansvaret och lägga det på lokalsamhället och medborgarna (Tham 2000 s.39). Krav på hårdare straff och medborgarnas medverkan kan även kopplas till vad Andersson kallar symboliskt förnekande och ansvars görandeprocessen. Politikerna lade ansvaret för vardagsbrottsligheten på det civila samhället, medan politikerna själva tog ansvar för den grövare brottsligheten genom att

5.1.4 Samhället och individen under 2000-talet

Individers utsatthet och deras oro för brott var huvudproblem även under 2000-talets första år och brottsoffren stod alltjämt i centrum.

Brottsoffren ska ha rätt till följande:
- Respekt och erkännande på alla nivåer i brotmålsprocessen.
- Att få information och förklaring till hur deras fall utvecklar sig.
- Skydd både för sin personliga integritet och den rent fysiska tryggheten.
- Tillgång till rättsjälp.
- Ekonomisk kompensation.
- Rätt att ge och inhämta information från de personer som fattar beslut beträffande brottslingan (Mot.2002/03:Ju364, s.10).²


där alla brott, även de ringaste, beivrades (Rättspolitiskt program s.9-11). Detta var en politisk reaktion mot vålfärdsstaten. Kriminalitet sågs inte som ett solidaritetsproblem utan som ett ordningsproblem. Man vill tränga bort det som är annorrunda och farligt (Garland 2001 s.102). Ordningsstörningar på lokal nivå prioriterades upp. Det viktiga i det förebyggande arbetet var inte om handlingen i juridisk mening var brott utan hur stötande beteendet uppfattades. På detta sätt skulle upplevd osäkerhet minskas (Hörqvist 2003 s.5).


1. Ge människor möjlighet att arbeta i vårt land – arbetskraftsinvandring
2. Samlad nationell aktion mot människohandel
3. Öronmärkta statliga anslag
4. Utbildning inom rättsväsendet
5. Tydligt uppdrag till socialtjänsten
6. Bevilja permanent uppehållstillstånd
7. Lokalt arbete i arbete mot globalt problem
8. Stopp för presumtiva kunder
9. Internationellt samarbete
10. Utöka biståndet till Östeuropa kraftigt (Mot.2003/04:Ju447 s.6-7).


5.2 Välfärds- och marknadssamhälle


5.2.1 1970-talet – ett välfärds- och marknadssamhälle


Som nämnandes under ovanstående rubrik Samhälle och individen, ansåg folkpartiet under 1970-talet att välfärds- och marknadssamhällets framväxt inte endast var av godo utan även var en av orsakerna till den ökande brottsligheten. Återfallsbrottslighetens höga siffror sågs också som ett misslyckande för välfärds- och marknadssamhället. Hur folkpartiet använde sig av välfärds- och marknadssamhället i kriminalpolitiken under 1970-talet kan exemplifieras med följande citat:

Ännu i 1900-talets början kunde man i Sverige leva i den föreställningen att en genomförd demokrati, en fördjupad folkbildning och en höjd levnadsstandard – som i
första hand betydde frihet från nöd – skulle automatiskt leda till att laglydnaden ökade och brottsligheten minskade. Man utgick ifrån att rättssäkerheten, det vill säga varje medborgares trygghet till person och egendom, skulle betydligt förstärkas genom de nämnda reformerna.

När vi numera uppnått eller åtminstone närmast oss de föresatta målen i fråga om demokrati, folkbildning och ekonomi – när det gäller ekonomin talar vi till och med om välfärd – måste vi konstatera att utvecklingen ingalunda dämpat de krafter som leder till avvikelse från samhällsordningen. Vi har sålunda bland annat att dras med en brottslighet som är mycket besvärlig och som enligt statistiken visar tendens till fortskridande ökning. (Mot.1971:330 s.1)


Folkpartiet var ett av de borgerliga partierna som regerade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.3 Enligt Olle Palmborg låt partiet den socialdemokratiska välfärdspolitiken under denna period fortsätta och folkpartiet värnade under 1970-talet om Sverige som en välfärdsstat (Palmborg 1986 s.23). Även Lars-Olof Pettersson anser att folkpartiet var påverkat av den vänsterväg som växte fram under slutet av 1960-talet och början av 1970-

3 Folkpartiet var det enda partiet som var i regeringsställning under hela den borgliga perioden 1976-1982.

5.2.2 Välfärdssamhälle eller marknadssamhälle under 1980-talet


5.2.3 Synen på välfärds- och marknadstänkande under 1990-talet


Under 1990-talet kom även diskussionen kring överklanding till hovrätt upp. Folkpartiet riktade skarp kritik mot socialdemokraternas förslag att kräva prövningstillstånd för att mål skulle kunna tas upp i hovrätten. Folkpartiet ansåg att det lilla som man kan spara i stadsbudgeten genom att införa detta inte alls stod i proportion till vad man gick miste om i form av tappat förtroendet för rättssystemet. Rättssäkerheten måste enligt folkpartiet få kosta och en väl fungerande demokrati förutsätter inte bara ett väl fungerande rättssystem utan också att medborgarna har förtroende för det. Att tjäna pengar till stadsbudgeten genom att
skära ner inom kriminalpolitiska områden var något som folkpartiet motsatte sig starkt (Mot.1996/97:Ju23 s.1). Detta kan ses som en tydlig socialliberal hållning.


5.2.4 Inställningen till ett markands- eller välfärdssamhälle under 2000-talet

Samma inställning som under 1990-talet fortsatte folkpartiet att ha även under 2000-talet.

Välfärdspolitikens viktigaste uppgift är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges dem som annars skulle ha få livschanser (Partiprogram 2003 s.4).


Kriminalvården har tre huvuduppgifter: 1) att vara avskräckande för potentiella förbrytare, 2) skydda allmänheten från farliga brottslingar och 3) minska återfall i brott. För att anses vara framgångsrik måste dessa tre mål balanseras. Det är lätt när resurserna kryper att inskränka kriminalvårdens verksamhet till förvaring, men att tillåta sig detta är ett humant misslyckande och ekonomiskt ineffektivt på lång sikt. Om kriminalvården äntligen ska bli framgångsrik i att förhindra återfall i brot krävs i stället stora förändringar och ekonomiska insatser. (Rättspolitiskt program s. 22)

välfärdssamhälle respektive tron på ett marknadssamhälle. Det är dock tydligt att marknadstankarna vunnit allt större mark med tiden.

5.3 Brottsligheten orsakad av samhället och brottsligheten som rationellt val

5.3.1 Synen på orsaker till brott under 1970-talet

Lösningen var därför under 1970-talet att förebygga brott genom att ta bort orsakerna till brottslighet och genom att ge individer en bra normbildning. Denna inställning var under 1970-talet inte ifrågasatt, utan det rådde en, vad diskursteorin kallar, objektivitet kring diskursen som förespråkade förändringar i samhället som lösningar på brottsligheten.

5.3.2 Ansvaret för brott och brottsligt beteende under 1980-talet


I de konkreta fallen kan det många gånger vara samverkande skäl som ligger bakom ett brott. Det som dock är gemensamt för praktiskt taget varje brottsfallet är att det är individen - brottslingen - som själv styr sitt handlande. (Mot.1987/88:Ju802 s.3)

Folkpartiet frångick aldrig att det fanns situationer och miljöer där brott förekommer i väsentligt större utsträckning än andra och där samhället till stor del bar ansvaret för de kriminella handlingarna och borde arbeta brottsförebyggande med poliser och informationskampanjer (Mot.1987/88:Ju802 s.12). Dessa miljöer kunde enligt partiet ses som riskmiljöer och det var allas ansvar att utifrån sitt eget förnuft undgå risker i form av brott men dessa skulle förebyggas genom samhällets åtgärder. Detta visar på att en diskursiv kamp tog fart under 1980-talet, som försköts förståelsen av orsaken till brottsligheten från att endast ligga på samhället till att individen sägs som allt mer ansvarig för sina handlingar.

---


5.3.3 Folkpartiets syn på anledning till brott under 1990-talet

[...] straffhotet ensamt avhåller inte människor från att begå brott. Upptäcktsrisken, ett snabbt följande straff, tidigt grundlägda normer och socialpolitiska åtgärder har sannolikt större betydelse för att avhålla en individ att begå en viss kriminell handling. Kort sagt grundas människors beteende i det moderna västerländska samhället ganska lite på hot om våld och tvång (Folkpartiet informerar 1990:8 s.5).

5.3.4 Omständigheter för brott under 2000-talet


5.4 Behandling och vedergällning

period tog partiet dock även in argument om att straff måste medföra obehag, dvs.
vedergällning. Straffet skulle ha en avskräckande och normbildande effekt. Även under denna
period förespråkade folkpartiet flertalet straffskärpningar. Folkpartiets syn på behandling och
vedergällning förändrades inte nämnvärt under 2000-talets första år. Folkpartiet förespråkade
även under sistnämnde period högre straff och fler lagar. Större fokus lades dock vid
rehabilitering i form av kognitiv behandling av brottsslingar.

5.4.1 1970-talet – behandlingstankens decennium

Behandling eller vedergällning var lösningar men i viss mån också orsaker till problemen
Brottsligheten under 1970-talet sågs, som tidigare nämnts, som ett samhällsproblem som
främst också var orsakat av själva samhället. Folkpartiets lösning under 1970-talet blev därför
att samhället skulle bota individen från sin brottslighet genom behandling. Detta för att
förebygga framtida brottslighet. När en person har begått en lagöverträdelse borde han få ett
sådant stöd att fortsatt brottslighet för hans del förebyggdes (Mot.1971:330 s. 3). Folkpartiet
förespråkade en satsning på rehabilitering och på frivård under 1970-talet. Detta skulle ske
med hjälp av forskningsinsatser. Goda ekonomiska resurser skulle tillsättas för att
satsningarna skulle kunna genomföras ordentligt (Mot.1971:330 s.18). Behandlingen var med
andra ord den enda förespråkade lösningen på problemet med brottsligheten.

Att återfallen i brott var så pass omfattande ansågs på 1970-talet vara ett bevis på att
kriminalvården behövde förbättras. Återfallsbrottsligheten blev ett problem som till viss del
sågs som orsakat av en icke fungerande kriminalvård. Kriminalvården skulle enligt folkpartiet
vara human. När en person berövats sin frihet skulle man under anstalsvistelsen söka
underlätta återanpassningen till ett liv i frihet (Partiprogram 1972 s.22). För att en person ska
kunna anpassa sig till ett liv ute i samhället skulle han dels rehabiliteras och dels återanpassas
med hjälp från samhället för att klara problem med bl.a. ekonomi och sociala relationer. En
lösning folkpartiet hade under 1970-talet var därför att satsa mer på frivård och anställa fler
inom kriminalvården med beteendevetenskaplig kompetens (Mot.1972:905 s.1). Korta
fängelsestraff borde också ersättas med en väldefinierad vård i frihet där behandlingarna
skulle få ett mer meningsfullt innehåll (Mot.1975:136 s.12). Anpassningen till ett liv i frihet
skedde bäst under systematisk samverkan mellan kriminalvård, arbetsförmedling,
nykterhetsvård, socialvård och frivilliga krafter (Mot.1973:266 s.8). Denna samverkan var
också en lösning på hur behandlingen skulle bli effektiv och därmed hur återfallsbrottslighet
som problem skulle bekämpas. Behandlingstanken var med andra ord vad diskursteorin kallar
objektiv inom folkpartiet under 1970-talet och diskursen var relativt sluten kring denna utgångspunkt.

5.4.2 Behandling eller vedergällning under 1980-talet


I rättssäkerhetens idé ligger att reglerna skall ha en sådan fasthet och klarhet att medborgarna kan förutse konsekvenserna av sina handlingar, att de kan känna till var gränsen går mellan tillåtet och förbjudet och att de klart vet vilka sanktionerna är om lagens bestämmelser överträds. (Mot.1986/87:Ju404 s. 2)


---

5 Diskussionen om proportionalitet ligger i fas med behandlingen av den reform som 1989 ledde till införandet av straffvärdesprincipen.
en kriminell karriär var att återfallsförbrytare borde straffas hårdare om anpassningen inte fungerat. Partiet använde sig med andra ord av en behandlingstanke samtidigt som partiet förespråkade längre och därmed hårdare straff för återfallsförbrytare. Återfall vid straffmätningen i domstolarna ansåg folkpartiet inte vägde tillräckligt tungt. Eftersom folkpartiet ansåg att problemet med återfallsbrottsligheten var så pass stort ansåg de att lösningen var att mer resurser borde läggas på att först och främst förebygga brottslighet och sedan att använda andra straffformer än fångelse för att få bukt med brottsproblemet (Mot.1986/87:Ju403 s.17).


6 1991 trädde en ny reglering om vård inom socialtjänsten i kraft (31.1Brb) som innebar en möjlighet att döma till ungdomstjänst, som motsvarar samhällstjänst för andra än ungdomar.
7 Nya regler om vård av missbrukare infördes i brottsbalken 31:2 genom lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

5.4.3 Synen på straff och behandling under 1990-talet

Vården skulle med andra ord vara en lösning dels i form av att bota drogberoendet men även i form av att förebygga vidare kriminalitet.


5.4.4 Folkpartiets inställning till behandling och vedergällning under 2000-talet
Folkpartiet ansåg även under 2000-talets första år att straffsystemet skulle bygga på förutsägbarhet (Partiprogram 2001 s.10). Partiet ansåg inte att det fanns en grund för generellt längre fängelsestraff, då detta inte minskade brottshävdningen, men att inläsning av vad de kallar livsstilskriminella ibland behövdes under mycket lång tid om dessa skulle kunna rehabiliteras


De centrala tankarna kring straff och kriminalvård var dock fortfarande relativt oförändrade. Folkpartiet ansåg fortfarande under 2000-talets första år att

[...] en effektiv kriminalvård bygger på tydligare samhällsnormer, en aktiv och strukturerad rehabiliterande verksamhet inom kriminalvärdens, vilket leder till långsiktigt minskad brottslighet, och betoning på vikten av att ställa tydliga krav på dömda brottslingar för att nå resultat (Mot.2002/03:Ju364 s.17).

Folkpartiet har här gjort gällande att de intagna utgör en risk som måste hanteras. Istället för att använda sig av behandlingsmetoder som motsvarar brottslingens behov, poängteras en effektiv kontroll som minimerar kostnader och maximerar säkerhet. Om behandling skulle ske skulle det vara till fördel för kommande offer, inte för gärningsmannen själv. Brottslingen skulle behandlas om det minskade allmänhetens risker och var mer kostnadseffektivt än ett vanligt straff. Vare sig brottslingen blev behandlad eller inte var huvudanledningen till straff att skydda individerna i samhället (Garland 2001 s.175-176).

6. Avslutande analys


att folkpartiet framhåller att forskare inte kunnat visa vad som avhåller människor från att begå brott och därmed också hur allmänheten ska skyddas mot brottslighet.


Folkpartiet ansåg dock under 1980-talet att det var såväl samhällets struktur som individens egna val som ledde till brottslighet. Folkpartiet var tydligt med att poängtera att det vid


till hur den kriminelle ska behandlas. Under dessa år förespråkades bl.a. kognitiv behandling, utförd av terapeuter och psykologer.


7. Litteraturförteckning


**Motioner:**

Mot.1971:330 av Gunnar Helén m.fl. Om åtgärder för ökad rättstrygghet.


Mot.1972:905 av Gunnar Helén m.fl. Om höjning av anslaget till frivården.

Mot.1973:266 av Gunnar Helén m.fl. Angående kriminalpolitiken m.m.
Mot.1975/76:400 av Per Ahlmark m.fl. Om vissa kriminalpolitiska åtgärder.
Mot.1982/83:683 av Ola Ullsten m.fl. Ändringar i jämställdhetslagen
Mot.1982/83:837 av Ola Ullsten m.fl. En kampanj mot narkotikabruket.
Mot.1982/83:839 av Ola Ullsten m.fl. Ökade resurser till bekämpandet av narkotikabrott.
Mot.1982/83:1639 av Ola Ullsten m.fl. Prispolitiken gällande försäljning av alkoholhaltiga drycker.
Mot.1982/83:1641 av Ola Ullsten m.fl. Rattonykterhetsbrott.
Mot.1985/86:Ju606 av Bengt Westerberg m.fl. Rättssäkerheten.
Mot.1985/86:Ju616 av Bengt Westerberg m.fl. Narkotikaminnesbruket.
Mot.1986/87:Ju403 av Bengt Westerberg m.fl. Vardagsbrott.
Mot.1986/87:Ju404 av Bengt Westerberg m.fl. Stärkt rättssäkerhet.
Mot.1987/88:Ju713 av Bengt Westerberg m.fl. Om förhör med barn i brottmålsrättegångar
Mot.1987/88:Ju802 av Bengt Westerberg m.fl. Om vardagsbrott.
Mot.1987/88:Ju812 av Bengt Westerberg m.fl. Om stärkt rättssäkerhet.
Mot1987/88:So236 av Bengt Westerberg m.fl. Om barns livsvillkor.
Mot.1989/90:So317 av Bengt Westerberg m.fl. Åtgärder mot missbruk.
Mot.1989/90:Ju239 av Bengt Westerberg m.fl. Rättsskydd vid barnolycksfall.
Mot.1989/90:Ju636 av Bengt Westerberg m.fl. Straff för eget bruk av narkotika.
Mot.1989/90:So625 av Bengt Westerberg m.fl. Utsatta barn.
Mot.1990/91:Ju807 av Bengt Westerberg m.fl. Barnkompetensen inom rättssväsendet.
Mot.1996/97:Ju23 av Lars Leijonborg m.fl. Prövningstillstånd i hovrätten.
Mot.2002/03:Ju234 av Johan Pehrsson och Lars Leijonborg m.fl. Våld i nära relationer.
Mot.2002/03:Ju364 av Lars Leijonborg m.fl. Stärkt rättstrygghet och rättssäkerhet.


**Partiprogram**
Folkpartiets program antaget vid landsmötet i Göteborg 1972.


**Folkpartiets interna tryck**


Folkpartiet liberalernas idéprogram 1990. Liberal förnyelse av Sverige.

Rättspolitiskt program 2004 Folkpartiet.

**Övriga källor**