# Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten[[1]](#footnote-1)

Myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården har om vissa förutsättningar är uppfyllda en möjlighet att röja sekretessen och lämna vidare uppgifter till åklagare och polis när det gäller misstanke om brott eller uppgifter i syfte att förhindra eller förebygga brott.

Bestämmelser om när hälso- och sjukvården utan hinder av sekretess eller tystnadsplikt får lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 7 kap. 13 § HSLF-FS 2022:3

Utgångspunkten ska vara att **hälso- och sjukvården försöker få den enskildes samtycke** till att lämna ut uppgifterna till polisen, eftersom den enskildes förtroende för arbetet inom hälso- och sjukvården annars riskerar att undergrävas. Det är viktigt att beakta att den enskilde endast kan efterge sekretessen avseende sig själv, och inte om andra personer.

Personal inom hälso- och sjukvården bör i första hand arbeta för att **motivera brottsoffer att själva anmäla eventuella brott och stödja dem i att fullfölja** en sådan anmälan. I den mån en våldsutsatt person inte vill att Polismyndigheten ska kontaktas bör hälso- och sjukvården som huvudregel respektera detta. Det kan dock finnas situationer då hälso- och sjukvården bedömer att uppgifter bör lämnas ut till Polismyndigheten, trots att det saknas samtycke från den enskilde.

## Lämna ut uppgifter om barn och vuxna i brottsförebyggande syfte

Hälso- och sjukvården får under vissa förutsättningar utan hinder av sekretess lämna uppgifter till Polismyndigheten i syfte att förhindra att en enskild begår ett allvarligt brott mot en närstående som riskerar den närståendes liv och hälsa. Detta regleras i 10 kap. 18 c § OSL.

### När får uppgifter lämnas ut enligt bestämmelsen?

#### Det ska finnas risk att allvarligare brott kommer begås i en nära relation

Det ska på grund av särskilda omständigheter finnas risk för att den enskilde kommer att begå ett sådant brott mot den närstående som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Det kan till exempel vara mord, dråp, grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov kvinnofrids- och fridskränkning, människohandel, hedersförtryck, våldtäkt och våldtäkt mot barn.

#### Uppgiften ska antas kunna bidra till att förhindra brottet

En andra förutsättning är att uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet. Det innebär att det inte krävs att uppgiftslämnandet med säkerhet kan sägas få en sådan effekt. Det är i stället tillräckligt med ett antagande om att uppgifterna kan bidra till att Polismyndigheten till exempel ingriper i en konkret situation för att förhindra att ett brott begås eller vidtar åtgärder för att skydda det tilltänkta brottsoffret.

#### Det ska inte vara olämpligt att lämna ut uppgiften

Den tredje förutsättningen är att det, med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller för den närstående, eller av andra särskilda skäl, inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. Det kan till exempel handla om omständigheter i det enskilda fallet som visar på en risk för att ett uppgiftslämnande kan rubba förtroendet för myndigheten på ett sådant sätt att den enskilde eller den närstående inte söker hjälp och stöd. Andra särskilda skäl kan exempelvis vara att det bedöms som olämpligt att vidarebefordra en uppgift med hänsyn till någon annan persons intressen, till exempel en våldsutsatt persons närstående eller ett barn.

## Lämna uppgifter om eller anmäla misstanke om brott

I vissa situationer får hälso- och sjukvården med stöd av 10 kap. 21–23 §§ OSL utan hinder av sekretess lämna uppgifter till Polismyndigheten vid misstanke om ett begånget brott. Dessa sekretessbrytande regler innebär en möjlighet för hälso- och sjukvården att på eget initiativ anmäla misstankar om brott till de brottsutredande myndigheterna.

### Misstanke om begånget brott mot vuxna

Myndigheter och personal inom den offentliga hälso- och sjukvården har en möjlighet att röja sekretessen och lämna vidare uppgifter till exempelvis åklagare och Polismyndigheten när det gäller misstanke om vissa begångna brott. Det krävs dock att det föreskrivna **straffet för brottet är minst ett års fängelse**. Exempel på sådana brott är mord, dråp, olaga frihetsberövande, grov misshandel, olaga frihetsberövande, människohandel, grov kvinnofrids- och fridskränkning, hedersförtryck och våldtäkt. Vid **försök till brott krävs att det föreskrivna straffet är minst två års fängelse**. Mordförsök och försök till dråp, våldtäkt eller människohandel är exempel på sådana brott. Om personalen känner tvekan om hur en misstänkt gärning bör rubriceras, till exempel om den kan utgöra grov misshandel, kan personalen **rådgöra med polis eller åklagare** genom att redogöra för omständigheterna i avidentifierad form innan personalen tar ställning till om det föreligger förutsättningar för ett sekretessgenombrott.

### Misstanke om brott mot barn

När det gäller misstanke om vissa brott mot barn under 18 år finns möjlighet att bryta sekretessen om misstanken rör brott enligt 3, 4, eller 6 kap. i Brottsbalken, det vill säga brott mot liv och hälsa, brott mot frid och frihet eller sexualbrott. Även brott som avses i lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor omfattas. **Det krävs inte att brottet uppnår en viss straffskala**, som det gör för vuxna enligt ovan. När det gäller barn behöver hälso- och sjukvården också beakta anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL.

## Underlåtenhet att anmäla förestående eller pågående allvarliga brott

Det föreligger en **allmän skyldighet** enligt 23 kap. 6 § BrB att göra en anmälan för vissa allvarliga brott som är ”å färde”. Annars kan man dömas för underlåtenhet att avslöja brottet. Det kan till exempel gälla om personalen får reda på att någon som har varit i kontakt med hälso- och sjukvården planerar att döda eller allvarligt misshandla någon. I sådana fall **går anmälningsskyldigheten före tystnadsplikten**. Straffansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott förutsätter bland annat att gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för någon annan.

## Nödsituationer

Det också vara nödvändigt att lämna ut sekretesskyddade uppgifter för att avvärja omedelbar fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.

Framtagen av: Eva Jadeling, hälso- och sjukvårdsstrateg

2023-07-06

1. [Våld i nära relationer - Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården](https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2023-6-8592.pdf) [↑](#footnote-ref-1)