*Kommunerna står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott och otrygghet. Samtidigt har befintliga arbetssätt visat sig ha begränsad framgång. För att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen lanserar vi nu, tillsammans med KTH, flera branschorganisationer och en rad fastighetsägare, ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att skapa attraktiva, säkra och trygga offentliga miljöer.*

Under många år har det i Sverige funnits vitt skilda uppfattningar om brottslighetens omfattning och utveckling. Vissa har hävdat att det blir värre för varje dag, medan andra med samma emfas menat att brottsligheten aldrig tidigare varit så låg och att tryggheten ökar.

Sedan en tid finns det dock en större samsyn kring situationens allvar och de utmaningar vi står inför. Det handlar bland annat om kriminella gäng i utsatta områden, dödsskjutningar, attacker mot blåljuspersonal, bil- och skolbränder samt avsaknad av poliser i lokalsamhället.

Andra sidan av detta är dock att polisen – under förevändningen att de måste prioritera – regelmässigt väljer bort att hantera den typ av brott och ordningsstörningar som framför allt påverkar människors livskvalitet i vardagen. Det handlar om allt från bostadsinbrott och stölder till ungdomsgäng som stör ordningen i offentlig miljö, buskörning med mopeder, skadegörelse, nedskräpning etc. Detta måste åtgärdas. Och det måste åtgärdas nu.

Samtidigt pågår en normalisering där många förefaller tro att det inte går att göra någonting åt brottsligheten, vilket är fel. Många tycks också ha uppfattningen att den svenska situationen är representativ för hur det ser ut i övriga Europa. Detta förhållande har blivit ännu tydligare under den gångna valrörelsen. Även om många andra länder också har stora utmaningar står Sverige inte för det normala inom detta område. Tvärtom skiljer sig den svenska situationen från förhållanden i många andra europeiska länder.

I Nederländerna finns inga områden dit polisen eller räddningstjänsten inte kan åka utan förstärkning eller där posten inte kan delas ut på grund av brott och otrygghet. I Tyskland är det betydligt färre dödsskjutningar bland unga män än i Sverige. I Italien finns inte samma problem med bilar som brinner i förortsområden. I Danmark, Norge och Finland brinner betydligt färre skolor än i Sverige. I Storbritannien finns en lokalt förankrad och närvarande polis på ett helt annat sätt än i Sverige.

Vad kan då göras för att vända det utsatta läge som vi hamnat i? Handlar det om fler poliser, ny lagstiftning och hårdare tag?

Det finns självklart behov av en rad olika åtgärder, men fler poliser och ny lagstiftning kommer inte lösa situationen här och nu. Erfarenhetsmässigt tar det minst fem år att rekrytera, utbilda och få ut effekt av en nyutbildad polis. Inte heller de straffskärpningar som nu föreslås kommer att få omedelbara effekter eftersom lagstiftningsprocessen är ett trubbigt vapen som tar tid. Att därefter i praktiken få landets domare att börja tillämpa straffskärpningarna kommer inte heller gå över en natt.

Internationellt talar allt fler forskare och praktiker om att vi inte enbart kan ”arrestera” oss ur situationen eftersom brottsligheten är alldeles för omfattande. Fokus måste istället vara på att förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget uppstår. Parallellt med att staten säkerställer att polisen får den förmåga som krävs i form av en ändamålsenlig organisation, tillräckliga resurser, relevant utbildning etc., måste också kommunerna ta det lokala brottsförebyggande arbetet på mycket större allvar.

En viktig del i ett sådant lokalt brottsförebyggande arbete kan vara att stimulera så kallad Offentlig-Privat Platssamverkan, något som visat sig framgångsrikt utomlands i form av exempelvis Business Improvement Districts (BID), Transport Improvement Districts (TID), Neighborhood Improvement Districts (NID).

Det handlar om att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, säkerhetsföretag och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar i ett lokalt avgränsat område i form av ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats etc. Genom att ta ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. skapas en attraktiv, säker och trygg miljö.

För att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen lanserar vi nu, tillsammans med KTH, flera branschorganisationer och en rad fastighetsägare, ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att skapa attraktiva, säkra och trygga offentliga miljöer.

Kunskapscentrets uppgift är att samla den evidensbaserade forskning och erfarenhetsbaserade kunskap som finns, nationellt och internationellt, om dessa typer av långsiktiga samverkansarbeten. Kunskapscentret ska vidare anpassa dessa kunskaper och metoder till svenska förhållanden och ge stöd och råd till lokala aktörer som vill starta och driva platssamverkan.

Internationella erfarenheter visar att denna typ av samarbeten bland annat ger samsyn kring platsens behov, tydlig inriktning för arbetet, stärkt finansiering och utökade resurser samt effektivt genomförande med hjälp av korta beslutsvägar.

Det positiva i sammanhanget är också att de mest utsatta i samhället har mycket att vinna på platssamverkan för att utveckla tidigare problemområden till platser där människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig.

Genom platssamverkan och mobilisering av outnyttjade brottsförebyggande resurser i våra kommuner i form av fastighetsägare, säkerhetsföretag, handlare och andra aktörer kommer samhället få nya verktyg i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.