**JUSTITIEMINISTERIET Motiveringspromemoria, UTKAST**

**Specialsakkunnig 30.5.2022**

**Joanna Grandell**

**FÖRSLAG TILL STATSRÅDSFÖRORDNINGAR SOM UTFÄRDAS MED STÖD AV FÖRÄLDRASKAPSLAGEN**

**Allmänt**

Föräldraskapslagen ( / ) träder i kraft den 1 januari 2023. Genom lagen upphävs faderskapslagen (11/2015) och moderskapslagen (253/2018). Samtidigt ändras bland annat lagen om assisterad befruktning (1237/2006), lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). I föräldraskapslagen finns det bestämmelser bland annat om utredande, erkännande, fastställande och upphävande av föräldraskap.

**1. Statsrådets förordning om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden**

De nuvarande separata statsrådsförordningarna om faderskaps- och moderskapsärenden (1275/2015 och 162/2019) upphävs den 1 januari 2023. Avsikten är att de frågor som regleras i dessa förordningar som upphävs ska samlas i en ny statsrådsförordning. I den föreslagna statsrådsförordningen om anmälan om barns födelse och om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden behandlas anmälningsskyldigheten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och statens ämbetsverk på Åland när ett barn har fötts och specificeras de handlingar som i föräldraskapsärenden kan betraktas som identitetsbevis eller annan med identitetsbevis jämförbar tillförlitlig dokumentation om identiteten.

**2. Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning**

Närmare bestämmelser om den medicinska utredningen finns för närvarande i statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning (1276/2015). Genom den föreslagna förordningen om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning genomförs de nödvändiga ändringsbehoven av teknisk natur som föranleds av stiftandet av föräldraskapslagen. Eftersom bemyndigandet i förordningen ändras, behöver förordningen utfärdas som en ny förordning.

**3. Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet**

Införandet av en anteckning om författningsgrunden för erkännande av föräldraskap i befolkningsdatasystemet förutsätter dessutom en ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010).

**Specialmotivering**

1. **Statsrådets förordning om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden**

**1 §.** *Anmälan om barns födelse.* I paragrafen föreskrivs det om skyldigheten för befolkningsdatasystemets personuppgiftsansvarige att anmäla födelsen av ett sådant barn som fötts utom äktenskapet vars föräldraskap inte har erkänts på det sätt som avses i 19 § i föräldraskapslagen före barnets födelse. Anmälan ska göras utan dröjsmål till den barnatillsyningsman som avses i 8 § i föräldraskapslagen. Enligt den paragrafen ska barnets föräldraskap utredas av en barnatillsyningsman i det välfärdsområde inom vars område den mor som har fött barnet har sin i lagen om hemkommun (201/1994) avsedda hemkommun. Om den mor som har fött barnet är död eller inte har hemkommun i Finland, ska den personuppgiftsansvarige anmäla födelsen till en barnatillsyningsman i det välfärdsområde inom vars område barnet har sin hemkommun eller, om barnet inte har hemkommun i Finland, till en barnatillsyningsman i det välfärdsområde inom vars område barnet vistas. I och med anmälan inleder barnatillsyningsmannen en sådan föräldraskapsutredning som avses i 6 § i föräldraskapslagen.

Den föreslagna bestämmelsen är en ändring jämfört med det gällande rättsläget, enligt vilket anmälningsskyldigheten för befolkningsdatasystemets personuppgiftsansvarige omfattar alla barn som fötts utom äktenskapet. En så omfattande anmälningsskyldighet behövs dock inte längre, eftersom barnatillsyningsmannens skyldighet att utreda föräldraskapet enligt den nya föräldraskapslagen inte gäller de föräldraskap som har erkänts före barnets födelse. Det bör noteras att de föräldraskap som har erkänts före barnets födelse, men som inte kan fastställas på grund av oklarheter i anslutning till dem, ska överföras till barnatillsyningsmannen för behandling med stöd av 31 § i föräldraskapslagen.

**2 §.** *Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten.* I paragrafen föreskrivs det om de handlingar som kan betraktas som sådana identitetsbevis som avses i 24 § i föräldraskapslagen eller som annan med dem jämförbar tillförlitlig dokumentation, det vill säga som sådana godtagbara handlingar för fastställande av identiteten som avses i bemyndigandet i 69 § i föräldraskapslagen.

Motsvarande bestämmelser ingår i de gällande separata förordningarna om handlingar som godkänns i faderskaps- och moderskapsärenden. Det har ansetts att specialbestämmelserna fortfarande behövs för att säkerställa en enhetlig praxis, eftersom ärenden som gäller föräldraskapsutredning kan behandlas hos flera olika aktörer. Enligt 19 § 4 mom. 2 punkten i föräldraskapslagen ska en hälsovårdare, barnmorska eller barnatillsyningsman vägra att ta emot ett erkännande, om identiteten hos den som erkänner föräldraskapet eller hos den mor som ska föda inte har utretts på ett tillförlitligt sätt.

Enligt 24 § i föräldraskapslagen ska den som genomför en överläggning enligt 9 § eller tar emot en utsaga om erkännande enligt 19 eller 21 §, ett godkännande enligt 22 § eller hör någon muntligt enligt 23 § utifrån identitetsbevis eller på något annat därmed jämförbart tillförlitligt sätt fastställa identiteten hos dem som deltar i överläggningen, den som avger utsagan om erkännande, den som lämnar godkännandet och den som hörs. Enligt motiveringen till bestämmelsen (RP 132/2021 rd, s. 64) avses med identitetsbevis identitetshandlingar som utfärdas av polisen. Handlingar som styrker identiteten definieras i 1 § i statsrådets förordning om pass och identitetskort (1167/2016). Sådana är ett giltigt pass enligt 3, 3 a–3 c och 4 § i passlagen (671/2006), ett giltigt identitetskort enligt 1 § 1 och 2 mom. i lagen om identitetskort (663/2016) samt ett främlingspass enligt 134 § i utlänningslagen (301/2004) och ett resedokument för flykting enligt 135 § i den lagen.

Godtagbara handlingar som kan jämföras med identitetshandlingar som utfärdas av polisen räknas inte upp i föräldraskapslagen eller i motiveringen till den. Dessa anges i den nu föreslagna bestämmelsen, som till sitt innehåll motsvarar de gällande förordningarna om godtagbara handlingar i moderskaps- och faderskapsärenden. Utöver identitetshandlingar som utfärdas av polisen ska enligt bestämmelsen som med dem jämförbar tillförlitlig dokumentation också ett giltigt pass som utfärdats av någon annan än en finsk statlig myndighet godkännas. Som godtagbar dokumentation betraktas ett i 134 och 135 § i utlänningslagen avsett giltigt främlingspass och resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet, oberoende av om det i handlingen i fråga har gjorts en anteckning enligt 136 § 3 mom. i utlänningslagen om att utlänningens identitet inte har kunnat styrkas. Som en godtagbar handling för fastställande av identiteten betraktas också giltiga identitetskort beviljade av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz samt giltiga körkort utfärdade av en statlig myndighet efter den 1 oktober 1990. Finska körkort som utfärdats före utgången av september 1990 har lämnats utanför tillämpningsområdet. Tidsbegränsningen motsvarar de gällande förordningarna.

I samband med beredningen av förordningen övervägdes att slopa körkortet som en godtagbar handling jämförbar med identitetsbevis. Detta skulle motsvara bestämmelserna i 17 § 2 mom. i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Enligt uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Institutet för hälsa och välfärd är körkortet dock fortfarande den klart mest använda identitetshandlingen i föräldraskapsärenden. Om körkort inte längre godkänns för att styrka identiteten i föräldraskapsärenden, ökar detta sannolikt antalet begäranden om utredning till barnatillsyningsmännen samt antalet faderskapsundersökningar beställda av barnatillsyningsmännen, också i annars så kallade klara situationer med erkännande av föräldraskap. Detta skulle avsevärt fördröja fastställandet av föräldraskap jämfört med nuläget. Det kan anses vara förenligt med barnets bästa att barnets andra förälder kan fastställas så snart som möjligt efter barnets födelse. Därför behövs fortfarande bestämmelsen om körkort. Det bör dessutom noteras att körkortet fortfarande godkänns för att styrka identiteten till exempel vid skötsel av ärenden vid Folkpensionsanstaltens verksamhetsställen eller vid röstning.

Bestämmelsen är avsedd att täcka godtagbara handlingar i både inhemska och internationella situationer.

Om identiteten inte kan fastställas tillförlitligt på ett sätt som anges i denna bestämmelse, bör det noteras att faderskapet enligt 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen kan fastställas trots att de handlingar som utvisar de blivande föräldrarnas identitet och familjeband är bristfälliga. Enligt bestämmelsen är det dock möjligt att då fastställa faderskapet endast om tilläggsutredning om identiteten eller familjebanden inte skäligen kan fås och faderskapsutredningen och den rättsgenetiska faderskapsundersökningen efter barnets födelse visar faderskapet.

**3 §.** *Ikraftträdande.* Det föreslås att förordningen träder i kraft samtidigt som den nya föräldraskapslagen, det vill säga den 1 januari 2023.

1. **Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning**

**1 §.** *Provtagning.* I paragrafen föreskrivs det om den provtagning som behövs för en rättsgenetisk faderskapsundersökning och om de åtgärder som ska vidtas i samband med den. De föreslagna bestämmelserna motsvarar till sitt innehåll i huvudsak det gällande rättsläget, men det föreslås att laghänvisningen i 2 mom. ändras så att hänvisningen till faderskapslagen ersätts med en hänvisning till den nya föräldraskapslagen. Samtidigt preciseras paragrafens ordalydelse så att den motsvarar ordalydelsen i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen och 13 § 3 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

Enligt 1 mom. ska den provtagningshandling som avses i 11 § 5 punkten lämnas till den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som tar provet eller till den person som tjänstgör vid beskickningen och som övervakar provtagningen utomlands. Den föreslagna bestämmelsen är en ändring av den gällande så att det i den inte längre definieras vem som ger handlingen. Enligt den gällande förordningen ska den som undersöks lämna in provtagningshandlingen, men enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd lämnas handlingen i allmänhet av någon annan än den som ska undersökas. I praktiken har en barnatillsyningsman eller en domstol sänt provtagningshandlingen till utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden, som har vidarebefordrat handlingarna till beskickningen. Syftet är inte att ändra nuvarande praxis genom förordningen. Därför föreslås det att momentets ordalydelse ändras så att den bättre motsvarar nuvarande praxis. Den som ska undersökas kan fortfarande också själv lämna provtagningshandlingen till den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården eller till den person som tjänstgör vid beskickningen och som övervakar provtagningen. Det bör noteras att bestämmelsen är sekundär i förhållande till de situationer då det prov som behövs för en rättsgenetisk faderskapsundersökning redan har tagits under barnatillsyningsmannens övervakning och barnatillsyningsmannen själv sänder undersökningsbeställningen tillsammans med provet till undersökningsmyndigheten.

Enligt den första meningen i 2 mom. ska den som undersöks styrka sin identitet innan provet tas. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak nuläget, men ordalydelsen i den finska språkdräkten preciseras. Detta medför ingen ändring på svenska. I den gällande förordningens finska språkdräkt används termen *selvitettävä* som är mindre strikt än termen *todistettava* i den föreslagna förordningen. Ändringen behövs av enhetlighetsskäl, eftersom det i 13 § 3 mom. i den finska språkdräkten av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning används *todistettava*. I den svenska språkdräkten av både lagen och förordningen i fråga används *styrka sin identitet*.

De handlingar som godkänns för fastställande av identiteten räknas upp i 2 § i den föreslagna förordningen om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden (förordningsförslag 1). Bestämmelsen tillämpas enligt ordalydelsen endast i de situationer som avses i 24 § i föräldraskapslagen, det vill säga i samband med överläggning för att utreda föräldraskapet, avgivande av en utsaga om erkännande, godkännande av erkännande eller muntligt hörande. Tolkningshjälp kan dock sökas ur den också när identiteten fastställs i samband med provtagning.

Det bör noteras att i en situation som avses i 29 § 2 mom. i föräldraskapslagen, där den dokumentation som utvisar identiteten och familjebanden är bristfällig, förutsätter bestämmelsen en möjlighet att ta ett prov för en rättsgenetisk faderskapsundersökning också utan tillförlitlig skriftlig dokumentation om identiteten för den som ska undersökas. Det prov som behövs vid en rättsgenetisk faderskapsundersökning behövs i dessa situationer för att fastställa faderskapet just på grund av att de handlingar som gäller den undersöktes identitet eller familjeband är bristfälliga. Därför har det i andra meningen i momentet preciserats att ett prov i en sådan situation kan tas även om identiteten hos den som ska undersökas inte har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt.

I 3 mom. finns bestämmelser om hanteringen av prover och tillhörande provtagningshandlingar och om sändandet av dem till undersökningsmyndigheten.

**2 §.** *Sändande av vävnadsprov till undersökningsmyndigheten.* Paragrafen innehåller bestämmelser för sådana situationer då en rättsgenetisk faderskapsundersökning görs på ett existerande vävnadsprov som tagits tidigare på den som ska undersökas. En sådan situation föreligger när den som ska undersökas har försvunnit eller dött. Paragrafen innehåller bestämmelser om hanteringen av provet och den tillhörande beställnings- och förordnandehandlingen och om sändandet av dem till undersökningsmyndigheten. Den föreslagna paragrafen motsvarar de gällande bestämmelserna.

**3 §.** *Innehållet i ett utlåtande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning.* I paragrafen föreslås bestämmelser om innehållet i ett utlåtande som ges på basis av en rättsgenetisk faderskapsundersökning. Bestämmelsen motsvarar gällande lagstiftning.

**4 §.** *Utlåtande om undersökning av andra släktingar.* I paragrafen föreslås bestämmelser om innehållet i det utlåtande som avses i 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning. Utöver de bedömningar som anges i det momentet ska av utlåtandet framgå vem som har lämnat utlåtandet, den barnatillsyningsman eller den domstol som har begärt utlåtandet, vilket faderskapsförhållande det gäller och vilka som föreslås bli undersökta. Bestämmelsen motsvarar gällande lagstiftning.

**5 §.** *Medicinsk utredning.* Paragrafen innehåller bestämmelser för sådana situationer där någon möjlighet till rättsgenetiska faderskapsundersökningar inte finns och där man blir tvungen att förlita sig på en medicinsk utredning om den tidpunkt då barnet kan ha avlats. I praktiken ställs man ytterst sällan inför en sådan situation. I samband med att föräldraskapslagen bereddes bedömdes det dock att möjligheten till detta i enlighet med den gällande lagstiftningen fortfarande behöver bevaras. Bestämmelser om möjligheten att inhämta medicinsk utredning finns i 12 § 4 mom. i föräldraskapslagen. I den föreslagna bestämmelsen preciseras vem som får ge utlåtandet.

Enligt 1 mom. ges ett sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats i första hand av en läkare vid den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där den mor som har fött barnet har fått rådgivningsbyråtjänster under graviditetstiden. Om modern inte har fått rådgivningsbyråtjänster i Finland, kan utlåtandet ges av förlossningsavdelningens överläkare vid den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där förlossningen har ägt rum, eller av en specialistläkare vid denna avdelning.

Enligt 2 mom. avges utlåtandet av en rättsläkare om ingendera av de instanser som avses i 1 mom. kan ge ett sakkunnigutlåtande. Den föreslagna paragrafen motsvarar de gällande bestämmelserna.

**6 §.** *Innehållet i ett utlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats.* I paragrafen föreslås bestämmelser om innehållet i ett utlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats. Bestämmelsen motsvarar gällande lagstiftning.

**7 §.** *Sändande och delgivning av utlåtande.* I paragrafen föreslås bestämmelser om att ett utlåtande ska sändas till den som har förordnat om eller beställt undersökningen eller utredningen samt om skyldigheten för den som begärt utlåtandet att sända det för kännedom till den som ska undersökas eller personens lagliga företrädare. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak den gällande regleringen, men ordalydelsen i bestämmelsen ordalydelse har preciserats.

**8 §.** *Ersättningar.* I paragrafen föreslås bestämmelser om ersättningar för olika åtgärder, undersökningar och utlåtanden. De föreslagna ersättningsbeloppen kvarstår oförändrade.

**9 §.** *Rätt till ersättning.* I paragrafen föreslås bestämmelser om till vem ersättningen ska betalas. Bestämmelsen motsvarar gällande lagstiftning.

**10 §.** *Betalning av provtagnings- och undersökningskostnader.* I paragrafen föreslås bestämmelser om vilken aktör som svarar för betalningen av ersättning för provtagning och undersökning. Bestämmelsen motsvarar gällande lagstiftning.

**11 §.** *Blanketter.* I paragrafen föreslås en förteckning över de blanketter vars formulär fastställs av Institutet för hälsa och välfärd. Förteckningen motsvarar det gällande rättsläget.

**12 §.** *Ikraftträdande.* Det föreslås att förordningen träder i kraft samtidigt som den nya föräldraskapslagen, det vill säga den 1 januari 2023.

1. **Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet**

*Fastställande av föräldraskapet för barnet på grundval av ett erkännande som avgetts före barnets födelse*

Det föreslås att det till 7 § i förordningen om befolkningsdatasystemet, som gäller registrering av uppgifter om familjerättslig ställning, fogas en ny punkt om fastställande av föräldraskapet för ett barn på grundval av ett erkännande som avgetts före barnets födelse. När föräldraskapet till ett barn i enlighet med 19 § i föräldraskapslagen erkänns före barnets födelse, ska en anteckning om detta automatiskt göras i befolkningsdatasystemet när föräldraskapet har fastställts. Avsikten är att uppgiften om tidpunkten för erkännandet av föräldraskapet ska registreras i befolkningsdatasystemet samtidigt som föräldraskapet fastställs. Med grund i det nämnda föreslås i 7 § i förordningen om befolkningsdatasystemet en ny 5 punkt om fastställande av föräldraskap på grundval av ett erkännande som avgetts före barnets födelse. Punkten om fastställandet av föräldraskapet på grundval av ett förhandserkännande ska följa efter 3 och 4 punkten om fastställandet av faderskapet och moderskapet så att punkterna bildar en logisk helhet. Samtidigt ändras numreringen i 7 § så att den nuvarande 5–7 punkten blir 6–9 punkt.

**Behörighet**

 Föräldraskapslagen, 69 § 1 mom.

Lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, 24 §.

Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 13 § 2 mom.

**Konsekvenser**

De föreslagna förordningarna kompletterar bestämmelserna i föräldraskapslagen, lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning och lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Största delen av de föreslagna bestämmelserna grundar sig antingen på det gällande rättsläget eller medför endast ändringar av teknisk natur.

Tillägget av den anteckning som gäller erkännande av föräldraskap i befolkningsdatasystemet medför enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppskattning en engångskostnad på cirka 20 000 euro 2022. Avsikten är att den uppskattade kostnaden ska täckas i samband med den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022, och ändringen medför således inga sådana systemändringar i befolkningsdatasystemet som kräver tilläggsanslag. De föreslagna övriga bestämmelserna har inga nämnvärda ekonomiska konsekvenser.

**Beredningen av ärendet**

Förordningsförslagen har beretts vid justitieministeriet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansministeriet.

[Justitieministeriet tog under remissbehandlingen emot yttranden av...

Förordningsförslagen har granskats av justitieministeriets laggranskning.]

**Ikraftträdande**

Förordningarna avses träda i kraft samtidigt som föräldraskapslagen, det vill säga den 1 januari 2023.