*Polisens presstaleperson Thomas Fuxborg*

Uppskatta seminarium om det kriminella prismat

Varje gång det inträffar allvarliga brott i Västsverige, så ser vi eller läser vi Thomas Fuxborgs initierade och väl avvägda och kompetenta svar på journalisternas frågor. Han spelar ofta huvudrollen i medierapporteringen och där lyckas han på något förunderligt sätt skapa trygghet i den ibland oerhört trasiga verkligheten. En sympatisk person som förstår allmänhetens behov av information även om det han förmedlar ibland kan vara rent av outhärdligt.

Vi bjöd in Thomas av en slags epistemisk nyfikenhet – det vill säga det tvingande behovet av att söka kunskap för att eliminera osäkerhet. En vilja att förstå för själva förståelsen skull.

Hans bakgrund inom polisväsendet är gedigen. 43 år inom olika funktioner såväl på fältet som inom utredningsenheten har gett honom den helgjutna plattform som krävs för jobbet som presstalesman.

Att förstå världen är att ställa sig en bit ifrån den, Thomas öppnade dörrar till den kriminella världen och gav oss bilder ur den nära, olidliga verkligheten, dagens kriminella prisma, det gick inte att förstå; gängkriminalitet, narkotika, åldringsbrott, enorma pengar, pistoler och handgranater, stora villor och lyxbilar utomlands, klaner, utländska ligor, unga hantlangare, kantstötta existenser som fått en mental punktering.

Allt kändes utom våra sinnens räckvidd. Hans ord var som en berättelse ur Gamla testamentet där Gud raserar Jerikos murar utan fanfarer. Kraften är ursinnig, brutal, känslobedövande.

Magen knöt sig och pressade ut kvidande läten. Det kändes som om vårt inre vitnade. Det är svårt att förstå världen. Vi kände nog alla att vi behövde komma närmare kaminen.

Han uppehöll sig en stund vid åldringsbrotten, en kategori som är en del av den förändrade brottsligheten.

Om vi råkar ut för ett sådant brottsförsök ska vi ringa 114 14, numret tas emot av en regional insatsledare som tar sig an ärendet direkt. Denna funktion trädde i kraft 21 november, det vill säga i samma stund som Thomas höll sitt anförande.

Trots att man vet, var hans anförande som att få en hink kallt vatten hälld över sig, som om polisen upplever att man stretar emot med hälarna i en vattenrutschkana.

På en direkt fråga om polisens koll på individerna i gängen angav Thomas områdespoliserna som en källa till kunskap om de enskilda gängmedlemmarna i respektive område. ”De har koll”, sa han. Ett ljus i det kompakta mörkret.

Seminariet avslutades med en dyster profetia; kriminaliteten är ett hungrigt djur som aldrig får nog, ”det kommer att bli värre.” Orden ekade som ett pistolskott i en tom container.

Men låt oss hoppas att det bortom horisonten finns ett ljus och ett hopp i det kompakta mörkret, att ekan inte drivit allt för långt från stranden.

Föredraget var mycket uppskattat och borrade sig djupt ner i alls vår mentala mylla. Frågorna ville aldrig ta slut.

Vi får nog be honom att återkomma och hoppas att han då har med sig lite syre till våra livbojar.

*Alf Lernestam*