Svar på fråga 2019/20:1338 av Yasmine Posio (V) Additionellt bistånd för att minska pandemins effekter

Yasmine Posio har med anledning av ett inslag i Sveriges Radio den 8 april, där det rapporterades att regeringen ger 140 miljoner kronor till bistånd utöver biståndsbudgeten, ställt frågan om det är additionella medel och om det inte är det ifall regeringen kan klargöra omständigheterna och i samband med detta verka för att regeringen ska besluta om additionella biståndsmedel för att minska effekterna av Coronapandemin i världen.

Covid-19 påverkar människor och samhällen globalt. Pandemin drabbar människor i utvecklingsländer hårt såväl direkt som indirekt. Vi ser redan idag spridning i flera av våra samarbetsländer, i några av de mest utsatta samhällena. Utöver de direkta hälsokonsekvenserna riskerar vi att få en utbredd svält och en fattigdom som undergräver de senaste decenniernas framsteg. Samtidigt kvarstår alla tidigare problem som rör vårt klimat, minskad demokratisk utveckling och bristande jämställdhet.

Det krävs ett ökat globalt samarbete och ökad solidaritet för att möta de utmaningar som vi tillsammans står inför. I en global hälsokris är satsningar på globalt samarbete dessutom en investering i vår egen hälsa. Det krävs mer resurser från världssamfundet. Det svenska biståndet kan spela en viktig roll i arbetet med att motverka pandemin och dess konsekvenser. Sverige har bland annat prioriterat att ge ytterligare stöd till WHO och till FN:s humanitära nödappell. Totalt sett har 265 miljoner kronor allokerats till Covid-19 specifika insatser. Regeringen avser även besluta om att bidra med 50 miljoner kronor till UN Covid 19 Response and Recovery Fund. Detta inom ramen för den befintliga biståndsramen och budgeten.

Sverige ställer ytterligare om inriktningen på biståndet. Regeringen har gett Sida i uppdrag att komma med förslag på hur verksamheten kan omprioriteras givet det förändrade omvärldsläget. Genom att frigöra resurser från de biståndsinsatser som är svåra att genomföra på grund av krisen kan vi rikta om resurserna till där de gör mest nytta.

Det svenska biståndet är ett av de mest generösa i världen. Fördelarna med det svenska enprocentsmålet är nu tydligare än någonsin. Enprocentsmålet skapar den långsiktighet och flexibilitet som behövs i en kris. Våra långsiktiga stöd inom bland annat hälsosektorn kan nu inom den av riksdagen anvisade biståndsramen kompletteras med mer akuta stöd för att tackla de humanitära, socioekonomiska och hälsoutmaningarna av pandemin. Genom kärnstöd till de stora humanitära organisationerna kan våra svenska medel dessutom vara först på plats när det uppstår akuta behov.

Stockholm den 25 maj 2020

Peter Eriksson