Svar på fråga 2022/23:856 av Camilla Hansén (MP)
Mänskliga rättigheter i Belarus

Camilla Hansén har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att följa de rekommendationer som rapportören för mänskliga rättigheter i Belarus har presenterat i sin rapport till sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Regeringen fortsätter att följa den allvarliga situationen i Belarus noggrant. EU:s och Sveriges politik gentemot Belarus har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Utrikesdepartementet har också löpande dialog med representanter för civilsamhället och den demokratiska oppositionen i exil.

Repressionen i Belarus fortsätter att förvärras, vilket framgår av den särskilda rapportören Anaïs Marins rapport. Antalet politiska fångar i Belarus har ökat kraftigt sedan presidentvalet i augusti 2020 som skedde under icke-demokratiska former och uppgår nu till omkring 1 500 personer, och därtill bedöms mörkertalet vara stort. Godtyckligt frihetsberövande och politiskt motiverade rättegångar mot MR-försvarare och den demokratiska oppositionen har ökat i antal och de utdömda fängelsestraffen blir allt längre.

Regeringen har även nåtts av nyheter om flera dödsfall bland politiska fångar i Belarus, däribland Ales Pusjkins tragiska bortgång den 11 juli. Regeringen fördömer i starkaste möjliga ordalag den brutala repressionen och uppmanar Lukasjenkas regim att frige alla politiska fångar omedelbart.

Regeringen fördömer regelbundet och formellt, både bilateralt och tillsammans med övriga EU, de övergrepp som begås av den belarusiska regimen. Regeringen verkar aktivt inom EU för skärpta sanktioner mot Belarus som reaktion på den omfattande och tilltagande repressionen i landet, och på landets stöd till Rysslands aggression mot Ukraina.

Stockholm den 26 juli 2023

Tobias Billström