# Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Storbritannien en unilateral solidaritetsförklaring och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att fler EU-länder ger sin solidaritetsförklaring till Storbritannien, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

# Motivering

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra. Solidaritetsförklaringen (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10) innebär att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas.

I Lissabonfördraget artikel 42.7 (prop. 2007/08:168) slås det även fast att: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga.” Denna försvars­politiska inriktning fördjupades med samförståndsavtalet om värdlandsavtal (prop. 2015/16:152).

En av Sveriges viktigaste militära samarbetspartner är Storbritannien.

Som Nordsjönationer är Sveriges säkerhet nära hoplänkad med Storbritanniens och har varit det sedan en mycket lång tid tillbaka. En del av Sverige, beläget i västra Götaland, ingick till och med i Knut den stores (1016–1032) angloskandinaviska rike tillsammans med England, Danmark och Norge.

Även dagens försvars- och säkerhetspolitiska samarbete kretsar runt norra Europa. På ministernivå ingår Sverige i ”The northern group”, ett brittiskt initiativ där försvars­ministrar från Polen, Tyskland, Nederländerna samt de nordiska och baltiska länderna diskuterar gemensamma säkerhetspolitiska frågor.

Sverige ingår även i JEF (Joint Expeditionary Force), en militär expeditionsstyrka som, vid behov kan bestå av Storbritannien, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland och de baltiska staterna.

Sverige och Storbritannien håller även på att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt framtida stridsflygsystem och även inom försvarsindustrin har Sverige och Storbritannien ett djupgående, hoplänkat samarbete. Svenska och brittiska soldater har tjänstgjort sida vid sida i internationella insatser som Afghanistan och Kosovo.

Storbritannien är också en mycket viktig del i den transatlantiska länken och förfogar över Europas starkaste militära resurser.

## Stärkt samarbete

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien den Europeiska unionen. Utträdes­förhandlingarna är ännu inte klara men i försvarsberedningens rapport ”Värnkraft – inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025” (Ds 2019:8) står: ”Vid ett eventuellt brittiskt utträde ur EU bör Sverige verka för att Storbritannien fortsatt är en del av EU:s säkerhetspolitiska gemenskap och därmed också omfattas av den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen.”

Om Sverige varit medlem i Nato hade det militära samarbetet haft en fortsatt fast ram. Eftersom så inte är fallet är en svensk unilateral solidaritetsförklaring riktad till Storbritannien nu det näst bästa alternativet. Genom att göra detta behålls och stärks samarbetet med en av Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska partner genom tiderna.

Sverige bör även verka för att andra medlemsländer i unionen följer vårt exempel med solidaritetsförklaringar till Storbritannien, så att landet behåller sin viktiga ställning i den europeiska säkerhetspolitiken.

|  |  |
| --- | --- |
| Allan Widman (L) |  |
| Johan Pehrson (L) | Maria Nilsson (L) |
| Lina Nordquist (L) | Gulan Avci (L) |
| Christer Nylander (L) | Mats Persson (L) |