Svar på fråga 2017/18:1104 av Robert Halef (KD)
Återuppbyggnaden av norra Irak

Robert Halef har frågat utrikesministern om hon kommer att ta initiativ till och aktivt verka för att frågorna om återuppbyggnaden av de kristna folkgruppernas och jezidiernas områden i Irak samt återvändandet av kristna och jezidiska flyktingar i norra Irak blir behandlade under den internationella givarkonferensen i slutet av april i Bryssel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Givarkonferensen i Bryssel som äger rum i slutet av april fokuserar på den humanitära situationen i Syrien och grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet. Utgångspunkten för konferensen är att mobilisera givarsamfundet i syfte att lindra nöden för de miljontals människor som på grund av konflikten i Syrien befinner sig på flykt, att stödja de grannländer som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet, samt att fortsatt befästa det internationella stödet för den FN-ledda politiska processen för Syrien.

Som en av de största givarna till de humanitära insatserna kopplade till Syrienkrisen kommer Sverige under konferensen att fokusera på de alltjämt mycket stora humanitära behoven, vikten av ökad finansiering av FN:s humanitära responsplan för Syrien, samt ansvarsutkrävande för de allvarliga brott som begåtts inom ramen för den väpnade konflikten i Syrien sedan 2011. Sverige kommer även att verka för ett fortsatt starkt internationellt stöd för FN och det särskilda sändebudet Staffan de Misturas ansträngningar för att nå en politisk lösning i Syrien, i linje med FN:s säkerhetsrådsresolution 2254.

Den förödelse som Daesh skoningslöst spridit och som drabbat stora delar av Irak är en mänsklig katastrof, särskilt för landets många minoriteter. Jag delar Robert Halefs uppfattning att Irak behöver utvecklas i demokratisk riktning och att den etniska och religiösa sekterismen måste minska.

Sverige bidrar till detta viktiga arbete. Vårt engagemang för Irak är brett och långsiktigt. Genom vår Irakstrategi från 2017 till 2021 spenderar vi en miljard kronor på Iraks långsiktiga utveckling. Målet är att Irak ska bli ett mer fredligt samhälle där mänskliga rättigheter och jämställdhet respekteras. Sverige presenterade vår utvecklingsstrategi vid en givarkonferens för Irak som hölls i Kuwait i februari 2018.

Efter att Daesh besegrats militärt är de återtagna delarna av landet i stort behov av stabilisering och återuppbyggnad. Detta är en förutsättning för att de miljontals internflyktingar som fortfarande bor i läger ska kunna återvända till sina hem. FN leder arbetet tillsammans med Iraks regering. Sverige har stött stabiliseringsinsatserna från början och bidrar med ungefär 100 miljoner kronor under 2018.

Den omfattande försåtsmineringen i de krigsdrabbade delarna av Irak är ytterligare en faktor som gör det svårt för människor att återvända. Sverige bidrar inom strategin med 60 miljoner kronor till minröjning i Irak. Behovet är mest akut i områden med hög andel etniska och religiösa minoriteter.

Sverige verkar också aktivt för ett ökat internationellt engagemang i Irak, både inom EU och genom vårt medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Sverige ger starkt stöd till FN:s politiska insats i Irak UNAMI, vars verksamhet inrymmer en fredsbyggande ansats. En stor del av insatsens verksamhet är inriktad på nationell försoning, alltså att skapa förtroende mellan religiösa och etniska grupper.

Stockholm den 10 april 2018

Isabella Lövin