Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att IHRA-definitionen av antisemitism ska integreras i undervisningen på grundskola och gymnasium och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka huruvida IHRA-definitionen kan användas som standard för att identifiera antisemitism i hela utbildningsväsendet och tillkännager detta för regeringen.

# Motivering

Antisemitismen har tyvärr blivit ett växande problem i vårt samhälle. För att bekämpa detta måste vi inte bara reagera på hatbrott när de uppstår, utan även arbeta proaktivt genom utbildning och medvetandegörande. En tydlig och gemensam förståelse av vad antisemitism innebär är avgörande för att effektivt kunna motverka denna form av hat.

Den Internationella alliansen för hågkomst av Förintelsen (IHRA) har utvecklat en arbetsdefinition av antisemitism som är allmänt erkänd internationellt. Denna definition inkluderar en rad exempel som hjälper till att identifiera antisemitism i olika former, inklusive mer subtila uttryck. Detta kan klassificeras som modern antisemitism vilken bland annat kan ta sig uttryck i kritik mot staten Israel på ett sådant sätt som överstiger legitim kritik av en stat, och där kritiken skiljer sig markant gentemot andra stater.

Sverige ställde sig bakom IHRA-definitionen under den tidigare socialdemokratiska regeringen ledd av Stefan Löfven, vilket var ett viktigt steg i att erkänna och bekämpa antisemitismen. Detta var ett starkt ställningstagande som visar Sveriges engagemang i frågan, och det är nu dags att ta nästa steg genom att implementera denna definition i vårt utbildningssystem.

EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021–2030) rekommenderar medlemsstaterna att anta och använda IHRA-definitionen som ett verktyg för att bekämpa antisemitism. Att Sverige implementerar denna definition i utbildningssystemet skulle vara ett tydligt svar på denna uppmaning och ett led i att fullfölja våra internationella åtaganden.

Genom att införliva IHRA-definitionen i undervisningen på grundskola och gymnasium kan vi ge eleverna en tydlig och korrekt bild av vad antisemitism är. Detta kommer att hjälpa till att öka medvetenheten om antisemitismens olika former och uppmuntra till respekt och förståelse för judiska samhällen och deras historia. Att utbilda unga från tidig ålder om antisemitismens faror är en viktig förebyggande åtgärd för att minska hatbrott i framtiden.

Att använda IHRA-definitionen som en standard på skolor och universitet för att identifiera och hantera antisemitism kan säkerställa en enhetlig och rättvis bedömning av incidenter som rör antisemitism. Detta kan underlätta för skolpersonal och studenter att förstå när gränsen för legitim kritik av en stat överskrids och blir antisemitism. Att ha en tydlig definition hjälper till att stärka åtgärder mot hatbrott och skapa tryggare utbildningsmiljöer för alla elever och studenter.

Att använda IHRA-definitionen i hela utbildningsväsendet skulle påfallande gynna Sveriges arbete mot antisemitism. Det skulle inte bara vara ett viktigt steg i kampen mot antisemitism i Sverige utan också stärka vårt lands rykte internationellt som en före­språkare för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering.

Sverige har redan tagit ställning för IHRA-definitionen av antisemitism på regerings­nivå. Genom att integrera denna definition i vårt utbildningssystem kan vi ta nästa steg i att bekämpa antisemitismen och skydda våra judiska medborgare. Detta är inte bara en fråga om utbildning utan också ett åtagande om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och motverka hat i alla dess former.

|  |  |
| --- | --- |
| Mathias Bengtsson (KD) |  |