Svar på fråga 2018/19:746 av Magdalena Schröder (M) Brister i effektivt användande av svenskt biståndsmedel

Magdalena Schröder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta med anledning av Riksrevisionens rapport om *Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan*

och dess rekommendationer till regeringen och Sida.

Kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete är en viktig fråga som är högaktuell inom såväl den humanitära som utvecklingsagendan. I slutändan handlar det om att hitta vägar att bidra till att möta behov på kort och lång sikt samt till att förhindra att kriser blir utdragna och återkommande. Fortsatt policyutveckling inom detta område är prioriterat.

Den av OECD/DAC nyligen avslutade granskningen av svenskt bistånd visar att Sverige har gjort framsteg i arbetet med samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, att synergier mellan de två verksamheterna aktivt söks och ger konkreta resultat.

Riksrevisionen lyfter fram vikten av respekt för det humanitära mandatet, något som sätter ramarna för vad som är möjligt i form av samverkan. Detta är centralt, eftersom den humanitära verksamheten alltid utgår från strikt behovsbaserade bedömningar för att rädda liv och lindra nöd, ofta med korta planeringscykler, till skillnad från det långsiktiga utvecklingssamarbetet som bygger på dialog, lokalt ägarskap och långsiktighet.

Arbetet med stärkt samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete står högt på den internationella dagordningen och är centralt för svenskt bistånd. Det ska dock konstateras att det är ett område som satts i fokus först under senare år och därmed är under utveckling. Detta gäller såväl för Sverige som internationellt. Frågan om samverkan mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet tog fart efter World Humanitarian Summit 2016 och reformprocessen inom det humanitära systemet, the Grand Bargain, som inleddes därefter. Effekterna av detta åtagande är inget som går att se omedelbart utan snarare successivt från 2017 och framåt, dvs. under en period som ligger utanför Riksrevisionens granskning.

Vi kommer nu att titta närmare på de slutsatser som Riksrevisionen har kommit fram till och ta fram en skrivelse till riksdagen inom ramen för den svarstid som riksdagen gett.

Stockholm den 26 juni 2019

Peter Eriksson