Svar på fråga 2022/23:123 av Tomas Eneroth (S)
Demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika

Tomas Eneroth har frågat mig om jag och regeringen avser att försämra stödet för demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika.

Regeringens biståndspolitik är generös. Biståndsramen beräknas under de tre närmsta åren 2023 – 2025 att vara 56 miljarder kronor per år. Den nivån befäster Sveriges position som en generös biståndsgivare. Regeringens uttalade ambition – som framgår i både regeringsförklaringen och Tidöavtalet – är att öka såväl kvaliteten som effektiviteten i biståndet. Resultaten kommer vara överordnade utbetalningsmål. Andelen bistånd som kanaliseras via kärnstöd till multilaterala organisationer ska begränsas och andelen bistånd som kanaliseras via civilsamhället ska öka på platser där civilsamhället effektivt genomför prioriterad verksamhet. Utöver ökat stöd till Ukraina görs tematiska prioriteringar med fokus på humanitärt stöd, fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de allra mest utsatta; demokratibistånd till människorättsförsvarare och demokratikämpar; utökat och effektiviserat klimatbistånd samt kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

På längre sikt är det handel och ekonomisk utveckling som är vägen från fattigdom till välstånd. Den nya biståndspolitiken kommer därför att på ett helt annat sätt än tidigare stärka kopplingen mellan handel och bistånd. I förlängningen skapar detta goda förutsättningar för människor att resa krav på demokratiska reformer och mänskliga fri- och rättigheter.

Det faktum att vi nu har ett krig i Europa förväntas under överskådlig tid att få en inverkan på hur och vart det svenska biståndet riktas. Samtidigt kommer vi att ta tillvara och utveckla Sveriges viktiga ledarroll i utvecklingsfrågor i andra regioner, där människor lever i fattigdom och förtryck. Detta inbegriper ett fortsatt starkt engagemang för demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna globalt, så även i Latinamerika.

Stockholm den 14 december 2022

Johan Forssell