Svar på fråga 2019/20:2094 av Margareta Cederfelt (M) Hårdnande villkor för regimkritiker i Ryssland

Margareta Cederfelt har frågat mig huruvida regeringen är beredd att vara drivande inom EU för att EU ska agera aktivt för att misstänkta över­grepp som begås mot oppositionella ska utredas och för att såväl utredning­arnas genomförande som resultat offentliggörs.

Sverige för en tydlig och principfast politik gentemot Ryssland där vi regelmässigt tar upp kränkningar av mänskliga rättigheter och uppmanar ryska företrädare att garantera sina invånares rättigheter i enlighet med Rysslands egen konstitution och folkrättsliga åtaganden.

Oppositionella i Ryssland verkar sedan många år under svåra förhållanden och det nyligen konstaterade mordförsöket på politikern Aleksej Navalnyj väcker såväl bestörtning som indignation. Detta var ett uppenbart försök att tysta den politiska oppositionen i Ryssland. Att angreppet därtill skedde med ett kemiskt stridsmedel utgör ett brott mot internationell rätt, som förbjuder all användning av kemiska vapen.

Regeringens ståndpunkt sammanfaller helt med det EU27-uttalande som publicerades den 3 september med krav på en transparent utredning och att de ansvariga ska ställas till svars samt uppmanar den ryska sidan till sam­arbete med den internationella organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) för att säkerställa utredningens oberoende. Detta har jag offentligt uttryckt i flera sammanhang och statsminister Löfven uttalade sitt fulla stöd för den tyska hållningen efter möte med förbundskansler Merkel den 3 september. Diskussionen om hur detta påverkar EU:s relation till Ryssland har redan inletts i Bryssel.

Omständigheterna kring Navalnyj tvingar oss också att göra smärtsamma paralleller till mordet på en annan framstående rysk oppositionspolitiker: Boris Nemtsov. Sverige följer utvecklingen i hans fall noga och har anslutit oss till EU:s fortsatta uppmaningar om en grundlig utredning. Sverige fortsätter att uppmärksamma Nemtsovs gärning, bland annat deltar ambassaden i Moskva årligen i en ceremoni till hans minne.

Sverige är och kommer fortsätta att vara en drivande aktör i EU för att respekten för mänskliga rättigheter ska förbli en given beståndsdel i utformningen av relationen till Ryssland och ställer oss bakom de fem vägledande principerna för EU:s relation med Ryssland, där kontakter och stöd till det ryska civilsamhället utgör en viktig delkomponent.

Jag tog själv upp dessa frågor under mitt besök i Moskva i februari i år och träffade även företrädare för civilsamhället. Vår ambassad i Moskva och generalkonsulat i S:t Petersburg följer noggrant situationen för journalister, MR-försvarare samt oppositionella i landet och håller en löpande och nära dialog med civilsamhällesorganisationer. Svenska diplomater närvarade tillsammans med representanter för andra EU-medlemmar och EU-delegationen vid flera av rättegångarna i de så kallade Moskvamålen under sommaren och hösten 2019, inklusive mot regimkritikern Jegor Zjukov.

Sverige ger ett omfattande bilateralt stöd till det ryska civilsamhället. I januari antog regeringen en ny strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för perioden 2020–2024. Strategin omfattar 389 miljoner kronor för hela perioden.

Stockholm den 9 september 2020

Ann Linde