Svar på fråga 2019/20:1479 av Sara Gille (SD) Markering mot kvinnoförtrycket i Iran

Sara Gille har frågat mig om jag anser mig ha markerat tillräckligt mot Irans diskriminering av kvinnor, och vad jag ämnar göra i fortsättningen för att hjälpa de kvinnor som drabbas i Iran.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket allvarlig, vilket också gäller diskriminering av kvinnor och flickor i landet. Detta tas upp i UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran.

Skyddet av och respekten för mänskliga rättigheter är centrala i Sveriges relation med Iran. Vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor och tar upp ett brett spektrum av mänskliga rättigheter i våra politiska kontakter med landet.

Diskriminering av kvinnor och flickor är exempel på frågor som regelbundet inkluderas i vår dialog med Iran. Ett konkret resultat av dialogen är det bilaterala samförståndsavtalet om samarbete för ökat kvinnligt deltagande som skrevs under vid mitt och statsministerns besök i Iran 2017. Avtalet, som följs upp av Svenska Institutet, omfattar såväl arbetsmarknaden som samhällslivet.

Vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna var också en viktig del i de möten jag haft med Irans utrikesminister Javad Zarif under hans besök i Sverige i augusti 2019. Regeringen framförde tydligt vår syn på situationen för mänskliga rättigheter i Iran, inklusive diskriminering mot kvinnor och flickor i landet. Jag har också tagit upp frågan om mänskliga rättigheter i flera efterföljande samtal med utrikesminister Zarif.

Utöver den bilaterala dialogen arbetar Sverige också löpande i EU och FN för att bidra till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Iran. Ett exempel på detta är att Sverige ingår i kärngruppen som i FN:s råd för mänskliga rättigheter årligen lägger fram resolutionen som förlänger mandatet för FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Iran.

Den svenska regeringen kommer fortsätta att ha en rättfram dialog med iranska företrädare i frågan om MR-situationen i landet, inklusive diskriminering av kvinnor och flickor. Sverige kommer också fortsätta att vara drivande i EU och FN för allas lika värde i Iran.

Den feministiska utrikespolitiken gör skillnad och behövs. Fallet Shaparak Shajarizade, som lyfts fram av Sara Gille, tydliggör behovet av vår politik. Systematisk diskriminering och underordning präglar fortsatt livet för otaliga kvinnor och flickor världen över, inte minst i Iran. Sverige har bidragit till ett synsätt om jämställdhet som en grundläggande del av såväl utvecklings-, utrikes- och handelspolitiken. Den feministiska utrikespolitiken har stor betydelse som motkraft i en tid då normer och överenskommelser undergrävs och utmanas.

Stockholm den 10 juni 2020

Ann Linde