Svar på fråga 2019/20:1872 av Amineh Kakabaveh (-) Kurdiska barns rättigheter till sitt modersmål

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att i EU och FN driva frågan om Zahra Mohammadis frigivning, frågan om kurdernas och andra minoriteters grundläggande rättigheter och kvinnors rättigheter.

Läget vad gäller de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket allvarligt. UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran lyfter bland annat brister i den iranska rättssäkerheten, människorättsförsvarares situation och diskriminering av kvinnor och flickor. Rapporten, som publicerades i december 2019, lyfter också kurdernas och andra minoriteters situation.

Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är en tydlig prioritering i svensk utrikespolitik. Regeringen fortsätter även att verka kraftfullt inom ramen för den feministiska utrikespolitiken för att konkret bidra till att förbättra kvinnors och flickors situation i Iran och i övriga världen.

FN:s specialrapportör för MR-situationen i Iran, som Amineh Kakabaveh nämner, rapporterar löpande om diskriminering av landets kurder och andra minoriteter. Sverige har varit drivande för en årlig debatt och resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran i FN samt att specialrapportörens mandat årligen förnyas.

Regeringen tar återkommande upp respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive situationen för kurder och andra minoriteter, i kontakterna med Iran. Detta skedde bland annat under utrikesminister Zarifs besök i Sverige i augusti 2019.

Utöver bilaterala kontakter arbetar Sverige systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare - så även beträffande enskilda ärenden. Vi kommer fortsätta att regelbundet ta upp dessa viktiga frågor i vår dialog med Iran.

Stockholm den 12 augusti 2020

Ann Linde