Svar på fråga 2020/21:1871 av Amineh Kakabaveh (-) Massavrättningarna i Iran

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer att kräva att den iranska regimen stoppar den våg av massarresteringar med åtföljande summariska rättegångar och avrättningar som nu sveper över landet så att politiska fångar som Hossein Kamangar kan försättas på fri fot

Som jag nämnt vid tidigare interpellationer och även i svar på flera riksdagsfrågor – bl.a. 44, 50, 142, 273, 325 och 549, 1046, 1060 och 1506 under nuvarande riksdagsår – är läget vad gäller de mänskliga rättigheterna i Iran fortsatt mycket allvarligt. UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran från december 2019, visar tydligt på allvarliga brister vad gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna, inklusive diskriminering av etniska och religiösa minoriteter.

Jag delar frågeställarnas djupa oro över situationen i landet. De senaste uppgifterna om massarresteringar och avrättningar som ska ha drabbat individer från etniska och religiösa minoriteter är alarmerande och regeringen följer utvecklingen noggrant.

Skyddet av och respekten för de mänskliga rättigheterna är en central del i Sveriges relation med Iran. Regeringen lyfter regelbundet dessa frågor i bilaterala kontakter på olika nivåer, inklusive jag i mina samtal med utrikesminister Zarif. Dialogen är tydlig och rak. Ibland är den inriktad på systemfrågor och ibland på specifika fall.

Sverige agerar också genom EU där vi bidrar till gemensamma uttalanden och deltar i uppvaktningar av de iranska myndigheterna i ärenden som rör mänskliga rättigheter, ofta till stöd för enskilda fångar. Sverige har argumenterat för att en EU-delegation bör upprättas i Teheran. Det skulle göra dialogen mellan EU och Iran, om bland annat de mänskliga rättigheterna, mer effektiv.

Sverige kommer naturligtvis fortsätta ta upp de mänskliga rättigheterna, inklusive etniska och religiösa minoriteters rättigheter, i vår bilaterala dialog med Iran.

Stockholm den 24 februari 2021

Ann Linde