|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Utrikesdepartementet** |
| Utrikesministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:285 av Rasmus Ling (MP) Autonoma vapensystem

Rasmus Ling har frågat statsrådet Peter Hultqvist vilka initiativ statsrådet är beredd att ta för att pröva automatiserade vapensystem ur ett folkrättsligt perspektiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Då rubriken på frågan anger autonoma vapensystem väljer jag att inkludera också sådana system i svaret.

Det stämmer att teknikutvecklingen går fort inom såväl det civila som det militära området, och det finns i dag vapensystem med hög grad av automatisering. Detta är en utveckling som regeringen tar på stort allvar.

En viktig utgångspunkt är att internationell humanitär rätt gäller för användning av alla slags vapen under väpnad konflikt. Enligt artikel 36 i tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna har varje statspart en skyldighet att vid studium, utveckling, anskaffning eller val av ett nytt vapen avgöra om dess användning under vissa eller alla omständigheter skulle vara förbjuden enligt statspartens folkrättsliga åtaganden. Detta är ett viktigt led i staternas arbete med att bedöma utvecklingen i fråga om ny vapenteknik. I Sverige görs den folkrättsliga bedömningen av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Inom ramen för 1980 års konvention om vissa konventionella vapen, Convention on Certain Conventional Weapons - CCW, har frågan om autonoma vapen diskuterats vid flera tillfällen. Vid CCW:s översynskonferens förra året beslutades att inrätta en s.k. Governmental Group of Experts, GGE, för att fortsätta arbetet med frågan om autonoma vapen. Sverige välkomnade beslutet om en sådan expertgrupp. Expertgruppen sammanträdde första gången i november i år och kommer att fortsätta arbetet under 2018. I mandatet för gruppen ingår bland annat att se på frågan om en arbetsdefinition, liksom om tillämpningen av internationell rätt, däribland internationell humanitär rätt, ifråga om autonoma vapen. Det är mycket viktigt att detta arbete får fortlöpa för att ge oss en tydligare bild om utvecklingen på området.

I Sverige har regeringens folkrätts- och nedrustningsdelegation återkommande diskuterat olika frågeställningar som kan göra sig gällande kring autonoma vapensystem – rättsliga, militära, tekniska och etiska. SIPRI, som även ingår i delegationen, har också de nyligen släppt en rapport om autonoma vapensystem. Detta är ett viktigt forskningsbidrag till debatten.

Det kan komma att behövas särskild reglering av autonoma vapen men hur den i så fall ska utformas är för tidigt att säga. Det fortsatta arbetet i CCW samt inom folkrätts- och nedrustningsdelegationen kommer att ge mer underlag för att ta ställning.

Stockholm den 1 december 2017

Margot Wallström