Svar på fråga 2020/21:3010 av Gudrun Brunegård (KD)  
Rättssäkerheten för konvertiter hos svenska migrationsmyndigheter

Gudrun Brunegård har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar för att regeringens direktiv om rättssäker kvalitet i konvertitärenden ska införlivas i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas praxis när det kommer till handläggningen av enskilda ärenden.

Det är Migrationsverket som fattar beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet kan sedan överklagas till domstol. Migrationsverket är en självständig myndighet och regeringen är enligt svensk grundlag förhindrad att ingripa i eller på annat sätt försöka påverka hur en myndighet eller domstol hanterar enskilda ärenden. Som minister kan jag därför varken kommentera eller ingripa i dessa specifika ärenden.

Den ordning vi har för asylprövning i Sverige innehåller effektiva garantier för att säkerställa en rättssäker process. Varje asylansökan prövas individuellt av Migrationsverket och ett negativt beslut kan överklagas till migrationsdomstol. Den som bedöms ha behov av internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd i enlighet med utlänningslagen medan den som inte bedöms ha tillräckliga skäl att beviljas uppehållstillstånd måste återvända till sitt hemland eller något annat land. Jag har fullt förtroende för det arbete som Migrationsverket och domstolarna utför.

Migrationsverkets beslutsfattande ska i alla ärenden hålla hög rättslig kvalitet och vara förutsebart och enhetligt, vilket också framgår av myndighetens instruktion. Myndigheten använder sig av omfattande information från flera källor om situationen i de asylsökandes hemländer. I fråga om ärenden där religionstillhörighet eller konvertering har åberopats som asylskäl har Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare tillgång till bland annat vägledande avgöranden i EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen, riktlinjer från UNHCR och myndighetens egna riktlinjer.

Migrationsverket har även tagit fram ett rättsligt ställningstagande för vägledning om hur prövningen ska ske då religiös uppfattning åberopas som asylskäl. En metod för prövningen av denna typ av ärenden har därigenom fastställts. Fördjupningsutbildningar i handläggning av ärenden där religion och konversion åberopas har genomförts, bland annat under medverkan av kristna församlingar. Därutöver har myndigheten också genomfört en kartläggning av verksamhetens behov i fråga om handläggning av asylärenden där konversion eller ateism anförs som skäl. Regeringen följer Migrationsverkets arbete på detta område.

Stockholm den 9 juni 2021

Morgan Johansson