Svar på fråga 2017/18:1120 av Pål Jonsson (M)
Nervgiftsangreppet i Salisbury

Pål Jonsson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av nervgiftangreppet i Salisbury för att stärka skyddet mot liknande angrepp i Sverige samt samverka med andra länder för att ömsesidigt stärka vår kompetens.

Låt mig börja med att konstatera att mordförsöket med ett nervgift som utvecklats som kemiskt vapen är fullständigt oacceptabelt och måste fördömas. Sverige har i FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) uttryckt sin solidaritet med Storbritannien och delar den brittiska bedömningen att det är högst sannolikt att Ryssland är ansvarigt för dådet.

Det som nu har skett i Salisbury är inte bara en angelägenhet mellan Storbritannien och Ryssland. Det är ytterligare ett exempel på att Ryssland utmanar den internationella regelbaserade ordningen och är därmed en utmaning för hela Europa.

I detta läge är det av fundamental betydelse att upprätthålla solidariteten mellan EU:s medlemsländer och stärka vår motståndskraft mot liknande händelser.

Vid Europeiska rådets möte den 23 mars enades stats- och regeringscheferna om att EU måste stärka sin motståndskraft mot hot som emanerar från kemiska, biologiska, nukleära och radiologiska vapen. Detta ska ske genom ett närmare samarbete mellan unionen och dess medlemsstater liksom med Nato.

Jag kan konstatera att Sverige har en mycket god och internationellt erkänd kompetens på området, inte minst genom Totalförsvarets forskningsinstitut och dess avdelning för CBRN-skydd. Sverige har också sedan snart tjugo år ett samarbete kring CBRN-skydd med Storbritannien.

Stockholm den 6 april 2018

Peter Hultqvist