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

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

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:157 av Lars Beckman (M) Uttalande av Sveriges ambassadör på Island och fråga 172 av Markus Wiechel (SD) Svenska ambassadörer

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av uttalandet av Sveriges ambassadör på Island. Markus Wiechel har frågat mig om jag anser det rimligt att en ambassadör som beter sig så som Håkan Juholt kan fortsätta att vara Sveriges främsta företrädare i ett land, och om regeringen avser vidta åtgärder för att säkerställa att ambassadörer besitter de kunskaper som krävs för deras uppdrag. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Alla chefer för utlandsmyndigheter, inklusive Håkan Juholt, är föremål för regelbundna återkopplingssamtal. Vid dessa tillfällen diskuteras och utvärderas myndighetschefens sammantagna och övergripande prestationer som företrädare för Sverige. Därutöver sker löpande dialog mellan hemmaenheterna och utlandsmyndigheternas chefer om deras uppdrag. Även vid det årligen återkommande chefsmötet i Stockholm, i vilket deltagande är obligatoriskt, berörs bland annat frågor om verksamheten och företrädarrollen. Med anledning av formuleringarna i artikeln har dessutom en dialog förts med Håkan Juholt som stöd i hans fortsatta arbete som Sveriges ambassadör på Island.

Utnämningen av ambassadörer föregås av en sedvanlig beredningsprocess i Regeringskansliet. De personer som regeringen slutligen utser har den erfarenhet och de kvalifikationer som bedöms lämpliga. Inför tillträdet genomgår personen dessutom ytterligare kompetensutveckling utifrån de krav som rollen som myndighetschef och företrädare för Sverige ställer.

Stockholm den 2 november 2017

Margot Wallström