Utrikesförvaltning och internationell samverkan
Förslag till statsbudget för 2001

**Utrikesförvaltning och internationell samverkan**

**Innehållsförteckning**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitel</th>
<th>Övrigt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Förslag till riksdagsbeslut .......................................................... 7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Utrikesförvaltning och internationell samverkan .......................... 9</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Omfattning .................................................................................. 9</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>Utgiftsutvecklingen ................................................................... 9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Utrikes- och säkerhetspolitik ...................................................... 11</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Omfattning .................................................................................. 11</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>Utgiftsutveckling ....................................................................... 12</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Mål ............................................................................................ 12</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4</td>
<td>Politikens inriktning .................................................................. 12</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td>Insatser ...................................................................................... 14</td>
</tr>
<tr>
<td>3.6</td>
<td>Resultatbedömning ...................................................................... 22</td>
</tr>
<tr>
<td>3.7</td>
<td>Revisionens iakttagelser ............................................................. 24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8</td>
<td>Budgetförslag ............................................................................... 24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.1</td>
<td>5:1 Utrikesförvaltningen ............................................................. 24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.2</td>
<td>5:2 Nordiskt samarbete .................................................................. 26</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.3</td>
<td>5:3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet ................... 26</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.4</td>
<td>5:4 Bidrag till vissa internationella organisationer ..................... 27</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.5</td>
<td>5:5 Nordiska Ministerrådet ............................................................ 29</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.6</td>
<td>5:6 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ................................................................. 30</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.7</td>
<td>5:7 Fredsfrämjande verksamhet ..................................................... 31</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.8</td>
<td>5:8 Svenska institutet ................................................................... 32</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.9</td>
<td>5:9 Övrig information om Sverige i utlandet ......................... 33</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.10</td>
<td>5:10 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området .... 34</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.11</td>
<td>5:11 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling ....................................................... 35</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.12</td>
<td>5:12 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) .......................................................... 35</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.13</td>
<td>5:13 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet ........................................................................ 36</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.14</td>
<td>5:14 Utrikespolitiska Institutet ....................................................... 37</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.15</td>
<td>5:15 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse ......................................................... 38</td>
</tr>
<tr>
<td>3.8.16</td>
<td>5:16 Inspektionen för strategiska produkter .................................. 38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.8.17 5:17 Europainformation m.m. ................................................................. 39
3.8.18 5:18 Föreningen Norden ................................................................. 40
<table>
<thead>
<tr>
<th>Topic</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tabellförteckning</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsbelopp</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 5</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:1 Utrikesförvaltningen</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Offentligrättslig verksamhet</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppdragsverksamhet</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:1 för 2001</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:2 Nordiskt samarbete</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:2 för 2001</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:3 m.m. samt diverse kostnader för rättssväsendet</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:3 för 2001</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:4 Bidrag till vissa internationella organisationer</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:4 för 2001</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:5 Nordiska Ministerrådet</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:5 för 2001</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:6 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:6 för 2001</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:7 Fredsfrämjande verksamhet</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:7 för 2001</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:8 Svenska institut</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppdragsverksamhet</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:8 för 2001</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:9 Övrig information om Sverige i utlandet</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:9 för 2001</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:10 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:10 för 2001</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:11 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsförfrämjande utveckling</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:11 för 2001</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:12 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:12 för 2001</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:13 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:13 för 2001</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslagsutveckling för 5:14 Utrikespolitiska Institutet</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräkning av anslaget 5:14 för 2001</td>
<td>37</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.34 Anslagsutveckling för 5:15 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse ................................................................. 38
3.35 Beräkning av anslaget 5:15 för 2001 ............................................................... 38
3.36 Anslagsutveckling för 5:16 Inspektionen för strategiska produkter ............... 38
3.37 Offentligrättslig verksamhet ..................................................................... 39
3.38 Beräkning av anslaget 5:16 för 2001 ............................................................... 39
3.39 Anslagsutveckling för 5:17 Europainformation m.m. ...................................... 39
3.40 Beräkning av anslaget 5:17 för 2001 ............................................................... 40
3.41 Anslagsutveckling för 5:18 Föreningen Norden .............................................. 40
3.42 Beräkning av anslaget 5:18 för 2001 ............................................................... 40
1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att under år 2001, i fråga om ramanslaget 5:7 Fredsfrämjande verksamhet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter år 2001.

2. för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan enligt följande uppställning.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anslagsbelopp</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anslag</th>
<th>Anslagstyp</th>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5:1</td>
<td>Utrikesförvaltningen</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2</td>
<td>Nordiskt samarbete</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:3</td>
<td>Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:4</td>
<td>Bidrag till vissa internationella organisationer</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:5</td>
<td>Nordiska ministerrådet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:6</td>
<td>Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:7</td>
<td>Fredsfrämjande verksamhet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:8</td>
<td>Svenska institutet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:9</td>
<td>Övrig information om Sverige i utlandet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:10</td>
<td>Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:11</td>
<td>Information och studier om säkerhetspolitik och fredsförmedlingen</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:12</td>
<td>Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)</td>
<td>obetecknat anslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:13</td>
<td>Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:14</td>
<td>Utrikespolitiska Institutet</td>
<td>obetecknat anslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:15</td>
<td>Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:16</td>
<td>Inspektionen för strategiska produkter</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:17</td>
<td>Europainformation m.m.</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
<tr>
<td>5:18</td>
<td>Föreningen Norden</td>
<td>ramanslag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summa | 2 908 385 |
2 Utrikesförvaltning och internationell samverkan

2.1 Omfattning

Utgiftsområdet Utrikesförvaltning och internationell samverkan omfattar politikområdet Utrikes- och säkerhetspolitik.

2.2 Utgiftsutvecklingen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Politikområde 5</td>
<td>2 877</td>
<td>2 808</td>
<td>3 089</td>
<td>2 908</td>
<td>2 881</td>
<td>2 926</td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt för utgiftsområde 5</td>
<td>2 877</td>
<td>2 808</td>
<td>3 089</td>
<td>2 908</td>
<td>2 881</td>
<td>2 926</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.
3 Utrikes- och säkerhetspolitik

3.1 Omfattning


Politikområdets verksamhet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Nedan följer en kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs inom politikområdet.

Utrikesförvaltningen omfattar såväl Utrikesdepartementet som utrikesrepresentationen, vissa kostnader för Sveriges deltagande i det nordiska samarbetet och ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet samt diverse kostnader för rättsväsendet.

Utrikesförvaltningens uppgift är att ansvara för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer samt att förbereda och samordna verksamheter och beslut inom de politikområden som utrikesdepartementet svarar för.

Internationella organisationer omfattar Sveriges obligatoriska bidrag till vissa internationella organisationer, i första hand Förenta nationerna, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP), Nordiska ministerrådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt fredsframstående verksamhet.

Information om Sverige i utlandet omfattar dels Svenska institutet vars verksamhet syftar till att sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt, dels anslaget Övrig information om Sverige i utlandet som fördelas på de svenska utlandsmyndigheternas informations- och kulturutbytesverksamhet, pressverksamhet och integrerade främjandeinsatser inklusive medel till Nämnden för Sveriges främjande i utlandet (NSU) för strategiska insatser.

Nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor omfattar anslag vilka finansierar information och forskning om nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor. Syftet är att ta fram och förbereda ut studier och utredningar som dels kan utgöra den tekniska vetenskapliga sakkunskap som är nödvändig i internationella förhandlingar i det pågående nedrustningsarbetet, dels öka allmänhetens engagemang och förståelse för nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor.

Övriga utrikespolitiska frågor omfattar anslagen: Inspektionen för strategiska produkter med syfte att ansvara för kontroll av krigsmateriel och strategiska produkter, Europainformation vilket finansierar EU-information vid UD:s press och informationsenhet, och det statliga bidraget till Föreningen Nordens verksamhet.
3.2 Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom politikområde 5

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5:1 Utrikesförvaltningen</td>
<td>1 908,9</td>
<td>1 715,4</td>
<td>1 934,0</td>
<td>1 816,1</td>
<td>1 800,2</td>
<td>1 838,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2 Nordiskt samarbete</td>
<td>1,4</td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5:3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättvisaväsendet</td>
<td>2,5</td>
<td>7,3</td>
<td>10,0</td>
<td>5,6</td>
<td>6,2</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>5:4 Bidrag till vissa internationella organisationer</td>
<td>279,4</td>
<td>441,6</td>
<td>420,0</td>
<td>452,8</td>
<td>452,8</td>
<td>452,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5:5 Nordiska ministerrådet</td>
<td>268,8</td>
<td>291,7</td>
<td>261,2</td>
<td>281,1</td>
<td>281,1</td>
<td>281,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5:6 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)</td>
<td>21,1</td>
<td>26,9</td>
<td>26,0</td>
<td>26,0</td>
<td>26,0</td>
<td>26,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5:7 Fredsfrämjande verksamhet</td>
<td>173,1</td>
<td>147,4</td>
<td>245,0</td>
<td>149,4</td>
<td>152,6</td>
<td>155,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5:8 Svenska institutet</td>
<td>52,2</td>
<td>55,7</td>
<td>55,0</td>
<td>55,4</td>
<td>56,6</td>
<td>57,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5:9 Övrig information om Sverige i utlandet</td>
<td>12,8</td>
<td>15,2</td>
<td>17,6</td>
<td>13,9</td>
<td>11,2</td>
<td>11,2</td>
</tr>
<tr>
<td>5:10 Utredningar och andra insatser på det utrikes politiska området</td>
<td>0,9</td>
<td>1,7</td>
<td>2,9</td>
<td>2,3</td>
<td>2,3</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>5:11 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsförvandling utveckling</td>
<td>8,3</td>
<td>9,0</td>
<td>10,4</td>
<td>9,0</td>
<td>9,0</td>
<td>9,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5:12 Bidrag till Stockholms internationella fredsförkningsinstitut (SIPRI)</td>
<td>20,8</td>
<td>20,9</td>
<td>20,9</td>
<td>21,4</td>
<td>21,8</td>
<td>22,2</td>
</tr>
<tr>
<td>5:13 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet</td>
<td>11,6</td>
<td>11,2</td>
<td>11,0</td>
<td>10,8</td>
<td>11,0</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>5:14 Utrikespolitiska Institutet</td>
<td>10,2</td>
<td>11,6</td>
<td>11,5</td>
<td>11,7</td>
<td>10,7</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5:15 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse</td>
<td>4,9</td>
<td>4,5</td>
<td>5,5</td>
<td>4,6</td>
<td>5,9</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5:16 Inspektionen för strategiska produkter</td>
<td>16,1</td>
<td>17,4</td>
<td>18,0</td>
<td>17,4</td>
<td>17,8</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5:17 Europeinformation m.m.</td>
<td>18,3</td>
<td>21,8</td>
<td>30,6</td>
<td>21,8</td>
<td>7,8</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5:18 Föreningen Norden</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totalt för politikområde 5 | 2 877 | 2 807,8 | 3 088,7 | 2 908,4 | 2 881,4 | 2 926,2 |

Inklusive beslut till följd av förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 i samband med den ekonomiska vårpropositionen.

3.3 Mål

Målet för politikområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

3.4 Politikens inriktning

Den europeiska integrationen och den ekonomiska globaliseringen med den snabba informationsteknologiska utvecklingen medför ett växande svenskt beroende av omvärlden och ger samtidigt Sverige ökade möjligheter att tillsammans med andra länder påverka de europeiska och internationella utvecklingen i för vårt land viktiga avseenden.

Vårt medlemskap i Europeiska unionen (EU) påverkar svenskt samhällsliv och svensk politik på de flesta områden. Svensk utrikespolitik samverkar nära med övriga medlemsländer inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Därför kommer vårt lands medansvar för och inflytande över europeisk och även global utveckling. Sverige deltar aktivt i EU:s gemensamma handelspolitik och i utvecklingen av unionens bistånds- och migrationspolitik. EU:s centrala roll i svensk utrikespolitik kommer att betonas särskilt under första halvåret 2001, då svensk utrikespolitik och utrikesför...
valtning i hög grad inriktas på genomförandet av det första svenska ordförandeskapet i unionen.

EU är den ojämförligt främsta drivkraften i den europeiska integrationen och det europeiska samarbetet. Den europeiska integrationen befrämjar ekonomisk och social utveckling, befäster demokratin och långsiktig fred och säkerhet. Därför är unionens utvidgning med nya medlemmar av central betydelse i svensk utrikes- och europapolitik. Det är också av största vikt att unionen anpassas och utvecklas så att dess handlingskraft stärks och medborgarnas européengagemang fortsätter. En väl fungerande inre marknad är en viktig del av vårt lands strävanden att bibehålla hög tillväxt och låg inflation samt att öka sysselsättningsskaran.


Risken för ett förödande stormaktskrig har upphört för överskådlig tid. Sveriges säkerhetspolitiska lage är tryggare än på mycket länge. Sveriges militära alliansfrihet, som syftar till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består. Den gagnar vår egen säkerhet bäst, befäster säkerheten i vårt närområde och vår förmåga att medverka i uppbryggnaden av en allmän europeisk säkerhetsstruktur.


Den globala utvecklingen präglas av motstridiga tendenser. Å ena sidan skapar växande världshandel, världsvida kapitalrörelser och snabba informationsteknologiska framsteg ökat världens välstånd såväl i de gamla industriländerna som i många utvecklingsländer. Å andra sidan växer klyftorna både mellan och inom länderna. Sverige är ett av de ytterst få länder, som uppfyller FN:s norm för utvecklingsbistånd.


Samtidigt uppvisar utvecklingen emellertid oroaande tendenser. Hotet från demokratins frammarsch har fortsatt. Detta har vidgat möjligheterna för en internationell samverkan, där konfliktförebyggande, krishantering och konfliktlösning sätts i fokus och där mänskliga rättigheter och individens säkerhet på ett annat sätt än tidigare blir en gemensam angelägenhet.

Samtidigt uppvisar utvecklingen emellertid oroaande tendenser. Hotet från kärnvapen och andra massförstörelsevapen och risken för spridning av dem består. Även inom -

Insikten om nödvändigheten av långsiktigt konfliktförebyggande arbete växer i det internationella samfundet. Att förebygga vapnade konflikter är ett av motiven till det internationella och svenska arbetet på att främja demokrati och en rättfärdd social och ekonomisk utveckling och på att stärka respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

De mänskliga rättigheterna och människors säkerhet vinner allt större tyngd i folkrätt och politik. Mänskliga rättigheter är en angelägenhet för hela världssamfundet. Att främja de mänskliga rättigheterna och att stärka den enskilda människans säkerhet kommer i än högre grad att vara en ledstjärna i Sveriges internationella arbete på skiftande områden och i olika fora.

EU:s utvidgning och fördjupning, intensifierat samarbete i Nordeuropa, gemensam säkerhet och konfliktförebyggande, frihandel och utvecklingsbistånd, ett stärkt FN, nedrustning, demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter är delar i en samlad svensk utrikespolitik. Den förs i olika former - bilateralt, genom EU och i FN och andra organisationer - som blir alltmera ömsesidigt beroende. Detta ställer nya och ökande krav på svensk utrikesförvaltning att tillvarata svenska intressen och hävda svenska ståndpunkter.


Arbetet med att främja svensk export och utländska investeringar i Sverige är av stor betydelse, och utrikesförvaltningen har här viktiga uppgifter. Regeringen lägger stor vikt vid ett offensivt, slagkraftigt och integrerat Sveriges rörelse och reformeringen på informationsteknologi (IT), miljö och andra spjutspetsområden. Utrikeshandel, export- och investeringsföretag utgör ett politikområde inom utgiftsområde 24 Näringsliv.

3.5 Insatser

EU. Samarbete och säkerhet i Europa


Ordförandeskapet innebär att Sverige skall leda alla möten i rådet och dess underorgan, representera rådet inför Europaparlamentet och företräda EU gentemot andra stater och internationella organisationer, främst FN. Som ordförande ansvarar Sverige för dagordningen, vilken dock till stor del bestäms av tidigare beslut och oförutsedda händelser. Vår uppgift är främst att se till hela unionens intressen. Detta hindrar inte att Sverige som andra ordförande länder kan lägga särskild tonvikt vid av oss prioriterade områden som utvidgningen, sysselsättningen och miljön.

Ett utkast till program för ordförandeskapet presenterades sommaren 2000, och överläggningar pågår med Frankrike respektive Belgien för att få en smidig övergång före och efter ordförandeskapet. Ordförandeskapet blir mycket resurskrävande. Sverige skall bl.a. leda omkring 1 500 möten på olika nivåer, varav ett stort antal i Sverige och dagliga möten i FN.

För att sköta den planerade mötesverksamheten i Sverige under ordförandeskapet har ett särskilt 2001-sekretariat upprättats inom Utrikesdepartementet. Departementet har liksom övriga
delar av Regeringskansliet tilldelats särskilda medel inför det svenska EU-ordförandeskapet. Det omfattande arbete som ordförandeskapet medför kräver därutöver omprioriteringar av tillgängliga resurser inom utrikesförvaltningen.

UD:s press-, informations- och kulturenhet (PIK) har givits det samlade ansvaret inom Regeringskansliet för genomfördet av omfattande informations- och kulturaktiviteter under ordförandeskapet. Utrikesdepartementets resurser för närlivsförfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reformation och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.

Europeiska rådets extra möte i Lissabon i mars 2000 ägnades sysselsättning, ekonomiska reform och social sammanhållning och lade fast omfattande målsättningar för tillväxt och sysselsättning i ett tioårsperspektiv. Vikten av livslångt lärande, entreprenörskap och IT för att förverkliga dem framhölls. Utrikesdepartementets resurser för näringslivsfrämjande har förstärkts avsevärt under senare år.


styrkan i Bosnien (SFOR) drogs ned fr.o.m. 2000.


Sveriges och EU:s engagemang i och för västra Balkan fyller en viktig konfliktförebyggande funktion. Att förebygga våpned konflikter är ett prioriterat mål för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, och genom erfarenheterna av Kosovokonflikten fick konfliktförebyggande en alltmera central roll i europeisk politik.


Rustningskontroll är en prioriterad uppgift för OSSE. Stor betydelse för europeisk säkerhet har det efter förändrade förutsättningar anpassade valet om konventionella styrkor i Europa (CFE-avtalet), som undecknades vid toppmötet 1999. Samtidigt undecknades också ett nytt Wiendokument om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder liksom en säkerhetsstända, där de grundläggande principerna för europeisk säkerhet, bl.a. varje stats rätt att själv träffa sitt säkerhetspolitiska val, bekräftades.


Samarbete i Norden, Östersjöområdet och Barentsregionen

Det nordiska samarbetet förändras genom Sveriges medlemskap i EU. Samarbetet mellan de nordiska länderna bidrar till att stimulera förverkligandet av den inre marknaden. Sveriges, Danmarks och Finlands medlemskap i EU och Norges och Islands tillhörighet till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) påverkar det nordiska samarbetet positivt. Arbetet för att reducera eller avskaffa gränshinder och att främja integrationen mellan de nordiska länderna är en prioriterad del av det nordiska samarbetet. Genom Öresundsförbindelsens öppnande den 1 juli i år ökar möjligheterna till integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen. För att stödja tillväxt och sysselsättning i regionen har stora ansträngningar inklusive finansiella resurser lagts ned på att etablera nätverk och informationscentra. Handling planer har också utarbetats för att stärka integrationen med Finland och Norge. Det nordiska integrationsarbetet har fortsatt hög prioritet i svensk utrikespolitik. Inom det samnordiska samarbetet sker för närvarande en översyn av dess framtida inriktning, där bl.a. närområdesfrågorna är viktiga.


FN och global säkerhet

FN:s ansvar för internationell fred och säkerhet är ett omistligt värde och en förutsättning för att den starkares rätt ej skall få råda. Från att endast ha gällt de suveräna staternas säkerhet har säkerhetsbegreppet i internationella sammanhang alltmera kommit att omfatta även individens säkerhet. Det internationella samfundets medansvar för enskilda människors säkerhet och respekten för de mänskliga rättigheterna har de senaste åren uppmärksammat på ett annat sätt än tidigare. Den latent konflikt, som finns mellan respekt för staternas suveränitet och krav på internationella ingripanden till individernas skydd vid allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, har kommit i förgrunden inom FN.


Viser sig att FN:s säkerhetsråds auktoritet upprepas främst i nödvändiga situationer som kräver ett snabbt och effektivt inslag för att förhindra systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna. FN:s säkerhetsråd har genom sin auktoritet och inflytande kunnat förhindra internationella krymptliga regelverk.

FN är på olika sätt engagerat i fredsframställande verksamhet och krishantering runt om i världen. Under senare år har arbetsorganet för ett mera allsidigt perspektiv på fredsframställande insatser blivit allt mer levande. FN:s säkerhetsråd har genom sin auktoritet och inflytande kunnat förhindra internationella krymptliga regelverk. FN:s säkerhetsråd har genom sin auktoritet och inflytande kunnat förhindra internationella krymptliga regelverk.
Östtimor har mycket omfattande mandat och delvis nya typer av arbetsuppgifter. Sverige har länge drivit på utvecklingen i denna riktning och särskilt motverkat upprättandet av civilpoliser. Sverige har också tillhört de FN-medlemmar, som varit engagerade i arbetet på en flernationell militär snabbinsatsstyrka (det s.k. SHIRBRIG-samarbetet). I slutet av 1999 kunde denna styrka anmälas tillgänglig för FN.


Det är av största vikt att de internationella nedrustningsansträngningarna drivs vidare. Det fullständiga avskaffandet av massförstörelsevapen förblir ett prioriterat mål i den aktiva svenska nedrustningspolitiken. Det förhållandet att den internationella säkerhetspolitiska situationen radikalt förbättrats det senaste decenniet och att viktiga nedrustningsöverenskommelser kunnat träffas ger inte utrymme för en avmattning i det fortsatta nedrustningsarbetet.


Planerna på ett amerikanskt nationellt missilförsvar och deras inverkan på det rysk-amerikanska avtalet om begränsning av anti-ballistiska missilsystem (ABM-avtalet) ingår oro. Detta och den ryska kärnvapenpolitiken ger anledning till farhågor för att kärnvapnen åter skall få ökad betydelse. Förhandlingarna om produkterbjud mot klyvbart material för kärnvapenämnden har ännu ej kunnat påbörjas. Samverkan inom den s.k. ny agenda-koalitionen, där Sverige ingår tillsammans med sex andra länder, fortsätter.


Ett vidgat internationellt ekonomiskt utbyte


Samarbete utanför Europa

Sverige har sedan lång tid fört en aktiv och globalt djupt engagerad utrikespolitik. Vi har ett omfattande och välutvecklat samarbete, såväl bilateralt som multilateralt, med länder och regioner utanför Europa. En viktig del av detta samarbete sker inom ramen för GUSP och EU:s breda dialog och biståndssamarbete med utvecklingsländerna. I FN och andra internationella organisationer bidrar Sverige till att stärka internationell fred och säkerhet, till att öka respekten för de mänskliga rättigheterna, till solidaritet med folken i utvecklingsländerna och till att bekämpa de globala miljöhiten.


Den transatlantiska dialogen mellan EU och Kanada är av stor vikt, särskilt som det råder stor samstämmighet på många områden mellan de europeiska demokraterna och Kanada.

Sveriges liksom EU:s relationer med staterna i Mellanöstern, Afrika, Asien, Oceaniens och Latinamerikanska områden innehåller ett ökat politiska och ekonomiskt samarbete och handelsutbyte och utvecklingssamarbete.


Den av FN beslutade avvecklingen av Iraks massförstörelsevapen har på grund av Bagdadregimens obstruktionseffekt kunnat genomföras. Det fortsatta FN-arbetet sker nu åter under svenskt ordförandeskap.

Som EU-medlem fortsätter Sverige att medverka i Barcelonaprocessen, unionens breda samarbete med länderna kring Medelhavet, syftande till världens stabilitet i området.


miljössamarbete. I relationerna med Kina betonas samarbetet kring mänskliga rättigheter.

Den positiva ekonomiska och politiska utvecklingen i Latinamerika har de senaste åren försvagats. I Latinamerika som helhet blev den ekonomiska utvecklingen negativ 1999, främst till följd av de finansiella kriserna och sjunkande priser på vissa råvaror. Samtidigt som demokratin befästas ytterligare på de flesta håll, förekom oroande tecken på motsatsen i några länder. De breda klyftorna mellan skilda befolkningsgrupper består, och på flera håll kränks alltjämt de mänskliga rättigheterna. Trots de senaste årens fördjupandet fortsätter den inre väpnade konflikten i Colombia.

Sverige fullföljer sin centrala roll i det internationella stödet för återuppbyggnadsarbetet i Centralamerika efter orkanen Mitch. Sveriges liksom EU:s förbindelser med Latinamerika stärks ytterligare genom inrättandet av ett frihandelsområde mellan EU och Mexiko och genom förhandlingar om associeringsavtal med Mercosur och Chile, som även skall omfatta frihandel.

Sveriges utvecklingssamarbete med utvecklingsländer behandlas under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Information om Sverige i utlandet

De svenska utlandsmyndigheterna utgör regeringens främsta instrument för information om Sverige i enskilda länder och agerar i nära samverkan med Svenska institutet, som den 1 januari 1998 omvandlades från stiftelse till myndighet. Institutet erhöll då en ny övergripande målsättning vid sidan av sitt tidigare uppdrag; att främja svenska intressen och bidra till tillväxt, sysselställning och kulturell utveckling i Sverige.

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) fick budgetåret 1999 sin första egna budget för återuppbyggnadsarbetet i Centralamerika efter orkanen Mitch. Sveriges liksom EU:s förbindelser med Latinamerika stärks ytterligare genom inrättandet av ett frihandelsområde mellan EU och Mexiko och genom förhandlingar om associeringsavtal med Mercosur och Chile, som även skall omfatta frihandel.

Sveriges utvecklingssamarbete med utvecklingsländer behandlas under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

3.6 Resultatbedömning

Ett land av Sveriges storlek kan sällan peka på att utrikespolitiken givit ett visst konkret resultat. Endast när det gäller sådant som direkt rör det egna landet eller på enskilda punkter i ett internationellt frågekomplex är det i allmänhet möjligt att säga att det är den svenska utrikespolitiken som haft avgörande betydelse. Oftast måste man stanna vid en värdering av den utveckling landet varit delaktig i utan att söka precisera landets bidrag till denna.

Samarbetet inom EU har i viktiga avseenden utvecklats i överensstämmelse med svenska värderingar och strategier. Det gäller den i Lissabonfastlagda inriktningen på tillväxt och sysselsättning med kontinuerlig utbildning och satsning på informationsteknologi som centrala medel. Det gäller också utvidgningsförhandlingarna, som nu i enlighet med Sveriges sedan länge förväntade uppfattning förser med två kandidatländer. Det gäller inriktningen av kommissionens reformering. Och det gäller EU:s krishantering, där den civila delen får en viktig plats vid sidan av den militära och FN:s roll betonas, och EU:s
växande intresse för konfliktförebyggande verksamhet.

Sveriges engagemang i fredsförvärda verksamhet har påtagligt bidragit till framväxten av den allmänna säkerhets- och samarbetsordning, som sedan lång tid varit en central svensk säkerhetspolitisk strävan. I detta tysska sårta har vi också fullföljt samarbetet med Ryssland trots osäkerheten om landets utveckling - men med de begränsningar av västligt samarbete, som Ryssland själv skapar genom sitt uppträdande i Tjetjenien.

Det nordiska samarbetet har fördjupats med öppnandet av Öresundsförbindelsen som en historisk symbol. Östersjöområdet har utvecklats vidare som ett bilateralt och multilateralt samarbete av viktigt samarbete, som Sverige eftersträvar och som regionen har goda förutsättningar att utvecklas till.

I det internationella arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, nedrustning och social och ekonomisk utveckling liksom i kampen mot miljöförstöringen har Sverige fullföljt sitt mångåriga aktiva engagemang. Vi har fortsatt vår medverkan i strävandena att reformera FN och ge världsrörelserna större effektivitet. Det är områden, som kräver långsiktigt engagemang och där Sveriges ansträngningar är betydelsefulla. I väsentliga avseenden har utvecklingen gått i av Sverige önskad riktning och där Sveriges ansträngningar har börjat manifesteras. I takt med att EU:s utvidgning flyttas närmare, har också möjligheterna för Norden och Östersjöområdet att fullt ut bli den dynamiska del av Europa, som Sverige eftersträvar och som regionen har goda förutsättningar att utvecklas till.

De statliga insatserna för information om Sverige i utlandet syftar till att ge Sverige ett gott anseende och att skapa förtroende för vårt land som samarbetspartner och därmed främja svenska intressen och bidra till tillväxt och sysselsättning. Svenska institutet, Nämnden för svenska-främjande i utlandet och utlandsmyndigheterna har besökt Sverige för att studera svenska erfarenheter inom olika samhällsområden. Svenska experter och artister har deltagit i internationellt kunskapsutbyte och kultursamarbete. Utställningar med såväl historiska som moderna teman har väckt stort intresse i bland annat sociala och ekonomiska områden. Dessa utställningar har också bidragit till en större och djupare förståelse av Sveriges samhälle.

Globaliseringen och framförallt EU-medlemskapet har lett till att utrikes- och inrikespolitiken på många områden blivit alltmer integrerad. Det internationala samarbetet tar därmed nya former och förändras till sin karakter. Denna internationala utveckling har möttas av en flexibel omställningsprocess av arbetet inom Utrikesdepartementet. En konsekvens av utvecklingen är att arbetet alltmera sker i samarbete med företrädare för andra delar av samhället.

De statliga insatserna för information om Sverige i utlandet syftar till att ge Sverige ett gott anseende och att skapa förtroende för vårt land som samarbetspartner och därmed främja svenska intressen och bidra till tillväxt och sysselsättning. Svenska institutet, Nämnden för svenska-främjande i utlandet och utlandsmyndigheterna har bedrivit en verksamhet, som väl svarar mot de mål som satts upp. Samtidigt växer efterfrågan på information om Sverige från både svenska och utländska aktörer.


Globaliseringen och framförallt EU-medlemskapet har lett till att utrikes- och inrikespolitiken på många områden blivit alltmer integrerad. Det internationala samarbetet tar därmed nya former och förändras till sin karakter. Denna internationala utveckling har möttas av en flexibel omställningsprocess av arbetet inom Utrikesdepartementet. En konsekvens av utvecklingen är att arbetet alltmera sker i samarbete med företrädare för andra delar av samhället.
3.7 Revisionens iakttagelser

Riksrevisionsverket (RRV) har för förvaltningsmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter samt för Utrikespolitiska Institutet lämnat revisionsberättelse utan någon invändning. RRV har dock i sin revisionsberättelse för Svenska institutet redovisat invändningar mot institutets reslutatredovisning, se vidare under anslag 5:8.

3.8 Budgetförslag

3.8.1 5:1 Utrikesförvaltningen

Tabell 3.2 Anslagsutveckling för 5:1 Utrikesförvaltningen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utfall 1999 1 908 937</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslags-sparande 176 800</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslag 2000 1 715 428</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001 1 816 068</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräknat 2002 1 860 151</td>
</tr>
<tr>
<td>Beräknat 2003 1 838 799</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anslaget finansierar de samlade förvaltningskostnaderna för Utrikesdepartementet och de 104 utlandsmyndigheterna (2000-07-01) samt de drygt 400 honorärkonsulaterna. Totalt omfattar utrikesförvaltningen ca 2400 anställda, varav omkring 1000 är lokalanställda vid utlandsmyndigheterna.

Anslaget belastas i första hand av kostnader för löner, utlandstillägg till utsänd personal, fargestigningskostnader, driften av utlandsmyndigheter och resekostnader. Från anslaget finansieras vidare kostnader för utredningar och officiella besök.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.3 Offentligrättslig verksamhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utfall 1999 48 630</td>
</tr>
<tr>
<td>Prognos 2000 45 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Budget 2001 5 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tabell 3.4 Uppdragsverksamhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utfall 1999 72 902</td>
</tr>
<tr>
<td>Prognos 2000 79 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Budget 2001 85 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Regeringens överväganden

I det inledande avsnittet till detta politikområde redovisas det mål som regeringen har för svensk utrikespolitik samt de prioriteringar som gäller under det kommande budgetåret. Utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter är att bevaka och främja svenska intressen, politiska såväl som handels-, migrations- och biståndsrelaterade. Detta görs genom politisk, ekonomisk, migrations- och handelspolitisk bevakning, genom export- och turistfrämjande verksamhet, insatser inom kultur och informa-
tion samt handläggning av migrations- och rättsfrågor. Den höga ambitionsnivå som prioriteringarna innebär ställer krav på en väl fungerande utrikesförvaltning som kontinuerligt anpassas till de uppgifter en föränderlig omvärld medför.

I enlighet med de prioriteringar som fastställdes i BP för 1999 har Utrikesdepartementets arbetet under det gångna året inriktats på främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, fortsatt reformering av FN och dess fackorgan, nedrustning, utveckling av konfliktförebyggande verksamhet, ökad internationell samverkan för att skapa effektiva motmedel mot internationell terrorism, att göra utrikesförvaltningen till ett bättre instrument i näringspolitiken, EU-samarbetet och unionens utvidgning, skapandet av en all Europeisk säkerhets- och samarbetsordning, att bidra till Rysslands fortsatta inlemmande i europeiskt samarbete, det nordisk-baltiska samarbetets fortsatta utveckling, utveckling av samarbetet i Östersjö- och Barentsregionen och områdets integration i en vidare europeisk samverkan, förnyelse av Sveriges biståndssamarbete, särskilt vad gäller Afrika, såväl nationellt som i samverkan med EU.


De kommande åren kommer att innebära omfattande och svåra uppgifter för utrikesförvaltningen. För att kunna hantera denna högt fastställda ambitionsnivån höjs anslaget engångsvis med 50 000 000 kronor år 2001. För år 2001 har anslaget beräknats till 1 816 068 000 kronor.

<p>| Tabell 3.5 Beräkning av anslaget 5:1 för 2001 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Engångsanvisning</td>
</tr>
<tr>
<td>Överföring från 12:1</td>
</tr>
<tr>
<td>Överföring från 5:9</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och löneomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutakompensation</td>
</tr>
<tr>
<td>Överföring till 90:5</td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisk justering</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.8.2 5:2 Nordiskt samarbete

Tabell 3.6 Anslagsutveckling för 5:2 Nordiskt samarbete
Tusental kronor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utfall</td>
<td>1 369</td>
<td>1 494</td>
<td>1 960</td>
<td>1 511</td>
<td>1 538</td>
<td>1 569</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anslaget används för kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska samarbetskommittén m.fl. samarbetsorgan samt för deltagande i vissa andra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet.

3.8.3 5:3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 5:3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet
Tusental kronor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utfall</td>
<td>2 477</td>
<td>7 337</td>
<td>10 000</td>
<td>5 573</td>
<td>6 182</td>
<td>6 306</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Regeringens överväganden

Antalet frihetsberövade svenska medborgare utomlands har ökat. Efterskänkta skulder och krav till kronofogdemyndigheterna, som i de fall dessa belopp återbetalas behålls av dem, finansieras också inom ramen för tillfälligt ekonomiskt bistånd. Utrikesdepartementets funktion som centralmyndighet för ärenden om international rättslig hjälp i brott- och civilmål kommer fr.o.m. 1 oktober i år att överflytta till Justitiedepartementet. Ett belopp på 1 100 000 kronor avseende kostnader som angivits ovan förutom kostnader för statens rättegångskostnader, utländska vårdnadsavgörande samt ytterligare 250 000 kronor avseende kostnader för stänningsmannadelsavgöring kommer därför att fr.o.m. år 2001 att överföras till anslaget 4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Anslaget belastas också av resor och andra kostnader i samband med återförande av internationellt bortförda barn till hemviststaten. Av beloppet 1 000 000 kronor som tillfördes anslaget år 1999 avseende nämnda kostnader kommer 500 000 fr.o.m. år 2001 att återföras till utgiftsområde 9 anslaget 18:1 Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Från anslaget betalas också kostnader för expertgruppen för identifikering av katastrofoffer utomlands.


Med hänsyn till ökade advokat- och evakueringsskostnader men minskade periodiska understöd är behovet ett oförändrat anslag (exklusive
det belopp som återförs till Justitiedepartementet) plus pris- och löneomräkning.

Anslagssparandet behöver utnyttjas mot bakgrund av att verksamheten är helt efterfrågestyrdd och redovisningen av kostnader sker i efterhand; i många fall är det en kraftig eftersläpning under flera budgetår. En reserv behövs för åtgärder i ärenden som inte kan förutses, t.ex. kidnappningar och svenska medborgares försvinnande utomlands.

I anslaget finns också ett belopp på 50 000 kronor för särskilda informationsinsatser riktade till utlandsresenärer för att minska belastningen på utrikesförvaltningens konsulära resurser.

För år 2001 har anslaget beräknats till 5 573 000 kronor.

Tabell 3.9 Beräkning av anslaget 5:3 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och löneomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>Överföring till 4:14</td>
</tr>
<tr>
<td>Återföring till 18:1</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.8.4 5:4 Bidrag till vissa internationella organisationer

Anslaget finansierar obligatoriska avgifter som Sverige är folkrättsligt bundet att betala för sitt medlemskap och andel av kostnader för eventuell verksamhet i följande internationella organisationer.


Europapärdet. Den obligatoriska grundavgiften samt medlemsbidrag för s.k. partsavtal till Europapärdet betalas via anslaget.


EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Anslaget används för att täcka obligatoriska kostnader för insatser inom ramen för GUSP i de fall där nationell finansiering av gemensamma insatser är påkallad. Hittills har det främst gällt uttaxering avseende ECMM, dvs gemenskapens övervakningsgrupp i västra Balkan.

Övriga internationella organisationer. Anslagna medel för övriga internationella organisationer innefattar de obligatoriska bidragen till Permanenta skiljedomstolen i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under första tilläggsprotokollet till Genève-konventionerna, havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), del av regeringens bidrag till det arktska rådet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wasenarrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang samt eventuella kostnader för skattejustering av pensioner för svensk personal som arbetat i de s.k. koordinerade organi-
sationerna. Hit hör också Sverige bidrag till Hagakademien för internationell rätt och till Internationella institut för humanitär rätt i San Remo. Från anslaget betalas även en avgift för observatörsskapet i VEU.

Regeringens överväganden

Förenta Nationerna. Sveriges arbete i Förenta Nationerna syftar till att bidra till att organisationen på ett effektivt sätt kan bedriva sina kärnverksamheter (bl.a. att främja fred och säkerhet, hållbar utveckling och stärka mänskliga rättigheter), att trygga FN:s finanser och dess verksamhet långsiktigt och att förbättra betalningsdisciplinen samt verka för en amerikansk skulddreglering.

Sverige har fortsatt arbetat för att stärka och effektivisera FN och dess kärnverksamheter. Detta har skett bl.a. genom att verka för en mer effektiv och modern förvaltning av FN, inkluderande en övergång till mål- och resultatstyrning, förbättrat betalningsdisciplin och mer rättvisa bidragsskalor i syfte att trygga FN:s finanser och dess verksamhet på lång sikt.

FN:s finansiella läge var 1999 förbättrat. Detta berodde framför allt på större amerikanska inbetalningar till FN. Den finansiella kris som präglat organisationen sedan mitten på 90-talet, då USA beslutade att unilateralt sänka storleken på sina bidrag till organisationen, är därmed i någon mån avvärjd, men den ekonomiska utvecklingen för FN beror fortsatt på de amerikanska bidragen, då USA skall stå för 25% av de uttaxe rade bidragen till FN:s reguljära budget och drygt 30% av bidragen till de fredsbevarande operationerna. Sedan hösten 1999 finns amerikansk lagstiftning som möjliggör avbetaling på skulderna. En mindre delbetalning har erlagts, men en förutsättning för fortsatt avbetalning är att USA:s bidragsandel till FN minskar. Frågan diskuteras f.n. i FN.

I den angelägna frågan om reform av säkerhetsrådets sammansättning har inga avgörande framsteg ännu gjorts, men den ekonomiska utvecklingen för FN beror fortsatt på de amerikanska bidragen, då USA skall stå för 25% av de uttaxerade bidragen till FN:s reguljära budget och drygt 30% av bidragen till de fredsbevarande operationerna. Sedan hösten 1999 finns amerikansk lagstiftning som möjliggör avbetaling på skulderna. En mindre delbetalning har erlagts, men en förutsättning för fortsatt avbetalning är att USA:s bidragsandel till FN minskar. Frågan diskuteras f.n. i FN.

I den angelägna frågan om reform av säkerhetsrådets sammansättning har inga avgörande framsteg ännu gjorts, men den ekonomiska utvecklingen för FN beror fortsatt på de amerikanska bidragen, då USA skall stå för 25% av de uttaxerade bidragen till FN:s reguljära budget och drygt 30% av bidragen till de fredsbevarande operationerna. Sedan hösten 1999 finns amerikansk lagstiftning som möjliggör avbetaling på skulderna. En mindre delbetalning har erlagts, men en förutsättning för fortsatt avbetalning är att USA:s bidragsandel till FN minskar. Frågan diskuteras f.n. i FN.

OSSE. De svenska insatserna avseende OSSE:s verksamhet är att bidra till dess fortsatta utveckling som ett regionalt säkerhetsorgan för kris- och konfliktanpassning, en förbättrad tillämpning av de åtaganden som medlemsstaterna gjort och till fortsatt utveckling av kapaciteten för konfliktförebyggande och konfliktanpassning samt att främja respekten för demokrati, rättssstatens principer och de mänskliga rättigheterna bl.a. genom deltagande i fältmissioner och i valövervakning.

Sverige deltar aktivt i OSSE:s arbete. Tyngdpunkt i OSSE:s arbete ligger idag på fältrenäss称为, där Balkan och fältförlagat Kosovo utgör illustrativa exempel. På tre år har antalet fältmissioner inom OSSE fördubblats och antalet personer i fält tredubblats. OSSE har nu fältkontor i cirka 20 länder. OSSE har genom toppmöte i Istanbul förstärkt och utvecklat sin roll som säkerhetspolitisk aktör. OSSE:s medlemsstater har på högsta politiska nivå beslutat stärka samarbetet mellan OSSE och andra internationellaorganisationer. OSSE:s roll för freds-


Tabell 3.11 Beräkning av anslaget 5:4 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th>Anslag 2000</th>
<th>441 668</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Valutakompensation</td>
<td></td>
<td>11 299</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Förslag 2001</strong></td>
<td></td>
<td><strong>452 817</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Från anslaget betalas Sveriges andel till Nordiska ministerrådets budget.

Faktorer som styr utgifterna under detta anslag är utvecklingen av organisationens budget, Sveriges andel av budgeten samt valutaförändringar. Utgifterna betalas till större delen i danska kronor.

Som närmare redogjordes för i budgetpropositionen för år 1997 sker en justering av kostnaderna för studentutbyte i de nordiska länderna över Nordiska ministerrådets budget. Vanligtvis erlägger Sverige därmed en lägre avgift.

Regeringens överväganden

Insatsen syftar till att utveckla det nordiska samarbetet som en del av Sveriges europapolitik och utnyttja de nordiska samarbetetsstrukturerna för avstämning och agerande i EU/EES-frågor, att verka för att nordiskt samarbete med närområdet blir ett strategiskt komplement till bilaterala insatser och annat regionalt samarbete, att fullfölja reformeringen av det nordiska samarbetet i syfte att koncentrera det och utveckla den språkliga och kulturella gemenskapen samt att följa upp Sveriges ordförandeskap i det nordiska samarbetet år 1998.


Beslut har fattats om att etablera s.k. informationsfönster, där information om det nordiska samarbetet tillhandahålls i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Informationsverksamheten i Stockholm startade i maj 2000.

Sverige har fortsatt verkat för att utveckla det nordiska samarbetet på de tre huvudområdena inomnordiskt samarbete, Norden-EU/EES och Norden-närområdet.
EU/EES-frågorna är en stående punkt på dagordningen vid Nordiska ministerrådets möten. Den nordiska samarbetsorganisationen utnyttjas löpande för avstämning ochagerande i europeiska och regionala samarbetet. De nordiska samarbetsministrarna har årliga möten med de nordiska EU-ambassadörerna.

Samarbetet med närområdet har utökats och en översyn görs av ministerrådets insatser på längre sikt. Närområdesinsatserna utformas i dialog med berörda samarbetsorganisationer. Årliga möten med Baltiska ministerrådet.

Arbetet med att effektivisera den nordiska samarbetsorganisationen har gått vidare. En omorganisation och förstärkning har gjorts av Nordiska ministerrådets sekretariat. Informationsverksamheten har lagts samman med Nordiska rådets. En översyn har gjorts av det nordiska budgetsystemet i syfte att förbättra styrning och öka flexibiliteten.

I det budgetförslag som ministerrådet utarbetat för år 2001 uppgår budgeten till 752 miljoner danska kronor. Budgetökningen på 10 miljoner danska kronor baseras på en reduktion av ministerrådets likvida medel med samma belopp. Sveriges andel av budgeten ökar till 34,3%.

För år 2001 har anslaget beräknats till 281 094 000 kronor.

**Tabell 3.13 Beräkning av anslaget 5:5 för 2001**

| Anslag 2000 | 291 717 |
| Nedjustering av anslaget | -10 623 |
| Förslag 2001 | 281 094 |

3.8.6 5:6 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

| 1999 Utfall | 21 136 |
| 2000 Anslag | 25 997 |
| 2001 Förslag | 25 997 |
| 2002 Beräknat | 25 997 |
| 2003 Beräknat | 25 997 |

Från anslaget betalas Sveriges andel av OECD:s budget. OECD är ett samarbetsorgan för regeringarna i världens ledande industriländer till stöd för deras ekonomiska utveckling. OECD:s syfte är att bidra till att utveckla världsekonomin och verka för att den ekonomiska expansionen sker enligt sunda principer samt bidra till en ökning av världshandeln på multilateral icke-diskriminerande basis.


Utöver den egna budgeten administrerar OECD bidragen till vissa närstående internationella organ och aktiviteter. I anslaget inkluderas därför även Sveriges bidrag till bl.a. det internationella energiprogrammet (International Energy Agency; IEA), Europeiska transportministerrådet (European Conference of Ministers of Transport; ECMT), Centret för Utbildningsforskning (Centre for Educational Research and Innovation; CERI) samt olika specialprogram.
Regeringens överväganden

Sverige ger arbetet inom OECD hög prioritet. Medlemskapet i OECD och arbetet inom organisationen är av direkt relevans för den svenska ekonomiska politiken.


### Tabell 3.15 Beräkning av anslaget 5:6 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutakompensation</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.8.7 5:7 Fredsfrämjande verksamhet

##### Tabell 3.16 Anslagsutveckling för 5:7 Fredsfrämjande verksamhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall 173 061</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag 147 416</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag 149 453</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat 152 564</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat 155 912</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Motsvarar 149 453 tkr i 2001 års prisnivå.


Den ökande insikten om vikten att satsa på konfliktförebyggande insatser har lett till markant ökad fokusering på detta område; dels ar- betet inom EU på konfliktförebyggande och krishantering, dels beslutet vid OSSE:s toppmöte att öka OSSE:s beredskap för snabba civila insatser. Detta har klara budgetimplikationer.

Finansiering av svensk medverkan i internationella fredsförmedlande insatser sker även genom utnyttjande av anslag inom utgiftsområde 6, Totsförsvar samt utgiftsområde 7, Internationellt bistånd.

### Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser

Inom anslaget 5:7 finns följande bemyndigande-ram. För internationella fredsförmedlande insatser föreslås regeringen få ikläda staten förpliktelser som tillsammans med tidigare gjorda utestående förpliktelser innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter år 2001 i enlighet med följande tabell.

#### Tabell 3.17 Bemyndiganden om ekonomiska förpliktelser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Miljoner kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2001 beräknat</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Utestående förpliktelser vid årets början</td>
</tr>
<tr>
<td>Nya förpliktelser</td>
</tr>
<tr>
<td>Infriade förpliktelser*</td>
</tr>
<tr>
<td>Utestående förpliktelser vid årets slut</td>
</tr>
<tr>
<td>Erhålles/förestagen bemyndiganderam</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Utgiftsutfall till följd av ingångna förpliktelser.
Regeringens övertyganden

Syftet med denfredsfrämjande verksamheten är attbidra till konfliktlösning, samt till insatser till skydd avmänskliga rättigheter och humanitär verksamhet. Vidare skall anslaget göra det möjligtatt med bredgeografisk spredning stödjarakonkretafredsfrämjande insatser genom att påbegäran avFN eller enligt beslut av OSSE ellera EU eller annat bilateralt eller mellanstatligt organställa observatörer, civilpoliser, experter m.fl. tillförgångare förfredsbevarande och annanfredsfrämjande verksamhet inklusive skydds avmänskliga rättigheter, konfliktförebyggande, sanktionsövervakning, planerings- och förhandlingsarbete ellervervakningsverksamhet. (Insatser med väpnad truppfinansieras överutgiftsområde 6).


Anslaget kommer vidare att utnyttjas för stödtill andra former av insatser inom områdetfredsfrämjande och mänskliga rättigheter, delvisiform avfinansiering av utländska elevers delta-gangeförberedande kurser förFN-tjänstgöringarrangerade av Sverige men också genom direktstödtill internationella seminarier, konferenseroch forskningsprojekt. Finansielt stöd kanvidare lämnas till enskilda organisationer som bedriververksamhet inom området. Sverige kan också iökad utsträckning ombes ge finansielt stöd tisatsar som genomförts inom ramen för regionaloch subregional krisshantering, inte minst i Afrika.

För år 2001 har anslaget beräknats till149 453 000 kronor.

Anslaget kommer vidare att utnyttjas för stöd-til andra former av insatser inom områdetfredsfrämjande och mänskliga rättigheter, delvisform avfinansiering av utländska elevers delta-gangeförberedande kurser förFN-tjänstgöringarrangerade av Sverige men också genom direktstödtill internationella seminarier, konferenseroch forskningsprojekt. Finansielt stöd kan vidarelämnas till enskilda organisationer som bedriververksamhet inom området. Sverige kan också iökad utsträckning ombes ge finansielt stöd tisatsar som genomförts inom ramen för regionaloch subregional krisshantering, inte minst i Afrika.

För år 2001 har anslaget beräknats till149 453 000 kronor.

Tabell 3.18 Beräkning av anslaget 5:7 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och löneomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.8.8 5:8 Svenska institutet

Tabell 3.19 Anslagsutveckling för 5:8 Svenska institutet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgifts-sparande</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgifts-prognos</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹ Motsvarar 55 451 tkr i 2001 års prisnivå.
² Motsvarar 55 451 tkr i 2001 års prisnivå.

Mål och inriktning har följts och verksamheten har utförts inom angivna ramar. Kraven och förväntningarna har fortsatt att öka från enskilda och institutioner. Genomförandet av informations- och kulturinsatser samt integrerade främjandeprojekt är starkt beroende av statliga initiativ, av ett gott samspel mellan utlandsmyndigheter, Svenska institutet samt andra aktörer inom och utom den offentliga sektorn.

Regeringen har initierat en översyn av de anslags- och styrningsmässiga förutsättningarna för Svenska institutets verksamhet. Vidare har en utredning initierats om Svenska kulturhusets i Paris organisation och verksamhetsinriktning.

För år 2001 har anslaget beräknats till 55 451 000 kronor.

Regeringens överväganden

Svenska institutet skall verka för att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och den svenska kulturen i utlandet. Institutet skall också producera material och tjänster för informations-, utbildnings- och kulturutbyte med andra länder. Det skall därtöver upprätthålla en informationsservice och ha en samordningsroll som tillgodose utlandsmyndigheternas behov av att kunna förmedla såväl efterfrågestyrkt som aktiv information om Sverige samt genomföra riktade projekt till olika målgrupper.

På grundval av utvärdering och en löpande dialog med myndigheten gör regeringen bedömningen att målen för verksamheten uppfyllts väl.
jandet är att göra Öresundsregionen känd i utlandet.

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) skall genom gemensamma insatser och projekt stödja ett offensivt, slagkraftigt och integrerat Sverigefrämjande i utlandet. Insatser i Västeuropa skall prioriteras.


**Regeringens överväganden**

Bedömningen är att en aktiv kontaktskapande verksamhet och riktade aktiviteter har bidragit till att förmedla en god bild av det samtida Sverige samt bidragit till samarbete inom ett flertal områden. Den statliga finansieringen har i många projekt rutt om i världen utgjort en plattform för samarbete med både nationella och lokala samarbetspartners. Tack vare samarbetet har Sverigemanifestationerna i länder som USA, Tyskland, Frankrike, Polen, Ryssland och Japan kunnat bli större.

Under budgetåret 2001 tillförs Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet 2 000 000 kronor av anslaget. Medlen skall användas för att initiera eller medverka i samarbetsprojekt i Europa mellan Sverigefrämjandets huvudsäten.

För år 2001 har anslaget beräknats till 13 863 000 kronor.

**3.8.10 5:10 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området**

Tabell 3.24 Anslagsutveckling för 5:10 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

<table>
<thead>
<tr>
<th>År</th>
<th>Utfall</th>
<th>916</th>
<th>Anslags-sparande</th>
<th>Utgifts-prognos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td></td>
<td>916</td>
<td></td>
<td>2 680</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>Anslag</td>
<td>1 659</td>
<td></td>
<td>2 900</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>Förslag</td>
<td>2 259</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>Beräknat</td>
<td>2 259</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>Beräknat</td>
<td>2 259</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Regeringens överväganden**

Projekt m.m. som finansierats inom anslaget har legat inom prioriterade områden för svensk utrikespolitik. Som exempel på bidrag som beslutats under andra halvåret 1999 första halvåret 2000 kan nämns stöd till:

- internationella projekt inom lättavapenområdet i Västafrika och Latinamerika,
- världskonferens om vetenskap och världspolitik, om bl.a. nedrustning, regionala fredsträngande åtgärder, utveckling och miljö, i Sydafrika,
- svenskt seminarium om kärnvapenfrågor samt
- bidrag till FN-relaterat arbete för nedrustningsfrågor.

Stöd åt utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. är ett väsentligt instrument för att främja och informera om den svenska utrikespolitiken och för att bidra till att föra det
internationella nedrustningsarbetet, ickespridningsarbetet och rustningskontrollarbetet framåt.

För år 2001 har anslaget beräknats till 2 259 000 kronor.

### Tabell 3.25 Beräkning av anslaget 5:10 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
<td>1 659</td>
</tr>
<tr>
<td>Överföring från anslaget 5:13</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
<td>2 259</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.8.11 5:11 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling


### Tabell 3.26 Anslagsutveckling för 5:11 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
<td>8 268</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag</td>
<td>9 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Utgifts-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sparande 1 436</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
<td>9 000</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat</td>
<td>9 000</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat</td>
<td>9 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Regeringens överväganden

Stöd enligt förordningen utgick under budgetåret 1999 till 15 organisationer och 64 projekt. För budgetåret 2000 har beslut fattats om stöd till 15 organisationer och 74 projekt.


För året 2001 har anslaget beräknats till 9 000 000 kronor.

### Tabell 3.27 Beräkning av anslaget 5:11 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
<td>9 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
<td>9 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.8.12 5:12 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

Syftet med de statliga insatserna är att genom forskning i konflikt- och samarbetsfrågor bidra till förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av konflikter för en stabil fred.

### Tabell 3.28 Anslagsutveckling för 5:12 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
<td>20 755</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag</td>
<td>20 948</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Utgifts-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>sparande 20 948</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
<td>21 373</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat</td>
<td>21 757 1</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat</td>
<td>22 193 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 Motsvarar 21 373 tkr i 2001 års prisnivå.
2 Motsvarar 21 373 tkr i 2001 års prisnivå.
Regeringens överväganden

Stockholms internationella fredsforskningsinstitutets (SIPRI) bedriver forskning i konflikt- och samarbetsfrågor. Institutets forskning under budgetåret 1999 har främst inriktats på tre huvudsakliga områden; konfliktförebyggande och regional säkerhet; militära utgifter, vapenproduktion och vapenhandel (institutets kärnverksamhet); ickespridning och internationell säkerhet inom detta projekt innefattas studier av såväl massförstörelsevapen som konventionella vapen, däribland antipersonella minor).

Inte minst genom sin årbok har SIPRI bidragit till att sprida kunskap om de frågor som berör dess forskning. SIPRI:s verksamhet under budgetåret 1999 ligger väl inom ramarna för målet. Det finns dock behov av att bättre anpassa institutets verksamhet till de frågor som utmärker utvecklingen inom freds- och konfliktrelaterade processer efter det kalla kriget, och som är av betydelse för konfliktförebyggande.


För år 2001 har anslaget beräknats till 21 373 000 kronor.

### Tabell 3.29 Beräkning av anslaget 5:12 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och löneomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisk justering¹</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Förslag 2001</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹ Vid anslagsberäkningen har en teknisk justering gjorts av anslaget. Justeringen har genomförts för att kompensera för ändring i sättet att beräkna premiär för de statliga avtalsförsäkringarna.

3.8.13 5:13 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹ Motsvarar 10 781 tkr i 2001 års prisnivå.
² Motsvarar 10 781 tkr i 2001 års prisnivå.

Åndamålet med anslaget är att tillföra regeringen teknisk och vetenskaplig sakkunskap för att Sverige genom nationella och del i internationella insatser skall kunna aktivt till att föra det internationella nedrustningsarbetet, ickespridningsarbetet och rustningskontrollarbetet framåt.

Regeringens överväganden


Arbetet med att förbereda ikraftträdandet av provstoppssamtvalet omfattar bl.a. svensk ledning av den arbetsgrupp som ansvarar för verifikationsförberedelserna genom en expert från FOA. Inför FOA fortsätter arbetet för att upprätta ett svenskt nationellt datacenter för provstoppssamtvalet i enlighet med Sveriges åtaganden under avtalet.

Förhandlingarna i nedrustningskonferensen om ett produktionsförbud mot klyvbart material för kärnvapenändamål har ännu inte kunna påbörjas. FOA:s tekniska förberedelser under året och publikationer i relation till detta har fått stort genomslag internationellt.

FOA bedriver dessutom forskning avseende metoder för verifikation under både provstoppssamtvalet och ett framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material.

För år 2001 har anslaget beräknats till 10 781 000 kronor.

Tabell 3.31 Beräkning av anslaget 5:13 för 2001
Tusental kronor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Anslag 2000</th>
<th>Pris- och löneomräkning</th>
<th>Överföring till 5:10</th>
<th>Förslag 2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Anslag 2000</strong></td>
<td>11 177</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pris- och löneomräkning</strong></td>
<td>204</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Överföring till 5:10</strong></td>
<td>-600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Förslag 2001</strong></td>
<td>10 781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.8.14 5:14 Utrikespolitiska Institutet

Tabell 3.32 Anslagsutveckling för 5:14 Utrikespolitiska Institutet
Tusental kronor

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999 Utfall</th>
<th>2000 Anslag</th>
<th>Anslags-sparande</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>10 216</td>
<td>11 511</td>
<td>11 511</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>11 511</td>
<td>11 710</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>11 710</td>
<td>10 699</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>10 913</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

En samlad bedömning av effekterna av institutets verksamhet är att UI på samtliga fyra verksamhetsområden spelar en viktig roll i främjandet av intresset för och uppbyggnaden av kunskap kring internationella frågor.


UD:s bidrag till UI för verksamhetsåret 2000 ökade temporärt till följd av UI:s prekära finansiella situation.

Ett villkor för förra årets ökning var att en tätare dialog mellan UI och UD om Institutets framtid utvecklades samt att UI:s arbete med att finna externa finansiärer intensifierades. UI:s arbete med att säkerställa en högre grad av extern finansiering har inte lett till några mer substantiella tillskott.

Beslut om ett eventuellt förnyat extra bidrag från UD för år 2001, bör fattas i ljuset av en bedömning av dels konsekvenserna av en eventuell avveckling av verksamhet, dels möjligheterna för UI att på medel- och lång sikt utvecklas i riktning mot ett större oberoende vad gäller statliga medel, dels Sveriges behov av ett oberoende institut som UI, särskilt i ett EU-ordförandesperspektiv.

Regeringens överväganden


För år 2001 har anslaget beräknats till 11 710 000 kronor.
3.8.15 5:15 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse

Tabell 3.34 Anslagsutveckling för 5:15 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th>1999 Utfall</th>
<th>Anslags-sparande</th>
<th>2000 Anslag</th>
<th>Utgifts-prognos</th>
<th>2001 Förslag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
<td>4 925</td>
<td>1 394</td>
<td>4 493</td>
<td>5 510</td>
<td>4 603</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anslaget finansierar dels forskarprogrammet på Utrikespolitiska Institutet (UI) som bedrivs enligt särskilt avtal mellan UI och staten, dels ett temporärt extra bidrag till UI i följd av Institutets prekära finansiella situation (se under anslaget 5:14 ovan). En del av anslaget används också för forskning om europeisk säkerhet – inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet och internationell seminarieverksamhet – i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut eller andra forskningsinstitut.

Regeringens överväganden

Forskarprogrammet vid UI sysselsatte under 1999 sammanlagt ett dussintal forskare och gästforskare och ledde till publicering av forskningsrapporter samt till doktorsavhandlingar, konferenser och seminarier. Programmets effekter har i förhållande till anslagets storlek varit betydande. Programmet har genom sin placering vid UI bl a kompletterat den forskning som bedrivs av UI:s tillsvidareanställda forskare och lett till synergieffekter som förbättrar möjligheterna för en vidareutveckling av UI:s forskningsverksamhet.

Mot bakgrund av den aktuella svåra finansiella situationen för UI samt de särskilda krav som ställs på Institutet till följd av Sveriges EU-

För år 2001 har anslaget beräknats till 4 603 000 kronor.

3.8.16 5:16 Inspektionen för strategiska produkter

Tabell 3.36 Anslagsutveckling för 5:16 Inspektionen för strategiska produkter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
<th>1999 Utfall</th>
<th>Anslags-sparande</th>
<th>2000 Anslag</th>
<th>Utgifts-prognos</th>
<th>2001 Förslag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
<td>16 078</td>
<td>882</td>
<td>17 375</td>
<td>17 995</td>
<td>17 404</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
<td>17 404</td>
<td></td>
<td>17 375</td>
<td>17 995</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


En annan huvuduppgift för ISP är informationsverksamhet på exportkontrollens område. Inspektionen har till sitt fördragande dels det parlamentariska sammansatta exportkontrollrådet, dels det teknikvetenskapliga rådet.
Kostnader för verksamheten täcks av avgifter som redovisas mot särskild inkomsttitel på statsbudgen. Avgiften tas ut av företag vars produkter omfattas av kontrollen över krigsmateriel och varor med dubbla användningsområden. Statskontoret har på regeringens begäran granskat avgiftssystemet och lämnat vissa förslag på ändringar.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabell 3.37 Offentligrättslig verksamhet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tusental kronor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Offentlig-</td>
</tr>
<tr>
<td>rättslig verksamhet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intäkter till inkomsttitel (Som inte</td>
</tr>
<tr>
<td>får disponeras)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intäkter som får disponeras</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kostnader</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat (intäkt - kostnad)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utfall 1999 16 912</td>
</tr>
<tr>
<td>Prognos 2000 18 123</td>
</tr>
<tr>
<td>Budget 2001 18 661</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Regeringens överväganden

Det är regeringens bedömning att ISP säkerställt att exportkontrollens syften uppnåtts samt att Sveriges internationella åtaganden fullföljs inom ramen för ISP:s verksamhetsområde.

Det ökade samarbetet mellan europeiska länder förväntas medföra en gradvis konvergens i den förda politiken. Samtidigt medför utvecklingen att inslaget av internationellt samarbete på exportkontrollområdet ökar betydligt i omfattning.

Regeringen finner det väsentligt att ISP fortsätter att förnya verksamheten i slyte att leva upp till de ökade kraven på extern informationsgivning, den ökade omfattningen av internationellt samarbete på området samt den fortsatta utvecklingen av licenshanteringssystemet. Anslaget föreslås uppgå till 17 404 000 kronor budgetåret 2001.

För år 2001 har anslaget beräknats till 17 404 000 kronor.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabell 3.38 Beräkning av anslaget 5:16 för 2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tusental kronor</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslag 2000 17 375</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och löneomräkning 232</td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisk justering -203</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001 17 404</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.8.17 5:17 Europainformation m.m.


Verksamheten består bland annat av produktion av informationsmaterial om svensk EU-politik och EU-samarbetet, webbplats, seminarier, fördelning av projektbidrag och praktisk information om euron. Syftet är att öka kunskaperna om EU och om den politik regeringen för i EU för att på så sätt stimulera Europadebatten. Kunskaper om EU-samarbetet är en förutsättning för att medlemskapet skall kunna utnyttjas till fullo av såväl enskilda som företag och organisationer.

Regeringens överväganden

Anslaget syftar till att öka kunskaperna hos den svenska allmänheten om regeringens EU-politik och om aktuella EU-frågor.

Information om EU till den svenska allmänheten har fortsatt hög prioritet och bedrivs med hög ambitionsnivå. Till de sakområden som prioriteras i informationsarbete hör EU:s framtid med reformfrågor och utvidgningen samt den RK-gemensamma informations- och kultursatsningen i samband med ordförandeskapet.

Det informationsarbete som hittills har bedrivits, med bland annat en ökad produktion och bredare spridning av information om regeringens EU-politik och aktuella frågor, har i stort uppfyllt de mål som sattes upp för verksamheten.

Till det mest prioriterade området under 2001 hör information om Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerriad. Anslaget för år 2001 är beräknat så att regeringen skall kunna bedriva en informationsverksamhet med fortsatt hög ambitionsnivå som riktar sig till den svenska allmänheten.


En avvägning av hur inriktningen på och ansvarsutgång för informationsverksamheten ska se ut och vilka resurser som krävs framöver måste avgöras utifrån efterfrågan och det behov som då och i framtiden kan finnas av särskilda satsningar. Till detta avser regeringen återkomma.

### Tabell 3.40 Beräkning av anslaget 5:17 för 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag 2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Förslag 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.8.18 5:18 Föreningen Norden

Från anslaget utbetalas medel till Föreningen Nordens verksamhet. Föreningen Norden bedriver en omfattande informationsverksamhet som kan utnyttjas för att göra det nordiska regeringssamarbetet mer känt.


### Regeringens överväganden

Regeringen anser att Föreningen Nordens verksamhet är värdefull och fyller en väsentlig funktion då det gäller att sprida information och ge det nordiska samarbetet en folklig förankring. Föreningen är också en central samarbetspartner vid genomförandet av samnordiska aktiviteter/program.

För år 2001 har anslaget beräknats till 7 128 000 kronor.

### Tabell 3.41 Anslagsutveckling för 5:18 Föreningen Norden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tusental kronor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999 Utfall</td>
</tr>
<tr>
<td>Anslags- sparande</td>
</tr>
<tr>
<td>2000 Anslag</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgifts- prognos</td>
</tr>
<tr>
<td>2001 Förslag</td>
</tr>
<tr>
<td>2002 Beräknat</td>
</tr>
<tr>
<td>2003 Beräknat</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bilaga 5.1

Sveriges samlade bidrag till FN
Bilaga 5.1

Sveriges samlade bidrag till FN

Innehållsförteckning

5.1 Sveriges samlade bidrag till FN ................................................................. 5
Tabellförteckning

1.1 Sveriges samlade bidrag till FN ................................................................. 5
## 5.1 Sveriges samlade bidrag till FN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Myndighet</th>
<th>FN-organisation</th>
<th>1997</th>
<th>1998</th>
<th>1999</th>
<th>0/F</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. JUSTITIEDEPARTEMENTET</td>
<td>WIPO</td>
<td>1,1</td>
<td>1,2</td>
<td>1,1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>2. UTRIKESDEPARTEMENTET</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FN:s reguljära budget</td>
<td></td>
<td>93,5</td>
<td>102,3</td>
<td>91,4</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>FN:s fredsbevarande operationer</td>
<td></td>
<td>92,8</td>
<td>68,3</td>
<td>79,9</td>
<td>D</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDO</td>
<td></td>
<td>10,5</td>
<td>8,0</td>
<td>8,5</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Kernvapenkonventionen</td>
<td></td>
<td>5,7</td>
<td>6,2</td>
<td>4,2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Övriga obligatoriska bidrag</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
<td>6,3</td>
<td>2,7</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Fredsbevarande insatser</td>
<td></td>
<td>623,0</td>
<td>192,8</td>
<td>153,7</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Fred och återuppbyggnad</td>
<td></td>
<td>22,0</td>
<td>-</td>
<td>28,6</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>DHA/UNOCHA</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>13,0</td>
<td>5,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>GEF</td>
<td></td>
<td>151,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>HABITAT</td>
<td></td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>IFAD</td>
<td></td>
<td>38,0</td>
<td>28,0</td>
<td>6,1</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>ITC</td>
<td></td>
<td>5,0</td>
<td>6,0</td>
<td>7,5</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNAIDS</td>
<td></td>
<td>25,0</td>
<td>37,0</td>
<td>36,5</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNCDF</td>
<td></td>
<td>40,0</td>
<td>42,0</td>
<td>42,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNDCP</td>
<td></td>
<td>32,0</td>
<td>35,0</td>
<td>35,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNDP</td>
<td></td>
<td>460,0</td>
<td>470,0</td>
<td>490,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNESCO</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
<td>29,0</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNHCR</td>
<td></td>
<td>115,0</td>
<td>125,0</td>
<td>140,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNICEF</td>
<td></td>
<td>498,5</td>
<td>260,0</td>
<td>370,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIFEM</td>
<td></td>
<td>283,0</td>
<td>250,0</td>
<td>265,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNRWA</td>
<td></td>
<td>40,0</td>
<td>5,0</td>
<td>8,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Världsbanken/IDA</td>
<td></td>
<td>130,0</td>
<td>145,0</td>
<td>150,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>WFP inkl. IEFR/PRO</td>
<td></td>
<td>966,0</td>
<td>907,0</td>
<td>865,5</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>WHO/PSA</td>
<td></td>
<td>200,0</td>
<td>180,0</td>
<td>90,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>WMU</td>
<td></td>
<td>283,0</td>
<td>250,0</td>
<td>265,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNEP</td>
<td></td>
<td>20,0</td>
<td>-</td>
<td>21,1</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>UNEP</td>
<td></td>
<td>34,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Sida FAO</td>
<td></td>
<td>46,0</td>
<td>39,0</td>
<td>73,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; HABITAT</td>
<td></td>
<td>6,0</td>
<td>-</td>
<td>0,8</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; IAEA</td>
<td></td>
<td>3,1</td>
<td>3,2</td>
<td>0,8</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; ICTP</td>
<td></td>
<td>5,0</td>
<td>15,0</td>
<td>5,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; ILO</td>
<td></td>
<td>20,0</td>
<td>-</td>
<td>41,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; ITC</td>
<td></td>
<td>2,9</td>
<td>6,3</td>
<td>2,1</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; IUCN</td>
<td></td>
<td>33,5</td>
<td>34,6</td>
<td>21,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot; Mekong k</td>
<td></td>
<td>14,5</td>
<td>1,8</td>
<td>12,7</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNDCP</td>
<td>1,9</td>
<td>5,1</td>
<td>2,6</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNDHA</td>
<td>45,0</td>
<td>45,0</td>
<td>14,3</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNDP</td>
<td>264,0</td>
<td>236,0</td>
<td>269,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNEP</td>
<td>3,3</td>
<td>5,5</td>
<td>5,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNIFPA</td>
<td>9,0</td>
<td>-</td>
<td>6,2</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNHCR</td>
<td>96,0</td>
<td>138,0</td>
<td>30,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNICEF</td>
<td>340,0</td>
<td>225,0</td>
<td>218,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNIDO</td>
<td>2,2</td>
<td>1,7</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNIFEM</td>
<td>1,7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNOCHA</td>
<td>19,5</td>
<td>7,0</td>
<td>42,5</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNRISD</td>
<td>5,3</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNRWA</td>
<td>10,7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNSO</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>UNV</td>
<td>5,0</td>
<td>5,7</td>
<td>2,8</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>Världsbanken/IDA</td>
<td>212,0</td>
<td>155,0</td>
<td>365,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>WFP</td>
<td>62,0</td>
<td>40,0</td>
<td>52,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>WHP/PSA</td>
<td>102,0</td>
<td>93,0</td>
<td>112,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>WIPO</td>
<td>-</td>
<td>0,5</td>
<td>0,1</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>WMU</td>
<td>17,2</td>
<td>19,5</td>
<td>20,5</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>PAHO</td>
<td>80,0</td>
<td>30,0</td>
<td>60,4</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>Övrigt</td>
<td>62,1</td>
<td>31,0</td>
<td>53,0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 078,0</td>
<td>4061,8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. **FÖRSVARSDEPARTEMENTET**

Fredsfrämjande truppinsatser\(^2\) 472,0 672,4 F

4. **SOCIALDEPARTEMENTET**

WHO 38,4 33,5 37,1 O

" för rapportering om läkemedelstillverkning 2,6 2,6 1,6 O

41,0 36,1

5. **UTBILDBNINGSDEPARTEMENTET**

UNESCO 33,1 30,5 28,7 O

6. **JORDBRUKSDEpArTeMENTET**

FAO 31,3 32,9 28,5 O

7. **NÄRINGSDEpARTEMENTET**

ILD 20,5 22,3 20,1 O

WIPO 3,1 4,2 4,3 O

Internat. Studiegruppen f. bly och zink 0,2 0,2 0,2 O

Internat. Studiegruppen f. nickel 0,2 0,2 0,2 O

IMO 1,5 1,5 1,5 O

OTIF 1,3 0,02 0,6 O

IRCA - 0,01 0,01 O

Luftfartsverket

ICAO 3,2 4,0 2,6 O

Post- & Telestyrelsen

" ITU 13,8 14,3 15,6 O

" UPU 3,0 3,2 3,2 O
<table>
<thead>
<tr>
<th>Myndighet</th>
<th>FN-organisation</th>
<th>1997</th>
<th>1998</th>
<th>1999</th>
<th>O/F²</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>46.8</td>
<td>49.93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. MILJÖDEPARTEMENTET</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Miljöfonden</td>
<td>20.0</td>
<td>20.0</td>
<td>20.0</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMHI WMO</td>
<td>4.1</td>
<td>1.1</td>
<td>4.4</td>
<td>D</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Övrigt</td>
<td>3.1</td>
<td>3.9</td>
<td>5.4</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>27.2</td>
<td>25.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALT SUMMA</td>
<td></td>
<td>5 258.5</td>
<td>4 709.43</td>
<td>5172.01</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹O=obligatoriskt bidrag, F=frivilligt bidrag
²I beloppet ingår av FN mandaterad verksamhet.
Bilaga 5.2

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna
Bilaga 5.2

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

Innehållsförteckning

5.2 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

I. Beskickningar ........................................................................................................5
II. Delegationer .........................................................................................................6
III. Karriärkonsulat ..................................................................................................6
IV. Stockholmsbaserade ambassadörer ...................................................................6
### 5.2 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

#### I. Beskickningar

(sidoackrediteringar inom parentes)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Byggnad</th>
<th>Ackrediteringar inom parentes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abidjan</td>
<td>Ouagadougou, Freetown, Monrovia</td>
</tr>
<tr>
<td>Addis Abeba</td>
<td>Djibouti, Asmara</td>
</tr>
<tr>
<td>Alger</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Amman</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ankara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Athén</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bagdad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bangkok</td>
<td>(Rangoon, Vientiane, Phnom-Penh)</td>
</tr>
<tr>
<td>Beirut</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Belgrad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bern</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brasilia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brasilia (Paramaribo)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bryssel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Budapest</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Buenos Aires</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bukarest</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Canberra</td>
<td>(Wellington)</td>
</tr>
<tr>
<td>(Port of Spain, Georgetown, Paramaribo)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Colombo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dakar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dar es Salaam</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dar es Salaam (Antananarivo)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dhaka</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dublin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gaborone</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Maseru)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(San Salvador, Tegucigalpa, Belmopan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haag</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hanoi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Harare</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Havanna</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Helga Stolen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(San Marino)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Helsingfors</td>
<td>Islamabad</td>
</tr>
<tr>
<td>Jakarta</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kampala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kiev</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kinshasa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kuwait</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lejons</td>
<td>Abua Dhabi, Doha, Manama</td>
</tr>
<tr>
<td>Köpenhamn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lagos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(La Paz)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ljubljana</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>London</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Luanda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Sao Tomé)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lusaka</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Lilongwe)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Luxemburg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Madrid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Andorra la Vella)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Managua</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(San José, Panamá)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Manila</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Koror)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maputo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Mbabane)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mexico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Moskva</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Astana, Asjchabad, Bishkek, Jerevan, Minsk, Tasjekent, Tbilisi, Dusjanbe)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nairobi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Bujumbura, Kigali, Moroni, Victoria, Mogadishu)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>New Delhi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oslo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ottawa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paris</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Peking</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Ulan Bator)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Prag
(Prag)
(Port Louis)
(Pyongyang)
Rabat
(Nouakchott)
Reykjavik
Riga
Riyadh
(Muscat, Sana)
Rom
(Tirana, Valletta)
Santafé de Bogotá
(Caracas, Quito)
Santiago de Chile
Sarajevo
Seoul
Singapore
(Bandar Seri Bagawan)
Sofia
Tallinn
Teheran
Tel Aviv
(Nicosia)
Tokyo
(Majuro, Pohnpei)
Tunis
Vientiane
(Vienna)
Warszawa
Washington
Wien
Windhoek

III. Karriärkonsulat

a) Generalkonsulat
- Gdansk
- Hamburg
- Hongkong (Macau)
- Istanbul
- Jerusalem
- Los Angeles
- New York
- St Petersburg
- Shanghai

b) Konsulat
- Mariehamn

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer

De tre sändebuden har följande ackrediteringar:
1. Basseterre (St Christopher och Nevis), Bridgetown (Barbados), Castries (St Lucia), Georgetown (Guyana), Kingston (Jamaica), Kingstown (St Vincent och Grenadinerna), Port-au-Prince (Haiti), Port of Spain (Trinidad och Tobago), Roseau (Dominica), Santo Domingo (Dominikanska Republiken), St George's (Grenada), St John's (Antigua och Barbuda).
2. Apia (Västra Samoa), Nuku'alofa (Tonga), Suva (Fiji), Honiara (Salomonöarna), Port Moresby (Papua Nya Guinea), Port Vila (Vanuatu).
3. Tripoli (Libyen)

*) Beskickningen förestås av en chargé d'affaires
**) Beskickningen är tills vidare obemannad
***) Har utsänd personal
****) Omvandlas under första hälften av 2001
******* Svenska institutet i Alexandria
******** med placering i Kairo

II. Delegationer

Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen (EU) i Bryssel
- Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York
- Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève
- Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris
- Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
- Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien

*) Beskickningen förestås av en chargé d'affaires
**) Beskickningen är tills vidare obemannad
***) Har utsänd personal
****) Omvandlas under första hälften av 2001
******* Svenska institutet i Alexandria
******** med placering i Kairo
Nya anslagsbenämningar
Bilaga 5.3

Nya anslagsbenämningar

Innehållsförteckning

Bilaga 5.3: Nya Anslagsbenämningar ..............................................................................5
Bilaga 5.3: Nya Anslagsbenämningar


Tabell 1.1 Anslagsbenämningar 2000 och 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Benämning 2000</th>
<th>Benämning 2001</th>
<th>Anslagets namn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1</td>
<td>5:1</td>
<td>Utrikesförvaltningen</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>5:2</td>
<td>Nordiskt samarbete</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>5:3</td>
<td>Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet</td>
</tr>
<tr>
<td>B1</td>
<td>5:4</td>
<td>Bidrag till vissa internationella organisationer</td>
</tr>
<tr>
<td>B2</td>
<td>5:5</td>
<td>Nordiska ministerrådet</td>
</tr>
<tr>
<td>B3</td>
<td>5:6</td>
<td>Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)</td>
</tr>
<tr>
<td>B4</td>
<td>5:7</td>
<td>Fredsframjande verksamhet</td>
</tr>
<tr>
<td>C1</td>
<td>5:8</td>
<td>Svenska institutet</td>
</tr>
<tr>
<td>C2</td>
<td>5:9</td>
<td>Övrig information om Sverige i utlandet</td>
</tr>
<tr>
<td>D1</td>
<td>5:10</td>
<td>Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området</td>
</tr>
<tr>
<td>D2</td>
<td>5:11</td>
<td>Information och studier om säkerhetspolitik och fredsförmedlande utveckling</td>
</tr>
<tr>
<td>D3</td>
<td>5:12</td>
<td>Bidrag till Stockholms internationella fredsföringsinstitut (SIPRI)</td>
</tr>
<tr>
<td>D4</td>
<td>5:13</td>
<td>Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet</td>
</tr>
<tr>
<td>D5</td>
<td>5:14</td>
<td>Utrikespolitiska institutet</td>
</tr>
<tr>
<td>D6</td>
<td>5:15</td>
<td>Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse</td>
</tr>
<tr>
<td>E1</td>
<td>5:16</td>
<td>Inspektionen för strategiska produkter</td>
</tr>
<tr>
<td>E2</td>
<td>5:17</td>
<td>Europainformation m.m.</td>
</tr>
<tr>
<td>E3</td>
<td>5:18</td>
<td>Föreningen Norden</td>
</tr>
</tbody>
</table>