Bilaga 29

# Motion 7

**Motion: Gör Funktionsrättskonventionen till svensk lag**

Riksförbundet FUB föreslår att Funktionsrätt Sverige enas kring ett krav på att rättigheterna i Funktionsrättskonventionen genomförs i svensk lagstiftning genom inkorporering och fortsatt transformering. För att genomförandet ska göras på bästa sätt krävs en statlig utredning som i nära samarbete med funktionsrättsrörelsen kartlägger och analyserar hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med Funktionsrättskonventionen.

**Bakgrund**

Sveriges riksdag godkände Funktionsrättskonventionen år 2008. Sedan 2009 måste Sverige se till att de rättigheter som finns med i konventionen blir verklighet. Såväl stat som kommun och regioner har ett ansvar för att förverkliga rättigheterna.

Internationella konventioner blir inte automatiskt gällande rätt när de ratificeras. De är bindande för staten men kan inte tillämpas direkt av myndigheter eller domstolar. Ratificering innebär alltså inte att en konvention blir svensk lag. För att en konvention ska kunna tillämpas direkt, användas av myndighet eller domstolar för att exempelvis ge en person rätt till något, krävs det att rättigheterna skrivs in i svensk lag.

Detta kan ske genom transformering och/eller inkorporering.

Transformering innebär att de mänskliga rättigheterna genomförs genom att befintlig svensk lagstiftning ändras, antas eller upphävs. Det kan till exempel handla om att avskaffa en lag som bryter mot en rättighet eller att ändra lagstiftning för att uppfylla kraven i konventionen.

Det kan alltså handla om att avskaffa en lag som bryter mot en rättighet, exempelvis lagstiftning som begränsar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ändra sådan lagstiftning så att den respekterar alla personer med funktionsnedsättnings fulla rätt till självbestämmande, eller stifta helt nya lagar som genomför rättigheterna.

Inkorporering innebär att konventionstexten blir svensk lag. Europakonventionen och Barnkonventionen är exempel på detta. Hela konventionen behöver inte antas som lag, utan vissa artiklar kan väljas ut, beroende på hur behoven och den politiska viljan ser ut.

**Fördelar med att konventionen inkorporeras i svensk lag**

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Inför det genomfördes Barnkonventionsutredningen som analyserade vilka förändringar som behövde göras i svensk lagstiftning för att rättigheterna i konventionen skulle säkerställas.

Arbetet med att införa Barnkonventionen i svensk lag gav stor uppmärksamhet till frågor om barns rättigheter. Genom att göra Funktionsrättskonventionen till lag kan även funktionsrättsperspektivet stärkas och synliggöras hos allmänhet, media, politiker och beslutsfattare.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som övervakar hur länderna följer konventionen har kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt för att säkerställa enskildas rättigheter. Kritiken har inte lett till nödvändiga förändringar och processen för enskilda att utkräva sina rättigheter hos kommittén är lång och komplicerad. Om konventionen blir svensk lag måste myndigheter och domstolar tillämpa den. Det blir också enklare för enskilda att utkräva sina rättigheter.

**Finns det risk att rättigheterna i LSS försämras vid en inkorporering?**Rättigheterna i Funktionsrättskonventionen är inte lika konkret formulerade som svensk lagstiftning. Konventionen är inte heller utformad utifrån en svensk kontext. Det finns därför farhågor om att exempelvis insatserna i LSS skulle urholkas om konventionen blev lag.

Enligt artikel 4 i konventionen får en stat dock inte genomföra förändringar som försämrar situationen för personer med funktionsnedsättning. Om ett land redan har rättigheter som är starkare än vad konventionen anger får rättigheterna därför inte urholkas med hänvisning till konventionen.

Anders Lago

Förbundsordförande Riksförbundet FUB

# Styrelsens svar på motion 7

**Föredragande från styrelsen**: Lotta Håkansson

FN rekommenderade den svenska staten att inkorporera Funktionsrättskonventionen redan 2014. Funktionsrätt Sverige har drivit frågan om en statlig utredning för att kartlägga och analysera huruvida svensk rätt lever upp till kraven enligt konventionen. Det är viktigt att en utredning tillsätts och att funktionsrättsrörelsen är aktivt involverade i hela processen inklusive i framtagning av direktiv.

Förslagen i motionen motiveras med att det skulle bli enklare att utkräva rättigheter. Vi betonar att inkorporering och fortsatt transformering kräver kompletterande åtgärder för att rättigheterna faktiskt ska kunna utkrävas och ge effekt. Det är hög tid att Sveriges regering och riksdag prioriterar arbetet med att säkerställa konventionsrättigheterna i lagstiftning. Därför är det viktigt att enas bakom kravet på inkorporering och fortsatt transformering. Parallellt behöver arbetet med att säkerställa tillgång till rättvisa och utkrävbarhet fortsätta.

|  |
| --- |
| **Funktionsrätt Sveriges styrelse föreslår kongressen besluta*** att bifalla motionen
 |