|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024-12-03 |  | Dnr 2024:1284 |
| Rapport från utredningstjänsten | |
| Lagstiftning kring vapenimport | |

*Uppdragsgivaren har efterfrågat information om hur andra länders lagstiftning kring vapenimport ser ut. Vilka regleringar och organ har de gällande vapenimport? Finns det länder som har tydliga bestämmelser kring vilka de inte importerar ifrån och anger skäl som mänskliga rättigheter, demokrati eller pågående ockupationer? En översikt önskas med några nedslag i framförallt EU-, och Nato-länder samt om det finns andra "goda" exempel globalt.*

Innehåll

[Sammanfattning 2](#_Toc184128562)

[Inledning 2](#_Toc184128563)

[EU:s och FN:s vapenembargon 3](#_Toc184128564)

[Svensk krigsmaterielimport 4](#_Toc184128565)

[KRUT, KEX och nuvarande krigsmateriellagstiftning 4](#_Toc184128566)

[En sammanflätad export och import 5](#_Toc184128567)

[Nationell lagstiftning om import av krigsmateriel i vissa andra länder 8](#_Toc184128568)

[Finland 8](#_Toc184128569)

[Frankrike 8](#_Toc184128570)

[Island 10](#_Toc184128571)

[Italien 10](#_Toc184128572)

[Norge 11](#_Toc184128573)

[Polen 12](#_Toc184128574)

[Schweiz 13](#_Toc184128575)

[Storbritannien 13](#_Toc184128576)

[Tjeckien 14](#_Toc184128577)

[Tyskland 14](#_Toc184128578)

[Österrike 15](#_Toc184128579)

[Källförteckning 15](#_Toc184128580)

# 

# Sammanfattning

I rapporten presenteras översiktligt det nationella regelverket för krigsmaterielimport för tolv länder (inklusive Sverige), sammanställt i tabell 1 nedan.

***Tabell 1: Nationell lagstiftning om import av krigsmateriel i vissa andra länder***

|  |  |
| --- | --- |
| Land | Finns det nationell lagstiftning angående import av krigsmateriel? |
| ***Sverige*** | *Nej, ingen särskild lagstiftning reglerar importen* |
| **Finland** | Nej, ingen särskild lagstiftning reglerar importen |
| **Frankrike** | Ja, försvarslagstiftningen och lagen om inre säkerhet |
| **Island** | Nej, Island har ingen nationell militär |
| **Italien** | Ja, en lagstiftning finns för ändamålet som för närvarande reformeras |
| **Norge** | Ja, utspritt i olika regelverk |
| **Polen** | Ja, importen regleras i samma lagstiftning som exporten |
| **Schweiz** | Ja, i lagen om krigsmateriel |
| **Storbritannien** | Ja, importen regleras i en sanktionslag |
| **Tjeckien** | Ja, i lagen om utrikeshandel med krigsmateriel |
| **Tyskland** | Ja, importen regleras i samma lagstiftning som exporten |
| **Österrike** | Ja, i den övergripande lagen om utrikeshandel |

Källa: De parlamentariska utredningstjänsterna i respektive land.

Alla de studerade länderna utom tre (Sverige, Finland och Island), har någon form av nationell lagstiftning kring krigsmaterielimport. Hur lagstiftningen ser ut och hur omfattande den är beskrivs i rapportens delar om respektive land. I de flesta av länderna uppges det inte i nationell lagstiftning några enskilda länder man undviker att importera ifrån. Många av länderna hänvisar i stället till riktlinjer och förordningar eller resolutioner från EU och FN. Två av de studerade länderna, Tyskland och Storbritannien, nämner däremot enskilda länder som de inte importerar ifrån i nationell lagstiftning.

# Inledning

Frågan kring nationell lagstiftning av krigsmaterielimport[[1]](#footnote-2) är komplicerad då den rör sig i brytpunkten mellan offentlig verksamhet och näringslivet samt har direkta konsekvenser för grundläggande nationella säkerhetsintressen. Rapporten bygger till stor del på uppgifter hämtade från experter från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Försvarets materielverk (FMV). Därtill på underlag som inhämtats inom ramen för det interparlamentariska nätverket *European Centre for Parliamentary Research and Documentation* (ECPRD).[[2]](#footnote-3) Med hjälp av experterna gjorde utredningstjänsten ett strategiskt urval av 14 länder i EU och Nato som kontaktades, inom ramen för ECPRD-nätverket, med frågeställningar om nationellt regelverk för import av krigsmateriel. Utav dessa 14 länder svarade: Finland, Frankrike, Island, Italien, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.[[3]](#footnote-4) Sammanfattningen som ges av respektive lands regelverk är baserat enkom på svaren som utredningstjänsten fått del av.

Det bör noteras att utredningstjänsten inte har haft möjlighet att kontrollera uppgifterna från de svarande länderna. Svaren skiljer sig i omfång och detaljeringsgrad och utredningstjänsten har inte utforskat vidare om svaren från utredningstjänsterna har varit ofullständiga i vissa avseenden. Resultaten som presenteras för varje land baseras alltså fullständigt på svaren från ECPRD-nätverket och kan därför inte göra anspråk på att vara fullständig. Innehållet baseras vidare på utredningstjänstens egen översättning och sammanfattning av svaren.

Inledningsvis kommer rapporten kort att beröra för EU:s och FN:s gällande vapenembargon för att därefter kontextualisera hanteringen av krigsmaterielimport i Sverige. Avslutningsvis redogör rapporten översiktligt för regelverket gällande krigsmaterielimport i de övriga elva utvalda länderna.

## EU:s och FN:s vapenembargon

FN och EU:s vapenembargon avser länder där export av vapen inte är tillåten. FN:s säkerhetsråd har beslutat om vapenembargo mot: Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Nordkorea, Kongo, Haiti, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Sydsudan. Utöver dessa har EU även beslutat om vapenembargo mot: Belarus, Myanmar, Iran, Libyen, Ryssland, Somalia, Sudan, Sydsudan, Venezuela och Zimbabwe. Sanktionerna mot dessa länder är rättsligt bindande. EU har även vapenembargo mot Kina, Egypten och Syrien. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), har även upprättat ett vapenembargo mot området Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan (ISP, 2024).

Länderna som studeras i denna rapport förhåller sig alltså till dessa vapenembargon, även om länderna som har vapenembargo från FN eller EU inte uttryckligen radas upp i nationell lagstiftning. Ytterligare värt att nämna för förståelsen för rapporten är att EU:s inre marknad påverkar importen och exporten av varor mellan EU:s medlemsländer.

# Svensk krigsmaterielimport

I Europa ökar importen av krigsmateriel. Enligt beräkningar från SIPRI fördubblades importen av vapen (+94%) i en jämförelse mellan perioden 2014–2018 och 2019–2023 (SIPRI, 2024b). Det är svårt att uppskatta storleken av svensk import av krigsmateriel. Enligt Materielförsörjningsutredningen (SOU 2022:24) importerade Sverige i perioden 2016–2020 krigsmateriel till ett genomsnittligt värde av cirka 4,1 miljarder kronor, vilket uppgick till en tredjedel av storleken av exporten. I Sverige krävs varken tillstånd till att importera eller inneha krigsmateriel med undantag för sådan materiel som omfattas av vapenlagen (1996:67) och av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt sådan materiel som är förbjuden enligt internationella avtal. Även om krigsmateriellagstiftningen har varit föremål för återkommande politisk debatt och utredningar – KRUT: Reformerat regelverk för handel med krigsmateriel (SOU 2005:9) och KEX: Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) – har dessa främst behandlat exportreglering. I ljuset av ett svenskt medlemskap i Nato och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge har regelverket igen genomgått en översyn men likaså den fokuserade på krigsmaterielexporten (SOU 2024:77).[[4]](#footnote-5)

## KRUT, KEX och nuvarande krigsmateriellagstiftning

Det svenska exportkontrollregelverket består av lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de principer och riktlinjer för krigsmaterielexport som har beslutats av regeringen och godkänts av riksdagen.[[5]](#footnote-6) Krigsmateriel får endast exporteras om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för detta samt att det inte strider mot svensk utrikespolitik i övrigt eller strider mot Sveriges internationella förpliktelser. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är prioriterade områden i svensk utrikespolitik och har haft stor inverkan på utformningen av exportregelverket.

Den senaste översynen av regelverket skedde efter ett tillkännagivande från riksdagen (bet. 2010/11:UU3):

Utskottet anser, mot bakgrund av såväl Politiken för global utveckling (PGU) som den fortsatta utvecklingen inom EU samarbetet, bl.a. antagandet av ICT-direktivet, att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Även om utrikesutskottet lyfte fram det växande behovet av ömsesidiga samarbeten inom materielförsörjningsområdet, som bygger på såväl export som import av krigsmateriel, var inte import en del av det direktivet till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX. I sitt betänkande, Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, konstaterade dock utredningen att det finns skäl för regeringen att närmare belysa frågan om svenska statens import av krigsmateriel ska omfattas av motsvarande kontroll som exporten (SOU 2015:72, s 102). Utrikesutskottet instämde i att det kan finnas skäl att överväga behovet och möjligheten till att införa regler för import av krigsmateriel (bet. 2017/18:UU9). Utredningstjänsten kan konstatera att importen inte heller var en del av det senaste utredningsdirektivet (Dir. 2023:161) och följaktligen heller inte i utredningsbetänkandet som överlämnades till regeringen (SOU 2024:77).

Tio år tidigare var import däremot en del av direktivet till krigsmaterielutredningen, KRUT (Dir. 2003:80). I direktivet betonade regeringen att de begränsningar och särskilda restriktioner som gäller för export av svensk krigsmateriel inte är direkt tillämpbara när Sverige importerar krigsmateriel för sitt eget behov. Följaktligen fann utredningen ingen anledning att beröra frågan om eventuella riktlinjer för import av krigsmateriel för Sveriges eget försvarsbehov (SOU 2005:9, s 240). Med detta som grund såg utredningen inget mervärde i en tillståndsplikt för sådan införsel som syftar till försvarsindustrins utveckling och tillverkning av produkter som beställts av Försvarsmakten och andra statliga myndigheters behov. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar försvarsindustriföretagens lämplighet att befatta sig med krigsmateriel i samband med att de söker tillverkningstillstånd (SOU 2005:9, s 241). Mot bakgrund av svenska åtaganden på rustningskontrollområdet och svårigheter för regeringen när svensk statistik skall sammanställas föreslog däremot utredningen en generell rapporteringsskyldighet för införsel av krigsmateriel (SOU 2005:9, s 240ff).

Utredningsbetänkandet, Reformerat regelverk för handel med krigsmateriel (SOU 2005:9), remissbehandlades men slutfördes inte. Många förslag har sedan dess genomförts, bl.a. har EU:s militära lista antagits som svensk krigsmaterielförteckning. Men utredningens förslag rörande rapporteringsskyldighet för införsel av krigsmateriel har inte behandlats vidare.

## En sammanflätad export och import


De två vanligaste anledningarna till att föra in krigsmateriel i Sverige är för Försvarets respektive den svenska försvarsindustrins behov. Det handlar således framförallt om Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) även om vissa andra myndigheter importerar vissa typer av krigsmateriel, t.ex. skyddsutrustning, såsom Polismyndigheten FOI, MSB och Kustbevakningen. Importen till dessa myndigheter sker antingen direkt eller via FMV. Utöver den direkta importen för svenska statens bruk är även de svenska försvarsföretagen beroende av insatsvaror och -tjänster från utlandet (SOU 2022:24). Privat införsel, t.ex. museer eller samlare, har av regeringen tidigare bedömts som ringa (Dir. 2003:80).

Regeringen har slagit fast att den import som sker för Försvarsmaktens behov är en konsekvens av svenska försvars- och säkerhetspolitiska överväganden. Försvarsindustrins införsel av krigsmateriel rör främst delsystem och komponenter för montering, bearbetning eller integration i egna produkter. Dessa produkter levereras dels till Försvarsmakten och andra statliga myndigheter i Sverige, dels till beställare och samarbetspartners i utlandet för slutanvändning respektive vidare bearbetning. (SOU 2005:9, s 241). Även om inte verksamheten nödvändigtvis förändrats innebar internationaliseringen att svensk försvarsindustri i stora delar ägs av utländska bolag eller av aktieägare på en internationell marknad, och svenska företag kan i sin tur ha dotterbolag i andra länder (FOI, 2007; SOU 2015:72, s 194). Krigsmaterielmarknaden är således till stor del en internationaliserad marknad som inte enbart styrs av traditionella marknadsekonomiska och tekniska faktorer. I stället styrs krigsmaterielmarknaden också av helt andra parametrar och villkor än rent företagsekonomiska (SOU 2015:72, s 193). T.ex. är staters politiska inblandning betydligt mer omfattande än andra marknader.

För Försvarsmaktens del finns det ett behov till förmåga till praktisk militär samverkan (så kallad *interoperabilitet*). Därför ligger det i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att värna om ett långsiktigt och kontinuerligt samarbete i materielfrågor med ett antal traditionella samarbetsländer. Detta ömsesidiga samarbete bygger bland annat på såväl export som import av krigsmateriel. (Skr. 2023/24:114, s 10). Genom att svensk försvarsindustri har en konkurrenskraftig teknologinivå och förmågan att bidra med spetsteknologi inom vissa områden och möjligheter att delta i internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten förblir Sverige ett intressant samarbetsland. Samarbeten bygger på såväl export som import av krigsmateriel. Utöver den direkta importen till statliga myndigheter är även de svenska försvarsföretagen beroende av insatsvaror och -tjänster från utlandet. (SOU 2022:24, s 242).

I Sverige har således stort fokus legat på en exportreglering av krigsmateriel. Den export som sker, oaktat om det sker av försvarsindustri eller i undantagsfall av svenska myndigheter (t.ex. försäljning av artillerisystemet Archer till Storbritannien) (Regeringen, 2023), regleras genom lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de principer och riktlinjer för krigsmaterielexport som har beslutats av regeringen och godkänts av riksdagen. Även om det inte krävs tillstånd till att importera eller inneha krigsmateriel sker det ändå viss kontroll längs vägen. I första steget sker det en exportkontroll i det exporterande landet samt att den svenska Tulltaxan fungerar som ett finmaskigt nät som fångar upp eventuella importrestriktioner, sanktioner eller andra internationella inskränkningar vid import av krigsmateriel. När väl krigsmaterielen har kommit in i landet har den antingen importerats direkt till statliga myndigheter eller via försvarsindustrin. Utredningstjänsten har försökt illustrera relationen mellan myndigheter och försvarsindustrin samt import och export i bild 1.

Bild : Illustration av relationen mellan export och import av krigsmateriel



Källa: Utredningstjänstens illustration som bygger på förarbeten till Krigsmateriellagen och samtal med tjänstemän vid FMV, Tullverket och ISP.

Den del av importen som sker av försvarsindustrin för vidare export till andra länder regleras således i nästa steg när krigsmaterielen återförs till utlandet (pil 1a). Ska produkten säljas vidare eller föras ut ur Sverige måste alltid ett utförseltillstånd finnas och det regleras i exportlagstiftningen. Krigsmaterielen som importeras till svenska försvaret hamnar under samma försvars- och säkerhetspolitiska överväganden som direkt import av svenska myndigheter (pil 1b). Detta skapar en enkelriktad gata för krigsmaterielimport. Det vill säga att antingen går införseln vidare till export – och då regleras det genom exportregelverket – eller så är det till gagn för det svenska försvaret och baserat på försvars- eller säkerhetspolitiska överväganden.

Den trängande frågan blir då densamma som krigsmaterielutredningen utredningen brottades med 2005 (Dir. 2003:80; SOU 2005:9). Ska importen som sker för Försvarsmaktens behov, och är en konsekvens av svenska försvars- och säkerhetspolitiska överväganden, regleras? Då följde utredningen regeringens linje i att de begränsningar och särskilda restriktioner som gäller för export inte är motiverat men föreslog en generell rapporteringsskyldighet för införsel av krigsmateriel.

# Nationell lagstiftning om import av krigsmateriel i vissa andra länder

Nedan ges en översiktlig redogörelse för regelverk och lagstiftning kring import av krigsmateriel i de elva utvalda länderna. Den inledande meningen för varje land är ett urklipp från tabellen i sammanfattningen som svarar på frågan: finns det nationell lagstiftning angående import av krigsmateriel?

## Finland

|  |  |
| --- | --- |
| **Finland** | Nej, ingen särskild lagstiftning reglerar importen |

I Finland finns ingen särskild lagstiftning om import av krigsmateriel. Import av skjutvapen och ammunition regleras dock av [skjutvapenlagen 1/1998](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980001) och kontrolleras av Finlands polismyndighet. Export av krigsmateriel regleras av [lagen om export av krigsmateriel 282/2012](https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120282). Enligt denna lag får importerad militär utrustning som befinner sig i Finland inte exporteras vidare utan tillstånd. Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om vilka länder man inte importerar från. Den finska försvarsmaktens upphandlingar regleras av relevant lagstiftningen om offentlig upphandling (Finlands parlamentariska utredningstjänst 2024).

Finland påverkas dock av de restriktioner som följer av vapenembargon för vapenimport från FN och EU. Några exempel är FN:s vapenembargo mot Nordkorea, avbrytandet av det militära samarbetet och embargot mot vapenhandel med Kina och EU:s vapenembargo mot Ryssland (Finlands parlamentariska utredningstjänst 2024).

Finska tullmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att övervaka och kontrollera den internationella trafiken över Finlands gränser för att säkerställa att bestämmelserna för import och export efterföljs. Polisorganisationen ansvarar för export och import av civila skjutvapen. När det gäller enbart export ansvarar Försvarsministeriet för exportkontrollen av krigsmateriel och Utrikesministeriet för produkter med dubbla användningsområden (Finlands parlamentariska utredningstjänst 2024).

## Frankrike

|  |  |
| --- | --- |
| **Frankrike** | Ja, försvarslagstiftningen och lagen om inre säkerhet |

När det gäller import av krigsmateriel, vapen, ammunition och dess beståndsdelar syftar den franska lagstiftningen på import från länder utanför EU till Frankrike.

I Frankrike klassificeras vapen i kategorierna A, B, C och D beroende på hur farliga de anses vara[[6]](#footnote-7) (République française u.å.-a; Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

För att importera krigsmateriel till Frankrike krävs ett förhandstillstånd som på franska benämns Autorisation d'importation de matériels de guerre (AIMG). Två slags tillstånd finns - ett individuellt och ett globalt (Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

Det individuella tillståndet (AIMG) tillåter import av en förutbestämd kvantitet och värde under en period på högst tre år. Globala tillstånd (AGIMG) medger i stället import av en obegränsad mängd och obegränsat värde från särskilt utsedda avsändare. Tillståndet är giltigt i ett år och kan därefter förnyas. När tillståndet utfärdas meddelas importören detta från ansvarigt direktorat (på franska Direction Générale des Douanes et droits indirectes - DGDDI) (Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

Den lagstiftning som reglerar importen av krigsmateriel är franska försvarslagstiftningen (code de la défense) artikel R. 2335–1 och lagen om inre säkerhet (code de la sécurité intérieure) artikel R. 316–29. I försvarslagstiftningen finns bestämmelser om:

* Förbud mot import av krigsmateriel, vapen och ammunition i kategorierna A-D från länder utanför EU utan förhandstillstånd.
* Att de måste göras obrukbara innan försäljning.
* Att kategori A och B kräver godkännande av importtillstånd utom i undantagsfall.
* Att ansvarig myndighet när som helst kan återkalla importtillstånd av säkerhets- eller ordningsskäl.

(Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

Tillstånd krävs alltså för all tillfällig eller permanent import av krigsmateriel och vapen, ammunition och deras komponenter som klassificeras som krigsmateriel enligt kategori A2, dvs. krigsmateriel, utrustning för att bära eller använda skjutvapen i strid samt utrustning för skydd mot stridsgaser. Exempel på vad som omfattas av det är automatiska repeterande vapen, kanoner, granatkastare, raketgevär, torpeder, minor, missiler och granater (Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

När det gäller vapen, ammunition och komponenter i kategorierna A1, B, C och D (a, b, c) finns bestämmelser i lagen om inre säkerhet som exempelvis gäller importtillstånd, ansökan om tillstånd till ministern ansvarig för tullen och att tillstånd inte krävs för statliga myndigheter för import till franska försvaret (Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

Vissa transaktioner gällande import är undantagna tillståndskrav. Däribland återimport enligt förfarandet för passiv förädling, import inom ramen för aktiv förädling för reparation enligt vissa villkor, import av två jaktvapen i kategori C(1) enligt tullförfarandet för tillfällig införsel och begränsat antal patroner ammunition per vapen (Frankrikes parlamentariska utredningstjänst 2024).

## Island

|  |  |
| --- | --- |
| **Island** | Nej, Island har ingen nationell militär |

Eftersom Island inte har något eget militärt försvar, har landet heller inte några bestämmelser i isländsk lag som tillåter isländska aktörer att importera militär utrustning. I och med detta finns det inga specifika krav på förbud mot import av militär utrustning från olika länder. Island följer dock olika direktiv och lagar från FN och EU som har införts i isländsk lagstiftning. Kontroll av eventuell import av krigsmateriel skulle ligga på det isländska Tullverkets ansvarsområde, eftersom det är myndigheten som ansvarar över importkontroll av olika säkerhetsrelaterade frågor på Island (Islands parlamentariska utredningstjänst, 2024).

I den isländska vapenlagen (Vopnalög, nr. 16/1998), finns det bestämmelser om import av olika typer av vapen. Lagen behandlar produktion, import, export och handel med bl.a. skjutvapen, ammunition och sprängämnen. I vapenlagen anges att import av sådana vapen i kommersiellt syfte inte är tillåten. Vapenlagen tillåter inte specifikt import av militär utrustning. Enligt vapenlagen är export av militär utrustning och försvarsrelaterade produkter förbjuden utan tillstånd från den minister som ansvarar för utrikesärenden (Islands parlamentariska utredningstjänst, 2024).

## Italien

|  |  |
| --- | --- |
| **Italien** | Ja, en lagstiftning finns för ändamålet som för närvarande reformeras |

I Italien finns särskild lagstiftning om kontroll av förflyttningar av militär utrustning till och från utlandet (Law No. 185 of 9 July 1990). Genom en annan lagstiftning (Law No. 118 of 2013) ratificerade Italien FN:s vapenhandelsfördrag (ATT) från 2013, som innebär att landet måste avstå ansökningar om licenser och antaganden för vapenöverföringar om det finns särskilda risker (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Landets regler för krigsmaterielöverföring följer ovan nämnda lag 185/1990 som fastställer vissa export- och importförbud och krav som är nödvändiga för att hantera militär utrustning. Lagen beskriver också tillståndsprocessen och åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna. Regleringen ser ut på ett sånt vis att statliga tillstånd och kontroller krävs för export, import och andra överföringar av militär utrustning (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

För närvarande behandlar italienska parlamentet en reform av lagen, som bland annat innebär att en interministeriellakommitté (kallad CISD), som övervakar nationella förbud, ska återinföras (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

När det gäller hur Italien hanterar frågan om vilka länder de inte importerar krigsmateriel och dylikt ifrån finns bestämmelse i samma lagstiftning. Dessa förbjuder transporter av försvarsprodukter om de bryter mot Italiens konstitution (enligt vilken krig betraktas som ett medel för att lösa internationella tvister), internationella åtaganden (som avtal om icke-spridning), statens säkerhet, kampen mot terrorism eller Italiens relationer med andra länder (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Förbud gäller även om det saknas garanti för var försvarsprodukter slutligen hamnar eller om mottagaren kan använda dem för aggression (vilket är applicerbart när det gäller export). Tillstånd nekas om mottagarlandet är i väpnad konflikt, har ett internationellt vapenembargo, är skyldigt till allvarliga människorättsbrott, eller när resurser i ett land som överstiger deras egna försvarsbehov anslås till militärbudgeten (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Den myndighet som är ansvarig för samordning och tillstånd är enheten för tillstånd för militär utrustning (på engelska: Unit for Military Equipment Authorisation, förkortat UAMA) vid Utrikesministeriet. Transaktioner som avser försvarsrelaterade produkter får endast göras av företag som är registrerade i försvarssektorns register. Dessa transaktioner får endast riktas till utländska regeringar, godkända internationella organisationer och auktoriserade utländska företag. Ursprungligen skilde lag 185/1990 inte på överföringar inom EU och utanför, men ett EU-direktiv från 2009 krävde en sådan åtskillnad för överföring av försvarsprodukter inom unionen (Italiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

## Norge

|  |  |
| --- | --- |
| **Norge** | Ja, utspritt i olika regelverk |

I Norge finns ingen särskild lagstiftning för krigsmateriel men beroende på materielens natur och typ av import faller det, enligt norska utredningstjänsten, under olika regelverk (Norges parlamentariska utredningstjänst, 2024). Likt Sverige finns det tydliga regelverk för tillståndsbaserad kommersiell och privat import av handeldvapen och ammunition (Den norska vapenlagen, 2018; Den norska vapenförordningen, 2021). Likt Sverige importeras krigsmateriel i huvudsak av myndigheten Forsvarsmateriell, som är den norska motsvarigheten till FMV.

Importregleringen av krigsmateriel från Försvarsdepartementet styrs i huvudsak av olika regleringar av Forsvarsmateriells verksamhet.[[7]](#footnote-8) Ett av de mest centrala regelverken är upphandlingsreglerna för försvarssektorn, som ger en detaljerad översikt över processen för att importera krigsmateriel och dess koppling till andra rättsområden (Norges parlamentariska utredningstjänst, 2024; Norges upphandlingsregelverk för försvarssektorn 2013). Dessa områden inkluderar lagen om nationell säkerhet (säkerhetslagen) och lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) (Norges lag om offentlig upphandling, 2016; Norges lag om nationell säkerhet, 2018). I enlighet med upphandlingsreglerna för försvarssektorn § 38-8 (3) h och förordningen om försvars- och säkerhetsupphandlingar § 11-12 (2) h kan den upphandlande myndigheten avvisa leverantörer som ” inte anses ha den tillförlitlighet som krävs för att utesluta en säkerhetsrisk för Norge” (Förordning om försvars- och säkerhetsupphandlingar, 2013).

## Polen

|  |  |
| --- | --- |
| **Polen** | Ja, importen regleras i samma lagstiftning som exporten |

Polen har särskild lagstiftning kring import av krigsmateriel enligt lagen ([Dz. U. z 2023 r poz. 1582](https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1582)) om utrikeshandel med varor, teknologier och tjänster av strategisk betydelse för statens säkerhet samt för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Ordet ”handel” i lagen, refererar både till export och import de strategiska varorna inkluderas både vapen som t.ex. ammunition och sprängämnen, men även produkter med dubbla användningsområden, som kan användas både för civila och militära ändamål (Polens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

För import av vapen krävs det ett specifikt tillstånd som är individuellt, men även kan utlysas nationellt. Det är tullkontoren och Polens kontrollmyndighet över handel som ansvarar för importen av krigsmateriel (Polens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Det finns inga tydliga bestämmelser i polsk lagstiftning angående vilka länder man inte importerar ifrån, men det polska ministerrådet kan genom en förordning fastställa en lista med länder där handel med strategiska produkter är förbjuden. Listan skapas med hänsyn till allmän säkerhet, mänskliga rättigheter, Polens säkerhets- och försvarsbehov samt internationella avtal. Perioden 2002–2013 fanns det en sådan lista över vilka länder det var förbjudet att exportera till. Import hade ingen motsvarande lista. Efter 2013 har det inte tillkommit någon ny lista. Överenskommelser med t.ex. EU angående sanktioner påverkar vilka länder Polen importerar till (Polens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

## Schweiz

|  |  |
| --- | --- |
| **Schweiz** | Ja, i lagen om krigsmateriel |

I Schweiz regleras importen av krigsmateriel av den federala lagen om krigsmateriel från den 13 december 1996 och förordningen om krigsmateriel från den 25 februari 1998, där det också finns bestämmelser om tillverkning, handel, och export av krigsmateriel (Schweiz parlamentariska utredningstjänst 2024). Enligt artikel 24 i lagen om krigsmateriel ska import endast godkännas om den är förenlig med internationell rätt och nationella intressen (Lagen om krigsmateriel, 1996; Förordning om krigsmateriel 1998).

Importlicenser tilldelas av Statssekretariatet för ekonomiska frågor men ett undantag finns för den schweiziska staten (Schweiz parlamentariska utredningstjänst 2024). Om det är av vikt för landets utrikes- och säkerhetspolitik är regeringen, eller förbundsrådet, beslutande instans. Viss krigsmateriel är direkt förbjudet i lag såsom nukleära, biologiska eller kemiska stridsmedel men även klusterammunition och personminor. Det är reglerat vilka länder som Schweiz kan importera från men det finns inget samlat regelverk för detta. Som ett exempel förbjuds import av krigsmateriel från Ryssland i enlighet med en förordning som utfärdats för att anta EU-sanktioner kopplat till Rysslands anfallskrig i Ukraina (Schweiz parlamentariska utredningstjänst, 2024; Lagen om genomförande av internationella sanktioner, 2022; Förordning för åtgärder i samband med situationen i Ukraina, 2022).

## Storbritannien

|  |  |
| --- | --- |
| **Storbritannien** | Ja, importen regleras i en sanktionslag |

Enligt Open General Import Licence (OGIL), kan majoriteten av alla icke-militära varor importeras till Storbritannien utan specifika tillstånd. Det finns dock undantag, på grund av vissa kontroller på nationell nivå eller FN-nivå. Dessa undantag inkluderar bl.a. skjutvapen och ammunition samt minor (Storbritanniens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

När det gäller krigsmateriel, har Storbritannien vissa specifika länder som de inte importerar ifrån. Storbritannien genomför olika sanktioner genom förordningar som inrättats enligt Sanktionslagen från 2018 (Storbritanniens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Storbritannien importerar inte från Nordkorea, i enlighet med Storbritanniens skyldigheter enligt flera resolutioner från FN säkerhetsråd. Libyen är ett annat exempel, där Storbritannien uppger anledningar som mänskliga rättigheter och fred till sanktionerna. Sanktionerna mot Libyen infördes efter Storbritanniens utträde ur EU, och syftar till att efterlikna den rådande EU-lagstiftningen (Storbritanniens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Andra länder som Storbritannien har vapenhandelssanktioner med, är: Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Kina, Kongo, Hong Kong, Iran, Irak, Libanon, Ryssland, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien, Venezuela, Yemen och Zimbabwe. Alla dessa sanktioner baseras på riktlinjer från FN, OSSE och/eller EU, förutom vapenhandelssanktionerna med Kina och Hong Kong (Trade sanctions, arms embargoes, and other trade restrictions, 2024).

**Department for Business and Trade** ansvarar för att genomföra handelssanktioner och andra handelsbegränsningar, samt för att utfärda exportlicenser för krigsmateriel och andra militära varor. Avdelningen Import Licensing Branch i **Department for Business and Trade**, ansvarar för att utfärda importlicenser vid behov (Storbritanniens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

## Tjeckien

|  |  |
| --- | --- |
| **Tjeckien** | Ja, i lagen om utrikeshandel med krigsmateriel |

Lagen om utrikeshandel med krigsmateriel reglerar villkoren för all handel med krigsmateriel, inklusive import, export samt hantering av krigsmateriel utomlands (Tjeckiens parlamentariska utredningstjänst, 2024). Lagen innehåller bestämmelser om behörighet för handel, processen för tillståndsgivning och dess begränsningar samt tillsyn (Act on Foreign Trade with Military material, 1994). [Industri- och handelsdepartementet](https://www.mpo.gov.cz/en/foreign-trade/licence-administration/foreign-trade-in-military-equipment/), som är sammanhållande myndighet, tillhandahåller ytterligare specifikationer om utrikeshandeln med krigsmateriel, som bl.a. innefattar en inofficiell och icke-bindande version av lagen.

Lagen begränsar inte specifikt vilka länder som import får ske från. Dock, förtydligar lagen att utrikesdepartementet ska konsulteras under processen att tillhandahålla importlicenser och då vägs utrikespolitiska avvägningar in i beslutet (Tjeckiens parlamentariska utredningstjänst, 2024).

## Tyskland

|  |  |
| --- | --- |
| **Tyskland** | Ja, importen regleras i samma lagstiftning som exporten |

Begränsningar av Tysklands importfrihet regleras enligt Utrikeshandelslagen (AWG). En av begränsningarna i importfriheten är lagen om kontroll av krigsmateriel (Kriegswaffenkontrollgesetz, KrWaffKontrG). Krigsmateriel klassificeras som vapen som kan orsaka förstörelse eller skada personer eller föremål, och fungera som medel för användning av våld vid väpnade konflikter mellan stater (Tysklands parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Begränsningarna av den fria importen sker för någon av dessa syften:

* Säkerställa Tysklands väsentliga säkerhetsintressen
* Förhindra störningar i det fredliga livet för invånare
* Förhindra allvarliga störningar i Tysklands relationer med andra länder
* Säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten i Tyskland eller i annat EU-land
* Motverka risker att den vitala försörjningen inom landet äventyras, och därigenom skydda människors liv och hälsa

Dessa villkor gäller särskilt för åtgärder i samband med krigsmateriel och för varor som är avsedda för att genomföra militära operationer, enligt AWG (Tysklands parlamentariska utredningstjänst, 2024).

Utrikeshandelsförordningen (AWV) innehåller regler kring import och exportförbud. Vapen, ammunition och krigsmateriel får inte importeras till Tyskland från: Nordkorea, Iran, Libyen, Syrien eller Ryssland. För Ryssland undantas reservdelar och underhåll samt vissa varor som används för rymdteknik. De utvalda länderna baseras på resolutioner från FN (Tysklands parlamentariska utredningstjänst, 2024).

För att importera krigsmateriel krävs det godkännande av den federala regeringen. Regeringen har delegerat ansvaret över godkännande av import av krigsmateriel för den tyska militären och tulltjänster, till det federala försvarsministeriet. Tullmyndigheten är ansvarig för att granska om reglerna kring införsel av krigsmateriel följs.

## Österrike

|  |  |
| --- | --- |
| **Österrike** | Ja, i den övergripande lagen om utrikeshandel |

All utländsk handel, inklusive import av krigsmateriel, regleras i lagen om utrikeshandel och betalningar från 2011 (Österrikes parlamentariska utredningstjänst, 2024; Lagen om utrikeshandel och betalningar Außenwirtschaftsgesetz, 2011). I enlighet med § 25, i ovannämnda lag, har Österrike vidare reglerat importen av krigsmateriel i en förordning om utrikeshandel och betalningar (Andra förordningen om utrikeshandel och betalningar, 2019). Detta för att reglera vilka stater som omfattas av vapenembargon och **följaktligen** vilka transaktioner med krigsmateriel, enligt EU:s gemensamma militära lista, som antingen är förbjudna eller kräver vidare tillstånd, förutsatt att det står i linje med internationell rätt. Detta förutsätter att det antingen finns ett beslut i FN:s säkerhetsråd, i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Österrikes parlamentariska utredningstjänst, 2024). Tillsynsansvaret ligger på det federala Arbets- och Ekonomiministeriet och avdelningen för [exportkontroll](https://www.bmaw.gv.at/en/Topics/Export-Control.html).

# Källförteckning

##### Offentligt tryck

Bet. 2010/11:UU3. [*Utrikesutskottets betänkande om Strategisk exportkontroll 2010*](https://data.riksdagen.se/fil/B43F3A33-ABB6-4220-90A7-216043F8FD60)

Bet. 2017/18:UU9. [*Utrikesutskottets betänkande om Skärpt exportkontroll av krigsmateriel*](https://data.riksdagen.se/fil/604D3D2F-9FBB-477D-BBB6-1A9E0B3C2008)

Dir. 2003:80*.* [*Kommittédirektiv – Översyn av krigsmateriellagstiftningen*](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommittedirektiv/oversyn-av-krigsmateriellagstiftningen_grb180/)

Dir. 2023:161. [*Kommittédirektiv – En modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemska*p](https://www.regeringen.se/contentassets/8961e54e7e214d34a598f7f63f10ec12/en-modern-exportkontroll-av-krigsmateriel-i-ljuset-av-ett-svenskt-natomedlemskap-dir.-2023161) Materielförsörjningsutredningen Fö 2020:02. Stockholm 2022.

Prop. 1991/92:174 [*Regeringens proposition med förslag till lag om krigsmateriel*](https://data.riksdagen.se/fil/CC395BAF-75B3-4F1B-90D2-B203AA24878D)

SFS 1992:1300. [*Lag om krigsmateriel*](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921300-om-krigsmateriel_sfs-1992-1300/)

SFS 1992:1303. [*Förordning om krigsmateriel*](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921303-om-krigsmateriel_sfs-1992-1303/)

SFS 1996:67 [*Vapenlagen*](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67/)

SFS 2010:1011 [*Lagen om brandfarliga och explosiva varor*](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101011-om-brandfarliga-och-explosiva_sfs-2010-1011/)

Skr. 2023/24:114 [*Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden*](https://www.regeringen.se/contentassets/8c57a4a527a14313836546568d3113c3/strategisk-exportkontroll-2023--krigsmateriel-och-produkter-med-dubbla-anvandningsomraden-skr.202324114)

SOU 2005:9. [*KRUT - Reformerat regelverk för handel med krigsmateriel*](https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/02/sou-20059/) Slutbetänkande av Krigsmaterielutredningen UD 2003:03, Stockholm, 2005.

SOU 2015:72. [*KEX - Skärpt exportkontroll av krigsmateriel – Del 1*](https://www.regeringen.se/contentassets/5f48df2fa0f64233acc5380217833f87/1_sou_2015_72_del-1_webb_ej-bilaga-4.pdf)*.* Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, UD 2012:01, Stockholm 2015.

SOU 2022:24. [*Materielförsörjningsstrategi: För vår gemensamma säkerhet*](https://www.regeringen.se/contentassets/c4e9c8e487314030b8a4d5830b3e274c/sou-2022_24_webb.pdf) Betänkande av Materielförsörjningsutredningen, Fö 2020:02, Stockholm 2022.

SOU 2024:77 [*Ett modernt och anpassat regelverk för krigsmateriel*](https://regeringen.se/contentassets/d76247944967495cbdd9541f7f8aadbb/ett-modernt-och-anpassat-regelverk-for-krigsmateriel_sou-2024_77.pdf) Betänkande av 2023 års krigsmaterielutredning, Stockholm 2024.

##### Internetkällor

[*Act on Foreign Trade with Military material*](https://www.mpo.gov.cz/assets/dokumenty/37640/52627/591452/priloha001.pdf) (1994). (Tjeckien). Senast ändrad 2012-06-30. Hämtad 2024-11-29.

[*Außenwirtschaftsgesetz*](https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Rechtsvorschriften/aussenwirtschaftsrecht/Aussenwirtschaftsgesetz2011.html), lagen om utrikeshandel och betalningar (2011). (Österrike).

Douanes & Droits Indirects (u.å.). [*Démarche: Importation de matériels de guerre et d'armes, munitions et leurs éléments depuis un pays tiers à l’UE*](https://www.douane.gouv.fr/demarche/importation-de-materiels-de-guerre-et-darmes-munitions-et-leurs-elements-depuis-un-pays)*.* (Frankrike). Hämtad 7 november 2024.

FOI (2007) [*Försvarsindustri i Sverige – Konsekvenser av internationaliserat ägande FOI-R-2211-SE*](https://www.foi.se/rest-api/report/foi-r--2211--se)*.*

[*Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-04-1185)*,* förordning om försvars- och säkerhetsupphandlingar (2013). (Norge). Senast ändrad 2022-03-24.

[*Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452?q=v%C3%A5penforskrift) ,vapenförordningen (2021). (Norge). Senast ändrad 2024-07-19.

[*Förordning om krigsmateriel*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/808_808_808/en) (1998). (Schweiz). Senast ändrad 2022-05-01.

[*Lagen om genomförande av internationella sanktioner*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/564/en)(2022). (Schweiz). 2022-03-22.

[*Förordning för åtgärder i samband med situationen i Ukraina*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/fr) (2022). (Schweiz). 2022-03-04.

[*Trade sanctions, arms embargoes, and other trade restrictions*.](https://www.gov.uk/guidance/current-arms-embargoes-and-other-restrictions) (2024). (Storbritannien). Senast ändrad 2021-10-29.

Inspektionen för strategiska produkter ISP, (2024). [*Vapenembargon*.](https://isp.se/sanktioner/vapenembargon/) Uppdaterad 20 mars 2024.

[*Lagen om krigsmateriel*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/794_794_794/en) (1996). (Schweiz). Senast ändrad 2023-09-01.

[*Lag om export av krigsmateriel*](https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120282.) (282/2012). (Finland). Hämtad 10 november 2024.

[*Lag om offentlig upphandling*](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73#:~:text=Anskaffelsesloven%20er%20en%20norsk%20lov%20som%20regulerer%20offentlige,samtidig%20som%20at%20anskaffelsesprosessen%20virker%20tillitsvekkende%20hos%20allmennheten.) (2016). (Norge). Senast ändrad 2024-08-27.

[*Lag om nationell säkerhet*](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-24) (2018). (Norge). Senast ändrad 2024-05-24.

Law No. 185 of 9 July 1990. [*New provisions on controlling the export, import and transit of military, Courtesy translation*](https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/legge_09_07_1990_n185.pdf). (Italien). Senast ändrad 2013-01-07.

[*Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon*](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7?q=v%C3%A5penlov) , vapenlagen (2018). (Norge). Senast ändrad 2024-01-26.

Regeringen (2023). [*Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina.*](https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/sverige-och-storbritannien-samarbetar-om-okat-militart-stod-till-ukraina/) 2023-03-16. Hämtad 10 november 2024.

République française (u.å.-a). [*Armes: à quoi correspondent les différentes categories?*.](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31877) (Frankrike). Hämtad den 7 november 2024.

République française (u.å.-b). [*Système d'information sur les armes (SIA) - Espace détenteurs (Démarche en ligne).*](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R61698) (Frankrike). Hämtad den 7 november 2024.

SIPRI (2024b). [*Europeisk vapenimport nästan fördubblad, amerikansk och fransk export ökar och rysk export faller kraftigt*](https://www.sipri.org/sites/default/files/AT%20press%20release%20SWE.pdf). Pressmeddelande. 11 mars 2024. Hämtad den 1 november 2024.

[*Skjutvapenlag*](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980001) 9.1.1998/1. (Finland).

[*Upphandlingsregelverk för försvarssektorn*](https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-10-25-1411) (2013). (Norge). Senast ändrad 2021-09-29

[*Zweite Außenwirtschaftsverordnung*](https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Rechtsvorschriften/aussenwirtschaftsrecht/2-Au%C3%9Fenwirtschaftsverordnung-2019.html), andra förordningen om utrikeshandel och betalningar (2019) (Österrike). Hämtad 29 november 2024.

##### Personlig kommunikation

Finlands parlamentariska utredningstjänst, svar den 30 oktober 2024.

Frankrikes parlamentariska utredningstjänst, svar den 24 oktober 2024.

Italiens parlamentariska utredningstjänst, svar den 24 oktober 2024.

Islands parlamentariska utredningstjänst, svar den 13 november 2024.

Norges parlamentariska utredningstjänst, svar den 1 november 2024.

Polens parlamentariska utredningstjänst, svar den 31 oktober 2024.

SIPRI (2024a). Uppgifter förmedlade via the Communications Director vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), e-post den 10 oktober 2024.

Storbritanniens parlamentariska utredningstjänst, svar den 1 november 2024.

Schweiz parlamentariska utredningstjänst, svar den 1 november 2024.

Tysklands parlamentariska utredningstjänst, svar den 31 oktober 2024.

Tjeckiens parlamentariska utredningstjänst, svar den 13 november 2024.

Österrikes parlamentariska utredningstjänst, svar den 1 november 2024.

1. Genomgående i rapporten kommer termen krigsmateriel att användas i stället för vapen för att tydliggöra skillnaden mellan de regelverk som reglerar vapenimport, som t.ex. handeldvapen eller andra skjutvapen respektive krigsmaterielimport. I Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel fastställs i bilagan vad som utgör krigsmateriel. [↑](#footnote-ref-2)
2. Även Svenska freds- och skiljedomsföreningen har kontaktats inom ramen för uppdraget utan återkoppling med underlag. [↑](#footnote-ref-3)
3. Danmark, Nederländerna och Irland har kontaktats men inte inkommit med svar eller avstått från att svara på frågorna. [↑](#footnote-ref-4)
4. Utredningen lämnades över den 2 december 2024 och går direkt ut på remiss. Vid pressträffen presenterades en preliminär plan från regeringen att ge lämna en proposition till riksdagen under våren 2026. [↑](#footnote-ref-5)
5. På hemsidan för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) finns en överskådlig sammanställning av exportregelverket. <https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/> [↑](#footnote-ref-6)
6. Vapenkategori A omfattar förbjudna skjutvapen och krigsmateriel som kräver tillstånd, kategori B kräver tillstånd och avser vapen för användning vid sportskytte och yrkesmässig fara. Inom kategori C finns vapen och utrustning för t.ex. jakt och försvarsvapen som kräver anmälan eller [SIA-konto,](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R61698) och kategori D inkluderar sådant som under vissa förutsättningar är fritt köpbara som försvarsspray, energivapen och icke-farliga samlarvapen. [↑](#footnote-ref-7)
7. Se [Forsvarsmateriells hemsida](https://www.fma.no/om-oss) där det också finns länkar till aktuellt regleringsbrev. [↑](#footnote-ref-8)