|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr N2017/03713/DL | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Näringsdepartementet** |
| Landsbygdsministern |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Minskat matsvinn

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om regeringen och jag har initierat ett arbete i syfte att underlätta för butiker som vill minska sitt matsvinn genom avsättning till foder.

Jag delar frågeställarens oro över all den mat som slängs i livsmedelskedjan. I Livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104 s. 39) gör regeringen bedömningen att för att kunna bidra till det globala hållbarhetsmålet om att halvera matsvinnet till 2030 bör det tas ett samlat och systematiskt grepp kring frågan.

Regeringen gav därför i februari Livsmedelsverket i uppdrag att under åren 2017–2019 tillsammans med Statens Jordbruksverk och Naturvårdsverket arbeta vidare med olika identifierade svinnreducerande åtgärder. I ett första steg ska en handlingsplan för ett långsiktigt matsvinnsarbete tas fram.

Alla som släpper ut foder eller råvaror till foder på marknaden räknas som foderleverantör. Det betyder att en butik som vill leverera livsmedelsavfall till foder ska följa den EU-lagstiftning som gäller för foderleverantörer. Lagstiftningen upplevs ofta som krånglig med många villkor och restriktioner, framför allt när det gäller livsmedelsavfall som kommer från djur. Delar av lagstiftningen är dock en direkt följd av de utbrott av galna kosjukan som skedde i Europa under slutet av 1990-talet.

Kommissionen har inom ramen för EU-plattformen för matsvinn, som nyligen bildats, initierat ett arbete för att ta fram EU-riktlinjer för före detta livsmedel som ska bli foder. Sverige välkomnar att kommissionen har tagit detta initiativ och som medlem i EU-plattformen deltar Sverige aktivt i arbetet.

Stockholm den 31 maj 2017

Sven-Erik Bucht