Svar på fråga 2022/23:927 av Johan Löfstrand (S)  
Sveriges förhandlingsposition när det gäller eventuellt beslut om förpackning och förpackningsavfall (PPWR)

Johan Löfstrand har frågat mig vilken förhandlingsposition jag och den svenska regeringen har för att säkerställa att grundliga vetenskapliga konsekvensanalyser ligger till grund för eventuella beslut om förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) ur ett miljö- och livsmedelssystemperspektiv.

Låt mig inleda med att säga att vi delar målsättningen om en välfungerande reglering som bidrar till att minska förpackningsavfallet utan negativa effekter för säkra livsmedel och matsvinn. Regeringen tog initiativ till att diskutera förslaget i jordbruks- och fiskerådet den 30 maj i år under det svenska ordförandeskapet. Syftet var att för att låta medlemsstaterna göra sina åsikter hörda för att säkerställa en välfungerande reglering. Mötet gav ett mycket bra resultat, och EU-kommissionen försäkrade att livsmedelssäkerheten på intet vis ska eftersättas genom förslaget och inte heller leda till ett ökat matsvinn.

EU-kommissionen har gjort en konsekvensanalys av förslaget till förordning. Enligt konsekvensanalysen beräknas vattenanvändningen minska med 1,1 miljoner kubikmeter medan utsläppen av växthusgaser beräknas minska med 23 miljoner ton till 2030. Åtgärderna som gäller återvunnet avfall beräknas också kunna minska EU:s behov av fossila bränslen med 3,1 miljoner ton per år. Vidare visar kommissionens analys att mängden återvunnen kartong och papper kommer att öka och fortsatt utgöra den största andelen av alla materialslag, nära dubbelt så mycket som det näst största materialslaget plast. På begäran av flertalet medlemsländer arbetar nu EU-kommissionen med ytterligare konsekvensanalyser som väntas presenteras tidigt i höst i rådets arbetsgrupp för miljö.

Romina Pourmokhtari

Stockholm den 1 september 2023