Svar på fråga 2020/21:3249 Sten Bergheden (M)
Skredrisken utmed Göta älv

Sten Bergheden har frågat inrikesministern vad statsrådet avser att göra för att lösa finansieringen av nödvändiga åtgärder och minska skredrisken utmed Göta älv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Göta älv bedöms vara det område i Sverige där riskerna för ras och skred är störst. Klimatförändringarna kan innebära stora problem i området kring Göta älv. Därför gör regeringen särskilda insatser för att klimatsäkra det området.

Regeringen har en hög ambition för anpassning av samhället till ett förändrat klimat. Det avspeglar sig i allt det som har genomförts sedan regeringen antog den nationella strategin för klimatanpassning i mars 2018 (prop. 2017/18:163).

Regeringen har inrättat en delegation för Göta älv vid Statens geotekniska institut (SGI). Delegationen består av representanter för kommunerna i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale och Kungälv, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI).

Delegationen ska vara en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen med uppgift att tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. På så sätt har en viktig bas skapats för arbetet att skredsäkra Göta älvdalen

Regeringen beslutade om ett nytt stöd för ras- och skredsäkring längs Göta älv i samband med budgetpropositionen för 2018. Anslaget uppgår efter beslut i vårändringsbudgeten 2021 till 175 miljoner kronor. För år 2022 beräknas anslaget uppgå till 215 miljoner kronor. I slutet av förra året beslutade regeringen om en högre stödnivå som innebär att kommunerna nu kan få bidrag för hela kostnaden för ras- och skredsäkring längs älven.

Det är angeläget att Sverige har en god förmåga att förebygga och hantera naturolyckor. Kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor är en viktig del av den förmågan. Det innebär att det också är av stor betydelse att kommunerna själva vidtar förebyggande åtgärder för att förhindra naturolyckor och skador till följd av extremväder och händelser orsakade av klimatförändringarna. Klimatanpassning är en viktig fråga som tyvärr bara blir mer angelägen allt eftersom vi ser de effekter som kommer med klimatförändringarna.

Stockholm den 23 juni 2021

Per Bolund