|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
|  | Dnr M2017/02558/Ee | |
|  |  | |

|  |
| --- |
| **Miljö- och energidepartementet** |
| Samordnings- och energiministern |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:136 av Rickard Nordin (C) Genomförandet av energiöverenskommelsen

Rickard Nordin har frågat mig på vilket sätt Energiöverenskommelsen kommer att få genomslag i regleringsbrev och styrning av myndigheter och affärsverk annat än till Energimyndigheten.

Sedan Energiöverenskommelsen träffades sommaren 2016 har regeringen vidtagit en rad åtgärder, t.ex. förslag på höjd ambitionsnivå inom elcerti-fikatssystemet och ändrad beskattning av vatten- och kärnkraft. Andra delar av överenskommelsen har krävt fortsatt utredning. Ett sådant exempel är de delar som rör framtida miljökrav för vattenkraften. Ett antal ytterligare propositioner med anledning av Energiöverenskommel-sen kommer att lämnas till riksdagen för behandling innan valet 2018. Jag vill här särskilt peka på den inriktningsproposition som bl.a. kommer medföra riksdagsbindning av de nya övergripande energipolitiska målen.

För att nå de nya målen är det självklart nödvändigt att berörda myndig-heter arbetar proaktivt och att de har ett nära samarbete. Till exempel medför målet om 100 procent förnybar elproduktion byggnation av nya anläggningar och infrastruktur, vilket behöver få genomslag i samhälls-planeringen. Regeringen och myndigheterna, som är verktyget för att genomföra regeringens politik, kommer löpande arbeta med genom-förandet av de nya energipolitiska målen. Min utgångspunkt är självfallet att regeringen återkommer med konkreta förändringar, t.ex. rörande olika myndigheters uppdrag, om så bedöms nödvändigt för att målen från Energiöverenskommelsen uppnås.

Stockholm den 8 november 2017

Ibrahim Baylan