Svar på fråga 2021/22:1339 av Betty Malmberg (M)  
Utegångsdjur och forskning

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att ”massbehandling” av löss på utegående djur inte ska ske.

Ett kontrollprogram är ett frivilligt kvalitetssäkringssystem utvecklat av en branschorganisation för att stärka konkurrenskraften samtidigt som en god djurskyddsnivå upprätthålls. Kontrollprogrammet för utegångsdjur har godkänts av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och innehåller bl.a. krav på att anslutna djurhållare vidtar åtgärder för att säkerställa djurskyddet för djur som hålls ute året runt utan tillgång till ligghall.

Jordbruksverket gav 2018 det vetenskapliga rådet vid Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att sammanställa forskning om bl.a. nötkreatur som hålls utomhus, i syfte att se till att djurskyddsbestämmelserna och kontrollprogrammet vilar på en god vetenskaplig grund. I sitt yttrande pekar det vetenskapliga rådet på de för- och nackdelar utegång medför för djurvälfärden och djurhälsan samt för risken för ökad resistens, som Betty Malmberg nämner. Det vetenskapliga rådet pekar dock också på att lusangrepp kan försämra djurens välfärd genom att orsaka klåda och att det är högst sannolikt att hårlöshet till följd av lusangrepp försämrar djurens värmereglering, men att det behövs mer studier om frågorna.

Jordbruksverket har vidare beviljat stöd till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att forska på orsaker till och förebyggande rutiner mot håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur. Forskningen har pågått sedan 2018 och SVA redovisade sina slutgiltiga resultat till Jordbruksverket i december förra året. I studien kom forskarna fram till att löss sannolikt är vanligt hos djur med hårlöshet och att tidig läkemedelsbehandling mot ohyra av en grupp nötkreatur ger mindre hårlöshet. Dock verkar vissa djur och djurgrupper klara sig utan läkemedelsbehandling och vissa djur- och skötselfaktorer kan kopplas till en ökad risk för hårlöshet.

Ett arbete pågår alltså redan, mellan branschen och myndigheterna, för att hitta en så bra balans som möjligt mellan intresset av en god djurvälfärd och behovet av en ansvarsfull läkemedelsanvändning som inte i onödan bidrar till att öka resistensen mot olika typer av läkemedel.

Stockholm den 29 mars 2022

Anna-Caren Sätherberg