Svar på fråga 2019/20:1976 av Nina Lundström (L) Åtgärder för ett hållbart fiskbestånd i Östersjön

Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunskapsläget och fakta om fiskbeståndet i Östersjön utvecklas samt att påverkansfaktorer identifieras så att det kan säkras att beståndet av strömming i Östersjön utvecklas långsiktigt hållbart.

Regeringens övergripande inställning är att arbeta för ett långsiktigt hållbart fiske och för mer hållbara fiskemetoder och redskap. Regeringen anser således att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer och att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen ska utgöra grunden för besluten. Regeringen delar Nina Lundströms inställning att kunskap och fakta gällande fiskbestånd är en grundförutsättning för att kunna vidta åtgärder som grundas på vetenskapliga underlag.

Fiskemöjligheterna för sill i centrala Östersjön för 2020 fastställdes liksom föregående år grundat på Internationella havsforskningsrådet (ICES) vetenskapliga råd om långsiktigt hållbara nivåer och i enlighet med målet om maximal hållbar avkastning.

Östersjön har inte god miljöstatus och därför vidtas också flera olika åtgärder för att förbättra havsmiljön. Regeringen har stärkt havsmiljöarbetet med mer än 200 miljoner kronor för 2020 i syfte att främst minska övergödningen och att på sikt kunna återhämta bestånden av rovfisk.

Sverige genomför kontinuerligt datainsamling avseende fiskbestånden genom årliga övervakningsprogram. Medlemsländerna i EU är skyldiga att samla in, förvalta och tillgängliggöra data som är nödvändiga för den gemensamma fiskeriförvaltningen och för den tillhörande uppföljningen av fiskeriförvaltningens mål.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som samordnar och ansvarar för denna datainsamling. Fiskbestånden påverkas av många faktorer och i tillägg till det årliga datainsamlingsprogrammet genomförs och planeras en rad olika projekt rörande flera fiskbestånd, däribland sillen, för att öka kunskapen och hantera befintliga kunskapsluckor. Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet analyserar den tillgängliga informationen och planerar att genomföra ytterligare datainsamling under hösten. Kunskap och fakta om våra fiskbestånd utvecklas kontinuerligt och tillräckliga vetenskapliga underlag är en förutsättning för att bedöma vilka åtgärder som är rätt att vidta för bevarande och förvaltning av fiskbestånden.

Att vi har tillräcklig kunskap och fakta för att kunna fatta beslut som grundas på vetenskapliga underlag är en prioriterad fråga för regeringen. Jag följer arbetet med att förbättra kunskapen om miljösituationen och fiskbestånden i Östersjön.

Stockholm den 2 september 2020

Jennie Nilsson