Svar på fråga 2017/18:1517 av Saila Quicklund (M)  
Sveriges framtid som gruvnation

Saila Quicklund har frågat mig om jag menar att Sveriges rykte som gruvnation och möjligheter att bli en leverantör av bland annat batterimetaller inte äventyras av förslaget om förbud mot uranbrytning.

Den 16 maj 2018 biföll riksdagen regeringens förslag i propositionen *Förbud mot utvinning av uran* (prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277). Riksdagens beslut innebär att ett förbud mot utvinning av uran börjar gälla den 1 augusti 2018. Förbudet införs i miljöbalken och gäller för gruvverksamhet med utvinning av uran som huvudsaklig produkt och biprodukt, samt återvinning av uran ur utvinningsavfall. Förbudet omfattar däremot inte gruvverksamhet som avser järnmalm, övriga basmetaller, sällsynta jordartsmetaller eller andra mineral där mineralet bryts, provbryts, bearbetas eller fysikaliskt eller kemiskt anrikas för andra ändamål än för att använda uranets fissila egenskaper.

I minerallagen (1991:45) tas uran bort som koncessionsmineral. Ändringen innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. Undersökningsmetoder som använder uranets egenskaper för att hitta koncessionsmineral för vilka undersökningstillstånd meddelats påverkas inte av lagändringen.

Det kommer således fortsättningsvis att vara möjligt att prospektera efter och utvinna batterimetaller samt andra metaller och mineral i Sverige som är nödvändiga för elektrifiering och grön omställning.

Stockholm den 27 juni 2018

Mikael Damberg