Svar på fråga 2017/18:1142 av Karin Enström (M)  
Informella EU-toppmötens förankring i riksdagen

Karin Enström har frågat mig om hur jag ser på förankringen av Sveriges positioner i riksdagen inför informella EU-toppmöten.

EU:s stats- och regeringschefer träffas i olika sammanhang i så kallade informella EU-toppmöten och träffas även informellt i anslutning till de ordinarie mötena i Europeiska rådet.

Regeringens syn på förberedelserna inför informella EU-toppmöten och behovet av förankring i riksdagen överensstämmer med den bedömning som i denna del görs i den parlamentariska EU-kommitténs betänkande om EU-arbetet i riksdagen som lämnades till riksdagsstyrelsen den 14 februari (2017/18:URF1). Förankring av en ståndpunkt kan ske inte bara genom samråd och inhämtande av mandat i EU-nämnden utan även genom överläggning i ett utskott. I EU-kommitténs betänkande framhålls att det inte finns någon undantagslös samrådsskyldighet för regeringen när det handlar om informella EU-toppmöten. Behovet av samråd avgörs av om regeringen uteslutande avser att basera sitt agerande på tidigare förankrade ståndpunkter eller om regeringen avser att framföra ståndpunkter som inte är förankrade tidigare. Det är behovet av förankring som är vägledande för regeringen när det gäller de informella toppmötena. I de fall toppmöten inte kräver samråd är det viktigt att noggrant informera riksdagens EU-nämnd inför toppmöten. Formerna för den informationen till riksdagen, anser regeringen vara en bedömning att göra tillsammans med EU-nämndens

ordförande, från fall till fall. I denna del vill regeringen också framhålla EU-kommitténs bedömning att information och samråd inför informella toppmöten i vissa fall bör kunna genomföras på statssekreterarnivå.

Stockholm den 19 april 2018

Ann Linde