Näringsutskottets betänkande
2019/20:NU4

Statliga företag

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden.

Skrivelsen innehåller verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande och beaktar utvecklingen för statliga företag under 2018. Motionsyrkandena innehåller förslag som rör såväl förvaltningen som ägandet av statliga företag.

I betänkandet finns 16 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och tre särskilda yttranden (SD, V). I en reservation förordas att riksdagen gör ett tillkännagivande om Vattenfall AB och kärnkraft (M, SD, KD, L).

Behandlade förslag


Tre yrkanden i följdmotioner.

Ett femtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2018/19.
Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut .......................................................... 4
Redogörelse för ärendet ................................................................................. 7
Ärendet och dess beredning ....................................................................... 7
Skrivelsens huvudsakliga innehåll .............................................................. 7
Utskottets överväganden ........................................................................... 8
Övergripande om statens ägande och förvaltning av företag ................. 8
  Skrivelsen ................................................................................................ 8
  Motionerna .............................................................................................. 10
  Vissa kompletterande uppgifter ......................................................... 12
Utskottets ställningstagande .................................................................. 20
Förvaltningen av vissa statligt ägda företag .............................................. 24
  Motionerna .............................................................................................. 24
  Vissa kompletterande uppgifter ......................................................... 28
Utskottets ställningstagande .................................................................. 33
Statens ägande av vissa företag ............................................................... 37
  Motionerna .............................................................................................. 37
  Vissa kompletterande uppgifter ......................................................... 38
Utskottets ställningstagande .................................................................. 43
Reservationer ............................................................................................ 46
  1. Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag, punkt 2 (M, 46
    C, KD, L) .........................................................................................
  2. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (SD) ........ 47
  3. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (C) .......... 48
  4. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (V) ......... 49
  5. Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (SD, V) .................................. 51
  6. Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB, punkt 5 51
    (V) .................................................................................................
  7. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (M) ................. 52
  8. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (SD) ............... 54
  9. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (V) ................. 55
 10. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (KD) ............... 56
 11. Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 7 (SD) .............. 58
 12. Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 7 (V) ............... 59
 13. Vattenfall AB och kärnkraft, punkt 8 (M, SD, KD, L) ................. 60
 14. Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet, punkt 60
    9 (SD) .............................................................................................
 15. Statens ägande av Svenska Spel AB, punkt 10 (M, SD, L) .............. 62
 16. Statens ägande av Telia Company AB, punkt 11 (SD) .................. 63
Särskilda yttranden .................................................................................... 65
  1. Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (SD) ....................................... 65
  2. Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (V) ....................................... 65
  3. Statens ägande av Telia Company AB, punkt 11 (V) ...................... 66

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag ...................................................... 67
  Skrivelsen .............................................................................................. 67
  Följdmotionerna ................................................................................... 67
  Motion från allmänna motionstiden 2018/19 ...................................... 67
  Motioner från allmänna motionstiden 2019/20 ................................. 67
Bilaga 2
Tabell över företag med statligt ägande ...................................................... 74
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Övergripande om statens ägande och förvaltning av företag

1. **Skrivelsen**
   Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:140 till handlingarna.

2. **Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag**
   Riksdagen avslår motionerna
   2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C),
   2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD),
   2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M),
   2019/20:1965 av Joar Forssell (L) och
   2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 30–32.

   *Reservation 1 (M, C, KD, L)*

3. **Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag**
   Riksdagen avslår motionerna
   2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
   2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),
   2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–4,
   2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S),
   2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) yrkande 2,
   2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3 och
   2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 24.

   *Reservation 2 (SD)*
   *Reservation 3 (C)*
   *Reservation 4 (V)*

Förvaltningen av vissa statligt ägda företag

4. **Ekonomiska mål för SJ AB**
   Riksdagen avslår motionerna
   2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),
   2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 14 och
   2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

   *Reservation 5 (SD, V)*

5. **Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB**
   Riksdagen avslår motion
   2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

   *Reservation 6 (V) – villkorad*
6. **Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet**
Riksdagen avslår motionerna
2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD),
2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),
2019/20:561 av Maria Strömkvist (S),
2019/20:1019 av Sten Bergheden (M),
2019/20:1549 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1–4,
2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 7–10,
2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C),
2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10 och
2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

7. **Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet**
Riksdagen avslår motionerna
2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,
2019/20:1139 av Lars Beckman (M),
2019/20:1333 av Betty Malmberg (M) och
2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

8. **Vattenfall AB och kärnkraft**
Riksdagen avslår motion
2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4–6.

Reservation 13 (M, SD, KD, L)

9. **Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet**
Riksdagen avslår motionerna
2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,
2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 9 och
2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)

Statens ägande av vissa företag

10. **Statens ägande av Svenska Spel AB**
Riksdagen avslår motionerna
2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M) och
2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (M, SD, L)
11. **Statens ägande av Telia Company AB**
   Riksdagen avslår motionerna
   2019/20:390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),
   2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 4 och
   2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
   yrkande 3.

   *Reservation 16 (SD)*

12. **Statens ägande av vissa övriga företag**
   Riksdagen avslår motionerna
   2019/20:2375 av Ida Drougge (M),
   2019/20:2376 av Ida Drougge (M) och
   2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
   yrkandena 1, 2 och 4.

Stockholm den 17 december 2019

På näringsutskottets vägnar

*Lars Hjälmered*

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Hjälmered (M), Helene Hellmark Knutsson (S), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Rickard Nordin (C).
Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning


Under beredningen av detta ärende fick utskottet den 28 november 2019 information av näringsminister Ibrahim Baylan om frågor som rör Telia Company AB.

I bilaga 1 finns en förteckning över behandlade förslag. I bilaga 2 finns en tabell över företag med statligt ägande.

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Övergripande om statens ägande och förvaltning av företag

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Vidare avslår riksdagen motionsyrkanden som rör statens långsiktiga ägande av företag och övergripande frågor om förvaltning av statliga företag. Utskottet hänvisar bl.a. till de grundläggande principer som är styrande för statens bolagsförvaltning och det pågående utvecklingsarbetet när det gäller förvaltningen av de statligt ägda företagen.

Jämför reservation 1 (M, C, KD, L), 2 (SD), 3 (C) och 4 (V).

Skrivelsen

Redogörelsen för de statliga bolagens verksamhet återfinns i verksamhetsberättelsen där det redovisas hur förvaltningen av statens bolagsägande har utvecklats under 2018. Förändringar av styrelseledamöter redovisas t.o.m. maj 2019.


I skrivelsen anger regeringen att den aktivt ska förvalta statens tillgångar i form av aktierna i bolagen med statligt ägande så att deras värdeutveckling och avkastning blir den bästa möjliga givet ett balanserat risktagande samt se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. För att åstadkomma detta uppges att det är viktigt att ge bolagen förutsättningar och möjligheter att utvecklas och fortsätta konkurrera på sina marknader. Vidare anges att det är viktigt att staten är en aktiv, professionell ägare med fokus på långsiktigt värdeskapande.


I skrivelsen anges att informationsgivningen till riksdagen har stärkts i verksamhetsberättelsen fr.o.m. 2016. Nu ingår t.ex. en beskrivning av omvärldsfaktorer och branschspecifika riskfaktorer som kan påverka den statligt ägda bolagsportföljen. Förändringen uppges ha skett mot bakgrund av Riksrevisionens granskning och rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag (RiR 2015:15). Regeringen anger i skrivelsen att den avser att fortsätta utvecklingen av informationsgivningen för att säkerställa att riksdagen får en god bild av den statligt ägda bolagsportföljen. I år ingår i verksamhetsberättelsen exempelvis en sammanställning över de globala mål enligt Agenda 2030 som bolagen har identifierat som mest väsentliga för sina respektive verksamheter.

Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning och rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget – bristande underlag hos regeringen och LKAB (RiR 2017:34) framför regeringen att en mer ingående redogörelse har lämnats för LKAB och den pågående samhällsomvandlingen, inklusive information om bl.a. ansvarsförhållanden, risker och riskhantering. Även en tydligare sammanställning över måluppfyllnad av uppdragsmålen har inkluderats, bl.a. mot bakgrund av Riksrevisionens granskning och rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (RiR 2017:37).


Motionerna

I motion 2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) anförs att regeringen som en aktiv förvaltare bör utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att exempelvis ställa praktikplatser till förfogande eller på andra sätt jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete eller praktik.

I motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S) anförs att regeringen bör verka för en bättre geografisk representation i statliga bolags styrelser jämfört med vad som är fallet i dag.


Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) framför i motion 2019/20:2712 att staten som aktiv och ansvarsfull ägare bör se över de statligt ägda bolagen och deras vd:ars roll med syftet att de inte ska äga sig åt politisk opinionsbildning (yrkande 2).
Av kommittémotion 2019/20:388 framgår att Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) är anhängare av ett fortsatt statligt engagemang i bolag för att bibehålla statens inflytande genom ägande. Utörsäljningar av statens egendom ska inte vara ett ideologiskt självvändamål utan ska i stället kunna ske i vissa fall när ägandet inte kan motiveras med nytta för medborgarna. I motionen framförs att inflytande över statens bolag bör utövas med varsamhet och att god lönsamhet bör prioriteras högt (yrkande 1). Motionärerna framhåller vidare att de är kritiska till alla former av kvotering och positiv särbehandling på basis av kön. Hållbarhetsmålet för de statliga bolagen om att det i varje styrelse ska vara minst 40 procent av varje kön bör enligt motionen därför tas bort (yrkande 2).

Av kommittémotion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) framgår att motionärerna vill att regeringen ser över hur det regionala ansvaret hos statliga bolag kan tydliggöras och stärkas (yrkande 24).

I motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C) framförs bl.a. att staten, när förutsättningarna finns, ska pröva sitt ägande av de statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsupdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga. Dock anförs att eftersom staten är en stor bolagsägare och kommer att fortsätta att vara det under överskådlig tid är det viktigt att bolagen drivs på ett långsiktigt professionellt, värdeskapande och hållbart sätt.


I kommittémotion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD) anförs bl.a. att statens uppgift normalt bör vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och driva bolag. Enligt motionen bör
staten därför minska eller avveckla sitt ägande om förändringar av det statliga ägandet leder till bättre fungerande marknader eller en mer effektiv samhällsservice.


Jonas Eriksson m.fl. (MP) anför i motion 2019/20:2853 att intäkter till staten från naturresurser i Sápmi i högre grad bör återföras till utveckling av det samiska samhällslivet. Därför bör statliga bolag som hämtar sina intäkter i Sápmis naturresurser årligen avsätta en andel av sin vinst för att finansiera förvaltningen och utvecklingen av samiskt samhällsliv, språk och kultur (yrkande 3).

### Vissa kompletterande uppgifter

#### Inledning

Den statliga bolagsportföljen består av 46 bolag (39 helägda och 7 delägda) och har enligt regeringens skrivelse 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande ett sammanlagt värde på ca 630 miljarder kronor. Företagen i portföljen finns inom sektorerna basindustri/energi, telekom, tjänst, fastighet, finans, konsument, infrastruktur och transport. Basindustri/energi är den dominerande sektorn med omkring 40 procent av portföljens värde, följt av de tre sektorerna fastighet, telekom och tjänst. Flera av bolagen har startat som affärsverk, affärsverksamhet inom myndighet eller statliga monopol. I dag verkar de flesta av bolagen på affärsmässiga grunder på fullt konkurrensutsatta marknader. 22 av de statligt ägda bolagen har emellertid ett samhällsuppdrag som riksdagen har beslutat särskilt om, vilket innebär att bolagen ska uppnå andra mål än ekonomisk avkastning.

#### Grunder för förvaltningen av statliga företag


- Statligt ägda företag ska arbeta under krav på effektivitet, avkastning på det kapital företaget representerar och strukturanpassning.
- Den som utövar förvaltningen av ett statligt ägt företag ska med utgångspunkt i uppsatt verksamhetsmål aktivt följa företagets utveckling och vidta erforderliga åtgärder för att företaget ska uppfylla kraven på effektivitet, avkastning och strukturanpassning.
Regeringens förvaltningsmandat


Regeringens årliga skrivelse till riksdagen

Bakgrund


Tidigare riksdagsbehandling


Statens ägarpolicy

Bakgrund

I Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande redogör för uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och viktiga principfrågor när det gäller bolagsstyrningen av bolag med statligt ägande. I ägarpolicyn ingår också regeringens riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningss villkor för ledande befattningshavare. Ägarpolicyn ska tillämpas i bolag med statligt majoritetsägande. När det gäller övriga bolag där staten är
delägare anges i ägarpolicyn att staten verkar i dialog med övriga ägare för att ägarpolicyn ska tillämpas. Även regeringens riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ingår i ägarpolicyn.

**Statens ägarpolicy 2017**


**Övergripande om styrning av de statliga företagen**

**Bakgrund**


Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att se till att bolaget har en betryggande internkontroll. Den löpande verksamheten sköts av bolagets ledning.

Styrelsen i bolag med statligt ägande ska genom styrelseordföranden samordna sin syn med företrädare för ägaren när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden (ägarsamordning). Vid regelbundna möten mellan företrädare för bolag respektive ägare (ägardialog) följs bl.a. målen för bolagen upp.

Av ägarpolicyn framgår även att förvaltningen styr av EU:s bestämmelser om statligt stöd samt redovisning av allmänna medel, konkurrenslagstiftningen, lagen om offentlighet och sekretess samt OECD:s riklinjer för statligt ägda företag. De sistnämnda riklinjerna ger staten som ägare och de statligt ägda bolagen ett förutsebart ramverk att förhålla sig till och innebär att statens roll som ägare tydligt avskiljs från statens övriga roller. Riklinjerna är rekommendationer som riktas till regeringar för att säkerställa att statligt ägda företag verkar effektivt, transparent och ansvarstagande. De är en internationell standard som syftar till att undvika att staten agerar som en passiv ägare eller som en överdrivet ingripande ägare.

Enligt ägarpolicyn ska styrningen av bolagen främst utövas på bolagsstämmer, genom en professionell och strukturerad styrelseomineringsprocess samt genom dialog med styrelseordföranden. Uppföljning och utvärdering av
bolagen ska ske bl.a. genom ekonomiska analyser, branschanalysen och olika typer av rapporter från bolagen. Även mål utöver ekonomiskt värdeskapande ska följas upp och utvärderas. I ägarpolicy anges också att regeringen redogör för förvaltningen av bolag med statligt ägande i en årlig skrivelse till riksdagen.

**Uppdrag för bolag med statligt ägande**


Genom ägaranvisningar ger ägaren instruktioner till bolagets styrelse. I bolag med statligt ägande används ägaranvisningar i huvudsak när bolag har särskilt beslutade samhällsspådrag, får anslag och befinner sig i omstruktureringsamt vid avregleringar och andra liknande förändringar. Ägaranvisningar ska till sitt innehåll vara relevanta, konkreta och tydliga samt formaliseras genom beslut på bolagsstämma. Om ett uppdrag lämnas i en ägaranvisning ska det i ägaranvisningen tydligt framgå hur uppdraget finansieras, redovisas och följs upp.

**Tidigare riksdagsbehandling**


**Mål och uppföljning**

**Bakgrund**

I ägarpolicy anges att mål och uppföljning är redskap som staten använder för att styra de statliga bolagen. Genom att bolagens prestation regelbundet följs upp mot fastställda mål kan bolagens utveckling mätas. I det fall ett bolag inte når målen kan ägaren begära en plan från bolaget på åtgärder att vidta.

Ekonomiska mål och uppgångs på bolagsstämman. De ekonomiska målen ger möjlighet att mäta och följa upp bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå. Uppdragsmål beslutas för de bolag som har särskilt beslutade samhällsspådrag, framför allt för att möjliggöra utvärdering av hur väl det särskilt beslutade samhällsspådraget utförs. För att på ett tydligt sätt integrera hållbart företagande i bolagets affärsstrategi och affärsutveckling har ägaren
gett bolagsstyrelserna i uppdrag att fastställa strategiska mål för ett hållbart företagande. Enligt ägarpolicyn ska samtliga mål följas upp inom ramen för ägardialogen.

Ekonominiska mål
I ägarpolicyn anges att ekonomiska mål vanligtvis tas fram för kapitalstruktur, lönsamhet och utdelning. Ägarens syfte med att fastställa ekonomiska mål är att

- säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot långsiktiga, ambitiösa och realistiska mål
- uppnå kapitaleffektivitet genom att tydliggöra kostnaden för eget kapital
- hålla bolagens finansiella risk på en rimlig nivå
- tillförsäkra ägaren direktavkastning genom hållbara och förutsägbara utdelningar med hänsyn tagen till bolagens framtida kapitalbehov och finansiella ställning
- på ett strukturerat sätt mäta, följa upp och utvärdera bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå.

De ekonomiska målen beslutas av bolagsstämman och dokumenteras i stämmoprotokollet. Beslutade ekonomiska mål gäller till dess nya eller förändrade mål beslutas av bolagsstämman.

Uppdragsmål för bolag med särskilt beslutade samhällsuppdrag
För att kunna utvärdera och följa upp hur de särskilt beslutade samhällsuppdragena utförs fastställs i relevanta fall uppragsmål. Syftet med att fastställa uppragsmål för bolagen är enligt ägarpolicyn att

- säkerställa att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl
- tydliggöra kostnaden för utförandet av de särskilt beslutade samhällsuppdragen
- möjliggöra uppföljning och rapportering till riksdagen och andra intressenter
- klargöra förutsättningarna för de ekonomiska målen.

Utgångspunkter när uppragsmål fastställs ska vidare vara dels föremålet för bolagets verksamhet, dels verksamhetens syfte, dvs. de önskvärda effekterna av bolagets verksamhet.


För närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att de bolag som har samhällsuppdrag även ska få uppragsmål. De nio bolag som hittills har fått uppragsmål genom den pågående översynen är Almi Företagspartner...
AB, AB Götakanalbolag, Rise AB, Svensk exportkredit (SEK), SOS Alarm AB, Svenska rymdaktiebolaget (SSC), Svedab AB, Swedavia AB, Swedfund AB och Systembolaget AB.

Uppföljning av mål

I ägarpolicyn anges att uppdragsmål och ekonomiska mål följs upp vid ägaders dialog mellan företrädare för ägaren och styrelsens ordförande där utfallet gentemot målen diskuteras, liksom eventuella åtgärder som planeras för att nå målen. Även de strategiska mål inom området hållbart företagande som styrelsen fastställt följs upp inom ramen för ägardsdialogen. Väsentligt förändrade förutsättningar anges kunna aktualisera en översyn av målen.

Hållbart företagande

Bakgrund


Uppföljning av företagens hållbarhetsarbete

I skrivelsen uppges att bolagsförvaltningen under 2018 har genomfört en hållbarhetsanalys av flera av de bolag med statligt ägande som har en fastighetsrelaterad verksamhet (Akademiska Hus, Jernhusen, Specialfastigheter och Swedavia).

**Tidigare riksdagsbehandling**

När det gäller frågor om förvaltningen av de statliga företagen och arbetet med hållbart företagande kan nämnas att utskottet vid flera tillfällen, senast hösten 2018 (bet. 2018/19:NU4), avstyrkt yrkanden som berört detta område. Utskottet har hänvisat bl.a. till det pågående arbetet med hållbarhetsfrågor inom förvaltningen av de statliga bolagen. Vid det senaste tillfället följes motionsyrkanden om statliga bolag och hållbart företagande upp i en reservation av företrädare i utskottet för Moderaterna.

**Styrelsenominering och jämställdhet**

**Bakgrund**


Av ägarpolicyn framgår vidare att för den statligt ägda bolagsportföljen (hel- och delägda bolag) ska andelen kvinnor respektive män i styrelserna vara minst 40 procent. För respektive bolagsstyrelse ska följande gälla. Om bolagets styrelse har

- högst tre styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, ska det bland dessa finnas personer av båda könen
- fyra eller fem styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, ska det bland dessa finnas minst två personer av vartdera könet
- sex–åtta styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, ska det bland dessa finnas minst tre personer av vartdera könet
- nio styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, ska det bland dessa finnas minst fyra personer av vartdera könet
- fler än nio styrelseledamöter som bolagsstämman har valt, ska det bland dessa finnas minst 40 procent av vartdera könet.

**Styrelsernas sammansättning**

I skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande redogör regeringen för förändringar som gäller styrelseledamöter fram t.o.m. maj

**Tidigare riksdagsbehandling**


**Vissa konkurrensfrågor**


Utöver detta ska statliga företag följa statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, vilket bl.a. innebär att bolagen ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt.

**Utskottets ställningstagande**

**Inledning**

Utskottets ställningstagande när det gäller övergripande frågor om ägande och förvaltning av statliga företag redovisas under följande rubriker:

- Skrivelsen
- Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag
- Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag.

**Skrivelsen**


Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

**Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag**


Ofta spelar bolagen en viktig roll i det svenska samhället, där de i ett flertal fall startat som affärsverk, affärsverksamhet i en myndighet eller statliga
monopol. Därefter har verksamheterna bolagiserats för att bedrivas effektivt och för att öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden, dit nya privata aktörer vanligen sökt sig. Huvuddelen av bolagen med statligt ägande drivs på affärsamma grunder och verkar i dag på fullt konkurrensutsatta marknader, medan vissa bolag har samhällsupdrag som är särskilt beslutade av riksdagen.


Utskottet avser därmed inte att förorda några tillkännagivanden som rör övergripande principer för statens ägande eller förvaltning av företag.


De nämnda motionerna avstyrks härmed i berörda delar.

Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag

Inriktningen för vissa delar av förvaltningen av statligt ägda bolag berörs i flera motioner som utskottet hör tar ställning till. När det gäller samman- sättningen av bolagens styrelser förordas i motion 2019/20:388 (SD) ett tillkännagivande om att regeringen bör ta bort målet om att varje styrelse ska bestå av minst 40 procent av vartdera könet och i motion 2019/20:2306 (S) förordas att regeringen bör verka för en bättre geografisk representation i styrelserna. Utskottet kan instämma i delar av det som sägs i den sistnämnda motionen bl.a. om att en bred geografisk representation bland styrelseledamöterna kan vara viktigt för att de statliga bolagen ska ha ett stort förtroende hos det svenska folket. Utskottet vill dock påminna om att riktlinjer för rekryteringsprocessen och styrelseledamöternas kompetens finns fastslagna i ägarpolicyen. Där framgår bl.a. att utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i respektive bolagsstyrelse. Det är, enligt ägarpolicyen, vidare viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har en sådan branschkenknap eller annan kompetens som är
direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. För att en person ska komma i fråga för ett styrelseuppdrag uppges att det fordras en hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, bransch kunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Här kan också nämnas att förvaltningsorganisationen inom Näringsdepartementet har egna styrelserkryterare vars uppgift bl.a. är att utvärdera styrelserna för bolagen med statligt ägande och ta fram förslag på ordförande och övriga ledamöter.


Mot denna bakgrund avser utskottet att inte förorda några tillkännagivanden när det gäller vilken kompetens och sammansättning som de statliga bolagens styrelser bör ha.

I tre motioner, 2019/20:1842 (V), 2019/20:2853 (MP) och 2019/20:3251 (C), framförs olika förslag om att förvaltningen av de statliga företagen bör utformas så att bolagen på olika sätt tar ett regionalt ansvar. Bland annat förordas tillkännagivanden om att de statliga bolag vars intäkter kan ledas till naturreurer från Sápmi bör återföras en del av sin vinst till det samiska samhället och med ett tydligare sätt bör användas i regionalpolitiska syften, bl.a. för att förbättra service och tillföra arbetstillfällen till landsbygd och småstäder. Som framgår av det föregående har utskottet tidigare behandlat och avställt motioner med liknande innebörd. Utskottet har då bl.a. framhållit att de statliga bolagens tillgängliga plaintiffs ansvar beträffande de statliga bolagens intäkter kanske inte är tillräckligt klart. Vidare vill utskottet framhålla att det är på grund av det komplexa och mångsidiga området att styrelserna för de statliga bolagen har en mycket betydande roll i det svenska samhället och att de har en särskilt avgörande roll för den ekonomiska effektiviteten och konkurrenskraften i hela landet.

En förutsättning för att de statliga bolagen ska kunna bidra till ekonomisk effektivitet och konkurrenskraft i hela landet är att de har tillräckligt med rådande styrelser för att de ska kunna leda bolagen i ett helhetsperspektiv. Som redovisats ska styrelsen i enlighet med den svenska bolagsstyrningsmodellen, vilket bl.a. innebär att de statliga bolagens styrelser har en avgörande roll för att styra bolagen i ett helhetsperspektiv. Vidare vill utskottet framhålla att det är på grund av det komplexa och mångsidiga området att styrelserna för de statliga bolagen har en mycket betydande roll i det svenska samhället och att de har en särskilt avgörande roll för den ekonomiska effektiviteten och konkurrenskraften i hela landet.
Riksdagen beslutat att bolaget i förekommande fall ska bedriva en verksamhet som syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning för ägaren. I den statliga bolagsportföljen finns bolag som exempelvis har i uppdrag att bidra till forskning och utveckling, läkemedelsförsörjning, kapitalförsörjning och upprätthållande av infrastruktur samt att skapa meningssfulla och utvecklande arbeten åt personer med nedsatt arbetsförmåga. Utskottet ser därmed inte någon anledning att förorda några riksdagsuttalanden såsom föreslås i de nyssnämnda motionerna.

När det gäller bolagsförvaltningen i övrigt framförs förslag på olika områden i fyra motioner. I motion 2019/20:388 (SD) förordas ett tillkännagivande som bl.a. rör aspekten att politiker bör utöva inflytande över statens bolag med varsamhet och att god lönsamhet för bolagen bör prioriteras högst. I motion 2019/20:1842 (V) föreslås bl.a. att statliga företag ska få i uppdrag att verka för att i högre grad öka förädlingsvärdena samt kartlägga könsfördelningen i respektive bolag för att kunna ge förslag på åtgärder för en mer jämviktsfull verksamhet. I den nyssnämnda motionen, liksom i motion 2019/20:2712 (M), anförs även att de statliga bolagen inte bör verka i opinionsbildande syfte eller ta ställning i politiska frågor. Av denna anledning förordas dels en översyn av de statliga bolagens medlemskap i olika bransch- och arbetsgivarorganisationer, dels en översyn av bolagens kommunikationsarbete i opinionsbildande syfte. Även förslaget i motion 2019/20:924 (S) rör förvaltningen av de statliga bolagen. Här förordas ett tillkännagivande om att det bör göras en översyn av huruvida det finns möjligheter att ge de statliga bolagen nya ägardirektiv med syftet att inkludera fler på arbetsmarknaden.

Som redovisats har utskottet vid tidigare tillfällen avstyrkt liknande motionsyrkanden och ser inte någon anledning att ändra uppfattningen. Som skäl för detta vill utskottet åter framhålla att statligt ägda bolag liksom aktiebolag som ägs av andra är underkastade regelsystemet i aktiebolagslagen (2005:551). Det betyder att även ett statligt ägt bolag är en självständig juridisk person där det högsta beslutande organet är bolagsstämman, vid vilken aktieägarna kan utöva sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter och ska, liksom bolagets ledning, se till bolagets bästa. Det är styrelsen som utser bolagets verkställande direktör och som gör bedömningen av hans eller hennes övriga uppdrag. Utskottet vill emellertid påpeka att det, som utskottet även vid tidigare tillfällen framhållit, är viktigt att de statliga företagen präglas av öppenhet och föredömlighet och agerar på ett sätt så att de får allmänhetens förståelse. Utöver detta vill utskottet även framhålla att huvuddel av de statliga företagen drivs på affärsprinciper och verkar på fullt konkurrensutsatta marknader, medan vissa bolag har samhällsuppdrag som är särskilt beslutade av riksdagen. De flesta av de statligt ägda företagen arbetar efter uppsatta ekonomiska mål och har samma förutsättningar som andra aktörer på marknaden och de drivs precis som dessa med värdeskapande som övergripande mål. På så vis stärks de statliga bo-
lagens konkurrenskraft och långsiktiga värdeutveckling och effektivitet, samtidigt som risken för snedvidning av konkurrensen minskar. Mot denna bakgrund ser utskottet ingen anledning att förorda att riksdagen gör några tillkännagivanden i enlighet med det som anförs i de nyssnämnda motionerna.

Utskottet avstyrker härmed samtliga aktuella motioner i berörda delar.

Förvaltningen av vissa statligt ägda företag

**Utskottets förslag i korthet**

Riksdagen avslår motionsyrkanden dels om nya ekonomiska mål för SJ AB, dels om uppdrag och verksamhet för Sveaskog AB, Vattenfall AB och vissa andra statligt ägda företag. Utskottet hänvisar bl.a. till de grundläggande principerna för förvaltningen av statliga företag.

Jämför reservation 5 (SD, V), 6 (V), 7 (M), 8 (SD), 9 (V), 10 (KD), 11 (SD), 12 (V), 13 (M, SD, KD, L) och 14 (SD) samt särskilt yttrande 1 (SD) och 2 (V).

**Motionerna**

**SJ AB**

I kommittémotionerna 2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och 2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) påpekas att det trots att de finansiella målen för SJ AB reviderades för ett antal år sedan finns problem med låg tågstandard och trafikneddragningar. Motionärerna menar att avkastningskravet därför bör sänkas och begär därmed ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör se över de ekonomiska målen för SJ så att avkastningskravet sänks.


**Sveaskog AB**

I motion 2019/20:2133 anför Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) att en utvecklad natur- och ekoturism skulle kunna medföra att Sveaskogs ekoparker bidrar till att skapa större ekonomiska värden än dagens skogsbruk, vilket bl.a. skulle främja många glesbygdskommuner. En sådan inriktning när det gäller förvaltningen av ekoparkerna skulle enligt motionärerna dessutom bidra till bättre balans mellan ekologi och ekonomi. Motionärerna menar
därför att regeringen mot denna bakgrund skyndasamt bör se över hur Sveaskogs 37 ekoparker förvaltas.

I motion 2019/20:561 anför Maria Strömkvist (S) att Sveaskog bör engagera sig i arbetet med att utveckla besöksnäringen i området Malingsbo-Kloten och därmed leva upp till sitt nationella uppdrag att tillhandahålla dylika områden för såväl den nationella befolkningen som för utländska besökare.

I kommittémotion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) anförs att formellt skydda av skog, t.ex. via naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat, bör ha tydliga mål för hur de avsatta områdenas naturvärden ska bevaras och utvecklas. För att möjliggöra detta anser motionärerna bl.a. att ett nytt skogsbytesprogram bör inrättas för att säkerställa att skogsägare får ersättningsmark från Sveaskog (yrkande 10).


I kommittémotion 2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) anförs att Sveaskogs beslut att skapa s.k. buffertzoner inkräktar på skogsägares rätt att brukar sin skog för att marker runt nationalparker ska se attraktiva ut. Sådana s.k. buffertzoner kan enligt motionärerna påverka skogsägare och enskilda skogsbrukare negativt.

När det gäller förvaltningen av Sveaskog framgår i motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD) att regeringen bör kräva att Sveaskog avyttrar sitt innehav i bolaget Sunpine som producerar förnybar diesel baserad på tallolja (HVO). Motionären anför att användning av HVO genererar mer utsläpp än användning av motsvarande fossildiesel.


nytt uppdrag att sälja 30 000 ha skogsmark per år till privata markägare som avser att bedriva kommersiellt skogsbruk på marken (yrkande 62).


Vattenfall AB


I kommittémotion 2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) framhålls att Vattenfall AB:s uppdrag bör ses över för att bolagets strategi när det gäller förnybar energi ska kunna anpassas efter rådande förhållanden på den svenska och den europeiska energimarknaden. Motionärerna framhåller dessutom att Vattenfall även bör flytta fokus från expansion i utlandet till att värna den svenska elförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv (yrkande 1). Motionärerna anför vidare att riksdagen bör uppmuntra regeringen att ge
Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa en för tidiga avveckling av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 (yrkandena 4 och 5). I motionen framförs vidare att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner för att planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft (yrkande 6).


**AB Götakanalbolag**

Av motion 2019/20:1564 framgår att Rebecka Le Moine (MP) anser att renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 bör innefatta att värma och hjälpa den internationellt hotade ålen när den tar sig mellan Vättern och Östersjön (yrkande 1). Vidare framgår det att motionären vill att AB Göta kanalbolag utvecklar ekoturismen inom ramen för sitt uppdrag (yrkande 2).

**LKAB**

Eric Palmqvist m.fl. (SD) anförr i kommittémotion 2019/20:366 att Sverige måste driva en mer aktiv gruvpolitik för att stimulera och bidra till gruvnäringens tillväxt. En del i en mer aktiv gruvpolitik är enligt motionärernas mening att det statligt ägda LKAB får ändrade ägardirektiv så att den ägdare ägarbudskap som står i överensstämmelse med den statliga ägandets målsättning är tydliggörande (yrkande 6).

**Rise, Research Institutes of Sweden AB**

Vissa kompletterande uppgifter

**AB Göta kanalbolag**

**Bakgrund**


**Upprustning av Göta kanal**


**Tidigare riksdagsbehandling**


**LKAB**

**Bakgrund**

Enligt § 3 i LKAB:s bolagsordning ska föremålet för bolagets verksamhet vara att eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

**Tidigare riksdagsbehandling**

**Rise, Research Institutes of Sweden AB**

**Bakgrund**


Rise tillhör den grupp av statligt ägda bolag som har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag.

**Uppdragsmål och ekonomiska mål**


**SJ AB**

**Bakgrund**

Ekonomiska mål


Tidigare riksdagsbehandling


Sveaskog AB

Bakgrund


kärnverksamhet inom skogsbruk utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsrävarna. Sveaskog bör också kunna bedriva närliggande verksamhet om det bidrar till att öka bolagets avkastning.


**Tidigare riksdagsbehandling**


**Vattenfall AB**

**Bakgrund**


Som en följd av riksdagens beslut antogs en ny bolagsordning för Vattenfall vid en extra bolagsstämma i augusti 2010. Enligt denna (§ 3) är föremål för
bolagets verksamhet att generera en marknadsmässig avkastning genom att direktt eller genom dotter- och intressebolag

- affärsverksamhet som bedriver energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion
tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stöder eller kompletterar energiverksamheten, företrädandesvis inom data- och telekommunikationsområdena samt abonnementsrelaterade produkter och tjänster
- bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiområdet
- äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter
- för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med värdepapper

samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

**Ekonomiska mål**

Vid en extra bolagsstämma i december 2017 beslutades nya ekonomiska mål för Vattenfall. Enligt bolaget möjliggör de nya målen ökade investeringar i förnybara energislag och bidrar till bolagets långsiktiga mål att bli fossilfritt inom en generation. De nya målen innebär bl.a. ett lägre avkastningskrav och att nettoskuldsättningstiden har tagits bort.

**Vissa kärnkraftsreaktorer**

Mot bakgrund av marknadsförutsättningarna och ökade kostnader fattade Vattenfall våren 2015 ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av Rings hals kärnkraftsreaktorer 1 och 2 under perioden 2018–2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse.

**Vattenfalls utveckling i förhållande till EU:s 2020-mål**


**Tidigare riksdagsbehandling**

Utskottets ställningstagande

Inledning

Utskottets ställningstagande när det gäller förvaltningen av vissa statliga företag redovisas under följande rubriker:

– Ekonomiska mål för SJ AB
– Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB
– Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet
– Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet
– Vattenfall AB och kärnkraft
– Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet.

Ekonomiska mål för SJ AB


Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB


Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet

vidare förslag om att utgångspunkten för Sveaskogs verksamhet bör vara en annan än affärs- och marknadsstämma.


Utskottet vill även påminna om att riksdagen (2002 och 2010) gett Sveaskog i uppdrag att sälja en del av sitt skogsinnehav för att förstärka enskilt jord- och skogsbruk, framför allt i glesbygd. Som framgår av det föregående har bolaget sålt knappt 9 procent (av totalt 10 procent) av sitt skogsinnehav enligt det nämnda markförsäljningsprogrammet.


Andra förslag som rör Sveaskogs verksamhet läggs fram i motionerna 2019/20:21 (SD) och 2019/20:540 (SD). Försögen i dessa motioner rör dels bolagets avverkningsstrategier runt Tivedens nationalpark, dels Sveaskogs delägande i företaget Sunpine AB. Även i motionerna 2019/20:561 (S) och 2019/20:1549 (MP) förordas tillkännagivanden om Sveaskogs verksamhet, nämligen att bolaget bör utveckla sitt arbete med turism i vissa områden och att bolaget bör öppentliggöra de naturvårdsinventeringar som görs i samband med avverkningsplaner. Utskottet har vid flera tidigare tillfällen behandlat motionsyrkanden som rör Sveaskogs verksamhet och då framhållit att sådana

**Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet**


Utskottet har, som redovisats, vid tidigare tillfällen avstyrkt liknande motionsyrkanden om Vattenfalls uppdrag och då framfört att det inte finns några skäl för riksdagen att ta initiativ för att ändra detta. Utskottet ser inga skäl att ändra denna uppfattning.

självständiga juridiska personer, där det högsta beslutande organet är bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter och ska, liksom bolagets ledning, se till bolagets bästa. Utskottet har därför ingen avsikt att förorda att riksdagen gör några uttalanden om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Utskottet har även, som framgår av det föregående, vid tidigare tillfällen avstyrkt identiska och liknande motionsyrkanden och då framfört att det inte finns några skäl för riksdagen att ta initiativ för att ändra Vattenfalls uppdrag för att tillgodose motionärernas förslag. Utskottet ser inga skäl att nu göra någon annan be-dömning.

Därmed avstyrks samtliga nämnda motioner i berörda delar.

**Vattenfall AB och kärnkraft**

I motion 2019/20:549 (SD) förordas tillkännagivanden om dels att avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ska stoppas, dels att Vattenfall inte ska åläggas några restriktioner för att planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft.


Utskottet avser därmed inte att förorda några tillkännagivanden så som föreslås i den nämnda motionen, som avstyrks i berörda delar.

**Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet**


Ett annat företag som berörs är det statliga gruv- och mineralbolaget LKAB. I motion 2019/20:366 (SD) begärs ett tillkännagivande om att bolagets

Denna ståndpunkt intar utskottet även när det gäller förslagen i motion 2019/20:1564 (MP) om att AB Göta kanalbolag bör ta hänsyn till ålen och ekoturism i samband med renoveringen av Göta kanal. Utskottet avser därmed inte att förorda att riksdagen gör några tillkännagivande i enlighet med det som framförs i den aktuella motionen.

Samtliga aktuella motioner avstyrks härmed i berörda delar.

**Statens ägande av vissa företag**

### Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om statens ägande i Svenska Spel AB, Telia Company AB och vissa övriga statliga företag. Utskottet hänvisar bl.a. till de försäljningsbemyndiganden som finns och till grundläggande principer om förvaltning och avyttring av statens egendom.

Jämför reservation 15 (M, SD, L) och 16 (SD) samt särskilt yttrande 3 (V).

### Motionerna


I kommittémotion 2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M) anförs att den nya spelmarknaden leder till att den måste finnas en tydlig gränsdragning när det gäller statens agerande via Svenska Spel. Motionärerna menar att Svenska Spel behöver delas upp i två strikt åtskilda företag där de konkurrensutsatta spelformerna koncentreras i ett av bolagen och de monopolistiska spelformerna i ett annat (yrkande 1). När Svenska Spel delats upp i två företag finns enligt motionen inga rimliga orsaker till att staten ska verka på en konkurrensutsatt marknad. Den del av Svenska Spel som kommer att verka på den konkurrensutsatta marknaden bör därför i nästa steg säljas (yrkande 2).

Ida Drougge (M) anför i motion 2019/20:2375 att flygmarknaden har utvecklats sedan SAS grundades och är i dag en globalt konkurrensutsatt marknad. Motionären anser att staten bör sälja sitt aktieinnehav i SAS AB dels...
för att statliga bolag per automatik agerar marknadsstörande, dels för att staten har en viktig kontrollfunktion på marknaden för flygtrafik.

I motion 2019/20:2376 föreslår Ida Drougge (M) att riksdagen ska uppmanna regeringen att sälja Sveaskog AB, företrädesvis i mindre delar så att det möjliggörs för många privata ägare att köpa bolagets skog med god arrondering som resultat. Enligt motionären bör staten ta ansvar för ett hållbart skogsbruk genom lagstiftning och kontroller, inte genom att agera storägare via Sveaskog AB.

I kommittémotion 2019/20:390 framför Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) att staten som ägare av Telia bör verka för att bolaget delas upp i två delar – it-infrastruktur och telekomverksamhet. Motionären anför vidare att riksdagen i ett sådant fall bör ge regeringen ett opptäckt att avyttra ägandet i telekomverksamheten.

Jimmy Ståhl m.fl. (SD) anför i motion 2019/20:613 att viss infrastruktur som har nationellt säkerhetsintresse inte bör kunna säljas av staten. Vid en avyttring av statliga bolag som innehar infrastruktur av nationellt intresse ska sådana delar av det aktuella bolaget behållas av staten, enligt motionären. Vid en eventuell utförsäljning av Telia Company AB bör bolaget därför delas upp så att samhällsviktiga it-infrastruktur kan behållas av staten (yrkande 4).


Vissa kompletterande uppgifter

Aktualiteten i statens bolagsinnehav

Under den föregående mandatperioden granskade Riksrevisionen regeringens arbete med att bedöma och upprätthålla aktualiteten i motiv, syfte och mål med de statliga bolagsinnehaven. Granskningen redovisades i rapporten Statens bolagsinnehav – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet (RiR 2017:1). I skrivelse 2016/17:184 gick den dåvarande regeringen igenom rapporten och
redovisade sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.


Om regeringen vid något senare tillfälle skulle finna att det saknas skäl för statligt ägande i något eller några bolag angav den dåvarande regeringen att den skulle återkomma till riksdagen för att söka riksdagens mandat att avyttra eller avveckla bolagen i fråga.

Utskottet behandlade regeringens skrivelse hösten 2017 (bet. 2017/18:NU4) och ett enigt utskott framhöll dels att det finns åsiktsskillnader mellan företrädarna för olika partier i utskottet när det gäller det statliga företagsägandet, dels vikten av att man genomlyser den statliga bolagsportföljen för att det ska finnas ett gott underlag inför olika beslut om ägande och förvaltning av de statliga bolagen. Utskottet föreslog därmed att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Orio AB


SAS AB

Bakgrund


**Minskning av statens ägande**

I ett auktionsförfarande hösten 2016 sålde staten 13,8 miljoner stamaktier i SAS. Genom försäljningen minskade statens ägarandel från ca 21,4 procent till ca 17,2 procent av antalet stamaktier.

Under hösten 2017 kallade SAS till en extra bolagsstämma där styrelsen bemyndigades att genomföra en nyemission av stamaktier mot bakgrund av att bolaget skulle stärka det egna kapitalet i syfte att få bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall, samt möjliggöra eventuellt framtida inlösen av preferensaktier. Svenska staten uttryckte sitt stöd för förslaget, och nyemissionen genomfördes på marknadsmässiga villkor. Svenska staten tecknade inte aktier i denna nyemission varför statens ägarandel sjönk från 17,2 procent till 14,8 procent.

**Svenska Spel AB**


Spelmarknaden har genom den nya lagen delats upp mellan en fullt konkurrensvunnet del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten, som omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. För att anordna spel krävs en licens som utfärdas av den nyligen inrättade myndigheten Spelinspektionen. Det innebär att alla bolag som tillhandahåller spel till kunder i Sverige numera omfattas av samma regler och tillsyn. Per den 18 april 2019 har 80 bolag beviljats licenser.


Enligt regeringens skrivelse 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande har Svenska Spels verksamhet under 2018 till stor del präglats av anpassning inför omregleringen. Svenska Spel är dock fortfarande en sammanhållen koncern med koncerngemensamma funktioner, men för att anpassa
bolaget till den nya spelregleringen har spelverksamheten delats upp i olika bolag och affärsområden med separata spelkonton och kunddatabaser. Affärsområde Tur omfattar nummerspel och lotter, medan affärsområde Sport & Casino erbjuder sportspel, nätkasino, nätspel och nätbingo. Spel på landbaserade kasino och värdeautomater har samlats under affärsområde Casino Cosmopol & Vegas.

Svenska Spel har i den delen av spelmarknaden som är förbehållen staten fått i uppdrag att erbjuda

- spelverksamhet på fysiska kasinon
- spel på värdeautomater på andra platser än kasinon.

**AB Svensk Bilprovning**


**Telia Company AB**

**Bakgrund**


Våren 2007 beslutade riksdagen att ge regeringen ett bemyndigande att utöver kontanter få ta emot aktier eller andra former av tillgångar som likvid vid en försäljning av aktier av aktier i Telia Sonera AB och att avyttra dessa tillgångar (prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16). Riksdagen godkände också att de kostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i bolaget får avräknas mot försäljningsintäkterna. Frågan om tillgången till Telia Soneras accessnät var en viktig fråga i utskottets beredning av ärendet. Utskottet förutsatte att det skulle ges utrymme och förutsättningar att beakta resultatet av ett då pågående reform- och utredningsarbete inom området elektroniska
kommunikationer, så att en konkurrenseneutral tillgång till accessnätet skulle kunna säkras. I en reservation (S, V, MP) avvisades regeringens förslag, och reserveranterna efterfrågade en redogörelse för olika handlelingsalternativ när det gäller att åstadkomma en separering av accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet.


Våren 2011 återkallade riksdagen, med anledning av ett par motioner, det bemyndigande som riksdagen lämnade 2001 om dåvarande Telia AB och de bemyndiganden som riksdagen lämnade våren 2007 om Telia Sonera AB och gjorde ett tillkännagivande om accessnätet (bet. 2010/11:NU7). I detta sammanhang anförde näringsutskottet följande:

Slutligen vill utskottet när det gäller statens ägande av aktier i Telia Sonera framhålla att bl.a. frågan om accessnätet är av stor vikt. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med en redogörelse för olika handlelingsalternativ för att åstadkomma en separering av accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska inskränka regeringens mandat att ytterligare minska ägandet vad gäller detta företag.

Sammanfattningsvis anser utskottet att riksdagen bör fatta följande beslut:

Företrädare i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och dåvarande Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mot bakgrund av vad utskottet anförde om att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redogörelse för handlelingsalternativ när det gällde separeration av Telia Soneras accessnätet (bet. 2010/11:NU7) lämnades en sådan redogörelse i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24). I återrapporten framförde regeringen följande:

TeliaSonera har separerat sin nätverksamhet från övrig verksamhet genom bildandet av Skanova. Om PTS bedömer det som otillräckligt för en långsiktigt hållbar konkurrens på marknaden kan myndigheten ändå besluta om en funktionell separation av TeliaSoneras nätverksamhet i enlighet med LEK. Regeringens bedömning är att en strukturell separation...
av det kopparbaserade accessnätet är en långtgående åtgärd som inte synbarligen medför några positiva effekter på marknaden. Andra aktörers tillträdde till accessnätet omhändertas genom regleringen och den kontroll PTS utför. Därutöver bedömer regeringen att en strukturell separation av kopparnätet inte nödvändigtvis skulle bidra till att upprätthålla nuvarande och framtida behov av nätkapacitet i glesbygden.

Utskottet noterade regeringens återrapportering under hösten 2012 (bet. 2012/13:NU1).

**Telia Company Förvärv av Bonnier Broadcasting AB**


**Tidigare riksdagsbehandling**


Utskottet föreslog samtidigt att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen med anledning av fyra följdmotioner om att staten bör avveckla sitt ägande i Telia på sikt. Utskottet ansåg att regeringen ska genomföra en översyn av möjligheterna för staten att på sikt avyttra sitt ägande i Telia och underströk att en sådan översyn ska innefatta en noggrann analys av vilka åtgärder som kan och behöver vidtas när det gäller ägande och förvaltning av den samhällsviktiga infrastruktur som finns i bolaget. Utskottet förtydligade samtidigt att ett sådant tillkännagivande inte påverkar regeringens möjligheter att avyttra statens aktier enligt förslagen i propositionen, eller det tidigare riksdagsbeslutet om att inskränka regeringens möjligheter att avyttra aktierna i Telia. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

I en reservation framförde företrädare i utskottet för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att riksdagen inte borde göra något tillkännagivande. Företrädare i utskottet för Sverigedemokraterna stod bakom utskottets förslag till riksdagsbeslut men förordade en annan motivering.

Regeringen har ännu inte återkommit till riksdagen med anledning av tillkännagivandet.

**Utskottets ställningstagande**

**Inledning**

Utskottets ställningstagande när det gäller statens ägande av vissa företag redovisas under följande rubriker:
Statens ägande av Svenska Spel AB


Statens ägande av Telia Company AB


Eftersom regeringen ännu inte har återkommit till riksdagen med anledning av det ovannämnda tillkännagivandet ser utskottet inga skäl att på nytt förorda några uttalanden från riksdagen i frågan.

De nämnda motionerna avstyrks härmed i berörda delar.

Statens ägande av vissa övriga företag


Utskottet är inte berett att förorda några tillkännagivanden så som föreslås i de aktuella motionerna, som därmed avstyrks i berörda delar.
Reservationer

1. **Statens långsiktiga ägande och förvaltning av företag, punkt 2 (M, C, KD, L)**
   
   av Lars Hjälmered (M), Helena Lindahl (C), Lotta Olsson (M), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Rickard Nordin (C).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C), 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD), 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M), 2019/20:1965 av Joar Forssell (L) och 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 30–32.

**Ställningstagande**


Vi vill vidare framhålla att de bolag som ägs av staten ska präglas av öppenhet och föredömlighet. Vi menar därför att de statliga bolagen ska vara föregångare när det gäller hållbarhetsfrågor som t.ex. jämställdhet, miljö och socialt ansvarstagande och leva upp till de internationella riktlinjer som finns på området.

Vår principiella uppfattning är dock att statens uppgift normalt bör vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och drive bolag. Staten bör därför minska eller avveckla sitt företagsägande om sådana förändringar leder till bättre fungerande marknader eller en
mer effektiv samhällsservice. Regeringen bör enligt vår mening därför agera för att avveckla det statliga ägandet i bolag som inte har ett särskilt samhällsupdrag som är svårt att klara på annat sätt eller som är viktiga från en strategisk och säkerhetspolitisk utgångspunkt. Vi vill dock understryka att all försäljning av statlig egendom ska ske affärmässigt.


2. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (SD)
   av Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt avslår motionerna 2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),
2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–4,
2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S),
2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) yrkande 2,
2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 24.

**Ställningstagande**

Vi kan inledningsvis konstatera att många viktiga svenska samhällsfunktioner i dag bedrivs i bolagsform med staten som hel- eller delägare och att dessa bolag generellt verkar på konkurrensutsatta marknader. Vi är anhängare av ett fortsatt statligt engagemang för att bibehålla statens inflytande genom ägande. I vissa fall förvaltar statliga bolag viktiga naturresurser, och det statliga ägandet är en garant för att värdet kommer de svenska medborgarna till del. Vi ser inte utförsäljningar av statens egendom som ett ideologiskt självändamål, men det kan emellertid finnas statliga innehav som under vissa omständigheter kan reduceras då det statliga ägandet inte medför någon nytta för medborgarna. Statligt engagemang i centrala samhällsfunktioner anser vi

När det i övrigt gäller förvaltningen av de statliga bolagen vill vi i detta sammanhang särskilt framhålla att vi är kritiska mot regeringens mål att andelen av vartdera könet i de statliga bolagens styrelser ska vara minst 40 procent. Vi motsätter oss alla former av sådan kvotering och s.k. positiv särbehandling på grund av kön och anser att all förekomst av detta inom ramen för offentlig verksamhet bör upphöra. Vi menar att varje individ ska bedömas utifrån sina personliga egenskaper, och vägen dit kan aldrig gå genom särbehandling på grund av kön. Utöver det faktum att all s.k. positiv särbehandling av en grupp samtidigt är negativ särbehandling av någon annan förstärker en sådan behandling synen på människor som representanter för en grupp snarare än representanter för sig själva. Vi anser därför att målet om en jämnskönsfördeling i de statliga bolagens styrelser ska tas bort.

Vi anser att riksdagen bör ställa sig bakom det som vi här har anfört och tydliggöra dessa ståndpunkter i ett tillkännagivande till regeringen. Motion 2019/20:388 (SD) tillstyrks därmed. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.

3. Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (C)
   av Helena Lindahl (C) och Rickard Nordin (C).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 24 och avslår motionerna
2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),
2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–4,
2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S),
2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) yrkande 2 och
2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3.
**Ställningstagande**

I likhet med vad som anförs i motion 2019/20:3251 (C) är vi förespråkare av en politik som ger hela Sverige möjligheter att utvecklas. En sådan politik spänner över många olika områden och i den nämnda motionen framförs en rad åtgärder inom flera områden, för att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. I detta sammanhang vill vi även påpeka att de statliga bolagen bör användas för att stärka hela landet. Som vi framfört tidigare i betänkandet bör staten agera för att avveckla sitt ägande i bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara på annat sätt eller som är viktigt från en strategisk och säkerhetspolitisk utgångspunkt. Vi konstaterade dock samtidigt att staten är en stor företagsägare och kommer att vara det under en överskådlig tid framöver samt att detta faktum ställer höga krav på tydliga principer när det gäller bolagsförvaltningen. Vi pekade också på vikten av att de statliga bolagen ska ha fokus på att skapa långsiktiga värden och att staten ska vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare.

Med detta sagt menar vi att det genom bolagsförvaltningen finns ett utrymme för staten att låta de statliga bolagen bidra till den regionala utvecklingen för att hela Sverige ska leva. Vi vill att riksdagen ställer sig bakom denna uppfattning och i ett tillkännagivande uppmnar regeringen att se över hur det regionala ansvaret hos de statliga bolagen kan tydliggöras och stärkas. Vid ett sådant beslut från riksdagen får den nämnda motionen anses tillgodosedd i berörd del och tillstyrks följaktligen i denna del. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.

4. **Övrigt om förvaltningen av statligt ägda företag, punkt 3 (V)**

    av Birger Lahti (V).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Ställningstagande


Jag vill inledningsvis framföra min uppfattning att statsen i högre grad än vad som nu är fallet bör använda sitt ägande av statliga bolag för att tillgodose samhällsnytta ändamål. Jag menar att det finns flera skäl för att statsen ska vara en stark ägare – eller ha monopol – inom samhällsviktiga områden. Statligt ägande behövs som en motvikt till spekulationskapitalism och kortsiktig vinstjakt, och kraven på lönsamhet i statliga bolag ska inte gå före samhällsnytan. De statliga bolagen ska enligt min mening i stället användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt, ekologiskt hållbart, öka konkurrenskraften och inte minst för att jämna ut orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd.

Om Sverige ska kunna hålla ihop och skapa förutsättningar för utveckling i hela landet måste det finnas likvärdiga grundläggande förutsättningar oavsett var man bor. De statliga bolagen ägs av medborgarna gemensamt och har därför enligt min mening ett särskilt ansvar för att människor i hela landet ska ha samma tillgång till service, sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner. Jag anser därför att ägardiirektiven till flera av de statliga bolagen behöver utvecklas med utgångspunkt i att samhällsnytan alltid ska stå i fokus för ägardiirektion samtidigt som företagen ska bedrivas ekonomiskt effektivt. I de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav anser jag att målsättningen i ägardiirektionen ska ses över.

Jag vill i detta sammanhang framhålla att möjligheterna till vidareförädling och ökad tillväxt inom svensk industri är stora. Både skogs-, gruv- och stålindustrin har potential att öka sin förädlingsgrad, vilket skulle öka antalet arbetsställen i landet, minska transporterna och öka exportintäkterna. Detta är något som kan främjas genom en aktiv statlig styrning av de statliga företagen, ökad forskning och samverkan med det övriga näringslivet.

och jag vill framhålla att det är direkt olämpligt att näringslivets intresseorganisationer på det här sättet får en direkt gräddfil till de statliga bolagen. Samhällsägda företag bör uppträda neutralt och bör därför inte vara medlemmar i dylika intresseorganisationer.


5. **Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (SD, V)**
   av Mattias Bäckström Johansson (SD), Birger Lahti (V), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna
2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),
2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 14 och
2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

**Ställningstagande**


6. Genomförande av förändrat avkastningskrav för SJ AB, punkt 5 (V)
   av Birger Lahti (V).
   
   – Under förutsättning av bifall till reservation 5 –

   Förslag till riksdagsbeslut
   Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:
   Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.
   Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del.

   Ställningstagande
   Jag anser att regeringen snarast bör agera för att förändra avkastningskravet för SJ AB. Under förutsättning att riksdagen ställer sig bakom det som jag anfört tidigare i betänkandet om SJ:s avkastningskrav anser jag att riksdagen även bör tillkännage för regeringen att ett förändrat avkastningskrav för SJ bör vara genomfört senast vid bolagsstämman 2021.
   Därmed tillstyrks motion 2019/20:1623 (V) i denna del.

7. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (M)
   av Lars Hjalmered (M), Lotta Olsson (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M).

   Förslag till riksdagsbeslut
   Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:
   Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.
   Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10 och avslår motionerna 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD),
Ställningstagande


Denna ståndpunkt är något som vi anser att riksdagen bör ställa sig bakom och tillkännage för regeringen. Motion 2019/20:2667 (M) får vid ett sådant beslut från riksdagen anses tillgodosedd i berörd del och tillstyrks i denna del. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.
8. **Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (SD)**

av Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.


**Ställningstagande**


Därför anser vi att regeringen bör se över på vilket sätt dylika buffertzoner inrättas och därefter vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa inte påverkar enskildas möjligheter att bruka sin skog.
Riksdagen bör enligt vår mening rikta ett tillkännagivande till regeringen med denna innebörd. Motion 2019/20:540 (SD) tillstyrks följaktligen. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.

9. **Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (V)**
   av Birger Lahti (V).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.


**Ställningstagande**


också åläggas att avsätta större arealer till skyddade naturområden, och i de fall där trakthyggesbruk står i konflikt med andra intressen bör man använda sig av andra lämpliga brukningsmetoder.


Sedan markförsäljningsprogrammet startades har Sveaskog sålt av ca 8,8 procent av totalt 10 procent. Min uppfattning är att de som köper skog i allt mindre utsträckning är de lokala skogsbrukarna. I stället är det stora utländska företag som gör affärerna med Sveaskog. Bolagets uppdrag bör därför ändras så att markförsäljningsprogrammet tas bort.

Avslutningsvis vill jag framhålla att skydd av skog och ett stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden är en viktig del i arbetet för att förbättra miljön. Samtidigt behövs skogen för virke och bioenergiutvinning. Även turism och rekreation är värden skogen kan bidra med. Min bestämda uppfattning är att de bästa förutsättningarna för att kombinera olika intressen skapas genom att staten bedriver en aktiv skogspolitik och att det statligt ägda Sveaskog ökar sitt innehav av skog.

Det anförda är något som jag menar att riksdagen bör ställa sig bakom och tillkännage för regeringen. Härem tillstyrks motion 2019/20:1842 (V) i berörda delar. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.

10. Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 6 (KD)

av Camilla Brodin (KD).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion
2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62 och avslår motionerna
2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD),
2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),
2019/20:561 av Maria Strömkvist (S),
2019/20:1019 av Sten Bergheden (M),
2019/20:1549 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1–4,
2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 7–10,
2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C) och
2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10.

**Ställningstagande**


11. **Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 7 (SD)**

   av Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

### Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

**Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.**

Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och avslår motionerna

- 2019/20:1139 av Lars Beckman (M),
- 2019/20:1333 av Betty Malmberg (M) och

### Ställningstagande


Riksdagen bör tillkännage för regeringen vad som nyss anförts. Därmed tillstyrks motion 2019/20:549 (SD) i berörd del. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.
12. Vattenfall AB:s uppdrag och verksamhet, punkt 7 (V)
   av Birger Lahti (V).

Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Ställningstagande
Som jag framfört tidigare i betänkandet menar jag att det statliga ägandet behöver utökas och utvecklas för att demokratiska beslut ska kunna styra samhällsutvecklingen. När det specifikt gäller Vattenfall AB vill jag framföra att bolagets lönsamhetskrav bör stå i bättre samklang med de miljömål som riksdagen har fastställt. Därför bör följande portalparagraf föras in i Vattenfalls bolagsordning:


Enligt min mening är det anförda något som riksdagen bör ställa sig bakom och tillkännage för regeringen. Vid ett sådant beslut får motion 2019/20:1842 (V) anses vara tillgodosedd i berörda delar och tillstyrks i dessa delar. Övriga aktuella motionsyrkanden avstyrks.

13. **Vattenfall AB och kärnkraft, punkt 8 (M, SD, KD, L)**

av Lars Hjälmered (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD) och Ann-Sofie Lifvenhage (M).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4–6.

**Ställningstagande**


Redan i slutet av 2019 kommer Vattenfall att påbörja avställningen av reaktorn Ringhals 2, medan Ringhals 1 som planerat kommer att drivas till slutet av 2020. Regeringen bör därfor agera genom att ge Vattenfall i ägaredirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2.

Avslutningsvis vill vi framhålla att vi anser att det är djupt problematiskt att regeringen gett uttryck för att Vattenfalls planer på att förbereda byggandet av ny kärnkraft ska avbrytas. Vi menar att man kan dra paralleller till det s.k. tankeförbudet som infördes av en tidigare socialdemokratisk regering 1987 och som innebar att ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppfostra en kärnkraftsreaktor. Vi vill understryka att några restriktioner för att ansöka om, undersöka eller förbereda för uppförande av ny kärnkraft inte ska åläggas Vattenfall.
Vi anser att riksdagen bör ställa sig bakom det anförda och tillkännage det för regeringen. Därmed tillstyrks motion 2019/20:549 (SD) i berörda delar.

14. Vissa övriga statligt ägda företags uppdrag och verksamhet, punkt 9 (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 9 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna
2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6 och
2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 9 och
avslår motion
2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande


Om riksdagen beslutar i enlighet med det anförda får motionerna 2019/20:366 (SD) och 2019/20:620 (SD) anses vara tillgodosedda i berörda delar och tillstyrks följaktligen i dessa delar.

15. **Statens ägande av Svenska Spel AB, punkt 10 (M, SD, L)**

av Lars Hjälmered (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD) och Ann-Sofie Lifvenhage (M).

**Förslag till riksdagsbeslut**

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.


**Ställningstagande**

I och med omregleringen av den svenska spelmarknaden har staten fått en än nu viktigare roll i att utöva tillsyn över spelmarknaden än tidigare. Uppdraget har ålagts Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen, som tilldelar licenser men också utövar tillsyn. Att en rad spelbolag redan efter en kort tid har blivit av med sina licenser eller fått kännbara böter eller viten visar att tillsynen fungerar och att Spelinspektionen har de muskler som krävs.

Vi vill dock framhålla att givet de nya regler som gäller på spelmarknaden måste det finnas en tydlig gränsdragning när det gäller statens agerande, dels på den konkurrensutsatta delen, dels där det fortfarande råder monopol. Att staten måste värna tydliga principer när den bedriver företagsverksamhet är något som vi även tidigare framfört i betänkandet.


Denna uppfattning bör riksdagen tydliggöra för regeringen i ett tillkännagivande. Därmed tillstyrks motion 2019/20:3047 (M) i berörda delar. Vid ett
riksdagsbeslut i linje med det anförda får även motion 2018/19:2011 (M) anses bli tillgodosedd och tillstyrks.

16. Statens ägande av Telia Company AB, punkt 11 (SD)
   av Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 11 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna 2019/20:390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 3.

Ställningstagande

understryka att staten genom ägande även fortsättningsvis ska ha inflytande över denna infrastruktur.


Därmed tillstyrks motionerna 2019/20:390 (SD) och 2019/20:613 (SD) i berörda delar. Vid ett beslut från riksdagen i linje med det som föreslås i dessa motioner får även motion 2019/20:3141 (SD) anses vara delvis tillgodosedd i berörd del och tillstyrks i denna del.
Särskilda yttranden

1. **Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (SD)**

   Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias Andersson (SD) och Eric Palmqvist (SD) anför:

   Som framgår av vårt tidigare ställningstagande står vi bakom det som anförts om ett förändrat avkastningskrav för SJ AB. I detta särskilda yttrande vill vi dock utveckla bakgrunden till vår ståndpunkt i frågan.

   Ett ökat resande med tåg är av stor vikt för att exempelvis nå klimatpolitiska mål. Avgörande för att resenärer ska välja tåg framför andra färdmedel är att det ska vara lätt att köpa biljetter och att tågen kommer i tid. Standarden på tågvagnarna måste vara hög med olika komfortalternativ att välja på, och servicen och utbudet ombord ska upplevas som tillfredsställande. Från SJ:s sida kräver detta god och regelbunden service, städning och emellanåt uppradering och införskaffande av nya fordon.


2. **Ekonomiska mål för SJ AB, punkt 4 (V)**

   Birger Lahti (V) anför:


   Inledningsvis vill jag framhålla att en väl fungerande infrastruktur är avgörande för både industri, export, regional utveckling och människors resande. En fungerande och väl utbyggd tågtrafik som sätter resenären i
centrum är enligt min uppfattning av central betydelse för att uppnå ett hållbart transportsystem för hela landet. För en sådan inriktning krävs att SJ ges förutsättningar att prioritera samhällsnytta före kortsiktiga vinstintressen.

SJ är ett bolag som av staten är ålagt att skapa företagsekonomisk vinst och har därutöver ett avkastningskrav som innebär att staten kräver utdelning till statskassan på den redovisade nettovinsten. Som jag ser det leder avkastningskravet till ett starkt fokus på att skapa vinst. SJ tvingas därmed se till marknadsandelar och snäv vinstmaximering, vilket gör att resenärernas behov prioriteras ned. Bolaget har på senare tid exempelvis tagit bort försäljningen av utlandsresor över disk och dragit ned på sovvagnstrafiken.


Jag vill här framhålla att Vänsterpartiets långsiktiga mål för SJ är att bolagets vinst ska användas för att prioritera samhällsnytta med sänkta biljettpriser och förbättrad service. Det skulle bidra till att fler kan åka kollektivt och till en minskad miljö- och klimatpåverkan.

3. **Statens ägande av Telia Company AB, punkt 11 (V)**

Birger Lahti (V) anför:

Jag har i det föregående ställt mig bakom utskottets ställningstagande om att avstyrka motionsyrkanden som rör statens ägande i Telia Company AB. Mot bakgrund av utskottets resonemang vill jag i detta särskilt tydliggöra min uppfattning i frågan. Jag menar att en avyttring av Telia i dagsläget inte är att föredra och att en eventuell uppstyrning av bolaget måste föregås av en grundlig risk- och konsekvensanalyse. Telia är ett företag som är väsentligt för Sveriges digitaliseringsarbete och som tillhandahåller teknik för många avgörande funktioner och organisationer i samhället. Bland annat har Telia en viktig funktion i Sveriges totalförsvaret där man tillhandahåller strukturer för kommunikation som inte bör kontrolleras av utländska intressen. Därför menar jag att en avyttring av statens ägande i bolaget inte bör förespråkas i dagsläget.

När det gäller Telias förvärv av mediebolaget Bonnier Broadcasting AB menar jag att affären är mycket tveksam eftersom den medför trovärdighetsproblem för bolaget och får monopolliknande konsekvenser på mediamarknaden. Detta ser vi redan i dag effekterna av när tusentals abonnenter drabbas av nedsläckningen av TV4 på grund av förhandlingar som rasat ihop. Jag vill dock påpeka att Telia är ett börsnoterat bolag där staten är minoritetsägare, och det högsta beslutande organet är bolagets stämma. Telias förvärv är därmed inte styrt av staten. Jag menar dock att det är tydligt att Telias förvärv av Bonnier Broadcasting borde ha föregåtts av en politisk diskussion.
Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen


Följdmotionerna

2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över sitt ägande i statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara på annat sätt eller är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara på annat sätt eller är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga och tillkännager detta för regeringen.

Motion från allmänna motionstiden 2018/19

2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avreglera spelmarknaden och sälja Svenska Spel och tillkännager detta för regeringen.

Motioner från allmänna motionstiden 2019/20

2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen.
2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD):
6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om LKAB och prospektering och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statens finansiella mål för SJ AB, som bör sänkas, och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt ägande och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens mål om minst 40 procent av vardera kön i statliga bolagsstyrelser som hållbarhetsmål bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar: samhällsviktig infrastruktur respektive telekomverksamhet, där regeringen ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveaskogs bildande av buffertzoner runt naturreservat samt nationalparker och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och tillkännager detta för regeringen.
5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals 2 och tillkännager detta för regeringen.
6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner när det gäller att
planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:561 av Maria Strömkvist (S):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för Sveaskog att leva upp till sitt nationella uppdrag att tillhandahålla områden såväl för den nationella befolkningen som för utländska besökare och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD):
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utförsäljning av Telia och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD):
14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statsens finansiella mål för SJ AB, som bör sänkas, och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD):
9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på forskningsinstitutet Rise och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för nya ägardirektiv i motionens anda och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1019 av Sten Bergheden (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1139 av Lars Beckman (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överskottet från vattenkraften och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1333 av Betty Malmberg (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligande av Vattenfalls ägardirektiv då det gäller produktionen och tillkännager detta för regeringen.
2019/20:1549 av Rebecka Le Moine (MP):

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskogs bolagsordning bör kompletteras med ett krav på att verksamheten ska ske inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskogs mål för skyddade områden om 20 procent (exklusive naturhänsyn i produktionsskogen) ska vara ett minimikrav som utgår från naturvärden, med en god geografisk spridning, och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskog bör ges ett ägardirektiv där det tydliggörs att Sveaskog ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn, bl.a. genom utveckling av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk, och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskog ska offentliggöra sina naturvärdesinventeringar och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP):

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen i sin färd mellan Vättern och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att utveckla ekoturismen och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V):

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förändrat avkastningskrav för SJ AB senast till bolagsstämman 2021 och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V):

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav ska målsättningen i ägarstrategin ses över, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statliga bolag bör verka för en ökad förädling i syfte att skapa arbetstillfällen och öka exportvärdet och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsägda företag bör uppträda neutralt och därför inte ska vara medlemmar i intresseorganisationen Svenskt Näringsliv eller liknande intresseorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de statligt ägda bolagen senast vid årsskiftet 2020/21 ska återkomma med en kartläggning av könsfördelningen på alla nivåer i respektive bolag och utifrån denna komma med förslag på åtgärder för en mer jämställd verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Vattenfall bör ges i uppdrag att utreda investeringskostnaderna för att återföra ett ekologiskt hållbart flöde av vatten till den torrlagda delen av Lilla Luleälven och tillkännager detta för regeringen.

6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny portalparagraf bör föras in i Vattenfalls bolagsordning med den lydelse som anges i motionen och tillkännager detta för regeringen.

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all statligt ägd skog bör samlas i ett bolag med hållbart brukande som främsta mål och tillkännager detta för regeringen.

8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omarbeta ägandirektiven för de statliga bolag som ansvarar för naturresurser med en längre omloppstid i syfte att avkastningskraven ska följa en längre tidsperiod och tillkännager detta för regeringen.

9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskog ska upphöra med markförsäljningsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskog bör öka sitt innehav av skog och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:1965 av Joar Forssell (L):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sälja eller avveckla statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förvaltningen av Sveaskogs ekoparker med syftet att öka de ekonomiska mervärdena för Sverige och samtidigt främja den biologiska mångfalden i våra skogar och tillkännager detta för regeringen.
2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och analysera den geografiska representationen i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2375 av Ida Drougge (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2376 av Ida Drougge (M):
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M):
10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa skogsbrytprogram så att skogsägare kan få sin skog ersatt från statliga Sveaskog, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019/20:2677 av Lars Hjålmered m.fl. (M):
30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt sälja de statliga bolag som inte har särskilda samhällsuppgifter eller är strategiskt och säkerhetspolitiskt viktiga av andra skäl och tillkännager detta för regeringen.
31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statligt ägda bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader ska ha ett ägarperspektiv som möjliggör rättvisa villkor gentemot andra aktörer och tillkännager detta för regeringen.
32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten i sin roll som ägare ska verka för att statliga bolag ska vara ett föredöme vad gäller social och miljömässig hållbarhet och tillhandahålla hållbarhetsrapportering enligt GRI (Global Reporting Initiative) och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M):
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som aktiv och ansvarsfull ägare bör se över de statligt ägda bolagen och deras vd:ars roll med syftet att de inte ska ägna sig åt politisk opinionsbildning och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD):
62. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Sveaskog i uppdrag att sälja 30 000 ha skogsmark per år till privata
markägare som avser att bedriva kommersiellt skogsbruk på marken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP):
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för naturresurser och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M):
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska dela Svenska Spel i två strikt skilda bolag där de konkurrensumsatta spellormerna koncentreras i ett av bolagen och de monopolistiska spellormerna i ett annat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska sälja den del av Svenska Spel som verkar på en konkurrensumsatt marknad och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3141 av Markus Wiech och Mikael Strandman (båda SD):
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i flygbolaget SAS och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens aktier i Orio AB och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat statligt ägande i Telia Sonera och tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en successiv försäljning av statens aktier i Bilprovningen och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C):
24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det regionala ansvaret hos statliga bolag kan tydliggöras och stärkas och tillkännager detta för regeringen.
### Tabell över företag med statligt ägande

**Företag med statligt ägande**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Företag per ansvarigt departement</th>
<th>Statens ägarandel (%)</th>
<th>Samhällsuppdrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Akademiska hus</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Almi Företagspartner</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoteket</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arlandabanan Infrastructure</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eurofima</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Green Cargo</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Göta kanalbolag</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Infranord</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jernhusen</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lernia</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LKAB</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Metria</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Orio</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Postnord</td>
<td>60,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rise</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Samhall</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Saminvest</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>SAS</td>
<td>14,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SBAB</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SJ</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SOS Alarm Sverige</td>
<td>50</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfastigheter Sverige</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Statens Bostadsomvandling</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Sveaskog</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk Bilprovning</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Svensk Exportkredit</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Svenska Spel</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Svenska skeppshypotekskassan</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Svedab</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Swedavia</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Swedfund International</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Swedesurvey (under avveckling)</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Svenska rymdaktiebolaget</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Svevia</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telia Company</td>
<td>37,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teracom Group</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Vasallen</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vattenfall</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Visit Sweden</td>
<td>50</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Förretag per ansvarigt departement</td>
<td>Statens ägarandel (%)</td>
<td>Samhällsuppdrag</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kulturdepartementet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kungliga Dramatiska teatern</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Kungliga Operan</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Voksenåsen</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Socialdepartementet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apotek Produktion &amp; Laboratorier</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td>Systembolaget</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finansdepartementet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miljömärkning Sverige</td>
<td>100</td>
<td>JA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utrikesdepartementet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sweden House</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>