|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr M2016/02760/Nm |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Miljö- och energidepartementet** |
| Miljöministern |
|  |

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:359 av Birgitta Ohlsson (L) Framtidens vattenbrist

Birgitta Ohlsson har frågat ministern för Internationellt utvecklings­samarbete och klimat hur hon avser att arbeta för att framtidens vatten­brist ska elimineras. Frågan har överlämnats till mig.

Vatten är avgörande för långsiktigt hållbara ekosystem och för dricks­vattenförsörjningen och därmed också för välstånd. Vattenbrist och torka är en utmaning som kräver en ansvarsfull och integrerad för­valtning där många olika intressen berörs och där alla behöver ta ansvar. Frågeställningen är bred och Sverige arbetar med vattenrelaterade frågor på olika nivåer, såväl nationellt som inom EU och globalt. Här är några exempel:

Sverige har åtagit sig att leva upp till de krav som följer av EU:s ram­direktiv för vatten. I vattendirektivet ställs krav både vad gäller kvalitet och kvantitet. I oktober avlutade regeringen sin prövning av vattenmyn­digheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten. Regeringen beslutade då att åtgärdsprogrammen ska justeras eller kompletteras på vissa punkter och att vattenmyndigheterna därefter ska fastställa åtgärds­programmen så snart som möjligt. Åtgärdsprogrammen för vatten och genomförandet av dem är av stor betydelse för att nå flera av våra svenska miljökvalitetsmål och för att nå målen i EU:s ramdirektiv för vatten.

När det gäller dricksvattenförsörjningen i Sverige så är det i första hand ett kommunalt ansvar, och de åtgärder som behöver vidtas är en fråga för berörda kommuner. Den förra regeringen tillsatte 2013 den så kallade Dricksvattenutredningen med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning, både på
kort och på lång sikt. Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande
till regeringen. Betänkandet har sedan dess, och fram till i dag den 30 november, varit ute på remiss.

Regeringen har även tillsatt utredningen Stärkt anpassning till ett för­ändrat klimat. Utredningen tittar på frågor om ansvarsfördelning, finansiering och lagstiftning kring anpassningsåtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Miljörådet antog i oktober rådsslutsatser om Hållbar vattenanvändning som bl.a. slår fast vikten av att minska vattenförbrukningen i EU och uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att kunna uppnå en hållbar och effektiv vattenanvändning. Sverige deltog aktivt i arbetet med att ta fram rådsslutsatserna.

På den globala skalan arbetar Sverige med vatten och sanitetsfrågor inom Agenda 2030, framför allt inom mål nr 6 som handlar om att Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Sverige arbetar också med kunskapsspridning och integrerad vattenför­valtning i det bilaterala samarbetet med andra länder. Att arbeta med integrerad vattenförvaltning bidrar till att hantera fördelningen av de vattenresurser som finns.

Sverige arbetar också aktivt för ett stärkt genomförande av Parisavtalet. Inom Parisavtalet har världens parter tagit fram klimatplaner för hur man avser att minska sin klimatpåverkan men också hur man ska anpassa sig till ett förändrat klimat, inte sällan med betoning på vattentillgång. Många länder behöver dock stöd för att genomföra sina klimatplaner. Sverige bidrar därför substantiellt till ett flertal globala klimatfonder, som Gröna klimatfonden och Anpassningsfonden, men bidrar också till att främja kapacitetsuppbyggnad, teknikutveckling och innovativa lösningar för bland annat klimatanpassning, inte minst i utvecklings­länder.

Stockholm den 30 november 2016

Karolina Skog