|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr M2017/00897/Ke |
|  |  |

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

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Förbud mot polymerer

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa att Kemikalieinspektionen ska kunna hantera de många dispenser som han menar kommer att krävas, bland annat för toalettpapper, när regeringen inför ett förbud mot olösliga polymerer som är mindre än fem millimeter.

Bakgrunden till frågan är att Miljö-och energidepartementet den 16 janu­ari 2017 remitterat ett omarbetat förslag till förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Förslaget innebär bl.a. att Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undan­tag från förbudet samt i enskilda fall besluta om dispens för sådana kosme-tiska produkter som innehåller plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer och som inte innebär någon risk för skada
på miljön.

Enligt förslaget avses med en ”kosmetisk produkt” en kosmetisk pro­dukt i den mening som avses i artikel 2.1 a) i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Nämn­da förordning definierar en kosmetisk produkt som ”ämnen eller bland­ningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt”. Toalett­papper faller således inte för förordningens definition.

Miljö- och energidepartementet analyserar för närvarande de remissvar som kommit in. Regeringen kommer därefter att ta ställning till ett

natio­nellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.

Stockholm den 13 april 2017

Karolina Skog