Svar på fråga 2019/20:9 av Lars Mejern Larsson (S) Beredskapskrav

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder som jag tänker vidta med anledning av det som han har framfört kring beredskapskrav avseende livsmedel.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den första långsiktiga strategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategins övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Närmare 50 olika åtgärder har vidtagits för att bidra till livsmedelsstrategins övergripande mål, bl.a. satsningar på forskning och innovation och åtgärder för att främja svensk livsmedelsexport.

En effekt av strategins genomförande är förbättrade förutsättningar för en god nationell livsmedelsberedskap. Sveriges självförsörjningsgrad har betydelse för vår försörjningsförmåga i såväl kris som under höjd beredskap och krig, men många andra faktorer är av väl så stor betydelse. Bland annat krävs en fungerande marknad för insatsvaror, transporter, datasystem och lagerhållning i detalj- och grossisthandelsled. Hela livsmedelskedjan bör vara så robust att även allvarliga påfrestningar och störningar kan klaras med rimliga konsekvenser för samhället. Regeringen har tillsatt utredningen Näringslivets roll i totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (dir. 2018:64) och utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79). Båda utredningarna analyserar aspekter som är viktiga för bl.a. frågan om livsmedelsförsörjning vid höjd beredskap. Vidare gav regeringen i juli 2019 flera bevakningsansvariga myndigheter, däribland Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt, i uppdrag att analysera behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, MSB och Försvarsmakten tidigare har redovisat.

Svensk livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden. Den svenska livsmedelskedjan har stor potential som är viktig att utnyttja. För att det ska ske måste vi säkerställa att det finns förutsättningar för företagen i livsmedelskedjan att fortsätta utvecklas, så att livsmedelskedjans konkurrenskraft kan stärkas genom åtgärder inom livsmedelsstrategins tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation samt som en del av ett Bondepaket föreslår därför regeringen i budgetpropositionen att finansieringen av den nationella livsmedelsstrategin förstärks med ytterligare 191 miljoner kronor under 2020, samt 72 miljoner kronor årligen under 2021–2025.

Stockholm den 24 september 2019

Jennie Nilsson