Svar på fråga 2020/21:2768 av Staffan Eklöf (SD)  
Framtidens växtskydd

Staffan Eklöf har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att skydda svensk livsmedelsproduktion genom att ge jordbrukarna redskap för att bekämpa ogräs, sjukdom och skadegörare i grödan.

Låt mig börja med att konstatera att ett väl fungerande växtskydd vilket inbegriper flera olika metoder är avgörande för all livsmedelsproduktion.

I EU:s strategi, Farm to Fork finns det mycket riktigt ett antal siffersatta mål. Vad gäller dessa är regeringens ståndpunkt tydlig. En överanvändning av växtskyddsmedel leder till försämringar i naturmiljön. Principen för fördelning mellan medlemsländer behöver vara lika konkurrensvillkor. Regeringen stödjer en inriktning om att undvika överanvändning av växtskyddsmedel och växtnäring i de medlemsländer där förbrukningen är hög och effektiviteten låg. Regeringen anser att varje medlemslands utgångspunkt behöver tas i beaktande.

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen antagit ett nytt etappmål inom miljömålssystemet, målet är att användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030.

Under innevarande år kommer regeringen att presentera en proposition om ny växtskyddslagstiftning som syftar till att begränsa de risker som växtskadegörare innebär för växter och växtprodukter till en acceptabel nivå. Genom EU:s nya växtskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, 2016/2031, 26 oktober 2016) som började gälla i december 2019 har redan kraven på inventeringar och förebyggande arbete stärkts för att tidigt upptäcka och förhindra spridning av växtskadegörare.

Växtskyddsrådet har till uppgift att arbeta förebyggande för att det ska finnas effektiva och hållbara metoder inom växtskydd. Växtskyddsrådet arbetar bland annat med att förbättra tillgången till växtskyddsmedel och bidra till en effektiv process för att godkänna växtskyddsmedel. Ökad tillgång till växtskyddsmedel ska inte leda till att riskerna för människors hälsa eller miljön ökar. Växtskyddsrådet har tagit fram en handlingsplan för perioden 2020–2025 i syfte att bidra till målen i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen bygger på det uppdrag regeringen gett Växtskyddsrådet.

Jag konstaterar också att Kemikalieinspektionens handläggningstid för bedömning av växtskyddsmedel fortsätter att kortas. Under 2020 har i genomsnitt 96 procent av besluten i växtskyddsmedelsärenden fattats inom fastställda tidsfrister.

Avslutningsvis så vill jag säga att Sveriges lantbrukare sedan många år har haft en ansvarsfull hantering och användning av växtskyddsmedel, och min bedömning är att de även i fortsättningen kommer att ha goda förutsättningar att bekämpa ogräs, sjukdom och skadegörare i grödan.

Stockholm den 12 maj 2021

Jennie Nilsson