|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Dnr N2019/01895/FJR |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Näringsdepartementet** |
| Landsbygdsministern |
|  |
|  |
|  |

Till riksdagen

**Svar på fråga 2018/19:616 av Fredrik Christensson (C) Landbaserad laxodling i Sverige**

Fredrik Christensson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen för att möjliggöra kommersiell landbaserad laxodling i Sverige.

Låt mig börja med att understryka att det angivna exemplet om tillstånd enligt miljöbalken för laxodling är föremål för domstolsprövning i Mark- och miljööverdomstolen och jag kan inte kommentera det enskilda fallet.

Tillämpliga bestämmelser för tillståndsprövning av vattenbruksverk­samhet finns i bl.a. fiskerilagstiftningen och miljölagstiftningen. Regelverken är mycket omfattande och nya tekniker och produktionsformer för vattenbruk har utvecklats sedan bestämmelsernas tillkomst, bl.a. landbaserade anläggningar. Det kan ifrågasättas om dagens regelverk är utformat på ett optimalt sätt för att kunna hantera den tekniska utveckling som skett och om regelverken i tillräcklig grad uppmuntrar näringen att göra tillgängliga miljömässiga investeringar. Riksdagen har tidigare tillkännagivit för regeringen att reglerna för vattenbruk bör ses över (bet. 2017/18: MJU13 och rskr. 2017/15:182).

För att kunna nå målen i livsmedelsstrategin om hållbar livsmedelskedja med en ökande produktion, uppdrog regeringen 2018 åt Statens Jord-bruksverk i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten att kartlägga bestämmelserna om tillståndsprövning och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter. Lösningar som kan vara både produktionsdrivande och miljöfrämjande ska särskilt beaktas. Redovisningen av uppdraget ska innehålla nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019. Utredningen får visa om och i så fall vilka förändringar av regelverket som behöver göras.

Stockholm den 14 maj 2019

Jennie Nilsson