**Stanowisko**

**Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozwoju odnawialnych źródeł energii w kontekście
zmian klimatycznych i ograniczania emisji towarzyszących wytwarzaniu energii (opracowane przez woj.wielkopolskie)**

Poprawa metod i standardów realizacji polityk wspólnotowych i krajowych realizowana w ramach zarządzania wielopoziomowego zakłada wielopłaszczyznowe funkcjonowanie sfery publicznej wraz z przypisaną odpowiedzialnością, a także zwiększoną partycypację społeczną oraz rozliczalność administracji publicznej, skutkującą legitymizacją jej działań. W 2015 roku Komisja Europejska opublikowała Strategię ramową na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, a pod koniec roku 2016 zaprezentowała zbiór rozporządzeń i dyrektyw (tzw. Pakiet Zimowy) stanowiących zestaw rekomendacji
w sprawie zmian w prawie dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej UE
na lata 2020-2030. Celem Pakietu było określenie na nowo polityki energetycznej
 i klimatycznej w Unii Europejskiej. Zakłada ona zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności i konkurencyjności rynku energii. Skoordynowanie współpracy w realizacji zadań towarzyszących tym procesom pomiędzy różnymi szczeblami samorządu oraz samoorganizującego się społeczeństwa wydaje się kluczowe w kontekście kompleksowego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które są związane z postępującym procesem zmian klimatu.

Mając na uwadze powyższe, Konwent Marszałków Województw RP przyjmuje w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Celowe jest rozszerzenie działań informacyjno-upowszechnieniowych adresowanych do społeczności lokalnych o wątki postępujących zmian klimatycznych oraz powiązanych mechanizmów wsparcia finansowego adresowanych do mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i gmin,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów „regionów górniczych będących
2. w transformacji” (Coal Regions in Transition). Wskazane jest rozszerzanie lokalnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego o działania adaptacyjne do zmian klimatu (w szczególności o zapisy pozwalające na wyeliminowania barier legislacyjnych rozwoju instalacji OZE)i wyznaczanie ambitniejszych lokalnych celów udziału energii ze źródeł odnawialnych, przy dążeniu do pełnej realizacji celu Polski w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r., określonego w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe po ich uzupełnieniu o elementy charakterystyczne dla planów gospodarki niskoemisyjnej powinny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu polityki klimatyczno-energetycznej gminy, co należałoby jasno uregulować
w Prawie energetycznym oraz Polityce energetycznej Polski.
3. Należy przeanalizować udział i dookreślić rolę regionów, powiatów i gmin odnośnie delegowanych zadań w planowaniu rozwoju krajowej polityki energetycznej i klimatycznej.
4. Należy zagwarantować zachowanie określonych standardów w zakresie ładu przestrzennego, które pozwolą na długofalowe planowanie inwestycji energooszczędnych i niskoemisyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu przewietrzania obszarów zwartej zabudowy lub wyznaczanie stref mikroklimatu miejskiego.
5. Istotne jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w konsultacjach społecznych w obszarach wspólnych dla energetyki i środowiska. Należy zaproponować jasny schemat wymiany informacji między regionami
a powiatami i gminami, zapewniający ich szeroki udział w konsultowaniu dokumentów, także z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji internetowej. Ma to szczególne znaczenie w związku z rosnącym udziałem energii wytwarzanej w sposób zrównoważony przez społeczności lokalne, również z wykorzystaniem nowych form ich organizacji, jak klastry energii
i spółdzielnie energetyczne.
6. Konieczne jest kontynuowanie obecnych działań oraz podjęcie nowych zmierzających do upowszechniania instalacji odnawialnych źródeł energii (zarówno energetyki prosumenckiej, jak również wielkoskalowych inwestycji prowadzonych w szczególności na czynnych i nieczynnych obszarach górnictwa węglowego) i sprawiedliwej społecznie dekarbonizacji regionów
z uwzględnieniem wszystkich aspektów prowadzonej w sposób zrównoważony transformacji energetycznej.