Наша організація розглянула Проект Розпорядження КМУ про «Очікуваний Національно Визначений Внесок України до нової глобальної кліматичної угоди» та подає наступні коментарі:

Ми закликаємо Уряд обрати сценарій розвитку України, який передбачає:

1. Розвиток відновлюваних джерел енергії до рівня не менше 18 % у валовому кінцевому споживанні 2030 р.;
2. Досягнення рівня енергоефективності не менше, ніж 0,2 кг.н.е./1 $ ВВП (ПКС) до 2030 р., що відповідає середньому значенню енергоємності у світі вже сьогодні;
3. Реальне зниження, а не зростання, викидів парникових газів від сьогоднішнього рівня до 2030 р.;
4. Виконання взятих зобов’язань у рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Енергетичного Співтовариства.

Як показали дослідження ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (ІЕПр НАНУ), проведені у рамках проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (USAID МЕRР) за моделлю TIMES-Україна, **комбінована політика зі стимулювання енергоефективності та розвитку ВДЕ** «сприяє економічному зростанню, підвищує конкурентоздатність економіки та рівень економічної безпеки, забезпечує диверсифікацію енергозабезпечення, сприяє створенню нових робочих місць та попереджає негативний вплив від коливання світових цін на енергоресурси». За таким сценарієм у порівнянні зі сценарієм «бізнес як звичайно»:

* Імпорт енергоресурсів та витрати на їх закупівлю сумарно за період до 2030 р. скоротяться більше ніж на 22 % (близько 208 млн т н.е. і 55,5 млрд євро), значно покращуючи показники енергетичної та економічної безпеки.
* Сукупне зменшення кінцевого споживання енергоресурсів складе 11 % (близько 133 млн. т. н.е.) до 2030 р., скорочуючи витрати споживачів на паливо і, тим самим, підвищуючи конкурентоспроможність економіки.
* Досягнення ЕЕ- та ВДЕ-цілей зменшить потребу в електроенергії і, відповідно, у нових електрогенеруючих потужностях на 22 % (близько 2,6 ГВт) до 2030 р. При цьому структура генерації зміщуватиметься у бік збільшення об’єктів відновлювальної енергетики.
* Інвестиції у технології кінцевого споживання (придбання ЕЕ та ВДЕ приладів у побутовому секторі та сфері послуг, транспортних засобів в усіх секторах, оновлення промислових засобів виробництва тощо), а також у термомодернізацію житлових та нежитлових приміщень, зростуть на 30 % (або 75,7 млрд євро) до 2030 р.
* Дисконтовані витрати енергосистеми зростуть лише на 3,8 % (12,1 млрд. євро) до 2030 р. відносно базового сценарію, оскільки вищі капітальні витрати на впровадження ефективніших енергетичних технологій будуть компенсовані за рахунок економії від витрат на паливо.

Через неефективне використання енергії у промисловості та житлово-комунальному секторі Україна залежна від імпорту енергоресурсів і знаходиться на межі соціальної та економічної катастрофи. Саме сценарій активного запровадження ВДЕ та ЕЕ є шляхом виходу з кризи.

Ми пропонуємо змістити акцент з військової ситуації як обґрунтування неможливості запроваджувати кліматичні заходи і заявити про те, що для України наразі питання енергозбереження та поступовий перехід на ВДЕ – це питання першочергової необхідності, енергобезпека, енергонезалежність та економічна стабільність. Для України наразі кліматоохоронні дії – це не просто додаткові заходи, а заходи виживання і закладання майбутнього країни.