***Rekomendacje dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT i badania metodą CAPI w gminach Łubianka, Chełmża i Łysomice.***

Energia słoneczna nie wymaga tak dużego i kosztownego systemu wsparcia jak inne technologie odnawialnych źródeł energii, ale w perspektywie do 2020 r. niezwykle ważny jest stabilny system wsparcia i jego przewidywalność na kilka lat do przodu oraz rozwój tego rynku według jasno określonej strategii. Spełnienie takich warunków pozwoli na systematyczne inwestycje w rozwój tego sektora w województwie kujawsko-pomorskim, osiągnięcie jego pełnej konkurencyjności oraz pełne wykorzystanie potencjału badanego obszaru OZE.

Wdrożenie trzech pilotażowych projektów w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej w województwie kujawsko-pomorskim przyczyniło się także do popularyzowania „zielonej” energii w Polsce i wzrostu popytu na nowoczesne rozwiązania alternatywnego pozyskiwania energii:

* „Zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii odnawialnej",
* „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Łubianka poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego",
* „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Łysomice".

Celem projektów było zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Chełmża, Łubianka i Łysomice poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej, co ma wpłynąć na podniesienie jakości środowiska naturalnego.

Przedmiotem projektów był zakup i instalacja nowoczesnych solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej (cwu) na potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych. Instalacje zostały zamontowane:

- na 599 obiektach Gminy Chełmża, w tym na 579 obiektach prywatnych (budownictwo jednorodzinne) oraz na 20 obiektach użyteczności publicznej,

- na 695 obiektach Gminy Łubianka, w tym na 680 obiektach prywatnych oraz na 15 obiektach użyteczności publicznej,

- na 674 obiektach Gminy Łysomice, w tym na 653 obiektach prywatnych oraz na 21 obiektach użyteczności publicznej.

Projekty miały doprowadzić do wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej w gminach poprzez zapoczątkowanie realizacji polityki energetycznej opartej m.in. na produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przez użytkowników indywidualnych i zapewnienie im świadomego udziału w działaniach zapobiegających degradacji środowiska. Ponadto projekty z uwagi na swój wzorcowy charakter zapoczątkować miały inwestycje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego gmin.

Przeprowadzone badania obejmowały analizę możliwości wykorzystania energii słonecznej, efektywność i korzyści wynikające z zastosowania urządzeń solarnych. Analizie poddana została również ocena społecznego oddziaływania takich działań, uwzględnione będzie także badanie nastrojów i oczekiwań społecznych.

Wyniki badania będą wykorzystanie w kampanii informacyjno-promocyjnej, która będzie miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestie racjonalnego gospodarowania energią, konieczność zmniejszenia energochłonności budynków oraz podnoszenia wiedzy i poziomu akceptacji na temat alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii oraz możliwościach ich wykorzystania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach.

Badania były prowadzone techniką CAPI tzn. poprzez wywiady bezpośrednie przy użyciu komputera (Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI). W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 370 osób – użytkowników systemów solarnych zainstalowanych w ramach projektów na budynkach prywatnych, w tym: 132 mieszkańców Gminy Chełmża, 116 mieszkańców Gminy Łubianka oraz 122 mieszkańców Gminy Łysomice.

Uzupełnieniem powyższego badania było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu strategicznego z przedstawicielami gmin realizujących projekty. Ponadto zostało do każdego przeprowadzonego badania zrobione zdjęcie gospodarstw domowych. Spotkania były okazją do określenia podstawy działania przyszłych beneficjentów oraz sformułowania lub przeformułowania istniejącej wizji
i misji oraz analizy bieżącej sytuacji w zakresie mocnych stron, szans, słabych stron
i zagrożeń dla Beneficjentów.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na projekcję rekomendacji w zakresie rozwoju obszaru odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim:

Skoordynowana polityka: z uwagi na dynamiczny rozwój rynków ciepła należy wypracować spójną i dobrze skoordynowaną politykę, która umożliwiałaby pokonywanie barier ekonomicznych i administracyjnych oraz braków w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności. Aktualnie krajowe instytucje finansujące nie są nastawione na finansowanie przygotowywania strategii, programów i planów wykorzystania energii odnawialnej na poziomie regionalnym i lokalnym. Tymczasem brak takich opracowań powoduje ryzyko podejmowania w przyszłości nietrafionych decyzji dotyczących alokacji środków publicznych w skali powiatowej lub regionalnej. Sytuacja ta utrudnia również realizację procesów identyfikacyjnych większej ilości projektów inwestycyjnych.

Trudności ze zdefiniowaniem priorytetów dla OZE powodowane są przede wszystkim brakiem ogólnej strategii państwowej rozwoju sektora energetyki odnawialnej
w Polsce, a także brakiem podstawowych danych statystycznych i pełnych charakterystyk technicznoekonomicznych technologii OZE. Jednostkowe podejście do finansowania energetyki odnawialnej powodować może zbyt niskie, a nawet nieuzasadnione wsparcie różnych technologii oraz zmniejszać efektywność (liczoną w skali całego sektora, a nie tylko pojedynczego projektu) wydatkowanych środków. Pojawia się wówczas ryzyko podwójnego wydatkowania oraz braku możliwości strukturotwórczego oddziaływania na sektor energetyki odnawialnej.

Zintegrowane prawo: Wspieranie produkcji ciepła poprzez OZE powinno być zintegrowane z polityką poprawy efektywności energetycznej w budynkach (np. poprzez standardy ochrony cieplnej, termomodernizację). Integracja prawa jest konieczna, aby uruchomić odpowiednie środki renowacyjne w istniejących budynkach, oraz aby przestawić sektor budownictwa w kierunku budynków nisko/zero energochłonnych.

Innowacyjne instrumenty wsparcia: Wzorem większości państw członkowskich
w Polsce powinno się stosować różne finansowe instrumenty wsparcia (np. dotacje inwestycyjne, ulgi podatkowe, czy niskooprocentowane kredyty) dla rozwoju wykorzystania ciepła z OZE.

Stałe warunki inwestycyjne: Instrumenty wspierające różnią się pod względem zapewniania stałych warunków inwestycyjnych, często uzależnione są bowiem od kwot przeznaczanych na ten cel w budżecie państwowym. Powoduje to poczucie niepewności zarówno wśród potencjalnych użytkowników, jak i inwestorów. W celu uniknięcia tej sytuacji, instrumenty powinny zapewniać stałe warunki wsparcia, opierając się na przewidywalnych zasadach ich ustanawiania.

Bariery nie-finansowe: Przykładowe bariery nie-finansowe, często hamujące rozwój wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych to m.in.: procedury administracyjne, zachowania społeczne, bariery techniczne, brak i asymetria informacji. Polityka wsparcia powinna starać się je pokonywać, proponując stabilne działania przełamujące pojawiające się ograniczenia. Efektywne działania to: szkolenia, informacje adresowane do określonych grup docelowych, środki motywacyjne. Konieczne jest wspieranie procesów ciągłej identyfikacji i usuwania barier administracyjnych.

Budynki niemieszkalne: Instrumenty wsparcia należy ukierunkować również na tego typu obiekty, charakteryzujące się dużą różnorodnością i potencjałem wykorzystania ciepła ze źródeł odnawialnych.

Długookresowa perspektywa: System wsparcia powinien uwzględniać rozwój technologii, sprzyjając przy tym nowym, innowacyjnym rozwiązaniom.

Standardy jakości: Wdrożenie odpowiednich standardów jest wymagane ze względu na konieczność ukierunkowania rynku ciepła ze źródeł odnawialnych na rozwiązania technologiczne wysokiej jakości.

Synergia procedur administracyjnych: Aby ograniczyć zbyt duże koszty administracyjne obsługi systemów wsparcia, konieczne jest poszukiwanie synergii pomiędzy istniejącymi już procedurami administracyjnymi, co powinno pozwolić na uniknięcie powielania procedur i wykonywanych prac.

Zapewnienie wydajności systemów: Specyfika działania systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii wymaga, aby procesy przygotowawcze charakteryzowały się planowością i ukierunkowanym projektowaniem, spełniając przy tym odpowiednie wymagania odnośnie instalacji i standardów ochrony cieplnej.

Ograniczona wiedza na temat odnawialnych źródeł energii w społeczeństwie: Znaczenie OZE dla środowiska i gospodarki energetycznej nadal pozostaje dla znacznej części społeczeństwa nierozpoznane. Tymczasem brak odpowiedniej wiedzy na ten temat może przyczynić się do społecznych oporów wobec wdrażania tego typu rozwiązań na szerszą skalę. Dlatego też wiedza potencjalnych i obecnych odbiorców energii nadal wymaga poprawy. Zadaniem edukacji powinno być kształtowanie już wśród młodych osób odpowiednich postaw otwartości wobec przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych, które w niskim lub zerowym stopniu wiążą się z ryzykiem wyczerpania zasobów naturalnych.

Finansowanie zewnętrzne: Polskie środki publiczne na wykorzystanie energii odnawialnych są ponad 50-krotnie mniejsze niż przeciętnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pomimo że w ostatnich latach znacząco wzrosły możliwości pozyskania środków zagranicznych (zwłaszcza z Unii Europejskiej) oraz innych środków parabudżetowych na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, ich udział
w faktycznym wspieraniu inwestycji tego typu nadal jest znikomy. Na fakt ten wskazuje wiele przyczyn: słabość rynku, brak aktywnych działań instytucji finansujących na rzecz pozyskania inwestorów, brak umiejętności krajowych instytucji w ubieganiu się o dostępne środki międzynarodowe. Trudności potęguje również złożoność i trudność realizacji projektów energetyki odnawialnej (ich nietypowość, mała skala), w związku z czym mogą one w porównaniu z innymi typami projektów okazywać się mniej atrakcyjne niż zadania bardziej standardowe.

Ograniczone kompetencje: Wysoko ocenianym ryzykiem dla rozwoju technologii OZE jest powszechny brak wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem studiów przedinwestycyjnych. Powoduje to istotny problem z wygenerowaniem wystarczająco dużej ilości projektów i inwestycji do efektywnego spożytkowania dostępnych środków finansowych.

Wyniki badań będą wykorzystanie w kampanii informacyjno-promocyjnej, która będzie miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestie racjonalnego gospodarowania energią, konieczność zmniejszenia energochłonności budynków oraz podnoszenia wiedzy i poziomu akceptacji na temat alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii oraz możliwościach ich wykorzystania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach.

 Zredagowano na zlecenie Stowarzyszenie „TILIA”