**Stanovisko ČPS k návrhu materiálu MŽP - Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice**(zveřejněno HK ČR dne 22. 6. 2015)

* Za klíčový aspekt snižování emisí v ČR, který však bohužel předkládaná strategie pomíjí, považujeme přenesení zodpovědnosti na hlavní segmenty, jež znečištění způsobují. Jedná se především o domácnosti, které vypouští do ovzduší kritická množství prachu (PM) a benzo(a)pyrenu. Hlavními znečišťovateli jsou domácnosti využívající k vytápění pevná paliva, tj. 15 % domácností podle údajů CENIA. Strategie však počítá podle svého modelu NPSE-WaM ve scénáři pro domácnosti pouze s minimálním přechodem na jiná paliva, konkrétně předpokládá, že 15% domácností bude využívat tepelná čerpadla a dalších ca. 10% přejde na plynná paliva (dle lokality). Zhruba 75% domácností tedy bude nadále topit pevnými palivy, z nichž pouze více než polovina bude využívat moderní kotle. To nejen, že nepomůže snižování kritických množství prachu a benzo(a)pyrenu, ale povede to ke zvýšeným emisím NO2. Navrhujeme proto přehodnocení navržených opatření pro domácnosti a následně také odpovídající zacílení dotací na přechod na jiná paliva v Operačním programu Životní prostředí.
* Ve strategii zcela chybí, pro sektor vytápění, analýza možností jak využít tzv. mrtvých přípojek plynu (cca 400 tis. v ČR), zrealizovaných vesměs z veřejných podpor v minulosti. Podle našich výpočtů jsou opatření ve smyslu výměny zdroje (kotel na tuhá paliva tř. 1-3 za plynový kondenzační kotel) opatřeními, která mají nejpříznivější poměr nákladů k přínosům zlepšení životního prostředí a jsou okamžitě realizovatelná.
* V kapitole 16.6 Obecná doporučení pro nastavení OPŽP 2014+ v bodě 4 podpoří prioritní zaměření programu na výměnu kotlů na pevná paliva za moderní kotle taktéž na pevná paliva, přestože z výsledků analýzy vyplývá, že jejich přínos ke zlepšení životního prostředí je omezený. Doporučujeme proto zaměřit dotační podporu na přechod na nízkoemisní a bezemisní paliva.
* Lze se domnívat, že prosazování kotlů na pevná paliva sebou ponese nutnost vytvoření důsledné kontrolní a represivní politiky, jelikož ze zkušeností nelze předpokládat dokonalou „ekologickou uvědomělost“ domácností při používání kotlů na tuhá paliva. Je pak zjevné, že ekologizace vytápění prostřednictvím kotlů na tuhá paliva bude následně vyžadovat nemalé finanční prostředky na kontrolní činnosti.
* Střednědobá strategie vyhodnocuje mimo jiné také dopady dalších dotačních programů, jedním z nich jsou opatření ke snížení energetické náročnosti budov (viz str. 98 obr. 31). Z uvedených grafů vyplývá, že investice do budov mají malou přidanou hodnotu pro snížení emisí. Doporučujeme proto na základě těchto údajů upravit nastavení dotačních programů tak, aby byla podpořena taková opatření, která budou mít optimální poměr mezi snížením emisí a náklady.

Praha 29. června 2015