|  |  |
| --- | --- |
| **Název materiálu** | Plán odpadového hospodářství 9 České republiky na období 2015 – 2024 |
| **Jméno** | Český plynárenský svaz  Ing. Jan Ruml |
| **Telefon** | +420 222 518 811 |
| **e-mail** | jan.ruml@cgoa.cz |
|  | **OBECNÁ PŘIPOMÍNKA:** |
|  | Plán odpadového hospodářství ČR (POH) představuje strategický dokument, který by měl předurčovat optimální postup České republiky v oblasti odpadového hospodářství v následujícím desetiletém období.  V případě takového materiálu je překvapující, že jedním z východisek projekčního modelu, resp. základním předpokladem je předpokládaný nárůst kapacity zařízení pro energetické využití odpadu (tabulka 21) a jeho kompletní využití. Hodnoty v tabulce 21 byly přitom získány na základě provedeného průzkumu plánovaných kapacit zařízení pro energetické využití odpadů a na základě současného stavu (3 ZEVO provozovaná v ČR - Praha, Brno a Liberec o souhrnné kapacitě 630 000 t/rok + informace o připravovaných projektech v různé fázi dokončení). Laik by předpokládal, že bude vycházeno z objemu odpadů v daném čase, jeho kategorizace, na základě objemu stanovení kapacitních možností jeho využití/zpracování dostupnými technologiemi (při respektování hierarchie nakládání s odpady) a následně pak dopočtení rozdílu mezi kapacitou zařízení existujících a zařízení nezbytných.  Laik by výše uvedený postup podrobil ekonomickému vyhodnocení, na jehož základě by se rozhodl, které z alternativních řešení vychází nejen po stránce technické, kapacitní a environmentální, ale i po stránce ekonomické.  Lze jen přivítat informaci uvedenou v odůvodnění návrhu, že: „ … dokument Ekonomická analýza nového Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, jehož obsahem je ekonomická analýza dopadů priorit, cílů, zásad a opatření nového POH ČR, preferovaných technologií zpracování odpadů v odpadovém hospodářství ČR pro období 2015–2014, včetně vyhodnocení všech souvisejících možných vlivů, dopadů a rizik bude zpracován externím dodavatelem a poté bude vyhodnocení nákladů a přínosů k návrhu Plánu odpadového hospodářství řádně dopracováno v závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace.“  Energetické využití odpadů (EVO) má své opodstatnění a za přísně definovaných podmínek, doplněných důslednou a nezávislou kontrolou, může být přínosem pro celou společnost.  Celá problematika EVO je však velice společensky citlivá a je na místě jí věnovat maximální pozornost. Pomineme-li otázky dopadů na životní prostředí, je tu celá řada dalších rizik. Výstavbu spaloven komunálního odpadu (ZEVO) nelze (kupodivu) uskutečnit bez užití ekonomických nástrojů typu Podpory ze SFŽP ČR, Podpory ze státního rozpočtu, Výdajů z územních rozpočtů, Podpory z programů a fondů EU ad. (není bez zajímavosti, že v odůvodnění návrhu je za hlavní riziko vyhodnocena možnost zastavení finanční podpory z fondů EU).  Provoz spaloven je na vstupu i na výstupu zajištěn díky rukojmí, kteří nemají příliš možností se ze systému vymanit. Na vstupu je limitují cena za odvoz odpadků stanovená orgány územní samosprávy (nezřídka současně vlastníky ZEVO), na výstupu pak cenou tepelné energie prodávané spotřebitelům (nezřídka nájemníkům územní samosprávy) a cenou silové elektřiny, aktuálně soustavně klesající.  Mezi hlavní priority odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 patří i příslib (výběr):   * podpory budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů, * podpory výstavby zařízení, u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální i celostátní úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s plány odpadového hospodářství kraje a ČR z veřejných zdrojů, * podpory využívání komunálního odpadu v zařízeních k tomu určených jako náhrada fosilních zdrojů (uhlí), * zajištění dostatečných kapacit pro energetické využití komunálních odpadů, * možnosti energetického využití odpadů vhodných k recyklaci v období hospodářské recese nebo při dlouhodobém poklesu poptávky po „druhotných surovinách“, * zákazu přeshraničního přepravy dovozu odpadu do ČR za účelem energetického využití ve spalovně komunálního odpadu, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad vznikající v ČR nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad vznikající v ČR zpracován způsobem, který není v souladu s plány odpadového hospodářství.   Provozování ZEVO se za výše uvedených podmínek jeví jako snový business a stěží lze uvěřit, že v takovémto prostředí bude vše optimálně řízeno a nedojde k navýšení korupčních rizik.  K návrhu POH lze uvést, že k jeho praktickému naplňování bude vzhledem k plošnému dopadu navrhovaných opatření nezbytný zvýšený dohled nezávislých orgánů. |
|  | **KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKA:** |
| Zásadní ANO/NE |  |
|  | Odůvodnění: |