Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Sz. P. Jerzy Buzek

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Parlament Europejski

**APEL KOMITETU DS. ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA FRANCUSKO-POLSKIEJ
IZBY GOSPODACZEJ (CCIFP) W ZAKRESIE ZMIAN W DYREKTYWIE EPBD**

Na sesji plenarnej w Strasburgu 14 marca 2023 roku Parlament Europejski (PE) przyjął stanowisko
w sprawie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Kolejnym etapem są finalne negocjacje trójstronne na forum Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady, podczas których zostanie wypracowany ostateczny projekt rozwiązań prawnych.

Kompromisowy tekst dyrektywy wszystkie główne grupy polityczne uzgodniły w ramach negocjacji
na forum Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Plan dopuszcza odstępstwa
od realizacji standardowego tempa renowacji dla szczególnych typów budynków (np. pod ochroną konserwatorską, czy części budynków mieszkaniowych) w uzasadnionych przypadkach. Dyrektywa mobilizuje także dodatkowe finansowanie na wsparcie modernizacji budynków, czy dodatkowe instrumenty wsparcia takie jak punkty kompleksowego doradztwa. Jako że zdecydowana większość budynków w Europie nie jest bez- lub nawet niskoemisyjna, konieczna jest nowelizacja Dyrektywy EPBD, aby wskazać przedsiębiorstwom i inwestorom wyraźniejszy kierunek rozwoju strategii.

Niniejszym chcielibyśmy zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy nowelizacji Dyrektywy EPBD, które mają przyczynić się do zmniejszenia zależności krajów Unii Europejskiej od importu paliw
do produkcji energii (ropa naftowa, gaz) i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.
Ma ona również przyczynić się do poprawy stanu milionów domów i obniżenia dzięki temu wskaźników ubóstwa energetycznego, które w ostatnim czasie wzrastały na skutek rosnących cen nośników energii.

Najważniejsze elementy Dyrektywy EPBD to:

1. Wprowadzanie nowej definicji „budynku bezemisyjnego” i udoskonalenie istniejących definicji, takich jak „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” (nZEB) i „gruntowna renowacja”.
2. Ustanowienie wymagań w zakresie: zharmonizowanych ram oceny współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynków, wykorzystania energii słonecznej, wycofania stosowania paliw kopalnych jako energii w budynkach, paszportów renowacji i długoterminowych strategii renowacji.
3. Zgodnie ze stanowiskiem od 2028 wszystkie nowe budynki w UE muszą być budynkami o zerowej emisji.
4. Postawienie na dalszą, konsekwentną cyfryzację procesu budowlanego m.in. poprzez cyfrowe dzienniki budynków.
5. Krajowe plany renowacji budynków mają zawierać szczegółowy plan przekształcenia istniejących budynków w budynki zeroemisyjne do 2050 roku.
6. Od 01/01/2026 wszystkie nowe budynki publiczne, a od 01/01/2028 wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne.
7. Od 01/01/2027 dla wszystkich nowych budynków musi być obliczony ich współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia.
8. Istniejące przepisy dotyczące renowacji zostaną uzupełnione wprowadzeniem minimalnych standardów charakterystyki energetycznej na poziomie UE, co spowoduje wzrost wskaźnika renowacji budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Od 01/01/2027 będą musiały być co najmniej w klasie energetycznej E, a od 01/01/2030 co najmniej w klasie D (z wyjątkiem budynków mieszkalnych, które klasę E będą musiały osiągnąć 01/01/2030, zaś klasę D 01/01/2033).
9. Wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych poprzez ustalenie konkretnych celów w zakresie instalacji dwukierunkowych punktów ładowania.
10. Państwa członkowskie musiałyby wprowadzić bezpłatne punkty kompleksowej obsługi (one-stop-shops), w których będzie można m.in. uzyskać dokładną i kompletną informację na temat działań termomodernizacyjnych. Tego typu punkty nie powinny obsługiwać więcej niż 45.000 mieszkańców na 1 punkt.
11. Kraje członkowskie w swoich działaniach będą musiały ustanowić ramy, aby zapewnić realizację programu wynikającego z przepisów EPBD, m.in. poprzez wskazanie metod stworzenia wystarczającej ilości odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Nowa wersja EPBD przyjęta przez Parlament Europejski przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski poprzez stworzenie ogromnego rynku dla działań termomodernizacyjnych. Należy bowiem wskazać, że Polska jest wiodącym producentem rozwiązań służących termomodernizacji. Dla przykładu należy zwrócić uwagę, że w 2020 roku Polska produkowała 12,3% styropianu i 9,9% okien i drzwi produkowanych w Unii Europejskiej[[1]](#footnote-1). Wdrożenie postanowień znowelizowanej EPBD, przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię na cele grzewcze, przyczyni się również do ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Ma to ogromne znaczenie w obecnym okresie bezprecedensowych wzrostów cen energii i paliw spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę.

Implementacja Dyrektywy przyczyni się także do zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki
od importu paliw kopalnych (w szczególności węgla i gazu ziemnego) przyczyniając się do zwiększenia suwerenności energetycznej naszego kraju.

Realizacja celów nowelizowanej dyrektywy jednocześnie znacząco wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza i środowiska naturalnego, zmniejszając problem niskiej emisji w miesiącach zimowych,
za które odpowiadają przede wszystkim niedostatecznie ocieplone budynki mieszkalne.

Z powyższych powodów apelujemy do Pana Premiera o wspieranie dalszych prac, które będą prowadzone w ramach finalnych negocjacji trójstronnych.

Joanna Jaroch-Pszeniczna

 Dyrektorka Generalna

1. opracowanie Forum Energii na bazie danych Eurostatu, raport „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”, <https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/cieplo-motor-gospodarki>. [↑](#footnote-ref-1)