**Remissvar på förslaget till Energiplan, Energi 2020 från Vänsterpartiet Gotland**

Utsläppen av växthusgaser gör att klimatsituationen för vår planet är allvarlig men den går att göra något åt. Energiproduktionen och energianvändningen har en avgörande roll för om vi kommer att lyckas. Vänsterpartiet Gotland anser därför att region Gotlands energiplan måste ha högre mål och mer tydlighet och konkreta förslag framförallt för att få fart på en omställning mer präglad av långsiktig hushållning. En sån tydlighet kommer att ge fart och kraft i arbetet.

Uppgiften är att snabbt få ned utsläppen och samtidigt vara både en industrination och ett välfärdsland i framkant. Precis som på så många andra viktiga områden kan inte marknaden lösa problemen, utan det krävs politiska förslag och gemensamma lösningar för att gå framåt.

Den nödvändiga omställningen innebär många möjligheter men också en del prövningar och därför måste många politiska områden involveras i klimatarbetet. Ett av klimat- och miljöpolitikens största problem är att den har behandlats separat från den ekonomiska politiken. Regeringens skattepolitik är ett exempel på detta. Den prioriterar ökad privat konsumtion för dem som redan har det gott ställt, på bekostnad av den gemensamma välfärden. Samtidigt är det ett faktum att satsningar på offentlig verksamhet leder till mindre utsläpp än motsvarande satsningar på privat konsumtion.  
  
Miljö- och klimatskatter kan utvecklas för att minska våra utsläpp. Intäkter därifrån ska gå till att finansiera investeringar i klimatomställningen. Men ökade ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken kräver också en politik för ökad jämlikhet. Effekten kan annars bli att bara en del av invånarna tvingas stå för hela minskningen av energianvändningen. Det skulle vara både orättvist och ineffektivt.  
  
Vänsterpartiet anser inte att den svenska klimatpolitiken är tillräckligt långtgående. Dels anser vi att det svenska utsläppsmålet för 2020 skärps till minst 45 procent och framförallt så anser vi att detta mål ska klaras inom landet och inte genom att Sverige köper sig fritt genom olika former av utsläppsrätter.

Energiplanen för Region Gotland innehåller ganska höga mål och realistiska redovisningar av en snabbt ökande andel av förnybara energislag, framförallt genom en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Energiplanen visar hur vi på ett bra sätt kan utnyttja Gotlands goda tillgångar till vind och bioenergi. Men våra goda möjligheter att lokalt utveckla förnybar energi får inte innebära att annan omställning inte genomförs. Därför menar vi att kraven på hushållning och omställning måste ställas högre i energiplanen.

Av tidigare uppföljning av energiplanen framgår också ”under kommande år måste utvecklingen gå fortare i önskad riktning om de långsiktiga målen ska kunna nås”. Vi delar den bedömningen och vill framförallt framhålla behovet av just långsiktig omställning där hushållning med våra resurser sätts i förgrunden. Energiplanen måste bli mer tydlig och konkret. Lite senare i detta remissyttrande så redovisar vi ett antal förslag som kan ingå i en sådan omställning.

Politiska styrmedel och gemensamma insatser är helt nödvändiga för att vi ska klara uppgiften att minska utsläppen av växthusgaserna, därför bör Region Gotland ta på sig en mer aktiv roll än som framgår av energiplanen. Men för att politiken ska bli framgångsrik måste också vi som enskilda medborgare ta vår del av ansvaret. Genom kampanjer kan Region Gotland öka medvetenheten om vanor som är så bra som möjligt ur klimatsynpunkt. Det handlar om att göra bra val av konsumtion och beteende och inte att några försöker smita undan och hitta luckor i systemet. Därför är ett samhälle som bygger på solidaritet och demokratiskt beslutade lösningar en viktig del också i klimatpolitiken. Också i förslaget till energiplan framgår behovet av bra politiska styrmedel även om detta inte uttrycks helt tydligt.

Det gäller till exempel att satsningen på biogas (avsnitt 3:2) inte är möjlig att klara på marknadsmässiga villkor. Därför krävs ett engagemang från region Gotland men det måste naturligtvis ske på rimliga villkor så att effekten inte blir att skattebetalarna står för kostnaden och vinsterna helt hamnar i privata fickor.

Den omställning som vi står inför innebär stora möjligheter till jobb och bra livskvalité men det finns också uppenbara risker att omställningen kan leda till att uppoffringarna får bäras av de med svagast ekonomi samtidigt som andra kan tjäna stora pengar på omställningen genom oskälliga vinster eller värdeökningar av tillgångar. Om omställningen ska var hållbar ur alla aspekter måste också fördelar och nackdelar fördelas solidariskt. Därför är det viktigt att den ambition som nämns i uppföljningen av tidigare energiplan, att kunna redovisa socioekonomiska effekter genomförs som tydligt också visar fördelningspolitiska effekter.

Det kan också finna anledning att noga följa utfallet av mycket höga krav på nyproducerade bostäder. Om inte nyproduktionen av bostäder ges rimliga förutsättningar, till exempel investeringsstöd, kan effekten bli socialt oacceptabel.

Förslag på åtgärder som bör ingå i energiplanen:

**Transporter – samhällsplanering**

Transporter av varor och människor står för en allt större del av våra koldioxidutsläpp och trots stora tekniska förbättringar av fordonen minskar inte de totala utsläppen. Därför är det nödvändigt att både minska transportbehovet och att göra transporterna mer energieffektiva.

Ytterligare insatser bör utredas för att serviceorterna ska kunna erbjuda service, både kommersiell och offentlig, för att behovet att resa längre avstånd begränsas.

Vid all lokalisering av nya bostäder bör möjligheterna till kollektivtrafik vägas in som ett av de viktiga kraven för att bebyggelse ska tillåtas.

Kollektivtrafiken måste långsiktigt förbättras, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Dessutom bör vi pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.

Cykeln, som är det överlägset mest energieffektiva transportsättet, måste få fortsatt prioritet och det behövs insatser som förbättrar för cyklisterna men också kampanjer och information för att öka intresset för att cykla.

Regionens eget transportbehov behöver ses över för att undersöka om ytterligare möjligheter till effektiviseringar till exempel genom mer samordning är möjlig. Liksom en del andra kommuner bör vi också aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.

**Bostäder**

Inom bostadssektorn finns stora möjligheter att spara energi. En stor del av bostäderna är byggda med krav som är lägre än dagens när det gäller energihushållning. Gotlandshem måste spela en viktig roll i denna omställning och vara beredd att också genomföra investeringar som inte ger omedelbar ekonomisk avkastning. Det kan gälla förbättrad isolering eller modernare tekniska lösningar som är energisnålare.

Ett hundratal av Gotlandshems bostäder har direktverkande el som uppvärmning. Värmepumpar kan ge ganska stora minskningar av elanvändningen och olika vägar för detta kan prövas. Ett alternativ skulle kunna vara att hyresgästerna ges möjlighet att genom välja en värmepump som en del av sin uppvärmning. Hyresgästen får då lite högre hyra men en lägre elkostnad.

Gotland är glädjande nog en attraktiv ö för många fritidshusägare. Det finns cirka 8 000 fritidshus varav många står oanvända en ganska stor del av året och framförallt den under den tid som kräver mest uppvärmning. Huvuddelen av fritidshusen på Gotland liksom på andra håll är helt eller delvis uppvärmda också under den tid som de står oanvända. Efter de senaste årens ganska kalla vintrar så skärper nu försäkringsbolagen kraven på ett sätt som innebär att energiförbrukningen riskerar att öka.  
  
Det måste vara möjligt att hitta smartare lösningar för fritidshusen så att energiförbrukning för uppvärmningen kraftigt kan minska när de inte används. Regionen bör initiera ett samarbete med byggbranschen, GEAB, andra myndigheter och med försäkringsbolag för att se över möjligheterna att minska behovet av uppvärmning under vintertid.

Solceller som producerar el har utvecklats mycket kraftigt de senaste åren och en storskalig satsning borde nu vara möjlig. Regionens egna fastigheter och Gotlandshems bostadsfastigheter bör kunna gå före med en sådan satsning.

**Konsumtion**

Vår konsumtion av varor och livsmedel leder på olika sätt till utsläpp av växthusgaser. Regionen ska givetvis väga in detta vid sina egna upphandlingar men regionen bör också kunna medverka till att invånarnas konsumtion i så hög grad som möjligt sker med minsta möjliga energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Regionen kan genom kampanjer och rådgivning öka kunskapen om konsumtionens miljöpåverkan men också påverka viljan att göra klimatsmarta val. Ett viktigt område är att minska svinnet av livsmedel. Bra klimatval bör vara en del vid matsedelsplanering i de kommunala köken.

Många varor och förpackningar innehåller råvaror i olika form som skulle kunna tas om hand bättre när varan och förpackningen är använd eller slutförbrukad.

Satsa på goda kretslopp

Producentansvaret för förpackningar och tidningar som infördes i mitten av 90-talet har inte lett till ett ökat kretsloppstänkande som var det huvudsakliga syftet. Istället har producentansvaret framförallt lett till en stor och ny insamlingsorganisation av olika material som skickas mellan olika delar av landet. Inget av det material som samlas in här på Gotland återvinns eller återanvänds på Gotland.

Utvecklingen av förpackningsmaterial har inte heller gått i den riktning mot mer återanvändning som var grundtanken bakom besluten om producentansvar. Därför bör vi på Gotland satsa på att öka de goda kretsloppen och göra dem så lokala som möjligt. Regionen bör inleda ett arbete för att möjliggöra en lokal användning av returglas.

**Sopor till biogas – hemkompostering**

Regionen medverkar sedan några år till produktion av biogas bland annat genom att hushållens organiska avfall delvis används. Genom en ny konstruktion av regler och taxa så skulle troligen mer organiskt avfall kunna samlas in istället för att hamna på hushållens egna komposter. Dåligt skötta hemkomposter kan leda till utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas.

Ytterligare insatser måste också göras för att få bort det helt osorterade avfallet som en del hushåll och verksamheter idag lämnar.

För Vänsterpartiets kommunala grupp

Brittis Benzler, gruppledare