Sekretariat KWSTiGM

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

# **Protokół z 70. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 8 grudnia 2021 roku.**

Na posiedzeniu – zorganizowanym w formie zdalnej - obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

## **Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z 69. posiedzenia KWSTiGM, przyjęcie porządku obrad KWSTiGM.**

Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przywitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: Panią Joannę Urbanowicz, Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM), która poproszona została o zaprezentowanie w czasie posiedzenia Komisji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej oraz Panią Justynę Mazurkiewicz Kierownika Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska z UMWM, która zaproszona została w celu zapoznania zebranych   
z realizacją projektu LIFE EkoMałopolska.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji, protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty.

Na wstępie Pan Marszałek poinformował zebranych, iż podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski zostanie omówiony temat związany ze sprawiedliwą transformacją na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu. Podkreślił, iż transformacja energetyczna zachodzi na całym świecie i jest procesem nieuchronnym. Sprawiedliwa transformacja energetyczna jest jednym z poważnych wyzwań naszego regionu. W Małopolsce powiaty oświęcimski, chrzanowski, olkuski i wadowicki są silnie uzależnione od przemysłu ciężkiego, w tym wydobywczego i branż z nim powiązanych. Dlatego tak ważna jest transformacja gospodarki Małopolski Zachodniej, także dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten jest nowym mechanizmem w ramach polityki spójności, dedykowany regionom, które będą przechodzić poważne procesy społeczno-gospodarcze związane z polityką osiągania neutralności klimatycznej. Małopolska jest jednym z sześciu województw, które rząd wskazał w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, jako regiony, które powinny zostać objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Planowany fundusz ma opiewać na kwotę 4 mld 100 mln euro dla Polski, z czego Małopolska może uzyskać 247 mln euro.

Warunkiem skorzystania z tych środków było przygotowanie przez regiony oraz zatwierdzenie przez Komisje Europejską terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. W 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął jego pierwszą wersję. W dokumencie wskazano główne problemy oraz kierunki działań w zakresie złagodzenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, a 7 grudnia przyjęto drugi projekt, który uwzględnił uwagi i postulaty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czerwcowej wersji planu. Obecnie województwo oczekuje na decyzje, czy Małopolska będzie mogła skorzystać ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Kolejno Pan Marszałek przekazał głos Pani Dyrektor Urbanowicz.

## **2. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej,** propozycje planowanych działań Województwa Małopolskiego na rzecz złagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji Małopolski Zachodniej, a także możliwych źródeł finansowania tych przemian, przedstawiła Pani Joanna Urbanowicz, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

## Przygotowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest warunkiem koniecznym, abyśmy się mogli ubiegać o środki z nowego funduszu, który został powołany przez Komisję Europejską, na okres programowania 2021-2027 w celu łagodzenia skutków transformacji energetycznej związanej głównie z transformacją węglową. W przypadku Małopolski takim regionem jest Małopolska Zachodnia, obejmująca cztery powiaty, dla których województwo przygotowało Plan Sprawiedliwej Transformacji. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, wprowadzony w odpowiedzi na politykę Europejskiego Zielonego Ładu wyznaczającą cel neutralności klimatycznej do 2050 r. obejmuje: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji FST (dotacje), Specjalny system transformacji w ramach InvestEU oraz Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego utworzonego wspólnie z grupą EBI. W kwestii możliwości wsparcia z FST zostały wytypowane trzy województwa tj.: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, jako zależne od węgla, dodatkowo województwo łódzkie, małopolskie i lubelskie są na etapie akceptacji przez KE terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Małopolska w ramach FST może ubiegać się o środki w wysokości 247 mln euro. W ramach transformacji całość interwencji została skupiona w ramach celu głównego tj. złagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu oraz przygotowanie podregionu na negatywne skutki transformacji po 2030 roku w tym na trzech celach szczegółowych w których działania:

## skierowane do mieszkańców na podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej („Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy”),

## związany z gospodarką („Stabilna i zróżnicowana niskoemisyjna gospodarka ze zminimalizowaną presją środowiskową”),

## związany z jakością środowiska („Wysoka jakość i atrakcyjność środowiska”).

Pani Dyrektor omówiła poszczególne cele szczegółowe oraz priorytety i typy operacji w ramach tych celów.

Najważniejszymi kwestiami do rozstrzygnięcia na obecnych etapie jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na udział Małopolski w Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji, określenie systemu wdrażania FST w Polsce, określenie, czy środki   
z FST powinny być wdrażane wraz z RPO, ponieważ mają objąć komplementarną interwencję oraz określenie komplementarności Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji i terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

Pan Marszałek zaprosił obecnych do zabrania głosu w dyskusji.

Pan Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) skierował pytanie, czy wsparcie bezpośrednie dla firm będzie się znajdowało na poziomie krajowego planu sprawiedliwej transformacji.

Pani Dyrektor Urbanowicz odpowiedziała twierdząco, zaznaczając, iż dotyczy to szczególnie wsparcia dla firm dużych. Ponadto, poinformowała, że maju i czerwcu br. zostało przeprowadzone badanie wśród firm na temat stanu przygotowania firm do procesu transformacji. Wnioski z badania wskazują, iż firmy nie są przygotowane do takiego procesu i szereg z nich nie widziało konieczności zmian. Podkreśliła jednak, iż

poziom myślenia w tym zakresie zdecydowanie pozytywnie się zmienia.

Pan Rafał Kulczycki dziękując, zaznaczył, że w sposób naturalny firmy w tych trzech regionach, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce wcześniej zaczęły interesować się kwestiami transformacji. Fakt ten potwierdza raport na zlecenie IPH wykonany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Pan Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim zauważył, iż jeśli chodzi o program transformacji to oczywiście wiąże się nie tylko z faktem istnienia na terenie Małopolski Zachodniej kopalń w Libiążu i Brzeszczach, choć wspomniał, że daty zamykania tych kopalń są daleko poza rokiem 2030, czyli nie mają tak naprawdę wpływu na omawiany program transformacji. Istotą jest fakt, iż Małopolska Zachodnia jest mocno powiązana gospodarczo i społecznie ze Śląskiem, czyli ważną kwestią dla naszego regionu będzie potencjalna liczba kopalń zamykanych na Śląsku. Fakt ten będzie miał wpływ na sytuację związaną z zatrudnieniem. Ze względu na szczupłość środków proponowanych dla Małopolski konieczne jest efektywne gospodarczo ich wydawanie.

Podkreślił, iż działania powinny być ściśle nastawione na stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i możliwości zatrudnienia nie tylko tych, którzy będą odchodzili   
z kopalń, ale również tworzenie sprzyjających warunków dla młodych osób, którzy wchodzą na rynek pracy i nie będą już miały oferty pracy w górnictwie.

Poinformował ponadto, iż 9 gmin samorządu oświęcimskiego wraz z gminą Andrychów (powiat wadowicki) przygotowały projekty, które są odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją górnictwa o nazwie „Zielona oaza innowacji”. W dokumencie znajduje się kilkadziesiąt projektów ujętych w 6 obszarach: wzmocnienie potencjału stref gospodarczych, wsparcie finansowe przedsiębiorców, networking transportowy, zielony ład, społeczny wymiar projektu oraz transformacja przedsiębiorstw okołogórniczych. Dodał, iż samorządowcy liczą, że „ Zielona oaza innowacji” zostanie ujęta w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej   
i znajdzie finansowe wsparcie w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Pan Marszałek wprowadził zebranych do kolejnego punktu programu, czyli prezentacji projektu LIFE EkoMałopolska. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed Małopolską, dotyczące transformacji sektora produkcji energii oraz rynku urządzeń grzewczych, co zapobiegnie degradacji środowiska i zmianom klimatycznym, nie pogarszając przy tym sytuacji i warunków przedsiębiorców i mieszkańców naszego regionu.

**3. Projekt LIFE EkoMałopolska -** założenia, cele i podsumowanie dotychczasowych działań w ramach realizowanego projektu przedstawiła Pani Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska.

Poinformowała, iż Województwo Małopolskie jest jedynym regionem - województwem w Europie, które realizuje dwa projekty zintegrowane Life Małopolska - Małopolska   
w Zdrowej Atmosferze z sukcesem realizowany od 2016 roku, a od stycznia 2021 roku województwo realizuje drugi projekt zintegrowany, w którym został podjęty temat szeroko zakrojonych działań na rzecz transformacji energetycznej oraz działań   
w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do postępujących zmian klimatu. Przedstawiła główne cele projektu tj. m.in. wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu   
i Energii, a także rozwój możliwości instytucjonalnych, które wzmocnią wdrażanie Krajowego Planu Działań dla Energii i Klimatu i Europejskiego Zielonego Ładu, promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wsparcie dla sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, a także niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych. Powiedziała o działaniach i korzyściach wynikających   
z realizacji projektu dla Małopolan, którymi są m.in. niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy, przygotowanie scenariuszy działań klimatycznych w perspektywie lat 2030 i 2050,   
a także budowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, prowadzane poprzez sieć 21 działających w małopolskich powiatach doradców ds. klimatu i energii. Wśród działań dotychczas podjętych w ramach projektu zostały zorganizowane m.in. spotkania   
z ekspertami inicjatywy START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji,   
z którymi województwo współpracowało przy 4 koncepcjach projektów inwestycyjnych do wsparcia z FST. W roku 2022 planowane jest zorganizowanie m.in. cyklu spotkań Urząd-Biznes-Nauka dla lepszego klimatu i cykl warsztatów dla gmin i powiatów na temat nowych form dofinansowania nowych inwestycji związanych m.in. z OZE, termomodernizacją, retencją itp., zostanie też przegotowana aktualizacja Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. Pani Mazurkiewicz przekazała również informacje na temat, zakończonego w październiku 2020 projektu realizowanego w ramach Pomocy technicznej Sekretariatu Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce.

Pan Ryszard Nejman, Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie,   
w nawiązaniu do pomysłu dotyczącego współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu, podkreślił, iż właściwym partnerem ze strony środowiska biznesu byłyby izby gospodarcze i regionalne. Zaproponował, aby rozważyć możliwość większej dostępności doradców dla biznesu, (obecnie zatrudnionych jest 2 doradców   
w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości) np. poprzez zorganizowanie dyżurów doradców w izbach gospodarczych. Ponadto, skierował pytanie, czy w ramach projektu, przewidywana jest współpraca z Polskim Forum Klimatycznym, które ma duże zasługi w zakresie edukacji na rzecz prawidłowego spalania paliw stałych. Zasugerował, iż potencjał ten można by również wykorzystać w programie.

Pani Mazurkiewicz powiedziała, iż obecnie takiej współpracy nie przewidziano, ale zostanie skierowana korespondencja mailowa, gdyż województwo jest otwarte na wszelkie propozycje czy sugestie współpracy.

## **6. Wolne wnioski, ustalenie tematów na kolejne posiedzenie KWSTiGM.**

Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego poinformował, że do sekretariatu Komisji zostały zgłoszone następujące propozycje tematów do zrealizowania podczas spotkań Komisji w 2022 r.:

1. **Projekt pn. SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców** - jako propozycja oferty dla przedsiębiorców z Małopolski, którzy chcą rozwijać i wprowadzać innowacje w swoich firmach korzystając z potencjału naukowego IOB – propozycja Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMWM;

## **Rozwój systemu innowacji w Małopolsce.** Prezentacja wyników i wniosków z przeprowadzanego projektu pilotażowego w zakresie zarzadzania inteligentnymi specjalizacjami, na przykładzie specjalizacji Nauki o życiu;

## **Czy w Krakowie potrzebne jest metro** - to temat zgłoszony przez gminy otaczające Kraków, czyli wpływ transportu publicznego na Kraków i obszar funkcjonalny Krakowa;

## **Inwestycje w innowacje jako model aktywizacji gospodarki w Małopolsce** - punkt zgłoszony do realizacji przez Urząd Miasta Krakowa.

Jest też możliwość zaprezentowania **wyników badań realizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.**

Pan Marszałek poprosił o zgłaszanie kolejnych propozycji tematów na rok 2022 pod obrady Komisji.

Na tym Pan Marszałek zakończył spotkanie i podziękował uczestnikom za udział   
w posiedzeniu Komisji.

Opracowanie protokołu: Dorota Świstak-Kiszala, Departament Nadzoru Właścicielskiego   
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego