# Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim w dniu 3 listopada 2022 roku

Czterdzieste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS)   
w Województwie Małopolskim odbyło się w dniu **3 listopada 2022 roku, o godz. 13.00**   
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie, w sali 122.

Posiedzenie prowadził Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.

W posiedzeniu udział wzięło 17 Członków Rady: Łukasz Kmita, Ryszard Pagacz, Krzysztof Chudzik, Tomasz Zaborowski, Józef Król, Józef Kawula, Zbigniew Karczewski, Monika Miniur, Grażyna Gaj, Tomasz Surówka, Marek Piwowarczyk, Piotr Litwiński, Janusz Kowalski, Tomasz Ziaja, Izabela Ciemięga, Małgorzata Małuch oraz Katarzyna Woszczyna (udział zdalny), a także zaproszeni goście.

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

## Otwarcie spotkania

Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim przywitał wszystkich zgromadzonych zarówno stacjonarnie jak i on-line i przedstawił porządek obrad.

**Uchwała Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim   
z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.**

Pan Wojewoda Łukasz Kmita, powiedział, że w związku ze zmianami organizacyjnymi konieczna była aktualizacja regulaminu, który uprzednio został przesłany wszystkim Członkom WRDS w WM wraz z informacją jakie jego punkty zostały zaktualizowane oraz możliwością zgłoszenia uwag. Propozycje zmian w regulaminie zgłosił Pan Marek Piwowarczyk. Pan Wojewoda Łukasz Kmita poprosił o przedstawienie tych zmian Pana Andrzeja Bańkę.

Pan Andrzej Bańka, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oznajmił, że poza zmianami, które zostały już przed posiedzeniem rozesłane do Członków WRDS w WM, Pan Marek Piwowarczyk zgłosił jeszcze trzy dodatkowe na posiedzeniu Prezydium - pierwsza z nich dotyczy paragrafu 7, ustępu 1, gdzie zostanie dopisany punkt, iż do zadań Przewodniczącego należy m.in. niezwłoczne podpisywanie i przekazywanie do wskazanych przez WRDS organów stanowisk i uchwał, druga dotyczy tego samego paragrafu, ustępu 2   
i uzyskuje brzmienie: „W przypadku upływu kadencji Przewodniczącego WRDS i braku wskazania kolejnego Przewodniczącego, Przewodniczący, którego kadencja upłynęła, wykonuje zadania wskazane w ust. 1 do czasu powołania nowego Przewodniczącego WRDS”, a trzecia zmiana dotyczy paragrafu 10, ustępu 2, który zostanie usunięty.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: ZA – 17, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0. Uchwała została przyjęta przez Członków Rady (załącznik nr 1 do Protokołu).

**Szkolnictwo zawodowe**

Pan Janusz Kowalski, Wiceprzewodniczący WRDS w Województwie Małopolskim, Związek Rzemiosła Polskiego, powiedział, że w Polsce jest bardzo znaczący deficyt fachowców. Szkoły branżowe miały być tymi, które stwarzają perspektywę dla młodych ludzi zdobycia zawodu i równocześnie dają możliwość dalszego kształcenia. Pan Janusz Kowalski oznajmił, że szkoła branżowa w Krakowie, założona przez Izbę Rzemiosła, w pierwszym roku swojej działalności miała jedynie czternastu uczniów, a obecnie liczy ośmiuset uczniów   
i ciągle się rozwija. Szkoła posiada jedną z najlepszych w mieście infrastruktur sportowych, została wyremontowana, otworzone zostały nowe pracownie, ale nadal zdaniem Pana Janusza Kowalskiego nie jest traktowana przez Ministerstwo Edukacji jak poważny partner, jak inne szkoły społeczne. Szkoła jest na terenie podmokłym, budynek powinien być osuszony, w związku z tym, że potrzebne są na to niemałe środki, szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa, w którym 100 mln zostało przeznaczone na szkolnictwo ponadpodstawowe. Na chwilę obecną zostało rozdysponowane 60 mln złotych, a szkoły zawodowe   
w ogóle nie zostały w tym ujęte. Ponadto brakuje osób, które mogą uczyć zawodu, a mimo to w żaden sposób nie zachęca się do uczenia – mistrz szkolący ucznia dostaje miesięcznie 210 złotych i warunkiem ich otrzymania jest pozytywnie zdany egzamin ucznia przed komisją państwową. Dla przykładu jak dobrze może funkcjonować szkoła zawodowa podał Brno - tamtejsza szkoła zawodowa liczy 2,5 tys. uczniów, ma własny internat, jest wyposażona   
w najnowocześniejsze zdobycze techniczne i zarabia 2 mln euro rocznie poprzez świadczenie usług dla ludności. Zapytał dlaczego w Polsce nie można w ten sposób zorganizować szkoły, aby na siebie zarabiała?

Pan Andrzej Dębowski, Związek Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. edukacji WRDS w Województwie Małopolskim, przypomniał, iż dnia 8 września odbyło się dziewiąte posiedzenie zespołu problemowego ds. edukacji WRDS w Województwie Małopolskim, na którym omówiono następujące tematy: brak możliwości realizacji kursu na prawo jazdy dla szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, co wymusza konieczność tworzenia w szkole ośrodków szkolenia   
i jest niezwykle kosztowne; problem zmuszania szkół do realizacji kształcenia teoretycznego poza obszarem gminy, na którym znajduje się placówka; braki kadrowe w szkolnictwie zawodowym; problemy z praktyką osób nieletnich, należy znaleźć sposoby na zachęcenie pracodawców do szkolenia nieletnich; wystąpienie z prośbą o stworzenie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół branżowych.

Pan Janusz Kowalski, powiedział, że chce jeszcze uzupełnić swoją poprzednią wypowiedź o informację, iż nie został opublikowany żaden regulamin prowadzenia konkursu w ramach programu Ministerstwa, o którym wcześniej wspominał - nie wiadomo jak została wyłoniona komisja konkursowa, kto w niej zasiadał, jaki był tryb powoływania ekspertów, jak było przeprowadzone głosownie ani na podstawie jakich elementów wnioski były oceniane.

Pani Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oznajmiła, że Urząd Marszałkowski inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, które mają rozwijać kształcenie zawodowe. Są działania, które świadczą o wspieraniu szkolnictwa zawodowego - niedawno powstały Centra Kompetencji Zawodowych, a równocześnie Ministerstwo Edukacji uruchomiło konkurs na branżowe centra umiejętności w 120 branżach. Zapewniła, że Województwo będzie dbało, aby wszystkie podmioty zarówno publiczne jak i niepubliczne miały te same możliwości wydatkowania   
i aplikowania o środki.

Pani Halina Cimer, Małopolski Kurator Oświaty, na wstępie przedstawiła dane ilu uczniów jest w danym typie szkoły w oświacie publicznej – w liceach ogólnokształcących 61 tys.,   
w technikach 62 tys., w szkołach branżowych I stopnia ponad 14 tys., w szkołach branżowych II stopnia 710 osób, a w szkołach policealnych niecałe 1,5 tys., a także   
niepublicznej - w liceach ogólnokształcących ponad 10 tys., w technikach niecałe 3 tys.,   
w szkołach branżowych I stopnia 3,5 tys., w szkołach branżowych II stopnia 366 osób,   
a w szkołach policealnych niecałe 18,5 tys., łącznie w 649 placówkach uczy się 176 172 uczniów. Następnie powiedziała, że Małopolskie szkoły zawodowe oferują kształcenie   
w 140 zawodach z 31 branż szkolnictwa branżowego. Największy wybór branż oferuje Miasto Kraków (25 branż), a najmniejszy powiat wielicki (12 branż). Średnio oferta szkół   
w regionie obejmuje zawody 16-19 branż. W dalszej kolejności Pani Halina Cimer przedstawiła 10 najbardziej popularnych branż - m.in. hotelarska, gastronomiczno-turystyczna, teleinformatyczna czy motoryzacyjna. Zaznaczyła również, iż w chwili obecnej istnieje   
56 Centrów Kompetencji Zawodowych wspierających różne branże, a Małopolski Kurator Oświaty zawarł umowy ze 173 gminami z terenu województwa małopolskiego, dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022, przez co zostało wyszkolonych 2299 młodocianych pracowników i liczba ta co roku rośnie. Zdaniem Pani Haliny Cimer bardzo ważnym zagadnieniem, które się przekłada na wiele innych kwestii społecznych są kompetencje uniwersalne, pożądane na rynku pracy np. rzetelność, dyscyplina i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, logiczne myślenie   
i umiejętności rozwiązania problemów, przejmowania inicjatywy, odporność oraz elastyczność w działaniu. Kolejne tematy omówione przez Panią Wicekurator, szczegółowo były dyskutowane na posiedzeniu zespołu problemowego ds. edukacji WRDS w Województwie Małopolskim 8 września, więc przedstawiła je w skrócie – kwestia uzyskania prawa jazdy przez młodocianych, oddelegowania uczniów na dokształcanie teoretyczne oraz ilości godzin religii w szkole branżowej. W opinii Pani Haliny Cimer dyskusja na temat lekcji religii powinna mieć szerszy wymiar, gdyż jest to lekcja interdyscyplinarna, w której mieszczą się wszystkie przedmioty i wpływa na kształcenie kompetencji, o których wspominała wcześniej. Od 2018 roku w szkolnictwie zawodowym utworzono wiele możliwości   
w zakresie kadrowym- nauczycielem zawodu może być dziś praktycznie każdy mistrz uczący w zawodzie, technik, inżynier, magister inżynier, osoba, która nawet nie ma przygotowania pedagogicznego, ponieważ prawo daje czas na uzupełnienie takiego przygotowania do 1 roku. Podsumowując wskazała, że na terenie Małopolski mamy bardzo dużą różnorodność szkół kształcących w różnych zawodach, branżach i które są wsparte bardzo dużą ilością Centrów Kształcenia Zawodowego.

Pan Andrzej Mielczarek, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, na początku swojej wypowiedzi opowiedział o zagadnieniach historycznych, a potem odniósł je do teraźniejszych problemów szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo zawodowe w Krakowie od wieków było wzorem dla pozostałych regionów w Polsce i ma bardzo bogatą historię. W 1834 roku, Szczepan Humbert, utworzył Instytut Techniczny w Krakowie, pierwszą zawodową placówkę na ziemiach polskich   
i z tego Instytutu powstała w okresie międzywojennym Państwowa Szkoła Przemysłowa, słynna w całej Europie, a po II wojnie światowej z tej Państwowej Szkoły Przemysłowej zostały wyodrębnione szkoły zawodowe, które trwają do dziś m.in. Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Energetycznych i Zespół Szkól Budowlanych. Pan Andrzej Mielczarek wyjaśnił dlaczego mówi o tych wszystkich faktach - z tym wiążą się wszystkie wartości kształcenia zawodowego. W historii szkolnictwa zawodowego było w opinii Pana Mielczarka za dużo przypadków i decyzji politycznych. Na szczęście po latach kiedy zlikwidowano szkolnictwo zawodowe, obecnie zostało ono przywrócone i nieprawdą jest jakoby miało się aż tak źle. Podkreślił, iż w Krakowie w szkołach zawodowych są naprawdę świetne wyniki, zarówno jeśli chodzi o egzaminy zawodowe, jak i maturalne. Zgodził się również, że wiele działań, reform, nawet tych w poprzedniej, już „słusznie minionej epoce” było bardzo dobrych. Wskazał, że będzie zawsze popierał szkolnictwo zawodowe branżowe w wymiarze

2 lat, a nie 3, albo aby ten trzeci rok był całkowicie u pracodawcy,   
w formie praktyk. Odniósł się również do wypowiedzi Pana Janusza Kowalskiego i możliwości zarabiania przez szkoły – w Polsce szkoły mają możliwość zarabiania, ale dochody własne muszą być wydane do 31 grudnia danego roku, w przeciwnym wypadku trzeba je oddać, a szkoła powinna móc je zatrzymać, aby dokonać większej inwestycji. Na sam koniec przestawił 5 kwestii: po pierwsze podniesienie rangi zawodów w technikum, poprzez uwzględnienie przynajmniej jednej kwalifikacji rynkowej na poziomie piątym, druga kwestia to możliwość w klasie pierwszej nauki podstaw ogólnych np. budownictwa, a rozdział na specjalizacje w kolejnych klasach, trzecie zagadnienie to możliwość przejścia w klasie pierwszej przez wszystkie specjalności, kolejna to utrzymanie projektów Urzędu Marszałkowskiego typu Modernizacja i ostatni punkt przywrócenie statusu nauczyciela z odpowiednim uposażeniem.

Pan Janusz Kowalski, zauważył, że szkolnictwo zawodowe zostało w jego opinii zniszczone przez niewłaściwe reformy. Dodał, że rzemieślnicy nie potrzebują od państwa pieniędzy, tylko umożliwienia ich zarabiania. Rzemieślnik powinien również obowiązkowo należeć do izby, do cechu, tak jak było to w dawnych czasach. Pan Janusz Kowalski powiedział, że uczył kiedyś w szkole i był wówczas wynagradzany jak zwykły nauczyciel, mógł mieć te same prawa i obowiązki co regularny nauczyciel, a teraz by się tego nie podjął za 210 zł miesięcznie, ponieważ nauka ucznia kosztuje bardzo dużo czasu i jest bardzo ryzykowna finansowo. Ponadto uczniowie w obecnych czasach np. przychodzą i mówią do mistrza na drugim roku nauczania, że już nie potrzebują praktyk, proszą aby dać mu   
z góry całe pieniądze za praktyki, a oni tylko przystąpią do egzaminu. Pan Janusz Kowalski zaapelował, że należy odbudować rzemieślnictwo, w przeciwnym razie w Polsce nie będzie rzetelnych rzemieślników, bo wszyscy wyjadą do pracy za granicą.

Pan Józef Król, Wiceprzewodniczący WRDS w Województwie Małopolskim, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaproponował, aby te wszystkie uwagi zebrać   
i przygotować uchwałę, która zostanie wysłana do Warszawy do Rady Dialogu Społecznego.

Pan Piotr Litwiński, Pracodawcy RP, wyraził oburzenie kwestią rozpoczęcia kursu na prawo jazdy dopiero na trzy miesiące przed 18 rokiem życia - dlaczego nie może to być np. rok przed pełnoletnością? Pan Piotr Litwiński chodząc do szkoły uczył się jazdy przez pięć lat   
i nikomu to nie przeszkadzało. Główną przyczyną wypadków w Polsce jest złe szkolenie   
i egzaminowanie. Nie ma obecnie obowiązku uczęszczania na kurs prawa jazdy, a pytania teoretyczne są do nauczenia na pamięć. Zdaniem Pana Piotra Litwińskiego najlepsi kierowcy są właśnie po dwuletniej szkole zawodowej i zalecałby obecnie dużo więcej praktyki w szkołach.

**Informacja na temat stanu przygotowania Województwa Małopolskiego do sezonu grzewczego, z uwzględnieniem różnych źródeł ogrzewania – węgiel, gaz, i inne paliwa/surowce – część II.**

Pan Grzegorz Żebrowski, PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, Dyrektor Departamentu Handlu, powiedział, że przełom października i listopada to szczególny okres, jeśli chodzi o system ciepłowniczy w Polsce, chociaż w tym roku pogoda jest zaskakująco dobra jak na te porę roku. Wszystkie firmy sektora ciepłowniczego przygotowują, podobnie jak   
w latach ubiegłych, raporty o przygotowaniu do sezonu grzewczego. Dwa lata temu wchodziły nowe zagadnienia ze względu na Covid 19, a ten rok jest wyjątkowy ze względu na dostępność paliw i wysokość ich cen. Pan Grzegorz Żebrowski oznajmił, że krótko przedstawi przygotowanie PGE Energia Ciepła do sezonu grzewczego – krakowska elektrociepłownia jest przygotowana zarówno w zakresie dostępności zasobów, dyspozycyjności urządzeń i dostępności paliw. Została zrobiona projekcja, jeżeli chodzi o ilość paliw do końca sezonu grzewczego i w każdym okresie aż do kwietnia, PGE Energia Ciepła przekracza ilość wymaganą przepisami prawa.

Pan Paweł Różycki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz, powiedział, że od początku roku do końca września import węgla kamiennego to ok. 11 mln ton – w samym tylko wrześniu import wynosił 1,7 mln ton. Węgiel jest importowany głownie z Kazachstanu, RPA, Australii, Kolumbii, Indonezji, a także   
z USA, nieznacznie z Mozambiku i Ukrainy, a jego średnia cena to 1500 zł na tonę. Rozdysponowywaniem węgla zajmują się spółki skarbu państwa, przede wszystkim PGE Paliwa   
i Węglokoks przy udziale PKP Cargo. Jeśli chodzi o miejsca składowania importowanego węgla to obecnie funkcjonuje ok 30 centów produkcyjno-dystrybucyjnych, w samej Małopolsce są trzy takie centra. Dodał również, że krajowe wydobycie od stycznia do sierpnia wynosi ponad 27,4 mln ton. Węgiel jest obecnie sprzedawany za pomocą kwalifikowanych dostawców węgla, których jest obecnie 105 w całej Polsce, a 13 w województwie Małopolskim. Na koniec przedstawił informacje, iż na stronie cieplo.gov.pl dostępna jest porównywarka cen węgla oraz możliwość sprawdzenia gdzie znajduje się najbliższy punkt sprzedający węgiel – w bazie są dane ok 2300 składów, w tym 153 składy z Małopolski.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita, dodał, że regularnie odbywają się spotkania Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami oraz przedstawicielami spółek, na których poszczególne spółki i instytucje raportują o dostępności węgla. Oznajmił również, iż na stronie internetowej ciepło.gov.pl każdy obywatel może sprawdzić cenę węgla, a już niebawem będzie dostępna jeszcze jedna funkcja dla samorządów, nad którą pracują ministrowie z Ministerstwa Aktywów Państwowych i Pan Cieszyński z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, możliwość zalogowania się do systemu i zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel. Podkreślił również, że w tej chwili największym wyzwaniem jest aby samorządy właściwie oszacowały potrzeby dotyczące węgla.

Pan Radosław Tabak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Naczelnik Departamentu Ciepłownictwa, powiedział, że ministerstwo prowadzi stały monitoring zapasów w przedsiębiorstwach ciepłowniczych i w tym momencie nie ma żadnych sygnałów, aby którekolwiek przedsiębiorstwo z województwa małopolskiego miało problemy z utrzymywaniem zapasów węgla na poziomie określonym w rozporządzeniu.

Pan Paweł Kozłowski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Specjalista w Wydziale Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu, na wstępie dodał kilka informacji w zakresie energii elektrycznej, dotyczące dwóch ustaw. Pierwsza z nich to ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – ustawa ta wprowadziła wobec odbiorców w grupie taryfowej G system zamrażania cen energii elektrycznej oraz limity. Limity wynoszą 2 MWh dla ogółu, a zwiększony poziom do   
2,6 MWh występuje w przypadku gospodarstw domowych gdzie są osoby niepełnosprawne oraz 3 MWh w przypadku gospodarstw rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. W ramach tej ustawy wprowadzony zostanie również dodatek elektryczny w wysokości 1 tys. lub

1,5 tys. Kolejny element wart uwagi w tej ustawie, to możliwość uzyskania upustu dla gospodarstw domowych, które zużyją mniej energii względem ubiegłego roku - upust będzie obowiązywał w roku 2024. Druga ustawa, o której wspominał Pan Paweł Kozłowski to ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta wprowadza gwarantowaną cenę energii elektrycznej w 2023 roku - 693/ MWh zł dla gospodarstw domowych, czyli w praktyce gospodarstwa domowe które zużyją powyżej limitów będą nadal chronione przez tą regulację.

Pani Małgorzata Nowaczek-Zaremba, Urząd Regulacji Energetyki, Oddział Terenowy   
w Krakowie, Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie, powiedziała, że w kilku słowach opowie o pewnych aspektach pracy Urzędu Regulacji Energetyki, która wpływa na tematykę bezpieczeństwa energetycznego. Zwróciła uwagę na przepisy prawa, które w dosyć specyficzny i konkretny sposób, wskazują w jakich obszarach jest możliwość ingerencji w regulowanie sytuacji, które mogą powodować wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Prezes URE nie ma kompetencji władczych, które polegały by na możliwości wprowadzenia ograniczeń lub podjęcia decyzji mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw. URE zajmuje się na bieżąco monitorowaniem sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach, które zatwierdzają taryfy. Na chwilę obecną nie ma zgłoszeń, aby były problemy w zaopatrzeniu się w surowce. URE ma również możliwość kontroli co do zapasów paliw jak i co do stosowania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

Pani Magdalena Tokaj, Urząd Regulacji Energetyki, Oddział Terenowy w Krakowie, Główny Specjalista, wyraziła pewną obawę w zakresie wstrzymań dostaw paliw i energii ze względu na wzrost kosztów tych mediów, a jednocześnie ograniczeń finansowych odbiorców. Powiedziała również, że aktualnie w swoim oddziale rozpatrują bieżące wnioski   
o zatwierdzenie taryf ciepła dla przedsiębiorstw z rejonu Małopolski. Taryfy te są wprowadzane w życie po 14 do 45 dniach od wydania decyzji Prezesa URE.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita, zapytał przedstawicieli Urzędu Regulacji jaki jest średni procentowy przedział jeśli chodzi o wzrosty taryf ciepła w Małopolsce.

Pani Małgorzata Nowaczek-Zaremba odpowiedziała, że nie może udzielać takich informacji publicznie i wszystko zależy od przedsiębiorstwa - rozstrzał jest dosyć duży, od kilku do kilkuset procent. Trudno jest powiedzieć jakie będą przewidywane wzrosty, są one o wiele większe w stosunku do poprzednich lat – niektóre sięgają nawet ponad 100 procent.

Pan Józef Król powiedział, że taka odpowiedź jest nie do przyjęcia, Członkowie Rady pytają w interesie społeczeństwa Małopolski na co mieszkańcy mają się w okresie zimowym przygotować i oczekują wyczerpującej i konkretnej odprowadzi, takiej jaką uzyskali z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na piśmie.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita poprosił o przygotowanie i przesłanie informacji drogą pisemną o wzrostach w zatwierdzonych taryfach, w okresie od 1 lipca do 30 października br., w terminie do 3 dni roboczych.

Pan Piotr Litwiński powiedział, że przez wzrosty cen gazu zamykają się nawet duże firmy. W jego opinii jest to spowodowane tym, że niektóre spółki skarbu państwa postanowiły się wzbogacić na sytuacji jaka obecnie wystąpiła.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita, nie zgodził się z wypowiedzią Pan Piotra Litwińskiego, ponieważ na obecną sytuację wpływa bardzo mocno sytuacja międzynarodowa i kryzys wywołany przez wojnę Putina, mający na celu destabilizację energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdaniem Pana Wojewody jesteśmy w sytuacji permanentnej wojny energetycznej, która rozpoczęła się nawet przed 24 lutego. Tematy podwyżek są zawsze trudnymi tematami, gdyż wprost przekładają się na sytuacje finansową obywateli i przedsiębiorstw.

Pani Magdalena Tokaj, zwróciła również uwagę, że przedsiębiorstwa dzielą się na koncesjonowane i niekoncesjonowane. Przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię cieplną na poziomie poniżej 5 MW są niekoncesjonowane. Dodatkowo wskazała, że każdy system ciepłowniczy jest inny - dla Krakowa, Rzeszowa, Olkusza. Wiele zależy od tego z jakim system ciepłowniczym mamy do czynienia. Kraków jest zasilany z trzech źródeł. Przedsiębiorstwa mają różny charakter – są wytwórcy, dystrybutorzy i obrotowcy. Pani Magdalena Tokaj podkreśliła ponadto, że taryfy są zatwierdzane w różnym okresie, nie ma takiej sytuacji jak   
w przypadku energii elektrycznej, gdzie duże przedsiębiorstwa mają zatwierdzaną taryfę, która obowiązuje od danego roku. Podwyżki dla mieszkańców Krakowa będą zatem rozłożone w czasie, w zależności od kiedy dana taryfa weszła w życie i została wprowadzona do stosowania. Na sam koniec podsumowała, iż system ciepłowniczy jest zupełnie innym systemem niż energia elektryczna i jest to kluczowa kwestia dla odbiorców.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita zauważył, ze obecnie żyjemy w bardzo trudnych czasach, zwłaszcza dla przedsiębiorców i samorządów, ale także dla obywateli w związku z podwyżkami, które są planowane.

Pan Marcin Staniszewski, TAURON Ciepło sp. z o.o., Prezes Zarządu powiedział, że TAURON Ciepło to źródła zlokalizowane głównie na terenie województwa śląskiego, ale jedna   
z ciepłowni znajduje się na terenie województwa małopolskiego, w Olkuszu. Ciepłownia jest opalana węglem kamiennym, sieć ciepłownicza jest tak skonstruowana, że mieszkańcy są z niej zasilani w ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie centralne, również w okresie letnim. Pan Marcin Staniszewski podkreślił, ze jeśli chodzi o zabezpieczenie na ten sezon zimowy węgla jest wystarczająco, pochodzi on z lokalnych kopalń, z grupy Tauron. Zapewnił również, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw ciepła do mieszkańców przez cały sezon grzewczy.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita zapytał jaki typ węgla jest wykorzystywany w Olkuszu.

Pan Marcin Staniszewski odpowiedział, iż jest to węgiel miał IIA, typ energetyczny 31/32.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita powiedział, iż wie, że węgiel, który jest przypływa do Polski statkami, jest przesiewany i część miałowa trafia do energetyki cieplnej, a węgiel typu droższego trafia do sprzedaży indywidualnej. W związku z tym kwestia zapewnienia dostaw do energetyki cieplej wydaje się być na chwilę obecną na bezpiecznym poziomie, co Pan Marcin Staniszewski potwierdził.

Pan Marek Jaglarz, CEZ Skawina S.A., Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju oznajmił, że elektrownia CEZ Skawina dostarcza energię elektryczną i ciepło i mimo, że znajduje się w Skawinie, to ponad 90 procent wyprodukowanej energii sprzedaje do Krakowa. Zapewnił, że elektrownia jest przygotowana do sezonu grzewczego- wszystkie urządzenia są sprawne, odsiarczanie, odazotowanie i filtry działają poprawnie.

Pan Witold Warzecha, MPEC S.A. w Krakowie, Członek Zarządu ds. Rozwoju powiedział, że MPEC kupuje ciepło w innych przedsiębiorstwach i transportuje je swoim systemem grzewczym, jeżeli zatem tym przedsiębiorstwom nie zabraknie paliwa, to MPEC może się zobowiązać, iż mieszkańcom Krakowa go również nie zabraknie. Taryfa MPEC jest dość skomplikowana, bo na jej cenę składają się ceny taryf przedsiębiorstw, od których to ciepło kupuje. Obecnie MPEC wystąpił o nową taryfę. Pan Witold Warzecha twierdzi, że ciepło powinno być dostarczane bez awaryjnie, gdyż na inwestycje w tym roku zostało przeznaczone prawie 270 mln złotych.

Pan Władysław Ziomek, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy   
w Krakowie, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych powiedział, iż w ostatnich latach PSG notuje bardzo duży wzrost zainteresowania paliwem gazowym. Dla zobrazowania skali zainteresowania dodał, że w pierwszym roku działalności - w 2017- plan inwestycyjny wynosił 100 mln złotych, a w tym roku jest to ponad 600 mln złotych. Kilka gmin w województwie małopolskim, które dotychczas nie posiadały sieci gazowej zostało zgazyfikowanych,   
a także istniejąca infrastruktura została zmodernizowana. W ostatnich latach poczyniono również szereg inwestycji w zakresie modernizacji, rozwoju i odnoszących się do możliwości gazyfikacji wyspowych - wybudowano ponad 10 stacji regazyfikacji w gminach oddalonych od sieci – przykładowo w Jabłonce, Racławicach, na Podhalu, w Mucharzu. W ostatnich dwóch, trzech latach PSG zyskało mobilne źródła, które niezwykle się przydają –   
w ubiegłym roku, 14 czerwca doszło do ogromnej awarii, uszkodzono gazociąg w Klikuszowej przy okazji budowy Zakopianki i udało się przez 24 godziny utrzymać zasilanie Podhala. Pan Władysław Ziomek zauważył również, że PSG co roku przyłącza do sieci ok 15 tys. Zapewnił o gwarancji dostaw paliwa gazowego w sposób ciągły, jednocześnie zauważył, że mimo iż, dla odbiorcy indywidualnego nastąpiła znacząca zwyżka ceny w stosunku do ubiegłego roku, to gaz jest nadal paliwem konkurencyjnym.

Pan Tomasz Ziaja, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zapytał czy PSG modernizuje sieć, aby pozbawić paliwo gazowe związków szkodliwych dla zdrowia.

Pan Władysław Ziomek zaznaczył, że województwo małopolskie jest najlepiej zgazyfikowanym województwem w Polsce pod względem pokrycia siecią gazową - prawie 95 procent pokrycia, a rozwiązaniem eliminującym w pewnym procencie szkodliwe związki jest dodawanie do gazu domieszki wodoru.

Pani Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa, Prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski podkreśliła, że faktem jest, iż dużo się w obszarze inwestycji   
w gazyfikacji dzieje, ale potrzeby też są duże i wnioski czekają na rozpatrzenie. Prywatni odbiorcy ubiegający się o przyłącza gazowe bardzo się skarżą, że trudno uzyskać zgodę na przyłącz, a jak się już ją uzyska, to czas oczekiwania wynosi do 2 lat.

Pan Władysław Ziomek powiedział, że plany inwestycyjne PSG są ściśle powiazanie z finansami, gdyż spółka nie ma zewnętrznego finasowania, a jedynie dysponuje środkami   
z działalności z usługi dystrybucyjnej za rok ubiegły. Podał jako przykład sytuację z końcówki 2021, kiedy to PSG musiało zawiesić na trzy miesiące zawieranie nowych umów   
o przyłączenie do sieci, gdyż zawarto tyle zobowiązań na okres kolejny, że nie było środków. Nie każdego można przyłączyć do sieci, gdyż nie zawsze jest to opłacalne pod względem ekonomicznym- jeśli ktoś wybudował się pod lasem, na wzgórzu, 700 metrów od drogi, to nie ma szans na paliwo gazowe. W przypadku przyłącza klient pokrywa tylko 25 procent,   
a pozostała ilość finansuje PSG. W niektórych sytuacjach przekraczany jest czas na realizację przyłączenia klienta, natomiast limituje to możliwość pozyskania gruntu na cele budowalne – brak zgód i nie uregulowane stany prawne.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita zaproponował, żeby przejść do ostatniego punktu programu, czyli podsumowania oraz wolnych wniosków.

Pan Janusz Kowalski podziękował Panu Wojewodzie za możliwość swobodnej wypowiedzi oraz umożliwienie spotkania w takiej formie.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita podkreślił, że uważa, iż istotą demokracji jest spór, który musi być twórczy, więc nawet jeśli się nie zgadzamy, to warto się pięknie różnić. A jeśli się zgadzamy to tym lepiej i również podziękował za taką opinię.

Pan Andrzej Mielczarek zaproponował, aby docenić w formie dyplomów czy innej formie pracodawców, ponieważ bardzo pomagają szkolnictwu zawodowemu w Małopolsce.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita przypomniał o szczególnej formie, z którą można wystąpić za pośrednictwem Wojewody do Prezydenta, odznaczeń państwowych. Zachęcił do składania wniosków dla osób, które wyróżniają się na różnych polach. Dodał, że więcej informacji na ten temat może udzielić Pan Piotr Świeży, który już od kilkunastu lat koordynuje ten obszar w Urzędzie Wojewódzkim, a wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Pan Józef Król podziękował Panu Wojewodzie za właściwe przygotowanie tematu stanu przygotowania Województwa Małopolskiego do sezonu grzewczego – wszystkie materiały były na najwyższym poziomie.

Pan Wojewoda Łukasz Kmita powiedział, że jego zdaniem nawet jeśli nie ma przygotowanej informacji od razu, to można skorzystać z formy papierowej i przekazania takiej informacji obiegowo. Chodzi przecież o to żeby mieć informacje, a forma przekazania jest drugorzędna. Na sam koniec posiedzenia Pan Wojewoda podziękował wszystkim zgromadzonym i zamknął spotkanie.

Opracowanie: Magdalena Muszyńska, Departament Nadzoru Właścicielskiego   
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego