Transcript vum Pressebriefing: D'Membere vum Klima-Biergerrot presentéieren hir Propositioune fir géint de Klimawandel virzegoen (15.09.2022)

# Intervenanten

* Raphaël Kies, Fuerscher op der Universitéit Lëtzebuerg a Member vum Begleedungscomité vum Klima-Biergerrot
* Membere vum Klima-Biergerrot (Mark Chapman, Sophie Robergue, Yves Trauffler, Filipe Rodriguez, Marion Lorentz-Gottardi, Grégory Molitor, Marie Van Cranenbroeck, Fernand Reinig, Laure Huberty, Bruno Henry, Patrick Pinnel, Svenja Engel, Clara Feypel)
* Organisateur
* Philippe Beck, Matorganisateur vum Klima-Biergerrot
* Journalisten

Sproochen

* Franséisch, Lëtzebuergesch, Däitsch

# Transcript

[Raphaël Kies]

Voilà, je pense qu'on peut commencer.

Donc chers membres de la presse, je vous remercie de me faire l'honneur de dire quelques mots introductifs au sujet du KBR.

En tant qu'universitaire qui a eu l'opportunité d'observer ce processus de près avec mes collègues Emilien Paulis et Lisa Verhasselt et en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles.

Donc, je ne vais pas faire une longue présentation parce que je pense que les véritables protagonistes du processus sont les citoyens eux-mêmes et ici les porte-paroles qui vont vous présenter les différentes propositions qui ont été faites.

Donc je vais me limiter à quelques remarques, quelques observations préliminaires.

La première concerne le processus de sélection lui-même.

Dès annonce du projet, celui-ci a suscité un énorme intérêt auprès du publique, comme vous le savez peut-être.

Il y a en effet plus de 1.000 personnes qui se sont portés volontaires pour devenir membre du KBR.

Rien que cela démontre que le processus était considéré comme très important par la population ou par un nombre non-négligeable de la population.

Ma deuxième observation concerne l'organisation du processus.

Ici, je souhaite saluer le travail extraordinaire qui était réalisé par toute l'équipe oxygène, pétillance, accent aigu.

En effet, ceux-ci ont dû mettre en place et coordonner un processus participatif original en un temps record.

Ils ont dû faire des adaptations au fur et à mesure.

Ce qui leur a coûté de nombreuses nuitées blanches et de nombreux weekends de travail.

Si on compare le processus luxembourgeois à d'autres conseils citoyens qui se sont déroulés dans d'autres pays, je peux vous assurer que les participants du KBR étaient mis dans des conditions idéales pour travailler et dans les différentes phases du processus.

Troisièmement, évidemment, je souhaite saluer l'engagement des citoyens pendant les huit mois de la consultation. Il s'agit donc d'une longue consultation de huit mois.

Il faut reconnaître le travail non-seulement des 60 titulaires, mais également des 40 remplaçants.

En effet, la plupart soit activement intervenus dans le processus, chacun suivant son temps, ses capacités et ses disponibilités.

Il est intéressant d'observer qu'au fur et à mesure que le processus avançait, les participants ont pris de plus en plus conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la société et des générations futurs.

Cinquièmement: il ne faut pas oublier le rôle des experts qui ont participé sur une base bénévole durant les différentes phases de la consultation pour aider les citoyens à élaborer leurs propositions. Ils ont apporté une contribution essentielle au processus.

Tout cet engagement des organisateurs, des facilitateurs, des experts et des citoyens se reflète dans la qualité des propositions qui vous sont soumises dans le rapport.

Je vous invite vraiment à les lire attentivement, comme je l'ai fait hier soir.

Bien que ce ne soient pas des propositions d'experts et d'ailleurs, ce n'est pas leur rôle, ce sont des citoyens, donc pas des experts, la qualité de celle-ci dément la vision suivant laquelle des citoyens tirés au sort ne peuvent que manier à des propositions banales, voir farfelues.

Vous verrez qu'au contraire, celles-ci sont très actuels, recherchées et sérieuses.

Bref, on peut dire que ce fut un travail impressionnant.

Mais bien sûr une consultation portant sur plus de huit mois, basée sur procédure complètement nouvelle au Luxembourg, impliquant les citoyens et ce de différentes catégories sociales, différentes cultures par l'indifférente langue, n'a pas toujours été un fleuve tranquille.

Comme dans toute famille ou dans un groupe politique qui s'engage dans un processus commun à long terme, il y a de moments de doute, il y a eu des incompréhensions et des tensions.

Le contraire aurait été étonnant et nous aurait fait nous-mêmes douter qu'on est face à un réel processus démocratique.

Ce fut notre rôle en tant qu'universitaires et spécialistes dans les procédures participatives d'analyser ce qui a marché et ce qui bien moins marché dans la consultation, d'analyser comment le processus était aperçu non seulement par les participants eux-mêmes, mais aussi par l'ensemble de la population.

Et nous avons fait justement des enquêtes auprès de l'ensemble de la population par rapport à ce processus et d'ailleurs votre rôle en tant que journalistes est très important aussi pour faire connaître ce processus à l'ensemble de la population et de tirer les leçons d'un tel processus pour l'améliorer et l’institutionnaliser dans le futur.

Cela fera l'objet d'un rapport que nous allons présenter publiquement quand les travaux de recherche seront terminés.

Enfin, je souhaite conclure par quelques mots pour indiquer mon souhait pour le futur du KBR.

Premièrement : que les citoyens ont participé vont devenir des ambassadeurs actifs de la cause écologique.

C'est ce qui s'est déjà observé dans la précédente consultation citoyenne de "Luxembourg in transition", initié par le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire.

Deuxièmement : que les citoyens qui n'ont pas pu participer soient sensibilisés à la thématique en dehors de toute considération politicienne en s'identifiant au travail effectué par les membres du KBR.

C'est un aspect que nos enquêtes permettront d'analyser et pour lequel les médias vont jouer un rôle très important.

Troisièmement : que ces propositions vont contribuer à améliorer l'acceptabilité sociale de certaines mesures pour atteindre les objectifs du PNEC.

Certaines mesures vont en effet entraîner des changements d'habitudes dans les modes de consommer, de voyager et de travailler.

Quatrièmement : que ces mesures soient sérieusement prises en considération par les décideurs politiques.

L'objectif n'étant pas que les décideurs politiques reprennent un par un les mesures qui sont proposées, mais au moins qu'ils justifient pour quelle raison ou pas ils prennent en considération les mesures qui sont proposées et d'ailleurs on a vu qu'il va y avoir un suivi qui est déjà prévu pour cette proposition à la Chambre des députés et les participants seront également invités au différents ministères pour présenter ces propositions.

Enfin, dernièrement, que de telles procédures participatives dans le domaine climatique, mais également dans d'autres domaines, soient institutionnalisées dans le futur.

Les consultations citoyennes sont en effet complémentaires à la démocratie participative pour assurer que la voix et l'expertise des citoyens soient entendues tout au long du cycle politique.

Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous invite à suivre nos travaux sur la plateforme luxembourgeoise de la démocratie participative et au sein de l'université sur le site pldp.lu.

Je laisse maintenant la parole aux citoyens du KBR qui sont les véritables protagonistes du processus et donc maintenant on va avoir des porte-paroles des différents groupes qui vont venir présenter leurs propositions et puis, à la fin, je propose que vous veniez tous sur la scène, ici, pour répondre aux questions des journalistes.

Donc, là, j'invite les premiers porte-paroles à prendre la parole justement pour présenter les propositions du groupe 1.

Merci.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Mesdames et messieurs, à la question: le Luxembourg peut-il et veut-il aller plus loin en matière de lutte contre le réchauffement climatique, les membres du "Klima-Biergerrot" ont répondu "oui" et nous allons vous soumettre nos propositions. Celles-ci ont été élaborées de manière collégiale et dans le consensus.

Elles reflètent les impulsions et les orientations voulues par les citoyens en étant conscient évidemment que ces propositions ne sont pas exhaustives.

Concernant la thématique "agriculture et sylviculture", les enjeux sont nombreux.

D'abord, si l'on considère que l'agriculture représente 6,5% des émissions de gaz à effet de serre et que c'est un secteur dont les émissions augmentent encore aujourd'hui et parce que dans un contexte mondial de défi alimentaire, de changement climatique et de crise énergétique, la préservation des terres agricoles, la préservation de la biodiversité et la préservation des forêts est un enjeu majeur.

Afin de soutenir les efforts du secteur agricole, nous souhaitons dans notre première proposition que les consommateurs puissent être mieux informés, en ayant accès à un indicateur dit "écologique" afin de leur permettre de choisir des produits ou des services en fonction des critères qu'ils souhaitent privilégier et pour cela, dans notre seconde proposition, on préconise la création, par exemple, d'espaces dédiés dans les magasins de vente qui permettraient de promouvoir des produits à faible empreinte environnementale.

[Member vum Klima-Biergerrot]

La troisième proposition est dans l'objectif de réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne du producteur jusqu'au consommateur final. À chaque étape de transformation, il y a des pertes et donc du gaspillage alimentaire.

Ce gaspillage alimentaire justement, il a une empreinte environnementale assez conséquente, qui en bout de chaîne apporte aucune valeur. Donc c'est un potentiel très important sur lequel il faut travailler.

La quatrième proposition: elle propose de mieux gérer l'eau dans les villes et dans les zones urbaines et aussi de diminuer les îlots de chaleur et améliorer le confort dans les zones urbaines. On l'a bien vécu aussi l'année dernière avec les inondations.

On voit bien que les pluies deviennent de plus en plus intenses.

On voit aussi bien qu'on a les sécheresses, les canicules et donc il va falloir préserver cette ressource au maximum.

La cinquième proposition : c'est une série de mesures pour diminuer les impacts environnementaux dans le secteur agricole au sens large.

Notamment améliorer la qualité de l'eau, préserver les sols et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Toujours dans l'objectif de sauvegarder la biodiversité, on propose dans notre proposition 6 de protéger les vergers, de développer l'agroforesterie en s'appuyant sur des indicateurs utiles à la prise de décision.

On souhaite aussi soutenir les agriculteurs dans la mise en place de mesures écologiques par la sensibilisation et la formation par des aides aussi plus substantielles pour ceux qui contribuent réellement à protéger la terre et la biodiversité par un travail plus contraignant, mais aussi plus résilient.

Nous voulons aussi inciter les concitoyens à diminuer leur consommation de viande parce que les bovins utilisent une grande partie des territoires et par ailleurs 75% des terres agricoles dans le monde sont réservées aux cultures fourragers qui sont destinées à nourrir ce bétail.

Donc réduire sa consommation de viande, cela a un effet direct et sur la préservation de l'eau et sur la réduction de la pollution des sols, sur la réduction de la déforestation et puis pas conséquence, cela permet de réduire aussi les gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Les propositions 9 et 10, ce sont une série de mesures pour rendre la sylviculture plus résiliente et plus compatible avec ka préservation du climat, mais aussi déjà d'anticiper l'adaptation au changement climatique.

Par exemple: déjà anticiper, avoir une politique de gestion des forêts pour anticiper les éventuels feux de forêts qui peuvent arriver.

Aussi mieux gérer les forêts publics et privées et par exemple la filière "bois" va devoir se redévelopper et donc de privilégier, favoriser une filière bois locale plutôt que d'importer des bois étrangers.

Et donc en conclusion sur cette thématique "agriculture / sylviculture" : c'est un secteur émetteur du pays, mais c'est un secteur vital et stratégique à plein de niveaux.

Donc c'est un domaine qu'on doit absolument privilégier et garder au Luxembourg et il faut juste l'aider et l'accompagner pour le rendre plus efficient et plus durable.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Wir kommen zum nächsten Sektor. Das ist der Sektor "Klima - erneuerbare Energien".

Ich möchte Ihnen da nur einen Vorschlag vorstellen. Der betrifft die Reduktion von Emissionen von Treibhausgasen und genau darauf kommt es ja an beim Klimaschutz.

Der Vorschlag ist einfach umzusetzen und trotzdem sehr effektiv.

Es geht darum 2 Maßnahmen gleichzeitig zu treffen.

Erstens: die signifikante Erhöhung der CO2-Steuer und Zweitens: gleichzeitig die Umlage der Steuereinnahmen auf die Bevölkerung, so dass jeder den Durchschnittsbetrag zurück erhält.

Das funktioniert so, dass einer der durchschnittlichen Emissionen verursacht, seine Steuer wieder zurück bekommt vom Staat. Der zahlt also Netto nichts.

Einer, der wenige Emissionen verursacht, also weniger als der Durchschnitt fossile Brennstoffe verbrennt, kriegt sogar einen Bonus mit zurück und die Leute, die viel Emissionen verursachen, also viele Treibstoffe verbrennen, die sind die, die dann draufzahlen und das sind genau die, die wir besteuern wollen - die Leute, die überdurchschnittliche Emissionen verursachen.

Diese beiden gekoppelten Maßnahmen sind nicht nur effektiv in der Reduktion der Missionen, sondern auch sozialverträglich und dem liegt zugrunde, dass es ja die einkommensschwachen Haushalte sind, die eigentlich am wenigsten Emissionen verursachen.

Die haben die kleineren Wohnungen, die kleineren Autos, sie fahren weniger oder sie haben gar keine Autos.

Das sind die, die eher die Boni bekommen, während die Haushalte, die überdurchschnittlich verdienen und auch die überdurchschnittlichen Emissionen verursachen.

Es sind also die, die wir besteuern wollen.

Die Maßnahme ist an und für sich ganz transparent und sollte eine gute Akzeptanz finden in der Bevölkerung und vor allem: sie finanziert sich selbst.

Jeden dieser genannten Vorzüge können Sie nachlesen in einer wissenschaftlichen Studie des Mercator Forschungsinstituts Berlin in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Die haben diese Aussagen bestätigt. Sie sagen z.B. in ihrer Zusammenfassung: "eine CO2-Bepreisung ist effizienter als Regulierungen und Verbote" und betonen: "wichtig ist die Rückerstattung an die Bevölkerung".

Diese Maßnahmen, CO2-Steuer und Umlage der Einnahmen, haben natürlich eine Reihe von Auswirkungen, die wir auf 5 Seiten diskutiert haben. Bitte lesen Sie sie nach oder stellen Sie Fragen.

Wir sind überzeugt, dass damit unser Land viel schneller in die Klimaneutralität kommen kann.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ech stellen Iech elo d'Propositioun 13 vir, déi d'Stroumproduktioun zu Lëtzebuerg behandelt.

An de Mesuren hu mir de ganze Reseau zu Lëtzebuerg berécksiichtegt.

Mir schloe vir, den Undeel un erneierbar Energien zu Lëtzebuerg, d.h. Wand, Waasser a Sonn méi schnell z'erhéijen.

D'Machbarkeet hu mir mat enger Etüd vun der Uni Stanford ënnerstrach.

Den Undeel vun erneierbaren Energien zu Lëtzebuerg sollt bis 2030 bei 80% a bis 2040 bei 100% leien.

Wann dës Propositioun duerchgefouert gëtt an ëmgesat gëtt, hu mir nieft de Virdeeler fir d'Ëmwelt an de Klima, och nach d'Méiglechkeet déi bëllegst méiglech Stroumproduktioun ze maachen, déi et am Moment gëtt.

Zousätzlech, wat am Moment och relativ wichteg ass, erreeche mir eng méi staark Onofhängegkeet wat d'Energieproduktioun ugeet.

Fir dëst z'erreechen ass et wichteg d'Geneemegungszäiten fir d'Wandrieder ze reduzéieren, multifunktional Flächen, zum Beispill Agrar mat Solarpanellen z'erzeugen, an eist Energiespäichernetz mat Waasserstoff an Batteriespäicheren z'erhéijen.

Och d'Zesummenaarbecht tëscht dem Staat an de Gemengen muss verbessert ginn fir dat reellt Potential un erneierbar Energien z'ermëttelen an duerch Ureegungen ze stäerken.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Bei deene nächsten Propositiounen 14 bis 16 geet et ëm d'"Efficacité énergétique" an Energiespueren bei der Beliichtung.

A Punkto Energie spueren huet d'Aktualitéit eis ageholl.

Lëtzebuerg ass elo amgaang am Kader vun der Campagne "Zesumme spueren - Zesummenhalen"

Mesuren ze huelen, déi mer scho laang hätte kënnen maachen.

Besonnesch wat d'Beliichtung vun de Gebaier ugeet, ausser de Wunnhaiser, gewëssen Zäiten - Owes an Nuets.

Wat d'"Efficacité énergétique" betrëfft, si schonn eng ganz Partie Mesuren amgaang ëmgesat ze ginn.

Am Klimapakt 2.0. stinn fir d'Gemengen Mesuren dran, déi sech och deelweis an eise Propositiounen erëmfannen.

Besonnesch wat d'Digitalisatioun vum "Réseau d’éclairage public" ugeet an de Gebrauch vun LED-Luuchten ugeet.

Mir hunn also net onbedéngt d'Rad nei erfonnt am Biergerklimarot, mee den Biergerklimarot säi Message : bei dësen Themen net nëmmen drun ze bleiwen, mee och wierklech e Krack zouzeleeën bei der Ëmsetzung.

Déi lescht Propositioun vum Grupp "Energies renouvelables" betrëfft ee ganzt anert Thema: et geet ëm d'Recherche an d'Entwécklung, besonnesch wat Klima an d'Energie ugeet.

Wann een deen internationalen Ranking kuckt vun der Uni a vun all deenen "Instituts publiques", déi do ronderëm bestinn, ass dat scho ganz remarkabel an encourageant.

Besonnesch bemierkenswäert ass ee Ranking: dat ass de "European Innovation Scoreboard" vun 1921, wou Lëtzebuerg ... Vun, pardon, 2021, wou Lëtzebuerg déi 7. Plaz erreecht vun 27 Memberstaaten vun der EU an dat am Grupp "Innovateur notable" an "Strong innovators".

Dofir proposéiert den Biergerklimarot d'Thema "Recherche et développement", d'Kooperatioun tëschent dem Staat, tëschent den "Insitituts publiques" a besonnesch der Privatindustrie ze verstäerken an d'Finanzéierung vu "Projets de recherche" ze diversifiéieren mat zum Beispill "Private Public Partnerships" oder mat "Capital" a "Risk Venture Capital".

Wa mer just kéinten fir de Cycle 2 vum KBR "Energies renouvelables" dat resuméieren, da géife mir einfach soen "Méi erneierbar Energie a méi schnell wannechgelift".

Merci.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Merci.

[Member vum Klima-Biergerrot]

En avril 2022, les membres du "Klima-Biergerrot" se sont penchés sur les questions de construction durable, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'empreinte environnementale des logements, des bureaux et des bâtiments en général, ainsi qu'aux enjeux qui entourent le secteur de la construction à Luxembourg en lien avec la crise climatique.

Durant cet été, les membres de notre groupe ont retravaillé ensemble les propositions qui ont émergé durant ce week-end de travail.

Les propositions qui vont suivre sont le fruit de ce travail collectif et ont été approuvées par une majorité des membres du "Klima-Biergerrot" via le vote.

Les propositions s'articulent autour de trois grands thèmes : la gestion du foncier constructible, la mise en place d'un nouveau passeport énergétique et le soutien au quartier durable et au projet de logement alternatif.

Le premier thème concerne la gestion du foncier constructible.

Le KBR souligne le danger de l'imperméabilisation des sols et du phénomène de ruissellement qui y est attaché.

Les constructions humaines et les choix désordonnés de gestion de l'espace contribuent à cette imperméabilisation des sols, ce qui rend le pays vulnérable face aux phénomènes météorologiques, qui vont se répéter de plus en plus.

Nous parlons des inondations et des périodes de sécheresse.

Pour ces raisons, le "Klima-Biergerrot" propose :

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ëffentlech Acteuren mussen e Modellbeispill ginn an eiser Gesellschaft, déi endlos Versigelung vum Buedem ophalen a réckgängeg maachen, d'Verdichtung vun der Bausubstanz , proaktiv Baulücken opkafen an aktiv um Marché sinn, well de Marché déngt net der Allgemengheet, wa mir eis Ierfschaft ofrappen, endlos Bauschutt produzéieren, net genuch sozial an abordabel Wunnengen hunn fir eis Gesellschaft.

Ambitiéis Ziler brauche mer, wou mer 25% Biodiversitéitsfläch hunn, am Gaart, um Daach oder um Parking, wou mir eis Gebaier "Carbon negative" bauen a wou mir renovéieren anstatt nëmmen ofzerappen an eist Bautereglement harmoniséieren, net no arbiträren Zuelen, mee no gemeinsamen Ziler vun Nohaltegkeet, Gerechtegkeet a Wuelbefannen.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Une gestion coordonnée de l'espace est nécessaire, mais celle-ci n'est pas suffisante.

Notre deuxième thème concerne la mise en place d'un nouveau passeport énergétique pour tous les bâtiments, calculer l'empreinte environnementale réelle des bâtiments et viser la neutralité carbone doivent être des priorités pour guider la construction des nouveaux ouvrages, soutenir la rénovation des bâtiments existants et inciter le secteur de la construction à s'organiser autour de la circularité des ressources.

Pour répondre à ces enjeux, le "Klima-Biergerrot" propose :

[Member vum Klima-Biergerrot]

Mir proposéieren en "Building Lifecycle Management Passport", deen de ganzen "Carbon Footprint" vun all Gebai transparent dokumentéiert - net just d'Consommatioun vun Energie a wou d'Circularitéit vun all Baumaterialien obligatoresch ass - "Circular by design".

[Member vum Klima-Biergerrot]

Enfin, le dernier thème de notre groupe concerne le soutien au quartier durable et au projets de logement alternatif.

Ce thème figure parmi les engagements du PNEC.

Ces projets ont été amenés par plusieurs groupes différents durant notre week-end de travail, ce qui souligne l'intérêt et les attentes des citoyens à ce sujet.

Pour rendre concret les engagements du PNEC et soutenir ces projets, le KBR propose :

[Member vum Klima-Biergerrot]

Mir brauchen ee legale Kader fir alternativ Wunnformen z'erlaaben, souwuel alternativ physesch Gebailechkeeten, sou wéi och alternativ sozial Wunnformen.

Mir mussen och kucken, dass all nei PAP an och all aner Projeten am Sënn vun enger "15-minute City" sinn, wou eis Aarbecht, Wunneng a Schoul, Fräizäitgestaltung an ettlech Zerwisser net méi wäit wéi 15 Minutten vuneneen fort sinn.

Dës steigert net nëmmen d'Liewensqualitéit, stäerkt sozial Bindungen, mee spuert och massiv un CO2.

Mir brauchen ee Regëster fir all eidel Terrainen a Gebailechkeeten an entspriechend signifikant Mesuren fir déi Situatioun z'änneren. Mir brauchen och eng Harmonisatioun vum Konzept PAG, dee leider net méi am Déngscht steet vun de Bierger an och net vum Land. Beispiller kennen mir mengen ech all genuch.

Mir wëllen onbedéngt eng besser Gestaltung vum Espace. Mir wëllen eng absolut "Carbon-neutrality".

Mir wëllen alternativ Wunnformen fërderen, nohalteg opgebaute Quartieren an ëmgestalten Dierfer a Stied.

Probleemer a Relatioun mat der Constructioun sinn mënschegemaacht, also sollte mir och kapabel sinn, déi ze léisen.

Onbegrenzte Wuesstum ass eng Illusioun a mir mussen de Courage opbréngen fir dat ze thematiséieren a Léisungsvirschléi ze proposéieren, wéi esou eng Welt kann ausgesinn a virun allem eng Zukunft fir eis Nokommen. Léisungen ginn et schonn, mee mir mussen se just ëmsetzen.

Also wa gefrot gëtt ob mir als Gesellschaft bereet sinn méi ze maachen, mengen mir, dass dat e kloren "jo" ass.

Mir brauchen Courage, Kreativitéit an "Leadership".

Merci fir Är Presenz a fir Är Zäit.

[Member vum Klima-Biergerrot]

D'Laure an ech presentéieren Iech elo eis Propositiounen ëm den Themeberäich "Gestioun vum Offall" an dat ronderëm 4 Wierder: reparéieren, re-utiliséieren, reduzéieren an recycléieren.

Zu den éischten zwee Wierder "reparéieren an re-utiliséieren" folgend Iwwerleeungen:

Haut ass den elektronesche Schrott mat méi wéi 53 Milliounen Tonnen weltwäit am Joer 2019, deen Offall, deen am meeschten zouhëlt.

An d'Kleeder sinn, no Ernierung, Logement an Transport, déi Konsumgidder, déi dee gréissten negativen Impakt op d'Klima hunn.

Eis Haaptiddi: fir de Bedarf un Energie massiv ze reduzéieren an d'Ressourcen ze schounen, soll d'Flécken an d'Rekonditionéieren vu Saachen méi attraktiv ginn wéi nei kafen.

D'Propositioun Nummer 28 viséiert d'Liewensdauer vun de Geräter ze verlängeren duerch ënnert anerem follgend Mesuren: d'Regierung soll all europäesch Moossnamen an deem Kontext, wéi d'Verbidden vun der "Obsolescence programmée", d'Durabilitéit an d'Reparabilitéit vu Geräter aktiv ënnerstëtzen an nach an dëser Legislaturperiod an déi national Legislatioun ëmsetzen.

Déi legal Garantie op gefléckten a rekonditionéierte Geräter soll verlängert ginn, eng Obligatioun fir Produzenten soll agefouert ginn fir dass eng Reparatur och nach no e puer Joer méiglech an ekonomesch rentabel ass.

D'Propositioun 29 viséiert de Konsument dozou unzehalen fir d'Flécken vun engem Gerät dem Neikaf virzezéien mat ënnert anerem follgende Moossnamen: e finanzielle Bonus fir de Konsument, deen e Gerät flecke léist, wéi rezent an Éisträich agefouert, d'Erweideren vun der Ecotrel-Tax op eng Ecotrel-Plus-Tax, wou de Plus da soll benotzt ginn fir de Secteur vun der Reparatioun ze developpéieren, eng "taxe de mise en circulation" aféieren beim Kaf vu méi deieren Apparater, wéi zum Beispill engem Frigo, enger Televisioun.

An zum Schluss, déi villäicht wichtegst Propositioun, d'Nummer 30, d'Sensibiliséierung vum Konsument, deen als ganz wichtegen Acteur duerch säi Kafverhalen ka bewierken, fir vum Prinzip "produzéieren, benotzen, wechgeheien" ewech ze kommen.

E Prinzip, deen haut nach vill ze vill eis Ekonomie bestëmmt.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Nach ëmmer am Kontext vum "4-R" a méi spezifesch wat d'Reduzéieren an d'Recycléieren ugeet, ass d’Objektiv vun deene nächsten 2 Propositiounen manner Offall ze produzéieren, virun allem Offall, deen net ze recycléieren ass, mat der Reegel: "dee beschten Offall ass deen, deen ee net mécht".

E bëssen Kontext: 2020 huet Lëtzebuerg 790 Kilo Offall pro Awunner produzéiert.

Dat sinn Eurostat-Zuelen. Wat eis op déi 2. Plaz bréngt Europawäit.

Dat soll keng Fatalitéit sinn a mir fannen als KBR, dass méi muss a ka gemaach ginn.

Virun allem well Handelen an dësem Beräich relativ gënschteg zu enger wesentlecher Reduktioun vun Emissioune ka féieren.

Dofir viséiert eis Propositioun 31 eng méi strikt Applikatioun vum Prinzip "Pollueur payeur" an d'Aschränkung, voir de Verbuet vun net recycléierbare Materialien.

Déi Mesuren, déi mir proposéieren sinn éischtens: D'Aféierung vum Prinzip vun der Verantwortung vum Importateur oder vum Producteur vu Materialien, déi net ze recycléieren sinn, an zwar an alle Beräicher: Konstruktioun, Alimentaire, Sanitär, zum Beispill.

Zweetens a Fäll, wou dat net méiglech ass, opmannst eng kloer Labeliséierung vun dësem Materialien.

D'Propositioun 32 viséiert eng Optimiséierung vun eise Recyclingsystemer.

Mir hu jo scho ganz gutt Recyclingszenteren.

Heiansdo sinn se nach ze wäit ewech vun de Bierger. Eng Mesure wier also se nach méi no un alleguerten d'Leit ze bréngen.

Eng weider Mesure wier et Trennpoubellen opzestellen an alleguerten den "Espaces publics" an net-recycléierbar Materialien ze verbidden: a Schoulen, oder am "Événementiel", zum Beispill kritt een op der Fouer nach Fritten a senger Plastiksbarquette, déi een duerno ewech gehäit.

Eng aner Mesur wier d'Bevëlkerung besser z'encouragéieren fir déi ganz Gamm vu Poubellen ze benotzen. Dozou gehéiert och déi biodegradabel Poubelle.

Heiansdo ginn et do Probleemer well a Residencen de Syndic déi muss ufroen an d'Leit net fräi sinn déi ze benotzen, wann se wëllen.

Eng aner Mesure wier eng verstäerkten Sensibiliséierung vun de Bierger, notamment vun de Jonken, och wat den Zyklus vun de Ressourcen a vu de Materialien ugeet, déi mir brauchen fir eise Konsum.

Et kéint een och Consigne-Systemer fërderen.

Et gëtt se jo, mee manner nach virun 30 Joer, sief et mat Subventiounen.

Schlussendlech soll een d'Leit, virun allem déi Jonk, natierlech encouragéieren fir alternativ, innovativ Emballagen ze fannen par rapport zu deenen hierkëmmlechen net-erëm-verwäertbaren Emballagen.

Voilà, dat sinn eis Propositiounen zur "Gestion des déchets".

[Member vum Klima-Biergerrot]

Moien.

Le sujet du transport et de la mobilité sur un fond de climat est un sujet tout à fait passionnant.

Le groupe de travail dont je faisais partie et qui était devenu une équipe, a été très prolifique, dynamique et fort passionnée.

En tout cas, c'est ce que, nous, on pense de notre travail.

Pour autant, nous sommes bien conscients que le travail que nous avons apporté là et une oeuvre inachevée.

Nous avons apporté dans le rapport 3 objectifs, 12 propositions et pas moins de 31 mesures.

Ces trois objectifs, que je vais expliquer rapidement après, se basent d'une part sur des idées qui ont déjà été véhiculés à travers le PNM 2035 et d'autre part proposent de nouvelles mesures assez innovantes.

Alors, quelles sont ces trois objectifs ?

Objectif 1 : réduire l'usage de la voiture individuelle. Vous allez me dire : "on connaît le sujet par cœur". Eh bien, nous, on a introduit de nouvelles mesures tout à fait innovantes et je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus tard.

L'objectif 2 est une refonte de la fiscalité et des mesures de l'État pour aider sur les transports terrestres, aériens et également maritimes.

Dans ce contexte, on a repris le concept basique du pollueur-payeur, auquel nous avons ajouté un soupçon de compensation carbone et une pincée de Green shipping.

Dans l'objectif 3, l'objectif est le changement de la mentalité de la société, aussi bien dans le domaine du travail que dans le domaine du quotidien.

Les mots clés, on va dire pour le domaine du travail sont : télétravail, "flexiworking", "coworking", "leasing" et également rémunération des actionnaires et des dirigeants.

Dans le quotidien les mots clés sont plutôt : "bonus malus" dans les assurances, etc.

Je vais maintenant vous parler un peu d'une proposition de l'objectif numéro 1 : "réduire l'usage de la voiture individuelle".

Vous pouvez vous référer à la page 56 du rapport.

Alors la proposition consiste à digitaliser l'accès des transports collectifs et collaboratifs.

L'idée de s'appuyer sur les outils déjà existants, sur le tissu technologique, les sociétés technologiques de Luxembourg qui sont très dynamiques pour créer une plateforme unique qui recentre tous les modes de transport et une plateforme qui serait évolutive, auto-apprenante et surtout complète.

En apprenant des usages et des préférences de chacun, l'idée serait de proposer la meilleure façon d'aller d'un point A à un point B, en fonction de ses préférences et en fonction du temps.

Le temps est primordial dans le transport.

On a également proposé que ce tissu d'usagers serait interconnecté de sorte qu'on pourrait également faire une "gamification" de l'application et mettre en quelque sorte un enjeu de chacun et partager avec les autres les économies de CO2 que nous pourrions avoir fait aujourd'hui en choisissant tel ou tel transport.

Je vous remercie.

[Member vum Klima-Biergerrot]

An eisem Grupp hu mir Themen behandelt, déi transversal iwwer all Aarbechtsweekender ëmmer nees opkomm sinn awer net vun engem Grupp eleng konnten opgegraff ginn.

Ee Beispill heivir ass d'Sensibiliséierung vun der Gesellschaft - d'Propositioun 48 -, well eng Privatpersoun kann mat sengen Aktiounen scho vill bewierken fir de Klimawandel ze bekämpfen.

Hei ass awer wichteg, dass d'Mentalitéit vun de Leit geännert gëtt an d'Bewosstsinn fir klimathematesch Léisungen gefuerdert gëtt.

Hei proposéieren mir eng 5-minuttelaang Emissioun op der Tëlee oder och um Radio mat kuerzen, verständlechen Videoen iwwer klimathematesch Léisungen, sou wéi verbonnen mat engem Quiz.

Dës Weideren proposéieren mir individuell zougeschnidden Workshops op den Aarbechtsplazen, déi sech dem Thema Klimabewosstsinn widmen.

Mee net nëmmen ass d'Sensibiliséierung vun der Gesellschaft wichteg, mee et ass och essentiell, dass de nohaltegen Liewensstil zu Lëtzebuerg facilitéitert gëtt andeems een Strukturen schaaft, déi d'Kreeslafwirtschaft ukuerbelen.

Esou Strukturen, sougenannten "Eco-villages" ginn et zwar schonn wéi de "Benu-village" zu Esch, mee dës missten nach méi gefuerdert ginn an et soll et iwwerall an alle Regioune vu Lëtzebuerg ginn.

An dësen "Eco-villages" kéint een dann Objeten vu Miwwelen bis Kleeder a Bicher an elektronesch Geräter ofginn, wann een se net méi brauch, 0:37:41.219,0:37:45.742ausléinen oder och "Second hand" kafen.

Sou hoffe mir, dass de Konsum a Besëtz u Wichtegkeet verléieren an sou méi op eng "Sharing Economy" gesat gëtt.

D'Baisse géif och een indirekten Impakt op d'CO2-Emissiounen vun all individuell Persoun hunn.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ech kommen dann op d'Propositiounen 45 a 46, déi sech dem Handwierk widmen an zwar empfannen mir et als wichteg Mesuren auszeschaffen fir d'Handwierk wäertzeschätzen, well et e Mangel un Handwierker besteet - zu Lëtzebuerg, an der Groussregioun an doriwwer eraus - a mir aktuell, elo, an och an Zukunft op dës Beruffer staark wäerten zeréckgräifen mussen fir iwwerhaapt an der Lag ze sinn d'Mesuren vum PNEC ëmzesetzen.

Dofir hu mir Mesuren ausgeschafft, déi an der Schoul usetzen fir hei am Land Jonker ze motivéieren dee Wee ze goen fir eng Ausbildung ze maachen an och Mesuren fir herno de Beruff un sech méi attraktiv ze gestalten.

Dann kommen ech kuerz op déi lescht Propositiounen, d.h. d'Propositiounen 51 bis 56, sprangen ech kuerz no hannen, an duerno kommen mer erëm zeréck.

Do geet et ëm Educatioun an de Schoulen, souwuel am Fondamental wéi och am Secondaire.

Nieft der Sensibiliséierung vun den Erwuessenen, déi mer schonn ugeschwat hunn, ass et och wichteg, dass d'Kanner ... Also empfanne mir, dass Kanner eng wichteg Perspektive bidden fir an Zukunft responsabel mat eisem Planéit ëmzegoen.

D'Educatioun vun de Kanner ass och een Thema dat op ganz villen vun eisen Aarbechtsweekender ëmmer erëmkomm ass.

Hei war et eis virun allem wichteg Mesuren auszeschaffen, déi net vill kaschten an direkt ëmzesetzen sinn mam Zil Ëmweltschutz zur Normalitéit am Alldag ze maachen, fir Enseignanten a Schüler, an awer och Experten an déi divers Instanzen, déi am Land schonn existéieren, déi sech mam Klima auserneen setzen, déi mat der Schoul méi ze vernetzen.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Villmools Merci Clara a Villmools Merci Svenja, Villmools Merci Iech alleguerten.

Dir Dammen an Dir Hären, mir hu keng Zäit méi, et ass eng Minutt virun 12.

Mir mussen elo handelen, wann mir dat 1,5 Grad Zil vu Paräis erreeche wëllen.

Sougenannt Kipppunkter droen net nëmmen iwwerschratt ze ginn, mee si schonn iwwerschratt ginn.

Mir hannerloossen zukünftegen Generatiounen irreparabel Schied fir déi mir am Kollektiv moralesch Verantwortung droen.

An och schonn haut hu mir verännerte Liewensbedingungen, déi mir spieren.

Mir brauche just d'Iwwerschwemmungen d'lescht Joer ze kucken oder déi extrem Dréchent a ganz Europa iwwer dëse Summer oder e Bléck a Pakistan ze werfen.

De mënschegemaachte Klimawandel zerstéiert d'Natur. Eng Natur, déi, wa mer se richteg notzen eis als Verbündeten beim Klimawandel kann hëllefen.

Dëst ass d'Propositioun Nummer 50.

Wa mer d'Natur also clever asetzen, kënne mir souwuel CO2 bannen, wéi och CO2-Emissiounen évitéieren mat Hëllef vun der Natur.

Wichteg ass och de Waasserschutz. Virun allem d'Installatioun vun Zëttären. Dat ass d'Propositioun Nummer 49.

Wärend dem Corona-Lockdown konnte mer nach alleguerten e bëssen driwwer schmunzelen wann d'Toilettepabeier net méi virräteg war.

Wann d'Waasser beemol knapp gëtt, dann ass dat net méi esou witzeg. Mee ech weess, dass mir alleguerten hei am Raum an hei am Land, dass mir alleguerten eis wënschen, vun déiwstem Häerzen, dass eis Kanner a Kandskanner eng Welt kënne virfannen, sou wéi mir se konnten virfannen.

An dowéinst bieden mir als Klimabiergerrot d'Politik dofir de Klimawandel zu enger politescher Prioritéit ze maachen.

Mir bieden d'Politik, déi Mesuren, déi mir als Klima-Biergerrot virgeschloen hunn sou gutt wéi méiglech ëmzesetzen fir eise Kanner an zukünftegen Generatiounen eng liewenswäert Zukunft z'erméiglechen. Ech soen Iech Merci.

Wann Dir Froen hutt, direkt zu eisem Grupp, dann ... ganz gären, ansonsten géif ech villäicht den Här Raphaël Kies nach eng Kéier bieden no vir ze kommen, ausser Dir hutt schonn eng direkt Fro un eis.

Oder mir alleguerten.

Voilà.

[Organisateur]

Ok, d'Froen sinn op.

Et ass esou geduecht, dass mer d'Participanten alleguerten do reunéieren fir dass déi Leit Är Froen am beschten kënnen beäntwerten.

[Journalist]

Jo, Bonjour,

Laurent Schmit vun Reporter.lu. Wann ech richteg informéiert sinn, dann hutt Dir jo de Moien de Ministeren Är Proposen virgestallt.

Wéi war dann do déi generell Reaktioun? Kënnt Dir do schonn Eppes dozou soen? Ech adresséieren elo allgemeng d'Fro.

[Member vum Klima-Biergerrot]

D'Reaktioun war positiv.

[Journalist]

Ok.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Si hu ganz attentivement nogelauschtert an opgeschriwwen.

[Journalist]

Dir schreift am Préambule, et wiere gewësse Lektiounen aus deem Prozess ze zéien vun der Zäit vun der Method, wéi een sech organiséiert a wéi et och villäicht elo weidergeet mat engem änlechen Forum.

Kënnt Dir do villäicht e bëssen soen, war fir Iech déi wichtegst Lektioune sinn, déi een elo kann zeréck behalen?

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ech géif soen an der Préambule steet un 1. Stell, dass mer ganz frou sinn an houfreg sinn, dass mer déi Missioun kritt hunn an dass mer der Meenung sinn, dass an den 8 Méint wierklech ganz, ganz positiv Resultater virzeweisen sinn, dass mer als Biergerrot eis wierklech beméit hunn fir och Virschléi ze maachen, déi ëmzesetzen sinn an dass mer hoffen, dass duerch eise Rapport och déi ganz Bevëlkerung nach eng Kéier zousätzlech e bëssen Opriff kritt fir sech an déi Richtung ze beweegen.

Wat mir natierlech och gläichzäiteg gemaach hunn ass e bëssen reflektéieren iwwert d'Erfarung vun där relativ eenzegaarteger Form vun Demokratie, wou mir frou sinn, dass de Premier déi iwwerhaapt initiéiert huet. Ech mengen et ass net d'Reegel zu Lëtzebuerg a wéi bei all Prototyp, deen ee probéiert, sinn natierlech verschidde Saachen déi besser ginn, verschidde Saachen, déi manner gutt ginn.

Ënnert anerem hu mir eis d'Fro gestallt, wat den Zeitrahmen ubelaangt. Dir wësst villäicht, dass e schonns eng Kéier verlängert ginn ass. Mir sollten schonns am Juni/Juli fäerdeg sinn an dat war manifestement ze kuerz.

Ee Punkt, wann ee 60 Leit plus 40 Suppléanten beieneen hëlt, ass et och sënnvoll, mee dofir hätt een e bëssen méi Zäit am Ufank gebraucht, fir iwwert d'Gouvernance nozedenken, d.h. wéi si genau d'Reegelen, wat mer ofstëmmen asw. Dat si Saachen, déi mir "en cours de route" fonnt hunn, déi awer net zu gréisseren Probleemer gefouert hunn. An dann hu mer eis natierlech d'Fro gestallt: ech mengen de Klimawandel gëtt elo net mat deem Rapport hei geléist.

Mir gesinn, dass et an der Welt geopolitesch Ëmwälzungen gëtt an ëmmer erëm nei Saachen gëtt a mir hunn d'Fro opgeworf, ob d'Regierung net soll iwwerleeën fir eng méi Pyren-Struktur, wou d'Bierger agebonnen sinn, fir de Klimawiessel ze behandelen.

Dat sinn esou déi grouss Punkten.

[Journalist]

Eng Fro, déi ech mir nach gestallt hunn: E puer vun Iech hunn et gesot, dass déi Mesuren oder déi Proposen, déi Dir maacht am Kader vum PNEC sollen afléissen, mee meng Impressioun ass, dass eng Rei Saachen do awer e bëssen doriwwer eraus ginn, z.B. PAG, PAP oder Teletravail.

Hutt Dir och villäicht Assurancen och vun der Regierung kritt fir, dass dat och a Consideratioun geholl gëtt oder ass dat elo Eppes wat nach ze kucken ass, sou ze soen?

[Member vum Klima-Biergerrot]

Mir improviséieren elo e bëssen. Ech mengen et waren 3 Ministeren de Moien do an déi hunn sech d'Zäit geholl fir eis nozelauschteren, mee si hunn awer och gesot, wann se dat gesinn wat mir do zesummegeschriwwen hunn, da geet et mat deenen 3 Ministeren net duer.

Dat heescht et missten nach aner Ministeren ronderëm den Dësch setzen an dofir ass d'Iddi op den Dësch komm fir ze soen: wier et net sënnvoll fir, datt d'Porte-parollen och bei deen een oder aneren Ministère och nach eng Kéier virstelleg ginn, well et justement iwwer déi 3 Ministèren erausgeet.

An ech mengen do soen mer elo schonn dem Staatsminister Merci fir déi Iddi op den Dësch geluecht ze hunn.

[Journalist]

Robert Schneider vum Tageblatt.

Just ganz kuerz: et ass mir opgefall, a verschiddene vun Ären Proposen, Themen sinn Virschléi, déi am Fong scho realiséiert goufen, z.B. am Offallwirtschaftskonzept. Do hu mer jo e neit Gesetz kritt.

Do sinn eng ... wat elo d'Recyclingszenteren ugeet, déi sollen jo elo vill méi deregional, vill méi lokal entstoen Inwiewäit hutt Dir bestoend Projeten oder bestoend Gesetzer consideréiert bei der Ausaarbechtung vun Ären Proposen? Dat wier meng Fro.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Jo, Merci. Mir kennen dat Gesetz natierlech a mir wëssen, dass amgaang ass implementéiert ze ginn. Mir sinn awer nach net sou wäit. Dofir wollte mir trotzdeem ënnersträichen, dass et fir eis wichteg ass, dass déi Saachen kommen.

Och wann et schonn an der Maach ass.

[Journalist]

Dat ass elo just dat Beispill wat ech ginn hunn.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ech ka just fir de Grupp "Offall" schwätzen.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Et kann een och dat selwecht soen fir de Klimapakt 2.0.

Do hunn ech jo gesot gehat, datt do schonn eng ganz Partie Propositiounen dran sinn, déi sech och bei eis erëmfannen an mir wuel probéiert hunn fir innovativ ze sinn, mee awer mir konnten d'Rad net nei erfannen.

Dat heescht et si Saachen, déi schonn amgaang sinn, mee de Message ass do ganz kloer: "Fuert esou weider, mee maacht wannechgelift nach méi schnell."

[Journalist]

Pierre Reyland vum Radio 100,7.

Eng allgemeng Fro mat engem konkrete Beispill an d'Fro ass e bëssen dat wat de Laurent Schmit scho virdrun gesot huet.

Also et ass e bëssen: wat maacht Dir wann Dir géift mierken, datt vill vun Ären Proposen dann awer net géifen ëmgesat ginn an als konkreet Beispill: Dir fuerdert een Tempolimitt 110 an 90, jee no deem wéi ee fiert.

Dat ass eng Propose, wou ee villäicht kéint soen: dat ass realistesch, kéint gemaach ginn.

Wat maacht Dir wann et net gemaach gëtt? Dat an aner Mesuren?

[Member vum Klima-Biergerrot]

Mir sinn "de bonne foie" hei an de Moien an deene Gespréicher ass eng gewëssen Volontéit do gewiescht.

Mir wëllen eis net op eenzel Mesuren festhalen, also wann eng Mesure net direkt kann ëmgesat ginn, oder zu engem spéideren Zäitpunkt, dass et een Echec ass.

Mee et ass eng Volontéit do fir sou vill wéi méiglech vun deene Proposen mat eran ze bréngen an dat heite weist jo just: si mir als Gesellschaft bereet an déi Richtung ze goen?

Dat soll een Impuls ginn fir d'Politik kënnen an déi Richtung ze goen mat deem Support.

[Journalist]

Merci.

[Journalist]

Sidd Dir mat Äre Fuerderungen ... Jean-Marie Jacoby, "unguided missile" aus der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek.

Sidd Dir net e bësselchen aus der Zäit gefall? Well Dir hutt jo elo guer net berécksiichtegt, dass mer mat den anti-russeschen Sanktiounen an der EU eng De-Industrialiséierung kréien an dann maache mir a méi kuerzer Zäit dat selwecht firwat d'Ukrain 30 Joer gebraucht huet an dann musse mer jo e Krich maachen fir nees CO2 ze produzéieren oder wéi?

[Member vum Klima-Biergerrot]

Kënnt Dir déi genau Fro wgl nach eng Kéier formuléieren?

[Journalist]

Majo doduercher, dass mir géintiwwer vun de russeschen Energieträger elo e Boykott maachen, an dann Energiepräisser hunn mat deenen et net méi méiglech ass an der Industrie ze produzéieren, well een net méi konkurrenzfäeg ass, et hunn elo jo schonns ettlech Wierker opgehalen an an ettlechen Länner, ech kéint d' Aluminiumsindustrie an der Slowakei nennen, ech kann d'SKW Stickstoffwerke Piesteritz nennen, an an an.

Mir kréien elo en AdBlue-Mangel-Probleem.

Um Enn ... Jo, ech weess net, gi mer zeréck an d'Mëttelalter op déi Aart a Weis? Zumindest kréien mir een Europa dat nees een Agrarstaat gëtt.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ma da mellen ech mech zu Wuert, well ech jo d'erneierbar Energien e bëssen méi intensiv behandelt hunn a mir si spéit drun. Mir sinn wierklech spéit drun. Wa mer bedenken, datt mir virun 10 Joer nach déi gréissten Solarproduktioun an Europa haten a mir eis déi selwer zerstéiert hunn.

Wa mir dat verfollegt hätten, direkt vun Ufank un, dann hätte mir elo guer keng Probleemer mat eiser Energie, mat der elektrescher Energie.

Mir wieren da schonn op engem Punkt, wou déi Froen, déi Dir, Monsieur, gestallt hutt, guer keng Froe méi wieren.

Mir kee russescht Gas géinge brauchen.

Fir verschidden Uwendunge schonn, mee mir kéinte villäicht da Waasserstoff produzéieren mat deem Iwwerschoss un elektrescher Energie, déi mir scho produzéiere géifen duerch erneierbar Energien.

An dowéinst, fannen ech, soll een dat net mat Angscht entgéint wierken, dat grad dee Krich, dee schlëmme Krich an der Ukrain ass, an datt mir Probleemer, wirtschaftlech Probleemer an energetesch Probleemer wäerte kréien.

Mee deene mussen mir eben als Gesellschaft entgéintwierken an probéieren dat bescht draus ze maachen.

An dat bescht ass eben sou schnell wéi méiglech erneierbar Energien ze bauen, den Taux sou krass z'erhéijen, datt mir net méi vun russeschem Gas ofhängeg sinn.

Huet dat Är Fro beäntwert?

[Journalist]

Net ganz.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Net ganz?

[Journalist]

De kuerzfristege Probleem, dee mir elo hunn, leider guer net.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Jo, kuerzfristeg hutt Dir Recht, mee dee Probleem hu mir eis selwer ze verschëlden.

[Journalist]

Wann d'Industrie vreckt ass, ass se vreckt, kënnt se net méi erëm.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Jo, dat ass richteg.

[Member vum Klima-Biergerrot]

D'Mënschheet gëtt ëmmer grad a Krisenzäiten dozou gefërdert fir méi Innovatiounen ervir ze bréngen.

Mir hunn all Kéiers bewisen, wann et drop ukënnt, si mir bereet eise Liewensstil ze wiesselen.

Wéi d'COVID-Kris komm ass, do ware mir ganz schnell. Wéi mir gemierkt hunn: et ass eng Urgence, mir mussen handelen.

An dësem Fall versichen mir och dat Bescht fir sou schnell wéi méiglech ze handelen. Europa schafft jo zesummen.

Ech mengen et ass net um Klima-Biergerrot fir d'Problematik vun der Energie an der Ukrain elo hei ze léisen, mee éischter Denkustéiss ze ginn, wéi kënne mir doraus erauskommen, sou schnell wéi méiglech, dass dat ni méi geschitt. Merci.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Das Argument, dass wir zu große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, und wir aufgrund der geopolitischen Situation uns den Klimaschutz nicht mehr leisten können.

Und da glaube ich sagen wir: Nein. Wir müssen uns den Klimaschutz leisten.

[Journalist]

Ech mengen mir sollten mat den anti-russeschen Sanktiounen ophalen, well da kënne mir eis de Klimaschutz nees leeschten.

Well soss kënne mir eis guer näischt méi leeschten.

[Member vum Klima-Biergerrot]

Wir glauben den Klimaschutz müssen wir uns auf alle Fälle leisten.

[Applaus]

[Journalist]

Eng Nofro zum Prozess an zwar schreift Dir hei am Ufank vum Rapport beim Choix vun den Intervenanten, dass do de Risiko vun engem "Hijacking" hätt solle verhënnert ginn, Kënnt Dir just e bëssen erklären wat do de Background ass vun där Remark?

[Member vum Klima-Biergerrot]

Ech mengen déi Fro gi mer als Klima-Biergerrot un den Organisateur zeréck, well ech mengen deen do Text ass do geschriwwe ginn.

Dofir, ech géif ee vun den Organisateuren villäicht froen fir dorop z'äntweren. Merci.

[Philippe Beck]

Philippe Beck ass mäin Numm. Matorganisateur vun deem ganze Prozess a fir déi do Fro kuerz a kompakt ze beäntwerten:

Et ass eis dorëms gaangen d'Bierger schwätzen ze doen ënnert sech, ënnert sech ze deliberéieren an net déi Debatten, déi Diskussiounen, déi Positiounen, déi et scho ginn an der Gesellschaft, déi vertruede sinn, déi ze reproduzéieren.

Dat heescht mir wollten evitéieren, datt mir do am Fong déi Acteuren beieneen ruffen an den "Débat public politique", wéi et e scho gëtt, reproduzéieren.

Dat heescht mir wollten do d'Leit ekipéieren, hinnen déi Bün ginn, den Debat, d'Deliberatioun erméiglechen, mee evitéieren dass de Prozess "gehijacked" gëtt, fir deen Terme ze benotzen.

[Journalist]

Mee wann een elo kuckt: déi Visitten ginn opgezielt, wou d'Membere waren iwwerall. Dat si jo schonn Acteuren, déi am Debat dran sinn.

Also dat kann ee jo net ... Dat si jo keng neutral Acteuren an deem Sënn.

Also ech froen mech awéiwäit, dass een dat kann iwwerhaapt evitéieren, vu dass deen Debat jo an der Gesellschaft ass an wat schéisst een dann aus a wat hëlt een eran.

Dat ass e bëssen do, wou ech mech gewonnert hunn.

[Philippe Beck]

Ma ech mengen, mir waren do fir e gewëssen Input ze ginn, aus eisem "Point de vue", mee d'Leit waren natierlech fräi hir Lektüren ze maachen, mat Leit ze schwätzen a virun allem och iwwert an där 2. Phas am Summer déi Propositiounen, wéi se an der Ausaarbechtung waren, och bei aner Acteuren ze droen an si ëm Avis ze froen an et ass och mengen ech duerchgoend an den Ekippen geschitt.

[D’Membere vum Klima-Biergerrot]

Merci!

[Applaus]