**Вопросы участникам первой Панели**

**Алексей Александрович Учёнов**

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Российское правительство реализует несколько схем поощрения инвестиций в промышленность. При заключении соглашений по этим схемам в качестве условий не формулируется задача по снижению углеродного следа. Между тем экспортеры промышленной продукции сталкиваются с новыми рисками. Как в системах регулирования, так и со стороны потребителей предпочтение отдается продукции с низким углеродным следом. Могут ли при заключении соглашений о стимулировании инвестиций формулироваться задания по снижению углеродного следа?

**Петр Михайлович Бобылев**

Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии МЭР РФ

**Роль российской промышленности в «Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года**

Неделю назад законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов» прошел первое чтение в Госдуме. Он формирует правовую основу для получения полной и достоверной информации от организаций о выбросах парниковых газов.

Какие первоочередные нормативные акты планируется принять для запуска его механизмов?

Предусматривается ли формирование отчетности таким образом, чтобы данных было достаточно для расчета углеродного следа в соответствии с требованиями зарубежных систем бенчмаркинга?

**Олег Плужников**

Член Генерального совета «Деловой России», Директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода

Низкоуглеродное развитие России: роль бизнеса. Предварительные итоги конференции

Российский бизнес делится на два лагеря. Один считает, что в России никакого углеродного регулирования вводить не нужно, нужно только добиться международного признания наших зачетных сокращений за счет лесных проектов. Второй считает, что переход к низкоуглеродной модернизации – процесс неизбежный, и в низкоуглеродной гонке долго засиживаться на старте не следует. Как, по Вашим ощущениям, меняется соотношение сил этих двух лагерей?

Что нужно бизнесу от правительства?

**Ларс Нилссон**

Профессор, Департамент экологических и энергетических исследований, Университет Лунда, Швеция. Глобальный переход к низкоуглеродному промышленному развитию

Швеция одной из первых в мире ввела налог на углерод, который сегодня самый высокий в мире. При этом ВВП страны растет, доля расходов на энергию в ВВП не выходит за пороговые значения, а выбросы ПГ динамично снижаются. Как это удается? Какова в этом роль шведской промышленности?

Sweden introduced carbon taxes in the early 90s, which are now the highest in the world. Swedish GDP grows fast by EU standards, energy costs to GDP ratio stays below affordability thresholds, and GHG emissions have substantially declined. How does Sweden manage it? What is the role of Swedish industry in such decoupling?

**Питер Леви**

Аналитик энергетического сектора, МЭА. Перспективы низкоуглеродных энергетических технологий в промышленности

In your slides we see that in the SDS scenario global industry doesn’t reach zero emissions even by 2070. Does it mean this mission is not possible?

### Стефано Кабрас

Аналитик по системе торговли выбросами ЕС и международным углеродным рынкам, Европейский круглый стол по изменению климата и устойчивому переходу (ERCST).

Сокращение выбросов ПГ промышленностью Европейского Союза на 55%: вызовы и возможности

Stefano, in your presentation you show that EU industry emissions are 30% down since 1990 and 20% down since 2005. By 2030, it should go down by additional 18-23%, or 134-165 mtCO2. In 20 years after 2030 the expected decline is 430-550 mtCO2. It looks like the heavier burden is translated to the next generation. Is it so?