Logo (EST)

Hr Kristen Michal

Kliimaminister

Hr Tiit Riisalo

Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Hr Madis Kallas

Regionaalminister Meie: 14.02.2024

Vastavate ministeeriumite kantslerid ja kliimaseaduse töörühmade juhid

Lugupeetud ministrid, kantslerid, töörühmade juhid!!

Eesti Turbaliidu liikmed mõistavad ja kinnitavad pühendumust Eesti ja Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele 2050. aastaks. Täname võimaluse ees seda eesmärki sisustava kliimaseaduse loomes kaasa lüüa. Käesolevaga esitame oma ettepanekud töörühmade II ringi nõupidamiste valguses, et täpsustada neid seisukoht, mis ei jäänud kõlama, või mida ei ole protokollides märgitud.

**Turvas väärib tähelepanu, kuna eriti aiandusturbale, kui kasvusubstraatide toorainele, mis on taimekasvatuseks sh toidutootmiseks katmikaladel möödapääsmatult vajalik, ei ole maailmas teadaolevaid samaväärseid alternatiive.** Selle ilmekaks näiteks on India, kes ise on üks peamisi kookoskiu tootjaid ja eksportijaid (mida peetakse peamiseks turba aseaineks), impordib Euroopast sh ka Eestist ja Põhja-Ameerikast turvast ja turbapõhiseid substraate. Tuues paralleeli, aiandusturvas on taimekasvatuses tänapäeval sama oluline sisend, kui on liitium akude tootmises.

Riike, kus aiandusturvast toodetakse on maailmas viieteistkümne ringis, mis ka selgitab, miks Eesti turbatooted moodustavad kogu maailma toodangust ~10% ja neid eksporditakse ~100-sse sihtriiki. Eesti vaates on tegemist puhta eksporttulu allikaga. Teisalt, turbatooteid vajatakse kuna teatud toiduainete tootmine ja selle efektiivsus ning seetõttu nende kättesaadavus ja hind üle maailma sõltuvad turbal põhinevate substraatide kättesaadavusest. Näiteks lillkapsa, brokkoli, nuikapsa jt kapsaste; salatite, porru, sibula ja söögiseente kasvatamiseks ning tomatite, kurkide, melonite, arbuuside, riisi, banaanide jms väiketaimede, vilja- ja metsapuude istikute ettekasvatamiseks, kui nimetada mõned.

Vähetähtis ei ole ka teadmine, et enamike teiste peamiste substraatide koostisosade vahetu KHG jalajälg on tarbimistsükli jooksul (cradle to grave) suurem, kui turbal, kuigi nad pärinevad taastuvatest toormetest. See on põhjustatud nende suuremast transpordijalajäljest ja madalamast efektiivsusest ning sellest, et **vähemalt 85% turbas sisalduvast süsinikust väljub ringlusest tahkel kujul ilma mingit kliimamõju avaldamata.** See tähendab, et lühiajalises vaates, isegi kui see oleks võimalik, suurendaks turba asendamine mõne teise orgaanilise koostisainega aiandussektori kliimamõju, mitte ei vähendaks seda.

Kahetsusväärselt ei sobitu turvas LULUCF sektori KHG heite mudelisse, mis toob kaasa väga põhimõttelisi moonutusi nii sektori, kui väikeste turvast tootvate riikide, nagu Eesti, kliimaaruandluse vaates. Praegu jääb täielikult arvesse võtmata, et kasvusubstraadid jõuavad reeglina välisturgudele ja pärast aianduses kasutamist mullaparandajana ringkasutusse, kus nad viiakse orgaanilise väetise ja mulla parandajana põllumuldadesse, kus nende elukaar kestab veel u 200 aastat (vt RiTo, nr 48, detsember 2023, lk 157). Sellesse faasi liigub 85% kogu süsinikust, mis turvast tootev riik on juba arvestatud KHG heiteks. **Aiandusturba koguheide ei ole praeguse arvutusmeetodi juures suurem kui 0,02% inimtekkelistest heidetest.** Tegemist ei ole globaalse väljakutsega, nagu näiteks energeetika vms. Küll aga on tegemist globaalselt nõutud tootega.

Isegi kui praegu kehtiv IPCC KHG heite arvutamise reeglistik ei võimalda kõiki erisusi arvesse võtta, on selleks siiski head eeldused, **kuna aiandusturvast puudutavas juhendi osas on öeldud, et riikidel, kellel on arvestatav turbatööstus, on õigus välja töötada oma arvutusmudel**. Seda võimalust ei ole me veel kasutanud. Teisalt on senine praktika näidanud, et teadusandmete uuenedes, muudetakse ja parandatakse ka KHG aruandluse eeskirju, sh ka LULUCF kategoorias. Ei ole põhjust eeldada, et asjakohase teadusliku andmestiku saamisel, sellega ei arvestata ja süsteemi edasi ei arendata. Turbaga analoogselt on mitmeid puuduseid nii metsanduse kui ka põllumajanduse valdkonnas ning vastavate uuringutega tegeletakse. Turba vaates võib oluliseks mängumuutjaks saada LULUCF’i ja põllumajanduse liitmine 2035. aastal ja muldade süsinikuvaru muutuse kajastamise metoodika täpsustamine, mille korral kaoks sektorite vaheline piir ning mulda viidav orgaaniline lisand, antud juhul ära kasutatud aiandust turvas, tuleks mulla süsiniku varu suurendajana teiselt poolt arvesse võtta, mida praegu ei tehta.

Eelnevat arvestades teeme töörühmade juhtidele turba ja turba kasutusega seotud meetmete planeerimisel järgmised ettepanekud:

Elurikkuse ja maakasutuse valdkonnas:

* Sektor kohustub 2030. aastaks korrastama või konserveerima 5 000 ha kasutusest väljas olevaid tootmisalasid, viisil, et nendelt aladelt ei lähtu KHG heidet. (Eeldab vastavate regulatsioonide lihtsustamist ja bürokraatia vähendamist.)
* Sektor kohustub hoidma mäeeraldiste kogupindala pärast 2030. a alla 20 tuh ha ja pärast 2040. aastast alla 18 tuh ha. (Praegu üle 21 tuh ha.)
* 2030. a sektoriaalse eesmägi täitmiseks (-20% võrreldes 2021. a) on Eesti Turbaliit esitanud andmed, mis tõendavad, et turba KHG heide on praeguse statistilise mudeli puhul oluliselt ülehinnatud. Meie panus aitab riigil täita LULUCF neto 0 eesmärki.
* Sektor kohustub jätkama uuringutega sh rahvusvaheliselt, mis täpsustavad aiandusturba kasutamisega seotud tegelikku süsiniku ringlus ja selle kliimamõju sh turba lagunemise kiirust, ulatust ning panust süsiniku sidumisse bioloogilises süsiniku ringes. Kuid eeldame, et ka riik annab omapoolse panuse, näiteks asjakohaste eriheitetegurite väljatöötamiseks.

Ettevõtluse valdkonnas:

* Sektor kohustub suurendama väärindatud turba osakaalu praeguse ~50% pealt 2030. aastaks 70% peale ja 2035. aastaks 85% peale. See eeldab, et riik säilitab praeguse lubade süsteemi ning nende taotlemise ja muutmisega reotud regulatsioonid ilma suuremate sisuliste muudatusteta kuni 2036. aastani.

Ressursikasutuse ja maavarade valdkonnas:

* Sektor kohustub otsima võimalusi kasutatud aiandusturba kasutamiseks teisese toormena biokeemia tööstuses (Näiteks, analoogselt puidu keemilisele väärindamisele).
* Turba kasutamine toetab otseselt ringmajandust, võimaldades mitmete ringmajandusest lähtuvate teiseste toormete kasutusele võtmist, mis iseseisvalt ei ole võimalik, või ei anna sama häid tulemusi. Näiteks veepuhastusjaamade muda, rohekomposti jms.
* Turbal on roll keskkonna tehnoloogiates, olles üks parimaid looduslikke absorbente õli ja kütusereostuse likvideerimisel ning biosöe ja õhufiltrite valmistamisel.
* Sektor ootab pikka aega võimalust ammendatud ja korrastatud alasid kasutada teistel eesmärkidel, näiteks taastuvate kasvusubstraatide koostisosade (*sphagnumi*) kasvatamisel, taastuvenergia tootmiseks jms.

Kestliku toidusüsteemi valdkonnas:

* Aiandusturvas on asendamatu osa kaasaegsest toidu julgeolekust ja ohutusest. Sektor on valmis jätkama panustamist toidu julgeolekusse läbi taimekasvatuse edendamise kontrollitud tingimustes, mille osakaal kogu maailmas nagu ka Eestis tulevikus paratamatult suureneb. Turvas on põhiline koostisaine, mis tagab taimede ettekasvatamisel ja katmikaladel kasvatatavate köögiviljade elutegevuseks optimaalsed ja ohutud tingimused.
* Eesti kasvusubstraatide tootjad on valmis nõustama riiki aiandussektori arendamisel, et suurendada turbatoodete väärtusahelat kohapeal ning kogu põllumajandussektori lisandväärtust.

Ruumiloome valdkonnas:

* Tulevikus nähakse ette linnaruumi elukvaliteedi parandamist läbi haljastuse osakaalu suurendamise, rohefassaadide ja katuste rajamise. Eelnimetatu on näiteks põhiline eeldus „kuumasaarte“ vältimiseks ja elurikkuse suurendamiseks tiheasustusaladel. See on võimalik üksnes sobiva kvaliteediga kasvusubstraate kasutades. Turbasektor kohustub sellesse panustama läbi tootearenduse.

**Aiandusturba tähtsust kasvusubstraatide koostisosana ja kasvusubstraatide üha suuremat rolli toidu tootmises ja taimekasvatuses laiemalt, ei saa eirata.** Kasvusubstraatide tootmine aiandusturbast Eestis on kõrgtehnoloogiline, kus üks töökoht loob riigi keskmisest 2,5 korda rohkem lisandväärtus ja töötajad teenivad piirkonna keskmistest oluliselt kõrgemaid töötasusid. Sektor on rahvusvaheline ja välisinvesteeringute rikas. Koostöös aiandussektoriga on väljatöötatud tooted, mille tulemusena toidu tootmine kontrollitud tingimustes on kõige efektiivsem viis köögiviljade kasvatamiseks maailma eri paigus, mis muuhulgas vähendab oluliselt niigi suurt survet maa hõivamiseks. Turba kasutamine võimaldab suurendada taimse toidu osakaalu. **Läbi turbatoodete panustab Eesti lisaks enda, enam kui 100 riigi kohalikku toidu tootmisesse ja põllumajandussektori konkurentsivõimesse ning kõigisse eelnimetatud valdkondadesse.** Palun võtke seda tõsiselt, kui kavandate turbasektori kliimaeesmärke ja sellega seotud teiste õigusaktide regulatsioone ning viite läbi sotsiaalmajanduslikke analüüse.

Austusega,

/ *allkirjastatud digitaalselt* /

Eesti Turbaliidu liikmed, turbatootjad

Lisa 1. Turba roll kaasaegses taimekasvatuses, ettekanne, 8 slaidi

Lisa 2. Turbasektori põhjalikum ülevaade kliimaseaduse vaates, 19 lk