Κυρίες και Κύριοι

Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτήν τη συνάντηση, καθώς πιστεύω ότι η Αφρική και η Ευρώπη, η Ευρώπη και η Αφρική πρέπει να οικοδομήσουν ένα κοινό βιώσιμο μέλλον προς όφελός τους και προς όφελος του κόσμου. Η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των ευρωαφρικανικών οικονομικών σχέσεων και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα πορίσματα μιας από τις πρόσφατες εκθέσεις μας στην ΕΟΚΕ σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές και στρατηγικές στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Η περιοχή της Μεσογείου έχει στρατηγική σημασία για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, κυρίως λόγω της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που εισάγεται από διάφορες χώρες της περιοχής. Οι ενεργειακές σχέσεις στην περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζονται τόσο από συνεργασία όσο και από στρατηγικές εντάσεις. Το σημερινό γεωπολιτικό και ενεργειακό πλαίσιο αναμένεται να ενισχύσει τη σημασία της ενέργειας και να την τοποθετήσει στο επίκεντρο των ευρωμεσογειακών σχέσεων.

Η περιοχή της Μεσογείου πρόκειται να επηρεαστεί δυσανάλογα από την κλιματική κρίση και έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα από τα παγκόσμια hotspots της κλιματικής κρίσης. Η δραματική της κατάσταση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Δεδομένου ότι ο τομέας του ενεργειακού εφοδιασμού συμβάλλει περισσότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), αποτελεί προτεραιότητα η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα στην περιοχή της Μεσογείου.

Ενώ οι χώρες της ΕΕ έχουν αναπτύξει πολιτικές για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που οδήγησε τελικά στην υιοθέτηση της πιο φιλόδοξης στρατηγικής μετασχηματισμού παγκοσμίως, την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ (EGD), οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου (SEMED) δεν κινούνται επί του παρόντος με τον ίδιο ρυθμό προς την απαλλαγή του ενεργειακού τους τομέα από τις εκπομπές άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ αποτελεί εμπνευσμένο μοντέλο, βασικό μέσο για μια μεγαλύτερη ενεργειακή συνεργασία και μια ευκαιρία για μια πιο βιώσιμη ενεργειακή πολιτική σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η Μεσόγειος είναι προικισμένη με σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προσφέρουν απαράμιλλες ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία σε ολόκληρη την περιοχή. Οι χώρες SEMED, ειδικότερα, έχουν μερικές από τις καλύτερες δυνατότητες ηλιακής ενέργειας στον κόσμο. Αυτό το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση ανισότητας και ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει το ενεργειακό τοπίο της Μεσογείου. Ένα νέο ενεργειακό τοπίο βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα δώσει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν περισσότερες χώρες στο διεθνές εμπόριο ενέργειας.

Η «δίκαιη μετάβαση προς κυκλικές, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές, βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες αποδοτικές ως προς τους πόρους και την ενέργεια» αποτελεί κοινό στόχο των 43 χωρών μελών της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), όπως αναφέρεται στην υπουργική δήλωση της UfM για την ενέργεια (14 Ιουνίου 2021, Λισαβόνα). Η μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση μπορεί να επιτρέψει την επίτευξη των στόχων ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αντιπροσωπεύοντας το 11% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη Μεσόγειο.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μεσογείου στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας και οι συνέργειές της με την αναπτυσσόμενη βιομηχανία καθαρού υδρογόνου είναι προφανές. Είναι επίσης σαφές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συνδέονται με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια έχουν καταστεί η φθηνότερη πηγή ενέργειας χάρη στην ταχεία μείωση του κόστους, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για την επίτευξη του ΣΒΑ 7 - «Διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια».

Το πράσινο υδρογόνο έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια ως κρίσιμο μέσο για την επίτευξη των στόχων μείωσης χρήσης του άνθρακα. Μια ρηξικέλευθη λύση για την απαλλαγή των βαρέων μεταφορών και των βιομηχανικών διεργασιών από τις εκπομπές άνθρακα, επιτρέποντας παράλληλα την αποθήκευση και τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει καταστεί βασική προτεραιότητα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Η Νότια Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους τρεις κύριους διαδρόμους για τις εισαγωγές πράσινου υδρογόνου από την ΕΕ σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Δεδομένου του τεράστιου δυναμικού τους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της γεωγραφικής τους εγγύτητας και του δυνητικά χαμηλού κόστους παραγωγής υδρογόνου μακροπρόθεσμα, οι χώρες SEMED βρίσκονται σε μοναδική θέση να τοποθετηθούν στο επίκεντρο της αλυσίδας εφοδιασμού πράσινου υδρογόνου της ΕΕ. Η Νέα Ατζέντα για τη Μεσόγειο έθεσε ως στόχο τουλάχιστον 40 γιγαβάτ χωρητικότητας ηλεκτρόλυσης στη γειτονιά της ΕΕ έως το 2030.

Στην περιοχή της Μεσογείου, το φυσικό αέριο διαδραματίζει ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση σε βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης, αντικαθιστώντας τον άνθρακα και το πετρέλαιο στο ενεργειακό μείγμα. Ο ρόλος αυτός επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η ταξινομία της ΕΕ χορηγεί το καθεστώς «μεταβατικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» σε ορισμένα ορυκτά αέρια εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το φυσικό αέριο αναμένεται να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ έως το 2030, μετά το οποίο η χρήση του θα μειωθεί σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για κλιματική ουδετερότητα.

Η ενοποίηση της μεσογειακής αγοράς ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στόχο για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της κατοχύρωσης της ενεργειακής ασφάλειας, της διαφοροποίησης του εφοδιασμού και της μείωσης του κόστους του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μια επιτυχημένη μετάβαση χωρίς να παράγει, να αποθηκεύει και να εξάγει καθαρή ενέργεια, χωρίς να συνδέει το δίκτυό της με τα δίκτυα των γειτόνων της, χωρίς να αποτελεί μέρος ενός νέου μοντέλου υποδομών, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το τρέχον πλαίσιο που απορρέει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επακόλουθη πολιτική της ΕΕ για τον τερματισμό της εξάρτησής της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έχουν φέρει το φυσικό αέριο στο προσκήνιο για άλλη μια φορά. Επί του παρόντος συζητούνται και σχεδιάζονται νέες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, με στόχο την αύξηση και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων από προμηθευτές της Μεσογείου. Οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να παραμείνουν συνεπείς με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Οι τρέχουσες βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της από την αρχή ότι το φυσικό αέριο πρέπει να παραμείνει πηγή ενέργειας μετάβασης που θα καταργηθεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα.

Η μετάβαση από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα σε ένα καθεστώς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει αναπόφευκτα γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, που περιλαμβάνουν τους «χαμένους μετάβασης». Προκειμένου αυτή η μετάβαση να είναι κοινωνικά δίκαιη, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συνοδεύσουν τις βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων και τους εργαζομένους τους μέσω προγραμμάτων αναδιάταξης προς τις βιομηχανίες του μέλλοντος και στις δύο πλευρές της λεκάνης της Μεσογείου. Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την οικονομική διαφοροποίηση των κρατών με υπερβολική εξάρτηση από τους πόρους ορυκτών καυσίμων για να μετριάσει τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.