Klimaatactie-simulatie: Klimaathaviken

****

Aan: de hoofdonderhandelaars van de groep Klimaathaviken

Betreft: voorbereiding van de klimaatactietop

Welkom op de klimaatactietop. De secretaris-generaal van de VN heeft jullie uitgenodigd om samen met de leiders van alle andere belanghebbende partijen oplossingen uit te werken voor de bestrijding van de klimaatverandering. In zijn uitnodiging merkte de secretaris-generaal het volgende op: “De klimaatnoodtoestand is een race die we aan het verliezen zijn, maar we kunnen deze race ook winnen... Gerenommeerde wetenschappers vertellen ons dat elke temperatuurstijging boven de 1,5°C zal leiden tot grote en onomkeerbare schade aan onze ecosystemen ... Maar de wetenschap vertelt ons ook dat het nog niet te laat is. Wij kunnen er iets aan doen... Dit vereist echter fundamentele veranderingen in alle aspecten van de samenleving – de manier waarop we voedsel verbouwen, land gebruiken, ons transport aandrijven en onze economieën van energie voorzien ... Door samen te werken, zullen we niemand aan zijn lot overlaten.”

Het doel van de top is een plan op te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C [3,6°F] boven het pre-industriële niveau, en te streven naar 1,5°C [2,7°F], overeenkomstig de internationale doelstellingen die formeel zijn erkend in de klimaatovereenkomst van Parijs. Het wetenschappelijk bewijs laat hierover geen twijfel bestaan: een opwarming boven deze grens zal rampzalige en onomkeerbare gevolgen hebben die een bedreiging vormen voor de gezondheid, de welvaart en het leven van mensen in alle landen.

Jullie groep bestaat onder meer uit grote gevestigde milieuorganisaties en nieuwere, door jongeren geleide bewegingen, die samen wereldwijd miljoenen mensen op de been hebben gebracht. Jullie groep omvat ook vertegenwoordigers van de meest kwetsbare gemeenschappen, zoals kleine eilandstaten en inheemse volkeren die zich in de frontlinie van de klimaatverandering bevinden en waarvan het vermogen om te gedijen of zelfs te overleven afhangt van de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Jullie nemen het op voor de toekomst, de armen en de meest kwetsbaren in de wereld.

De beleidsprioriteiten van jullie groep worden hieronder opgesomd. Jullie kunnen echter elke andere beschikbare beleidsmaatregel voorstellen of blokkeren.

1. De temperatuurstijging beperken tot beduidend minder dan 2°C en zo dicht mogelijk bij 1,5°C. Een stijging van 2°C zal nog steeds ernstige gevolgen hebben voor de jongeren van vandaag en voor kwetsbare bevolkingsgroepen, die het minst tot de klimaatverandering hebben bijgedragen maar het meest te lijden zullen hebben onder extreme weersomstandigheden en de daarmee verband houdende overstromingen, perioden van droogte, hittegolven en volksgezondheidscrises. Door zo snel mogelijk een zo krachtig mogelijke overeenkomst te bereiken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zullen de gevolgen voor de mensen in ontwikkelingslanden, de inheemse bevolkingsgroepen, armen en jongeren worden beperkt.
2. Zo snel mogelijk 100 % hernieuwbare energie realiseren door middel van een hoge koolstofprijs, subsidies voor hernieuwbare energie en belastingen op fossiele brandstoffen. De uitstoot van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas) levert de grootste bijdrage aan de klimaatverandering. De wereld moet de winning van fossiele brandstoffen onmiddellijk verminderen en de koolstof in de bodem laten zitten. Economen zijn het erover eens dat een koolstofprijs die de sociale en milieukosten van CO2-emissies weerspiegelt (ruim 50 dollar per ton CO2) de beste manier is om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Jullie zouden ook kunnen denken aan subsidies voor hernieuwbare energie en/of het belasten en reguleren van kolen, olie en aardgas.
3. De ontbossing tegengaan. De bossen zijn wereldwijd ernstig in verval. Ontbossing is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 15 % van de uitstoot van broeikasgassen. Neem maatregelen om de resterende bossen en de mensen die er wonen of er afhankelijk van zijn, met inbegrip van de inheemse bevolking, te beschermen. De bescherming van bossen is ook van essentieel belang voor de zoetwatervoorraden, de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit.
4. Oppassen voor inspanningen die een bedreiging vormen voor de wereldwijde voedselproductie en landrechten. Een grootschalige uitvoering van beleid op het gebied van bebossing, biobrandstoffen en methoden voor koolstofverwijdering, zoals bio-energie met koolstofafvang en -opslag (BECCS), neemt grote stukken land in beslag, waardoor de voedselproductie in gevaar kan komen en inheemse en arme mensen verdreven kunnen worden. Hou voor iedere beleidsmaatregel rekening met de hoeveelheid land die nodig is.
5. Bij de andere groepen lobbyen voor krachtdadige actie. Als onafhankelijke activisten zijn jullie niet gebonden aan gevestigde belangen. Maar vergeleken met overheden en de fossielebrandstofindustrie hebben jullie niet veel macht. De fossielebrandstofindustrie probeert jullie en de mensen die jullie vertegenwoordigen af te schilderen als naïef en slecht geïnformeerd. Zij zullen trachten de klimaatwetenschap in twijfel te trekken door de nadruk te leggen op de onzekerheid, volgens hetzelfde recept dat de tabaksindustrie jarenlang met succes heeft gebruikt om het publiek in verwarring te brengen en actie uit te stellen. Gebruik alle geweldloze tactieken die jullie gepast achten om de aandacht van de machthebbers te trekken. Hou vreedzame betogingen en vurige toespraken. Hou de moraal hoog en herinner de mensen aan waar jullie voor vechten: een wereld waarin ieder kind en iedere persoon kan gedijen.

Aanvullende overwegingen

De klimaatbeweging wordt alsmaar groter. De wetenschappelijke consensus is duidelijk: de klimaatverandering is nu aan de gang en wordt in de eerste plaats veroorzaakt door menselijke activiteiten. Als ze niet binnen de perken wordt gehouden zal de klimaatverandering verwoestende gevolgen hebben voor onze welvaart, gezondheid en levens. Jongeren hebben het meeste te verliezen. Ze zijn geboren in een fossiele-brandstoffeneconomie die zij zelf niet hebben opgebouwd maar die hen dreigt op te zadelen met een verarmde en gevaarlijke wereld, een wereld zonder de rijke diversiteit aan planten en dieren die de vorige generaties hebben gekend. De klimaatverandering is in wezen een kwestie van rechtvaardigheid. Hoe sneller alle bedrijven, consumenten en landen hun uitstoot verminderen, hoe waarschijnlijker het is dat we allemaal slagen, en hoe gemakkelijker de transitie zal zijn.

Een terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen zal een betere volksgezondheid en sociale voordelen opleveren, waaronder een betere lucht- en waterkwaliteit, groenere steden, energie- en voedselzekerheid, een betere gezondheid, nieuwe banen en een grotere veerkracht. Indien de opwarming wordt beperkt tot 1,5°C in plaats van 2°C zouden meer dan 100 miljoen mensen worden gered van watertekorten, zouden tot 2 miljard mensen worden gered van gevaarlijke hittegolven en zouden veel plant- en diersoorten niet meer met uitsterving worden bedreigd. De maatregelen om deze klimaatresultaten te bereiken zouden wereldwijd meer dan 20 biljoen dollar aan voordelen opleveren en tegelijkertijd de wereldwijde economische ongelijkheid verminderen. De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) maakt duidelijk dat een dergelijke transformatie “mogelijk is binnen de wetten van de fysica en chemie” en beschrijft scenario’s om dit doel te bereiken met de technologieën van vandaag (<https://www.ipcc.ch/sr15/>).

De gevolgen van de klimaatverandering zullen niet uniform zijn. Het grote onrecht is dat de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde, het meest te lijden zullen hebben en de minste middelen en infrastructuur zullen hebben om zich aan te passen. De meest kwetsbare regio’s van de wereld zijn onder meer Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuid- en Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en de eilandstaten in de Stille Oceaan en de rest van de wereld. Veel ontwikkelingslanden zijn sterk afhankelijk van klimaatgevoelige sectoren zoals landbouw, bosbouw en toerisme. Ook binnen de ontwikkelde landen worden armen, landbouwers en andere kwetsbare bevolkingsgroepen het zwaarst getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

De wereld staat voor een uitdaging van ongekende omvang. Veel succes. De toekomst ligt in jullie handen.