

Kliimaaktivistid



Kellele: ÜRO kliimameetmete alasele tippkohtumisele tulnud kliimaaktivistid

Teema: Toetamise Strateegiline Dokument

Eesmärgid

Teie osalete tulevasel ÜRO kliimamuutuste konverentsil, et pooldada keskkonda, sotsiaalset õiglust ja tulevasi generatsioone. Te töötate kasvavas kliimaliikumises, mis sisaldab valitsuseväliseid organisatsioone (VVO), kes aitavad kujundada globaalset poliitikat ja toetada läbirääkijaid, aga võtavad appi ka aktiviste, kellele antakse võimalus sõna võtta või teha kõike, mis ei ole vägivaldne, et oma eesmärke saavutada.

* Teie eesmärk on toetada kõige tugevamat kokkulepet kasvuhoonegaaside emiteerimise piiramiseks, mis algaks otsekohe ja oleks õiglane kõige haavatavamate osas. 2015.aasta ÜRO kliimakonverentsil Pariisis võeti vastu otsus hoida globaalne temperatuur „alla 2˚C võrreldes industriaalühiskonna eelse ajaga, aga üritada limiteerida tõus enne 1.5°C saavutamist”.

Kontekst

Teaduslik konsensus kliima osas on selge: üle 97% kliimateadlastest nõustub, et kliimamuutused on toimumas, need on peamiselt põhjustatud inimtegevustest, mis toodavad kasvuhoonegaase, nagu fossiilkütuste põletamine, ja et selle tagajärjed võivad olla inimkonnale laastavad.(1) Me näeme juba praegu tagajärgi ja me teame, et ilma kohese tegutsemiseta eesmärgiga alandada fossiilkütustest ja teistest allikatest tulenevaid emissioone, kannatavad ebaloomulikult palju vaesed, tänapäeva noored ja tulevased generatsioonid. Vaatamata teiste gruppide poolt tuleva võivale vastupanule teate teie, et ka nende huvides on julgete otsuste vastu võtmine. Aina enam on religioossed- ja tsiviil-liidrid kutsumas moraalsetel kaalutlustel inimesi tegudele ning protestimarsid on kohale toonud üle poole miljoni inimese üle maailma. Iga viivituse ja jätkuva toetusega fossiilkütustele muutub meile antud aja jooksul vajalike üleminekute tegemine aina kallimaks.

Võimalused

Fossiilkütuste kasutamise vähendamise ja puhaste energiaallikate juurde pöördumise nimel töötamine tooks kaasa palju tervise ja sotsiaalset kasu, mis ei ole seotud kliimamuutustega, kaasa arvatud paranenud õhukvaliteet, rahva tervis, iseseisvus energiavaldkonnas ja turvalisus ning uued töökohad.

­

Tegevused

VVO-dena ei ole teil võimu rakendada poliitikaid ega teha suuri rahalisi investeeringuid, mis kontrollivad globaalse majanduse energia infrastruktuuri. Ometi ei oma teie grupp kohustusi seadusliku õiguse ees ja on vaba kaitsma poliitikaid, mis väledalt ja tõhusalt tegelevad kliimamuutustega. Läbi ükskõik milliste tegevuste peate te:

* Tegema teistele delegaatidele selgeks teaduslikud, majanduslikud ja moraalsed põhjused, miks selle probleemiga tegeleda.
* Rõhutama kollektiivset tegutsemist üle iseka tegutsemise: me kõik jagame Maad kui kodu ja peame ühiste kliimaeesmärkide nimel tegutsemises kaasa lööma.
* Kindlustage, et kõige haavatavamate inimeste (vaesed, noored, tuleviku generatsioonid) hääled oleks kuulda, sest nemad kannatavad ebaloomulikult palju kuigi pole seda probleemi loojad. Kui võimalik, toeta neid, kes aitavad haavatavatel gruppidel esile tõusta.

Avalik arvamus

Õnneks usub enamik inimesi, et kliimamuutused on päris ja et inimene panustab sellesse suuresti. Enamik toetab mingil tasemel tegevusi, et kliimamuutusi limiteerida. Siiski ei tea kõik arenenud riikide inimesed kui suur see probleem on ja kui kiirelt sellega tegutsema peab, mistõttu on see nende prioriteetide nimekirjas peaaegu lõpus. Samal ajal süüdistavad arengumaade kodanikud rikkamaid riike kliimamuutuste põhjustamises ja alahindavad enda rolli praegustes ja tulevastes emissioonides.

­

(1) Cook J. 2013. The scientific consensus on climate change. Europhysics News 44:29-32.

Ülemaailmne seis

Fossiilkütuste tootjad saavad palju tulu tegevustest, mis ohustavad inimkonda. Nad omavad võimu ja raha, mida nad saavad kasutada delegaatide mõjutamiseks. Jättes kõrvale nende võimu, siis loominguline, selge ja efektiivne kommunikatsioon, mis rõhub kliimategevuse mitmele majanduslikule ja tervisepoolsele kasule ning moraalsele valikule, mida kliimategevus esindab, võib võita südameid ja mõistuseid.

­­­

US

17

Other

Developed

10.5

China

7.4

EU

7.4

 ­

Emissioonid inimese kohta

2016 (tonni CO2 aastas)

EL

7.4

Hiina

7.0

Teised arenenud

10.0

Teised arenevad

2.5

India 1.8

USA

16.9

Alates 1980.aastast on **Hiinas** ja **Indias** emissioonid inimese kohta tõusnud drastiliselt (vastavalt 391% ja 285%), aga langenud **USAs** ja **Euroopas** (vastavalt 20% ja 26%).

Kuigi kumulatiivsed emissioonid on senimaani olnud kõrgemad arenenud riikides (ehk **USA**, **EL** ja **teised arenenud riigid**), siis populatsiooni, SKT inimese kohta ja emissioonide kasv arengumaades ületavad arenenud riikide omad. Eeldades, et kõik jätkub nii nagu praegu (Business As Usual), siis langevad arenenud riikide (ehk **USA**, **EL** ja **teised arenenud riigid**) kumulatiivsed emissioonid 2100.aastaks 37%-ni.

*Arendatud Climate Interactive, MIT Sloan ja UML Climate Change Initiative poolt. Uuendatud: Juuli 2019*