**Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v praxi**

Legislativa odpadového hospodářství byla vždy velmi náročná a přísná.

Všichni ti, kteří se v oblasti odpadového hospodářství pohybují, věděli, že se nová legislativa připravuje, ale do konce minulého roku jsme čekali, zda a v jaké formě bude schválena. Nakonec byl parlamentem ČR nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. schválen a podepsán prezidentem s účinností od 1. 1. 2021. Samozřejmě se najednou vyskytlo spoustu nejasností a to nemluvím o tom, že nebyly k dispozici prováděcí vyhlášky, které byly vydány až v červenci letošního roku. Do té doby se postupovalo hlavně podle metodik ministerstva životního prostředí.

Dopad legislativy pocítí všechny články pomyslného řetězce – obce, podnikatelé, svozové firmy a skládkaři. Pro společnost OZO je tohle téma o to zásadnější, že plníme zároveň roli svozové firmy i skládkaře.

Česká republika novou odpadovou legislativu potřebuje, v tom se shodnou všichni experti. Nicméně názory odborníků, kolegů a partnerů se sjednocují v tom, že koncepce nového zákona není úplně domyšlená. Vyvíjí se velký tlak na třídění druhotných surovin, stále častěji slýcháváme pojmy jako cirkulární ekonomika, předcházení vzniku odpadu apod. Všechny tyto pojmy jsou zásadní a v zákoně by měli být dotaženy do úplného konce. Bohužel tomu tak nebylo, chybí hlavně zajištění odbytu druhotných surovin. Pokud chceme odpad využívat materiálově a energeticky, musí k tomu být uzpůsobeny i okolní podmínky. A ty u nás, bohužel, zatím nejsou. Čtyři spalovny komunálního odpadu jsou opravdu málo, zákaz skládkování tudíž nepřipadá v úvahu. Jedinou cestou, která má v této situaci smysl je spojit odvětví odpadového hospodářství a energetiky. Výroba tuhého alternativního paliva jako náhražky uhlí už funguje a určitě to bude hlavním strategickým cílem pro budoucí koncepci a vizi odpadového hospodářství.

**Co se mění**

Pokud bych měl začít u našich zákazníků (obce i podnikatelské subjekty), hlavním cílem je omezení produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu a jejich následného uložení na skládku.

U obcí je nastaven systém – limit, který vychází z počtu obyvatel v dané obci a množství SKO a objemného odpadu vyprodukovaného každým obyvatelem. Pro letošní rok je tento limit 200 kg na hlavu, příští rok to bude 190 kg a tato hodnota se bude dále zpřísňovat až do roku 2029 dle následující tabulky:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Poplatkové období v roce*** | | | | | | | | | |
| Dílčí základ poplatku za ukládání | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030 a dále** |
| využitelných odpadů | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850 |
| zbytkových odpadů | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |

Množství vyprodukovaného SKO a objemného odpadu do tohoto limitu se účtuje za nižší sazbu poplatku, naopak tuny SKO a objemného odpadu nad tento limit jdou automaticky za vyšší sazbu poplatku. Při současném systému odpadového hospodářství v obcích to neznamená ekonomicky až tak markantní rozdíl, ten nastane až v roce 2030, kdy se zruší nižší sazba poplatku a každá tuna uloženého odpadu na skládku bude za 1850 Kč oproti stávajícím 500 Kč.

Dalším významným cílem pro obce je zajištění určitého poměru mezi produkcí SKO a objemného odpadu oproti všem ostatním komoditám odpadů. Od roku 2025 musí obce zajistit aby ze 100% všech vyprodukovaných komunálních odpadů tvořily 60% vytříděné suroviny (vše kromě SKO a objemného).

Tímto krokem začínáme pociťovat vzrůstající tendenci o zájem komodity BIO. Biologicky rozložitelný odpad je komoditou, která může největší měrou přispět ke splnění těchto cílů. Bohužel zde narážíme na jiný problém – kapacity kompostáren.

**Obec bude muset na novou legislativu reagovat také novou vyhláškou na výběr poplatku za odpady od svých občanů. V naší svozové oblasti převládají 2 typy výběru poplatku:**

1. **Poplatek na hlavu**
   * Každý trvale přihlášený občan v obci platí jednotnou sazbu za systém odpadového hospodářství v obci (maximální sazba je 1 200 Kč)
2. **Poplatek za kapacitu soustřeďovacího prostředku – „za popelnici“**
   * Obec stanoví výši sazby za 1 litr (maximálně 1 Kč/litr)
   * Tato sazba se aplikuje na kapacitu nádoby na SKO a přepočítá se dle četnosti svozu
   * Nádoba je vztažena k nemovitosti v obci

U podnikatelských subjektů je systém o něco přísnější – defacto vždy se odpad končící na skládce účtuje za vyšší sazbu poplatku. Do nižší sazby může podnikatel spadat pouze v případě, pokud prokáže, že odpad, který je odevzdáván svozové firmě má výhřevnost nižší než 6,5 MJ/kg a je tedy dále nevyužitelný. V praxi je to prakticky nerealizovatelné už jen z toho důvodu, že u většiny podnikatelů probíhá svoz odpadů několikrát týdně a složení odpadu je vždy různé.

Dalším zpřísněním pro podnikatelské subjekty je povinnost třídit nově 6 komodit odpadů bez rozdílu:

* Směsný komunální odpad
* Plast
* Papír
* Sklo
* Biologicky rozložitelný odpad
* Kovy

Popravdě si neumím představit, že si malý kadeřnický salón zajistí nádoby na odpad pro všechny zmíněné komodity. Ovšem velké korporáty jako jsou nemocnice, hotely, vysoké školy apod. už na legislativu průběžně reagují.

U nás jako svozové firmy a zároveň skládkařů roste tlak na stoprocentní evidenci odpadů u jednotlivých zákazníků. Musíme hlídat, kdy a která obec překročí stanovený limit. Situace je o to složitější v případě, kdy obec využívá několik „koncovek“ pro odkládání odpadu. Taktéž evidence o občanech, kteří navštíví sběrné dvory a odevzdají zde jakýkoli odpad, musí být přenášena jednotlivým obcím v rámci ročního hlášení. Stejně tak mnoho dalších informací, tabulek a hlášení, které budeme společně s obcemi vyplňovat každoročně od roku 2024.

Jako skládkaři jsme povinni kvartálně odvádět výměr poplatku na státní fond životního prostředí. Touto povinností neseme „na zádech“ velkou zodpovědnost, protože v případě nesprávně odvedeného poplatku na státní fond životního prostředí to budeme právě my, kteří dostaneme případnou sankci. Je tedy potřeba průběžně spolupracovat se všemi „zúčastněnými“ články řetězce a být v této oblasti stoprocentní.

Pokud bych měl shrnout v krátkosti vše výše uvedené - dle mého názoru zde byl jeden zásadní problém. Zákon byl schválen horkou jehlou a nebyl k dispozici žádný kompetentní subjekt, který by pomohl zapracovat legislativu do praxe. Vedení naší společnosti strávilo spoustu času nad tím, jak k této problematice formálně správně přistoupit, ale i přes tyto problémy se vše zdárně povedlo. Letošní rok je řekněme takovým přechodným legislativním milníkem v oblasti odpadového hospodářství v ČR.

**Za OZO Ostrava s.r.o., Ing. Martin Boháč**

vedoucí provozovny/Head of the Municipal Waste Department