Warszawa, 18 grudnia 2015 r.

KL/692/280/DK/2015

Dotyczy: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy 134)

**Pan Marek SUSKI**

**Przewodniczący**

**Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa (ESK)**

**Szanowny Panie Przewodniczący,**

W związku z toczącymi się pracami nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawianych źródłach energii (druk 134) przedstawiam w imieniu Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan propozycje zapisów, które mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz luki prawnej wynikających z przesunięcia daty wejścia w życie rozdziału IV ustawy, a tym samym przywrócenie bezpieczeństwa funkcjonowania wytwórców OZE. W naszym przekonaniu, proponowane zapisy będą służyć także szybszemu zatwierdzeniu przez Komisją Europejską systemu wsparcia dla OZE opartego o system tzw. zielonych certyfikatów.

Mamy nadzieję, iż Szanowna Komisja zechce te poprawki przeanalizować i przyjąć. Pozostajemy do dyspozycji Członków Komisji w przypadku potrzeby udzielenia dalszych wyjaśnień lub informacji.

Z poważaniem,

Henryka Bochniarz

Prezydent

Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Pan Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

RADA OZE

RADA OZE

przy Konfederacji Lewiatan

Propozycje zapisów do poselskiego projektu ustawy

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy 134)

1. Proponujemy dodanie w procedowanej ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zapisu w treści:

*„Podstawą do ustalenia wysokości obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok 2016 będą wartości wskazane w art. 190 pkt. 1) – 4) ustawy zmienianej w art. 1 za cały rok 2016.”*

Konieczność wprowadzenia wskazanego powyżej zapisu wynika z faktu, iż w związku z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii na dzień 1 lipca 2016 roku, istnieją poważne wątpliwości, co do tego w jaki sposób (w oparciu o jakie wielkości) ustalony ma być poziom obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia za rok 2016. Skutkiem tego może być znaczący, skokowy spadek cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, co bardzo mocno uderzy w wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności w mniejszych instalacjach, takich jak biogazownie i małe elektrownie wodne.

Wprowadzenie w/w zapisu ma na celu potwierdzenie, że pomimo przesunięcia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązek wskazany w art. 190 tejże ustawy za rok 2016 obliczany będzie w oparciu o wielkości uzyskane w całym roku 2016, a nie tylko w tej części tego roku, w której obowiązywał rozdział 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Proponowany zapis nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych, a ma jedynie na celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

1. Proponujemy zmianę w art. 188 ust. 20 ustawy o odnawialnych źródłach energii przez nadanie mu następującego brzmienia (zmiana wskazana przez pogrubienie):

*„Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w roku 2015****,*** *jest obowiązany,* ***do momentu wejścia w życie rozdziału 4,*** *do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy zmienianej w art. 179.”*

Wprowadzenie proponowanej zmiany ma na celu usunięcie luki prawnej spowodowanej przez zmianę terminu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, polegającej na braku w okresie od 1 stycznia do dnia wejścia w życie rozdziału 4, obowiązku zakupu energii wytworzonej w odnawialnym źródle przez sprzedawcę z urzędu.

Brak takiego obowiązku może w sposób istotny utrudnić działanie oraz zmniejszyć przychody wytwórców energii z OZE. Dotyczyć to będzie głównie małych wytwórców, takich jak np. biogazownie.

1. Proponujemy dodanie w procedowanej ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zapisu w treści:

*„Począwszy od 1 stycznia 2016 roku do dnia wejście w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia tej energii.”*

Proponowany zapis ma na celu ograniczenie prawa do otrzymywania przez tzw. duże elektrownie wodne świadectw pochodzenia od dnia 1 stycznia 2016 roku, tj. dnia w którym pierwotnie (na mocy art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii) instalacje takie miały utracić to prawo.

Proponowana zmiana ma na celu utrzymanie tej zasady.

Utrzymanie przez okres dłuższy niż pierwotnie zakładano, prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia przez w/w obiekty może w sposób znaczący skomplikować zatwierdzenie przez Komisję Europejską systemu wsparcia dla OZE opartego o system tzw. zielonych certyfikatów do 2015 r., a nadto w sposób negatywny wpłynie na bieżącą cenę praw majątkowych ze świadectw pochodzenia.

W interesie wytwórców OZE jest potwierdzenie prawidłowości dotychczasowego systemu wsparcia oraz utrzymanie możliwie wysokiego poziomu cen tych świadectw. Dalszy bowiem spadek cen zielonych certyfikatów niechybnie doprowadzi do bankructwa wytwórców OZE (np. biogazownie) oraz producentów biomasy.

\*\*\*\*\*