**UzasadnieniE**

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295) wprowadziła nowy sposób obliczania wyrównania przysługującego przedsiębiorstwom energetycznym, które zgodnie z art. 12a ust. 1 i 12c ust. 1 powinno stanowić iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa albo stosowanych cen i stawek opłat i ceną ustaloną z uwzględnieniem art. 3a ust. 2 pkt 2 albo art. 3a ust. 3 pkt 3 oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom. W ten sposób cena dostawy ciepła zastosowana w okresie rozliczeniowym wobec odbiorców zostanie skorygowana o wartości ze stosowanej taryfy albo ceny i stawki opłat, niższych niż wartości maksymalne.

Projektowana zmiana rozporządzenia wprowadza nowe, uproszczone wzory wniosków o wypłatę wyrównania oraz wniosku o rozliczenie wyrównań. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia rozpatrywane będą zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Praktyka stosowania dotychczasowych wniosków pokazała, że ilość zawartych w nich informacji była zbyt duża i utrudniała prawidłową weryfikację wniosku. Jednocześnie to przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła oblicza maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło. Podmiot wypłacający dokonuje jedynie weryfikacji wniosku i w razie wątpliwości może wezwać przedsiębiorstwo do uzupełnienia informacji lub danych.

Dlatego też szczegółowe dane potrzebne m. in. do obliczenia maksymalnych cen zostały usunięte.

Nowe wzory wniosków oprócz informacji identyfikujących podmiot ubiegający się o wypłatę wyrównania (oznaczenie podmiotu i jego siedziby, NIP, adres, nr rachunku bankowego) będą zawierały jedynie minimalny zakres informacji potrzebnych do wypłaty wyrównania. Dzięki temu wnioski staną bardziej przejrzyste i prostsze.

Do wzorów wniosków z załącznika 1 i 2 do projektu rozporządzenia wprowadzono możliwość wpisania wysokości otrzymanego już wyrównania za okres rozliczeniowy objęty wnioskiem (rubryka 11), co umożliwia przedsiębiorstwu energetycznemu złożenie korekty zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877). W pozostałych przypadkach w rubrykę należy wpisać wartość 0,00 zł.

Wzór wniosku z załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia, dotyczy wypłaty wyrównania o którym mowa w art. 12a ust. 1 i ma również zastosowanie do wyrównania obliczanego z uwzględnieniem ust. 2.

Wzór wniosku z załącznika nr 2 do projektowanego rozporządzenia, dotyczy wypłaty wyrównania o którym mowa w art. 12c ust. 1 i ma również zastosowanie do wyrównania obliczanego z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótkie *vacatio legis* wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom wyrównania, Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę i rozliczenie tych wyrównań.

Wobec konieczności łagodzenia skutków trwającego obecnie kryzysu energetycznego i gwałtownego wzrostu cen energii i surowców, ponoszonych przez użytkowników ciepła systemowego i odbiorców w gospodarstwach domowych, opracowana regulacja służy realizacji ważnego interesu państwa. Przedsiębiorstwa energetyczne stanowią bowiem istotną część polskiej gospodarki i zarazem zaspokajają podstawowe potrzeby egzystencjalne ludności. W związku z powyższym, skrócone *vacatio legis* nie narusza w tym przypadku zasady demokratycznego państwa prawa, określonej w art. 2 Konstytucji i wywiedzionej z niej zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ponadto zasady te mogą być realizowane m. in. przez niezwłoczne wprowadzanie regulacji, które pozwalają na stosowanie działań osłonowych przed rosnącymi cenami ciepła przenoszonymi na opłaty za ciepło i obciążające gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej. W związku z tym, aby w możliwie najkrótszym terminie zapewnić narzędzia do przyznania rekompensaty ustanowionej przez regulację ustawową, jest konieczne skrócenie *vacatio legis*. Termin ten jest ponadto zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, a zawarta w nim regulacja ma charakter krajowy.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.