**UZASADNIENIE**

Projekt *ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw* ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa. Głównym celem niniejszego projektu jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Przedstawiane rozwiązania adresują zidentyfikowane problemy w funkcjonowaniu modelu prosumpcji oraz umożliwią korzystanie ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając wariant „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” (służący budowie i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) w ramach budynków wielolokalowych) oraz „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej” (opierającego się na koncepcji przypisania określonej części produkcji z oddalonej instalacji OZE do danego punktu poboru energii). Dodatkowo projekt ustawy doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza zmiany niezbędne do kompleksowego usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji w Polsce.

Projekt jest implementacją art. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 1 i 4–6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 21.12.2018, str. 82, z późn. zm) (dalej jako „dyrektywa RED II”). Proponowane przepisy dopuszczają możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom, co jest w pełni zgodne z regulacjami dyrektywy RED II.

Działania mające na celu rozwój i wykorzystanie energetyki prosumenckiej i rozproszonej przyczynią się równocześnie do realizacji innych priorytetów rządu, takich jak:

1. poprawa efektywności energetycznej;
2. zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego;
3. poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego;
4. walka ze zjawiskiem smogu.

Proponowana nowelizacja stanowi odpowiedź na następujące problemy:

1. umożliwienie pełnej partycypacji społeczeństwa w systemie prosumenckim;
2. zwiększenie efektów działań wspierających przedsięwzięcia niskoemisyjne;
3. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Projekt ustawy przewiduje:

1. wprowadzenie nowych definicji, m.in.: prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, zwiększających dostępność modeli prosumenckich dla społeczeństwa;
2. doprecyzowanie przepisów w celu uniknięcia niekorzystnych dla prosumentów interpretacji.

W zmianie ustawy – Prawo energetyczne w art. 9 w ust. 4a zakres przedmiotowy w/w delegacji ustawowej został rozszerzony o prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, co wynika ze zmian wprowadzanych w ramach niniejszej ustawy.

Zakres przedmiotowy ww. delegacji ustawowej w istocie swojej odpowiada zakresowi przedmiotowemu delegacji ustawowej aktualnie obowiązującej, przy czym – z uwagi na istotę procedowanej zmiany –został on rozszerzony o prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej.

Zarówno mikro- jaki i mali oraz średni przedsiębiorcy skorzystają na wdrożeniu proponowanych rozwiązań, gdyż ułatwią one dostęp do energetyki prosumenckiej oraz pozwolą na lepsze dopasowanie do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców (np. rozwiązania dotyczące prosumenta wirtualnego w sytuacji braku możliwości lokalizacji źródła OZE w miejscu działalności przedsiębiorcy).

Ustawa będzie neutralna dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie zawiera norm krajowych, przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług, w rozumieniu przepisów 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.), w związku z tym nie będzie podlegał obowiązkowi notyfikacji.

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.