**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України**

**«Про природні монополії»**

1. **Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 №1682-ІІІ (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.06.2012 №4998-VI) (далі – Закон) дія стимулюючого регулювання поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Таким чином, у діючій редакції Закон не передбачає можливості застосування стимулюючих методів регулювання для суб’єктів господарювання на суміжних ринках у інших сферах окрім комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

В той же час існуючі механізми тарифоутворення на товари (послуги) суб’єктів господарювання на суміжних ринках недосконалі та існує нагальна необхідність запровадження більш дієвих та ефективних способів державного регулювання, направлених на поступове скорочення неефективних витрат та створення умов для залучення інвестицій з метою забезпечення сталого функціонування та розвитку, зокрема інвестицій у впровадження енергоефективних технологій.

Поширення дії стимулюючого регулювання на суб’єктів господарювання на суміжних ринках дасть можливість органам, що здійснюють державне регулювання суб’єктів господарювання на суміжних ринках, запроваджувати стимулюючі методи тарифного регулювання для цих суб’єктів. Таким чином забезпечуватиметься підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств, що здійснюють свою діяльність на суміжних ринках, шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми тарифного регулювання та встановлення для цих підприємств економічно обґрунтованої норми доходу на інвестований капітал. Як результат, очікується підвищення інвестиційної привабливості цілісних майнових комплексів та забезпечення їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій, а також надання своїх послуг надійним та економічно доцільним чином з одночасними зобов’язаннями стосовно виконання цільових завдань щодо підвищення ефективності своєї діяльності.

Основними перешкодами, що унеможливлювали запровадження стимулюючого регулювання, були відсутність економічного обґрунтованих тарифів та небажання суб’єктів природних монополій комунальної форми власності використовувати прогресивні методики тарифоутворення. Не зважаючи на це, національним регулятором у сфері комунальних послуг та іншими органами влади було прийнято низку нормативно-правових актів, що забезпечують необхідні умови для застосування стимулюючого регулювання: методики формування тарифів, порядки визначення регуляторної бази активів, акти щодо встановлення регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів.

Для усунення вищенаведених перешкод було вжито низку заходів, зокрема приведено тарифи на теплову енергію до економічно обґрунтованого рівня. Проте, задля унеможливлення впливу будь-яких об’єктивних та суб’єктивних чинників на процес застосування стимулюючого регулювання проектом Закону пропонується встановити обов’язковість запровадження стимулюючого регулювання з 1 січня 2019 року.

Відтермінування обов’язкового застосування стимулюючого регулювання до 2019 року зумовлено реалізацією рішень Уряду щодо поступового збільшення протягом 2015-2017 рр. граничного (максимального) рівня ціни на природний газ, що реалізується суб’єктам господарювання, які виробляють теплову енергію (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води). Застосування методик стимулюючого регулювання в умовах значного коливання собівартості, спричиненого зростанням ціни на природний газ, буде ускладненим та не призведе до очікуваного ефекту у вигляді економії витрат внаслідок здійснення інвестиційних (в тому числі енергоефективних) заходів.

Окрім того, проектом Закону пропонується запровадити положення, щодо узгодження застосування різних методів нарахування амортизації під час розрахунку тарифів.

Абзацом одинадцять частини другої статті 9 Закону передбачено, що під час регулювання цін (тарифів) на товари суб'єкта природної монополії орган регулювання враховує витрати, в тому числі амортизацію, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті).

В той же час, стаття 145 Податкового кодексу України передбачає застосування декількох методів нарахування амортизації основних засобів, зокрема: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного та виробничого.

Слід зазначити, що використання підприємствами різних методів нарахування амортизації може призвести до значних відхилень у структурі тарифів для різних суб’єктів природних монополій, крім того застосовування підприємствами кумулятивного методу нарахування амортизації, методу зменшення залишкової вартості або методу прискореного зменшення залишкової вартості призведе до підвищення рівня тарифів для суб’єктів природних монополій, та, як наслідок до соціальної напруги у суспільстві.

Відповідно до світового та європейського досвіду при регулюванні тарифів на послуги, що надаються суб’єктами природних монополій, регулятор встановлює норми амортизації для кожної групи активів, що забезпечує стабільність та прогнозованість цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії.

1. **Мета і шляхи її досягнення**

Метою прийняття проекту Закону є створення відповідних умов для обов’язкового переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, здійснення енергоефективних заходів та впровадження енергоефективних технологій, підвищити їх інвестиційну привабливість. З іншої сторони, споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

Крім того, прийняття даного проекту Закону дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, сформує і забезпечить прогнозованість цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом установлення підходу до визначення амортизаційних відрахувань, як складової тарифів природних монополій.

1. **Правові аспекти**

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про електроенергетику»;

Закон України «Про природні монополії».

1. **Фінансово-економічне обґрунтування**

Прийняття і реалізація законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

1. **Позиція заінтересованих органів**

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством юстиції України, Антимонопольним комітетом України, НКРЕКП.

1. **Регіональний аспект**

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування.

**61. Запобігання дискримінації**

У Законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

1. **Запобігання корупції**

Законопроект не містить норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

1. **Громадське обговорення**

Редакцію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону: [www.minregion.gov.ua](http://www.minregion.gov.ua) та Держенергоефективності: www.saee.gov.ua.

1. **Позиція соціальних партнерів**

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери.

1. **Оцінка регуляторного впливу**

Законопроект є регуляторним актом.

**Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта**

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб’єктів господарювання;

громадян.

|  |  |
| --- | --- |
| Витрати | Вигоди |
| Держава |
| Відсутні  | Удосконалення системи державного регулювання шляхом поширення дії стимулюючого регулювання на суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках, та забезпечення єдиних підходів до визначення амортизаційних відрахувань як складової тарифів  |
| Ринкове середовище, суб’єкти господарювання |
| Відсутні | Створення стимулів для підвищення енергоефективності та залучення інвестицій для оновлення основних фондів. Провадження діяльності в умовах чітко визначених підходів до розрахунку амортизаційних відрахувань як складової тарифів |
| Громадяни |
| Відсутні | Забезпечення захисту інтересів споживачів  |

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

**Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Принцип державної регуляторної політики | Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики |
| 1. | Доцільність | На сьогодні є доцільним прийняття даного проекту Закону України, що створить відповідні умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що, в свою чергу, дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, здійснення енергоефективних заходів, та підвищить інвестиційну привабливість таких суб’єктів. З іншої сторони, споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.Крім того, прийняття даного проекту Закону України дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, та формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом установлення підходу до визначення амортизаційних відрахувань, як складової тарифів природних монополій |
| 2. | Адекватність | Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам. |
| 3. | Ефективність | Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами. |
| 4. | Збалансованість | Баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки створенню стимулів для підвищення ефективності та залучення інвестицій для оновлення основних фондів, здійснення енергоефективних заходів внаслідок переходу на стимулююче регулювання, а також провадження діяльності в умовах чітко визначених підходів до розрахунку амортизаційних відрахувань як складової тарифів |
| 5. | Передбачуваність | Проект акта засвідчує послідовність державної політики щодо державного регулювання |
| 6. | Прозорість та врахування громадської думки | Проект Закону України оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону [www.minregion.gov.ua](http://www.minregion.gov.ua) та Держенергоефективності www.saee.gov.ua. |

**101. Вплив реалізації акта на ринок праці**

Реалізація проекту не впливатиме на ринок праці.

1. **Прогноз результатів**

Прийняття даного проекту Закону України створить відповідні умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, здійснення енергоефективних заходів та запровадження енергоефективних технологій, підвищити їх інвестиційну привабливість. З іншої сторони, споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

Крім того, прийняття даного проекту Закону України дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, сформує та забезпечить прогнозованість цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом врегулювання питання щодо визначення амортизаційних відрахувань, як складової відповідних тарифів.

 **Голова Держенергоефективності С. Савчук**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015