EUROPOS SĄJUNGOS INSTITICIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

EUROPOS KOMISIJA

KOMISIJOS KOMUNIKATAS

2022 m. valstybės pagalbos klimato ir aplinkos apsaugai ir energetikai gairės
(2022/C 80/01)

Turinys

1. ĮVADAS .................................................................................................................. 8
2. TAIKYMO Sritis ir Apibrėžtys ........................................................................... 9
2.1 Taikymo sritis ................................................................................................... 9
2.2 Pagalbos priemonės, kurioms taikomos šios gairės ........................................ 10
2.3 Gairių struktūra ............................................................................................... 11
2.4 Apibrėžtys ........................................................................................................ 11
3. Pagalbos suderinamumo pagal sutarties 107 straipsnio 3 dalies C punktą vertinimas ........... 21
3.1 Pozityvioji sąlyga: pagalba turi skatinti ekonominės veiklos plėtrą ......................... 22
3.1.1 Ekonomines veiklos, kurią priemonė skatina, apibrėžimas, jos teigiamas poveikis visai visuomenei ir, jei taikoma, svarba konkrečioms Sąjungos politikos kryptims ......................... 22
3.1.2 Skatinamasis poveikis .................................................................................. 22
3.1.3 Nepažeidžiama jokia atitinkama Sąjungos teisės nuostata ......................... 23
3.2 Negatyvioji sąlyga: pagalba negali trikdyti prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui .... 23
3.2.1 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................ 23
3.2.1.1 Pagalbos būtinas .................................................................................... 23
3.2.1.2 Tinkumas ............................................................................................... 24
3.2.1.2.1 Tinkumas palyginti su alternatyviomis politikos priemonėmis ........... 25
3.2.1.2.2 Įvairių pagalbos priemonių tinkumas ............................................. 25
3.2.1.3 Proporcingumas ................................................................. 25
  3.2.1.3.1 Sumavimas .......................................................... 27
  3.2.1.4 Skaidrumas ............................................................... 27
3.2.2 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ................. 28
3.3 Teigiamo pagalbos poveikio ir neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai pasvėrimas ...... 29
4. PAGALBOS KATEGORIJOS ............................................................ 30
  4.1 Pagalba išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir joms absorbuoti, įskaitant paramą atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti ......................... 30
    4.1.1 Pagrindimas ................................................................. 30
    4.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ................................................. 31
      4.1.2.1 Pagalba atsinaujinančiųjų išteklių energijai ........................................... 31
      4.1.2.2 Kita pagalba išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir joms absorbuoti bei energijos vartojimo efektyvumui didinti ................................. 31
    4.1.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas .................................. 32
      4.1.3.1 Pagalbos būtinumas .......................................................... 32
      4.1.3.2 Tinkamumas ............................................................... 32
      4.1.3.3 Tinkamumas finansuoti ...................................................... 32
      4.1.3.4 Viešos konsultacijos ......................................................... 33
      4.1.3.5 Proporcingumas ............................................................... 34
    4.1.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas 37
  4.2 Pagalba pastatų energiniam naudingumui ir aplinkosauginiam veiksmingumui didinti ............. 40
    4.2.1 Pagalbos pagrindimas ........................................................... 40
    4.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ...................................................... 40
    4.2.3 Skatinamasis poveikis ........................................................... 41
    4.2.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas .................................. 41
      4.2.4.1 Tinkamumas ............................................................... 41
4.2.4.2 Proporcingumas ................................................................. 41
4.2.4.3 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas ................................................................. 42

4.3 Pagalba netaršiam judumui ......................................................... 43

4.3.1 Pagalba netaršioms transporto priemonėms ir netaršiai mobilijai paslaugų teikimą įrangai įsigyti ir nuomoti išperkamąją nuomą, taip pat transporto priemonėms ir mobilijai paslaugų teikimo įrangai modernizuoti .................................................... 43

4.3.1.1 Pagalbos pagrindimas ................................................................. 43
4.3.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys ........................................ 44
4.3.1.3 Skatinamasis poveikis ................................................................. 44
4.3.1.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................ 44
4.3.1.4.1 Tinkamumas .................................................. 44
4.3.1.4.2 Proporcingumas ................................................................. 44
4.3.1.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas .................................................... 46

4.3.2 Pagalba įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai diegti ........................................ 47

4.3.2.1 Pagalbos pagrindimas ................................................................. 47
4.3.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys ........................................ 47
4.3.2.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................ 47
4.3.2.3.1 Pagalbos būtinumas .................................................. 47
4.3.2.3.2 Tinkamumas .................................................. 48
4.3.2.3.3 Proporcingumas ................................................................. 48
4.3.2.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas .................................................... 49

4.4 Pagalba efektyviam išteklių naudojimui ir perėjimui prie žiedinės ekonomikos remti ........................................ 51

4.4.1 Pagalbos pagrindimas ................................................................. 51
4.4.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys ........................................ 51
4.4.3 Skatinamasis poveikis ................................................................. 52
4.4.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................ 53
4.4.4.1 Pagalbos būtinumas ................................................. 53
4.4.4.2 Tinkamumas ...................................................... 53
4.4.4.3 Proporcingumas .................................................. 53

4.4.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ........................................ 55

4.5 Pagalba taršos, kuri nėra šilnamių efektą sukeltančių dujų išmetimas, prevencijai arba mažinimui .... 55
4.5.1 Pagalbos pagrindimas ................................................. 55
4.5.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ...................................... 55
4.5.3 Skatinamas poveikis .................................................. 56
4.5.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas .......................... 56
4.5.4.1 Pagalbos būtinumas ................................................. 56
4.5.4.2 Proporcingumas .................................................. 57

4.5.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ........................................ 57

4.6 Pagalba teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valyti, natūralioms buvėnėms ir ekosistemoms rekultivuoti, biologinei įvairovei apsaugoti ar atkurti ir gamtos procesais pagrįstams pristatymo prie klimato kaitos ir jų švelninimo sprendimams įgyvendinti .... 58
4.6.1 Pagalbos pagrindimas ................................................. 58
4.6.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ...................................... 58
4.6.3 Skatinamas poveikis .................................................. 59
4.6.4 Proporcingumas .................................................. 59

4.7 Pagalba parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimo forma .......................... 59
4.7.1 Pagalba aplinkosaugos arba parafiskalinių mokesčių sumažinimo forma .................................................. 60
4.7.1.1 Pagalbos pagrindimas ................................................. 60
4.7.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ...................................... 60
4.7.1.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas .......................... 60
4.7.1.3.1 Būtinumas .................................................. 61
4.7.1.3.2 Tinkamumas .................................................. 61
4.7.1.3.3 Proporcingumas ................................................................. 61

4.7.2 Pagalba aplinkos apsaugai parafiskalinį ar kitų mokesčių sumažinimo forma ............ 62
4.7.2.1 Pagalbos pagrindimas .......................................................... 62
4.7.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ..................................... 62
4.7.2.3 Skatinamasis poveikis .......................................................... 62
4.7.2.4 Proporcingumas ................................................................. 63
4.7.2.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ................. 63

4.8 Pagalba elektros energijos tiekimo saugumui didinti ................................................ 63
4.8.1 Pagalbos pagrindimas .............................................................. 63
4.8.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ........................................... 63
4.8.3 Skatinamasis poveikis .............................................................. 64
4.8.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................... 64
4.8.4.1 Būtinasumą ................................................................. 64
4.8.4.2 Tinkamumas ............................................................... 65
4.8.4.3 Tinkamumas finansuoti ....................................................... 65
4.8.4.4 Viešos konsultacijos ........................................................ 66
4.8.4.5 Proporcingumas .............................................................. 67
4.8.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas 67

4.9 Pagalba energetikos infrastruktūrai ........................................................................ 69
4.9.1 Pagalbos pagrindimas .............................................................. 69
4.9.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys ........................................... 70
4.9.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas ........................................... 71
4.9.3.1 Pagalbos būtinosumą ir tinkamumą ......................................... 71
4.9.3.2 Proporcingumą ............................................................... 71
4.9.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas 71
4.10 Pagalba centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui

4.10.1 Pagalbos pagrindimas

4.10.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys

4.10.3 Pagalbos būtinumas ir tinkamumas

4.10.4 Pagalbos priemonės proporcingumas

4.10.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

4.11 Pagalba sumažinant elektros energijos mokesčius daug energijos naudojantiems vartotojams

4.11.1 Pagalbos pagrindimas

4.11.2 Taikymo sritis: mokesčiai, kurie gali būti sumažinti

4.11.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

4.11.3.1 Tinkamumas finansuoti

4.11.3.2 Pagalbos priemonės proporcingumas

4.11.3.3 Valstybės pagalbos forma

4.11.3.4 Energijos vartojimo auditas ir vadybos sistemas

4.11.3.5 Pereinamojo laikotarpio taisyklės

4.12 Pagalba elektriniams, naudojantioms anglis, durpes arba degiuosius skalūnus, uždaryti ir kasybos veiklai, susijusiai su anglų, durpių arba degiųjų skalūnų gavyba, nutraukti

4.12.1 Pagalba ankstyvam pelningos anglų, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimui

4.12.1.1 Pagalbos pagrindimas

4.12.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys

4.12.1.3 Skatinamasis poveikis

4.12.1.4 Pagalbos būtinumas ir tinkamumas

4.12.1.5 Proporcingumas

4.12.1.6 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas
4.12.2 Pagalba išskirtinėms išlaidoms, susijusioms su nekonkurencingos anglies, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimu, padengti .......................................................... 80
  4.12.2.1 Pagalbos pagrindimas ................................................................. 80
  4.12.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys ........................................ 80
  4.12.2.3 Pagalbos būtinas ir tinkamumas .................................................. 80
  4.12.2.4 Skatinamasis poveikis ir proporcingumas ....................................... 80
  4.12.2.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas .......... 81

4.13 Pagalba tyrimams ar konsultavimo paslaugoms klimato, aplinkos apsaugos ir energetikos klausimais . . 81
  4.13.1 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys ........................................... 81
  4.13.2 Skatinamasis poveikis ................................................................. 81
  4.13.3 Proporcingumas ................................................................. 82

5. VERTINIMAS ......................................................................................... 82

6. ATASKAITŲ TEIKIMAS IR STEBĖSENĄ .................................................. 83

7. TAIKYMAS ......................................................................................... 83

8. PERŽIŪRA ......................................................................................... 83
1. ĮVADAS

1. Komisija Europos žalioji kursą laiko vienu iš svarbiausių politinių prioritetų, siekdama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klastinčią visuomenę, pasižymiinančia modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kuriuoje 2050 m. visai nebūtų gynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas būtų atsisakęs nuo išteklių naudojimo, nė vieno nepaliekant nuoslyželės. 2019 m. Komisijos klimato srities užmojai sustiprino priemus Europos žaliojo kurso komunikatą (1), kuriame nustatytas tikslas, kad iki 2050 m. nebūtų gynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Siekdama, kad mūsų ekonomikoje ir visuomenėje neutralizuotų poveikį klimatui iki 2050 m. būtų siekiamos teisingai, ekologiskai ir užtikrinant geovory, Komisija taip pat pastebėjo iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. (2) Šie plataus užmojo tikslai atitinka Europos klimato teisės aktą (3).

2. Pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslų priemonių rinkinio patedama siekti tų tikslų (4) ir užtikrinti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis klimatui taptų neutralus.


5. Siekiant, kad dėl valstybės pagalbos nebūtų iškraipytų konkurencija vidaus rinkoje arba nekiltų grėsmė, kad ji bus iškraipyta, ir nebūtų daromas poveikis valstybių narių tarptautinio prekyboje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį nustatyta valstybės pagalbos draudimo principas. Vis dėlto tam tikrais atvejais tokia pagalba gali būti suderinama su bendrajai rinkai remiantis Sutarties 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis.


7. Šiose gairėse pateikiama informacija, kaip Komisija vertina pagalbos aplinkos apsaugą, įskaitant klimato apsaugą, ir energetikai priemonių, kuriomis taikomas reikalingas pranašai pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, suderinamumą. Bet kokia nuoroda į aplinkos apsaugą šiose gairėse turėtų būti supranta kaip nuoroda ne tik į aplinkos, bet ir į klimato apsaugą.

9. Visuotiniai pripažįstama, kad konkursequingoms rinkoms labiau būdingas kainų, produkcijos ir išteklių naudojimo efektyvumas. Tačiau valstybės intervencija gali būti reikalinga siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tam tikros ekonominės veiklos, kuri be pagalbos visiškai nebuvo tebesioma arba būta tebesioma ne tokio pačiu tempu ar tokiomis pačiomis sąlygomis, plėtrai. Tokiu būdu intervencija prisisidėda prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.

10. Aplinkos apsugos srityje išorinis poveikis aplinkai, informacijos trūkumai ir netinkamas koordinavimas reiškia, kad, nepaisant reguliavimo intervencijos, rinkos dalyviai priimdami sprendimus dėl vartojimo, investicijų ir gamybos gali atsizvelgti ne į visas ekonominės veiklos sąnaudas ir naudą. Toks rinkos nepakankamumas, t. y. situacija, kai saveigai palikti rinkos veikiausiai neduos efektyvų rezultatų, neleima optimialios vartotojų ir visos visuomenės gerovės, todėl aplinkos apsugos lygis yra nepakankamas, kai ekonominė veikla vykdoma nesant valstybės paramos.

11. Valstybių narių valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad pagalbos priemonė, su ju susijusios sąlygos, jos priėmimo procedūros ir remiama veikla neprieštarautų Sąjungos aplinkos apsugos teisės aktams. Valstybių narių valdžios institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl pagalbos būtų galima konsultuotis su suinteresuota visuomenė. Galiausiai asmenims ir organizacijoms turėtų būti suteikta galimybė nacionaliniose teisumoje užgądyti pagalbą ar jos įgyvendinimo priemones, jei jie gali patikti įrodymų, kad nesilaikoma Sąjungos aplinkos apsugos teisės aktų (2).

2. TAIKYMO Sritis IR APIBRĖŽTYS

2.1 Taikymo sritis

12. Šios gairės taikomos valstybės pagalbai, teikiamai siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taip pletoti ekonominę veiklą, kad būtų geriau apsugomą aplinka, taip pat veiklai energetikos sektorius, kuriai taikoma Sutartis, jeigu tokios pagalbos priemonės taikomas šių gairių 2.2 skirsnis. Todėl šios gairės taip pat taikomos tiems sektoriams, kuriuose galioja specialios Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, jeigu tose specialiose Sąjungos taisykliose nustatyta tai kita arba nėra nuostatų dėl pagalbos aplinkos apsugos arba pagalbos energetikos sektorius, kurios taikomos tai pačiai priemonė, t. y. tokii atveju pirmenybę teikia šios Sutarties aplinkosaugos klausimams, taip pat taikomos tai pačiai priemonė – tokii atveju pirmenybę teikia šios Sutarties aplinkosaugos klausimams. Šios gairės yra viršmesnes už Aviacijos gairių (2) 17 punkto b papūkčio nuostatą dėl pagalbos aplinkos apsugos priemonių,skaitymo didelėms oro uostams, kurių keleivų skaičius viršija 5 milijonus per metus.

13. Šios gairės netaikomos:

a) valstybės pagalbai aplinką tausojantiems gaminiams, mašinoms, įrangai arba transporto priemonėms projektuoti ir gaminti, siekiant, kad būtų sunaudojama mažiaus gamtos išteklių, taip pat priemonėms, įgyvendinamoms gamyklose arba kituose gamybos įrangos, kuriomis siekiama pagerinti saugą arba higieną (19);

b) valstybės pagalbai moksliniai tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms, kuriai taikomos tos aplinkosaugos moksliniai tyrimai, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistemas (11);

(*) Zr. Komisijos pranešimą dėl teisės kreiptis į teismų aplykosaugos klausimais (OL C 275, 2017 8 18, p. 1) dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplykosaugos klausimais įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu.

(1) Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairės” (OL C 99, 2014 4 4, p. 3).

(1) Pagalba aplinkos apsugai apskritai turi mažėjanti išskairomą poveikį ir yra veiksmingesnis, jeigu ji teikia aplinką tausojantiems gaminiams ir arba naudojantis, o ne aplinką tausojančio gamintojui. Tai nedaro poveikio valetų narių galimybei teikti pagalbą aplinkos apsugai įmonėms, kad šios padidintų savo gamybos veiklos aplykosaugų lygį.

(1) Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos moksliniai tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema” (OL C 198, 2014 6 27, p. 1).
c) valstybės pagalbai, kuriai taikomos taisyklių dėl valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams (15) arba žvejybos ir akvakultūros sektoriui (16);

d) valstybės pagalbai branduolinei energetikai.

14. Pagalba aplinkos apsaugai ir energetikai negali būti teikiamai sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms samuoti ir restruktūrizuoti (14).

15. Vertindama pagalbą įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriuo skelbiama, kad pagalba yra neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, Komisija atsižvelgs į pagalbos sumą, kuri dar nesusigrąžinta (15).

2.2 Pagalbos priemonės, kurioms taikomos šios gairės

16. Komisija nustatė keletą aplinkos apsaugos ir energetikos priemonių, kurioms skirta valstybės pagalba tam tikromis sąlygomis būti suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, kategorijų:

a) pagalba išmetamam šiltnamio efektą sukeliąjų dujų kiekiai mažinti ir joms absorbuoti, iškaitant paramą atsinaujinančiųjų išteklės energijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti;

b) pagalba pastatų energiniam naudingumui ir aplinkosauginiam veiksmingumui didinti;

c) pagalba netaršioms transporto priemonėms (skirtoms oro, kelių, geležinkelio, vidaus vandenų, jūrų transportui) ir netaršiai mobilizuojant laisvą transporto teikimo įrangą įsigyti ir nuomoti išperkamaną nuomą, taip pat transporto priemonėms ir mobilizuojant laisvą teikimo įrangai modernizuoti;

d) pagalba netaršių transporto priemonių įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai diegti;

e) pagalba efektyviai išteklės naudojimui ir perėjimui prie žiedinės ekonomikos remt;

f) pagalba taršos, kuri nėra šiltamio efektą sukeliąjį dujų išmetimas, prevencijai arba mažinimui;

g) pagalba teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valyti, natūralioms buveinėms ir ekosistemoms reikalingų, biologinei įvairovei apsaugoti ar atkurti ir gamtos procesais pagrįstamis pritaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimams įgyvendinti;

h) pagalba parafiskalinių arba kitų mokesčių sumažinimo forma;

i) pagalba elektros energijos tiekimo saugumui didinti;

j) pagalba energetikos infrastruktūrai;

k) pagalba centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimu;

l) pagalba sumažinant elektros energijos mokesčius daug energijos naudojantiems vartotojams;

m) pagalba elektrinėms, naudojančioms anglis, durpės arba degiuosius skalūnus, uždaryti arba degių skalūnų gavyba, nutraukti;

n) pagalba tyrinamas ar konsultavimo paslaugoms klimato, aplinkos apsaugos ir energetikos Klausimais.

(15) Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m. (OL C 204, 2014 7 1, p. 1).


(13) Komisijos komunikatas „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms samuoti ir restruktūrizuoti” (OL C 249, 2014 7 31, p. 1).

2.3 Gairių struktūra

17. 3 skyrėje nustatyti suderinamumo kriterijai, kurie taikomi bendrai įvairių kategorijų pagalbai, kurių taikomos šios gairės. 3.2.1.3.1 skirsnis dėl sumavimo taikomas visų kategorijų pagalbai, kurių taikomos šios gairės. 4 skyrėje nustatyti konkretūs suderinamumo kriterijai, taikomi pagalbos priemonėms, kurioms taikomi įvairūs šio skyriaus skirsniai. 3 skyrėje nurodyti suderinamumo kriterijai taikomi tada, kai 4 skyriaus konkrečiuose specialiuose skirsniuose nėra nustatyta konkretesnių nuostatų.

18. Šiose gairėse nustatytos sąlygos, jei nenurodyta kitaip, taikomos pagalbos schemoms ir individualiai pagalbai, neatsižvelgiant į tai, ar pagalba teikiama pagal pagalbos schemą, ar ad hoc.

2.4 Abiprėžtys

19. Šiose gairėse vartojamų terminų abiprėžtys:

1) ad hoc pagalba – ne pagal pagalbos schemą skirta pagalba;


3) remiamos vietovės – vietovės, taikant Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, nurodytos patvirtintiname regioninės pagalbos žemėlapyje tuo metu, kai skiriama pagalba;

4) balansavimas – kaltant apie elektros energiją, tai balansavimas, abiprėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 (17) 2 straipsnio 10 punkte;

5) už balansą atsakinga šalis – už balansą atsakinga šalis, abiprėžta Reglamento (ES) 2019/943 2 straipsnio 14 punkte;

6) biologinė įvairovė – biologinė įvairovė, abiprėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (18) 2 straipsnio 15 punkte;

7) biodegalai – biodegalai, abiprėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (19) 2 straipsnio 33 punkte;

8) biodujos – biodujos, abiprėžtos Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 28 punkte;

9) skyrejieji bioproduktai – skyrejieji bioproduktai, abiprėžti Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 32 punkte;

10) biomasė – biologiskai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų dalis, nurodyta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 24 punkte;

11) biomasės kuras – biomasės kuras, abiprėžtas Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 27 punkte;

12) pajėgumų užtikrinimo mechanizmas – pajėgumų mechanizmas, abiprėžtas Reglamento (ES) 2019/943 2 straipsnio 22 punkte;

13) anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijos – technologijos, kurias taikant galima surinkti pramonės įmonių išmetančius anglies dioksidą (CO2), įskaitant išsiskiriančių proceso metu, arba jį surinkti tiesiogiai iš aplinkos oro, transportuoti į saugykla ir suteisti į tinkamas požemines geologines formacijas nuolat saugoti;

(17) Paskola, kurią taikoma mažesnė nei rinkos palūkanų norma.
(18) 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (OL L 158, 2019 6 14, p. 54).
14) anglies dioksido surinkimo ir naudojimo (CCU) technologijos – technologijos, kurias taikant galima surinkti pramonės įmonių išmetamą anglies dioksidą (CO₂), iškaitant išsiskiriantį proceso metu, arba jį surinkti tiesiogiai iš aplinkos oro ir transportuotų į CO₂ vartojimo arba naudojimo vietų, tad kas CO₂ būtų visiškai panaudotas;

15) CO₂ absorbavimas – antropogeninė veikla, kurios metu CO₂ sugeriažamas iš atmosferos ir ilgą laiką saugomas geologiniose, sausumos ar vandenų akvapuvo arba produktoje. Jam priskiriama esama ir galima antropogeninės biologinių ar geochemiinių absorbantų didinimas ir tiesioginis CO₂ surinkimas iš oro ir saugojimas, tačiau nepriklausančios naturalus CO₂ pasisavinimas, tiesiogiai nusėjus ūž žmonaus veikla;

16) tiekėjų įpareigojimo schema – schema, pagal kurią vertė sukuriama už prekių ar paslaugų teikimą sertifikuojant tai prekes ar paslaugas ir įpareigojant tiekėjus ar varotojus pirkči tertiifikatus;

17) netarši mobilijoji antžeminių paslaugų teikimo įranga – su oro arba jūrų transportu susijusiai paslaugų teikimo veiklai vykdyti naudojama mobilijoji įranga, kuriuos siejimai (iš variklio) išmetamo CO₂ kiekis lygus nuliui;

18) netarši mobilijoji paslaugų teikimo įranga – netarši mobilijoji terminalo įranga ir netarši mobilijoji antžeminių paslaugų teikimo įranga;

19) netarši mobilijoji terminalo įranga – prekėms pakrautai, iškrauti ir perkrauti bei kroviniams perkelti terminalo teritorijoje naudojama mobilijoji įranga ir įvairiausio krovinio vežimo vienetai, kurių siejimai (iš variklio) išmetamo CO₂ kiekis lygus nuliui arba, jei nėra kitų alternatyvų užtikrinti, kad tiesiogiai (iš variklio) išmetamo CO₂ kiekis būtų lygus nuliui, yra gerokai mažesnis nei įprastinė terminalo įrangos išmetamo CO₂ kiekis;

20) netarši transporto priemonė –

a) dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių sektoriuje:

i) transporto priemonė, kuriai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 ir kurios variklio išmetamo CO₂ kiekis, apskaiciuotas pagal to reglamento 24 straipsnyje ir V priede nustatytus reikalavimus, lygus nuliui;

b) lengvųjų kelių transporto priemonių sektoriuje:

i) M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151 (20) nustatytas išmetamo CO₂ kiekis lygus nuliui;

ii) netarši transporto priemonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB (21) 4 straipsnio 4 punkto a papunktui;

c) sunkiųjų kelių transporto priemonių sektoriuje:

i) nulinės taršos sunkioji transporto priemonė, apibrėžta Direktyvos 2009/33/EB 4 straipsnio 5 punkte;

ii) iki 2025 m. gruodžio 31 d. – mažataršė sunkioji transporto priemonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1242 (22) 3 straipsnio 12 punkte;

iii) iki 2025 m. gruodžio 31 d. – į Reglamento (ES) 2019/1242 taikymo sritį nepatenkanti netarši transporto priemonė, apibrėžta Direktyvos 2009/33/EB 4 straipsnio 4 punkto b papunktui;

d) vidaus vandenų laivyų sektoriuje:

i) vidaus vandenų keleivių arba krovininis laivas, kurio siejimai (iš variklio / išmetamojo vamzdžio) išmetamo CO₂ kiekis lygus nuliui;


(21) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyvias energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).

ii) hibridinį arba dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo variklį turintis vidaus vandenų keleivinis laivas, kurį įprastai eksploatuojant bent 50 proc. energijos gaunama iš degalų, kuriais varomas laivas tiesiogiai (iš variklio) neišmeta CO$_2$, arba iš elektros energijos;

iii) vidaus vandenų krovinių laivas, tiesiogiai (iš variklio) įs metamasis CO$_2$ kiekį tonkilometriui (g CO$_2$/tkm), kuris apskaičiuojamas (arba įvertinamas, jeigu tai naujas laivas) pagal Tarptautinės jūrų organizacijos nustatytą energijos vartojimo efektyvumo veiklos indeksą (EEDI) ir yra 50 proc. mažesnis už vidutinę įs metamą CO$_2$ kiekią atskaitos vertę, nustatytą sunkiosioms transporto priemonėms (5-LH pogrupis) pagal Reglamento (ES) 2019/1242 11 straipsnį.

Vertindama, ar laivas gali būti laikomas netaršia transporto priemonė, Komisija atsižvelgęs į atitinkamo sektoriaus pokyčius, be kita ko, remdamasi techninės analizės kriterijais, pagal kuriuos veikla laikoma specialiai prieš klimato kaitos švelninimo, kaip nustatyta atitinkamame deleguotajame akte pagal Reglamentą (ES) 2020/852; 

e) jūrų laivų sektoriaus:

i) jūrų ir priekrantės keleivinis arba krovinis laivas, uosto operacijoms arba pagalbinėi veiklai skirtas laivas, kurių tiesiogiai (iš variklio) įs metamama CO$_2$ kiekis lygus nuliui, arba

ii) hibridinį arba dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo variklį turintis jūrų ir priekrantės keleivinis, krovinis, uosto operacijomis arba pagalbinėi veiklai skirtas laivas, kurius įprastai eksploatuojant jūroje arba uoste bent 25 proc. energijos gaunama iš degalų, kuriais varomas laivas tiesiogiai (iš variklio) neišmeta CO$_2$, arba iš elektros energijos, arba kurio Tarptautinės jūrų organizacijos nustatytas projektinis energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEDI) yra 10 proc. mažesnis už nuo 2022 m. balandžio 1 d. taikyto EEDI reikalavimus, ir kuris gali būti varomas degalais, kurius naudojant tiesiogiai (iš variklio) neišmeta CO$_2$, arba degalais iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba

iii) jūrų ir priekrantės krovinis laivas, kuris naudojamas teikti tik pakrančių ir trumpųjų nuotolių laivybos paslaugoms, kuriomis sudaromas sąlygos perėti prie kitų transporto rūšių ir dabar sausuma vežamus krovinius vežti jūra, ir kuro tiesiogiai (iš variklio) įs metamas CO$_2$ kiekis, apskaičiuojamas pagal projektinį energijos vartojimo efektyvumo indeksą, yra 50 proc. mažesnis už vidutinę įs metamą CO$_2$ kiekią atskaitos vertę, nustatytą sunkiosioms transporto priemonėms (5-LH pogrupis) pagal Reglamento 2019/1242 11 straipsnį.

Vertindama, ar laivas gali būti laikomas netaršia transporto priemonė, Komisija atsižvelgęs į atitinkamo sektoriaus pokyčius, be kita ko, remdamasi techninės analizės kriterijais, pagal kuriuos veikla laikoma svarbiais prasidedančia prie klimato kaitos švelninimo, kaip nustatyta atitinkamame deleguotajame akte pagal Reglamentą (ES) 2020/852;

f) geležinkelio riedmenų sektoriaus:

i) riedmenys, kurių tiesiogiai (iš variklio) įs metamamas CO$_2$ kiekis lygus nuliui;

ii) riedmenys, kurių tiesiogiai (iš variklio) įs metamamas CO$_2$ kiekis lygus nuliui, kai jie eksploatuojami geležinkelio sektoriuje su būtina infrastruktūra, o jei tokios infrastruktūros nėra, naudoja įprastinį variklį (dvejopu režimu);

g) orlaivių sektoriaus:

i) orlaivis, kurio tiesiogiai (iš variklio) įs metamamas CO$_2$ kiekis lygus nuliui,

ii) orlaivis, kurio aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su tos pačios kilimo masės orlaivių, atitinkančių rinkoje plačiai prieinamą alternatyvą;

21) kogeneracija, arba bendra šilumos ir elektros energijos gamyba, – kogeneracija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES (13) 2 straipsnio 30 punkte;

22) užteršta teritorija – teritorija, į kurią, patvirtintais duomenimis, dėl žmogaus veiklos yra patekę tiek medžiagų, kad jos, turint omenyje esamą ir patvirtintą numatotą žemės, jūros dugno ar upių naudojimą, kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai;
23) parodomasis projektas – parodomasis projektas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2019/943 2 straipsnio 24 punkte;
24) skaitmenizacija – technologijų diegimas naudojant elektroninius įtaisus ir (arba) sistemas, kurie suteikia galimybę padidinti produkto funkcionalumą, plėsti internetu teikiamas paslaugas, modernizuoti procesus arba perėti prie verslo modelių, kuriais atsisakoma tarpininkavimo prekių gamybos procesuose ir teikiant paslaugas, ir kurių galiausiai daro pokyčius lemiantį poveikį;
25) šalinimas – šalinimas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (2⁶) 3 straipsnio 19 punkte;
26) skirstymo sistemos operatorius – skirstymo sistemos operatorius, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 (2⁵) 1 straipsnio 29 punkte;
27) centralizuotas šilumos tiekimas arba centralizuotus vėsumos tiekimas – centralizuotas šilumos arba centraлизuotas vėsumos tiekimas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES (2⁶) 2 straipsnio 19 punkte;
28) centralizuoto šilumos ir (arba) vėsumos tiekimo sistemos – šilumos ir (arba) vėsumos gamybos įrenginiai, šilumėnės energijos kaupimo ir skirstymo tinklas, kurį sudaro tiek pirminis (perdavimo), tiek antrinis vamzdynų tinklas, kuriuo šiluma arba vėsumai tiekiami vartotojams. Nuoroda į centralizuotą šilumos tiekimą turi būti suprantama kaip nuoroda į centralizuotuotą šilumos ir (arba) vėsumos tiekimo sistemās, atsižvelgiant į tai, ar tinklai tiekti šilumą ar vėsumą kartu, ar atskirai;
29) ekologinė inovacija – visų formų inovacinių veiklų, įskaitant naujus gamybos procesus, naujus produktus ar paslaugas ir naujus valdymo ir verslo metodus, dėl kurių gerokai pagerėja aplinkos apsauga ir gerokai sumažėja taršos poveikis aplinkai. Pagal šią apibrėžtį inovacijomis nelaikoma:
   a) veikla, dėl kurios aplinkos apsauga pagerėja nedauž ar pokyčiai yra minimalūs;
   b) gamybos ir paslaugų tiekimo veiklos, susijusios naujų gaminių gamybai, įdiegiant papildomas gamybos arba logistikos sistemos, kurios yra labai patobulintos gamyboje arba logistikose;
   c) verslo praktikos, darbo vietų organizavimo arba išorės santykių pokyčiai, pagrįstai įmonių jų naudojama organizacinių metodais;
   d) valdymo strategijos pokyčiai;
   e) susijungimai ir išsigijimai;
   f) procesų nebėtaišumas;
   g) paprastas kapitalo pakeitimas arba padidinimas;
   h) pokyčiai, susiję su veiksmų kainų pasikeitimui, gamyba pagal užsaikymų, reguliarius sezoninius ir kitus cikliškių pokyčių;
   i) prekyba naujais arba iš esmės patobulintais gaminius;
30) ekosistema – ekosistema, apibrėžta Direktyvos (ES) 2020/852 2 straipsnio 13 punkte;
31) energijos vartojimo efektyvumas – energijos vartojimo efektyvumas, apibrėžtas Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 4 punkte;
32) energijos kaupimas – energijos kaupimas, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 59 punkte;

ennergijos kaupimo įrenginys – energijos kaupimo įrenginys, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 60 punkte;

34) efektyvus centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas – efektyvus centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punkte;

35) atsinaujinančiųjų išteklių energija – tik atsinaujinančiuosius energijos išteklius naudojančių įgūdinių pagaminta energija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 1 punkte, taip pat energijos dalis, nustatoma pagal energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių mišriose įgūdinių, naudojaniuose ir tradicinių energijos išteklių, šilumų vertę; tokią energiją apima kaupimo sistemos, prijungtoms prie tinklo skaitiklio (įrengtos kartu arba kaip atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius (gaminio priedas)), užpildyti naudojamo atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją, tačiau ne elektros energiją, pagamintą naudojant šias kaupimo sistemas;

36) energetikos infrastruktūra (27) – Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar daugiau trečiųjų šalių jungianti fizinė įranga ar įrenginys, priskiriama prie šių kategorijų:

a) elektros energetikos sektoriuje:

i) perdavimo ir skirtymo sistemos, kai perdavimai yra elektros energijos transportavimas sausumoje ir į jūroje aukštos ir aukštos įtampos įrengtame sistema siekiant ją pristatyti galutiniams vartotojams ar skirtystojams, išskyrus tiekinių, o skirtystomas, yra elektros energijos transportavimas sausumoje ir į jūroje aukštos ir aukštos įtampos įrengtame sistema siekiant ją pristatyti vartotojams, išskyrus tiekinių;

ii) bet kokia įranga ar įrenginio, būtini saugiam, patikiamam ir efektyviam įjungties į punkte nurodytų sistemų veikimui užtikrinti, įskaitant visų lygių įtampos ir pastočių apsaugos, stebėjimo ir kontrolės sistemų;

iii) visiškai integruoti tinklo komponentai, apibrėžti Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 51 punkte;

iv) pažangieji elektros tinklai, t. y. sistemos ir komponentai, integruojantys informacines ir ryšių technologijas per veikiančias skaitmenines platformas, valdymo sistemas ir jutiklių technologijas perduodami ir skirtymo tinklo lygmenims, siekiant saugos, efektyvumo ir pažangesnio energijos perdavimo ir skirtumo tinklo, didesnio pajėgumo integruoti naujas gamybos, kaupimo ir vartojimo formas ir sudarant palankesnes sąlygas naujems verslo modeliams bei rinkos struktūroms;

v) jūrinių elektros tinklų – elektros energijos perdavimo arba skirtymo infrastruktūros įranga ar įrenginiai, apibrėžti į punkte ir atliekantys dvi galiojančias funkcijas: įjungia į įrangoje esantių gamybos objektų su viena ar daugiau trečiųjų šalių ir šių objektų apsaugos, o skirtysto į jūrų atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją. Šis funkcijas siekiant saugos, efektyvumo ir pažangesnio energijos perdavimo ir skirtumo tinklo, didesnio pajėgumo integruoti naujas gamybos, kaupimo ir vartojimo formas ir sudarant palankesnes sąlygas naujems verslo modeliams bei rinkos struktūroms;

b) dujų (gamtinių dujų, biodužų, įskaitant biometaną, ir (arba) nebiologinės kilmės dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių) sektoriuje:

i) dujų perdavimo ir paskirstymo vamzdynai, kurie yra tinklo dalis, išskyrus įrengimą slėgio vamzdynas, naudojamas išgautų išgautų dujų gaminimo bei skirtymo pagrinduose grandies rinkoje;

ii) požeminės saugyklos, sujungtos su ir paprastai dažnai beveik dėl slėgio dėžės gaubtinius;

iii) suskystintųjų arba suslęgėtųjų dujų priėmimo, saugojimo, pakartotinio dujų priėmimo ar slėgio sumažinimo įrenginiai;

(27) Projektai, sukurti vienam ex ante nustatytais naudojomi arba nedidelei jų grupiui ir pritaikyti jų poreikiams (specialioji infrastruktūra), nelaikomi energetikos infrastruktūra.
iv) bet kokia įranga ar įrenginys, būtini tam, kad sistema veiktu saugiai, patikimai ir efektyviai arba kad būtų užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem kryptimis, įskaitant kompresorines;

v) pažangieji dujų tinklai, t. y. bet kuri iš toliau nurodytos įrangos arba bet kurie iš toliau nurodytų įrenginių, kuriais siekima sudaryti sąlygas ir palengvinti duų iš atsinaujinančių energijos išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsakų duų (įskaitant vandenilių arba nebiožinės kilmes dujas) integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemas ir komponentai, kuriuose integruotos informacinės ir ryšių technologijos, valdymo sistemos ir jutiklių technologijos, kad būtų galima vykdyti sąveiką ir pažangią dujų gamybos, perdirbimo, skirstymo ir vartojimo dujų tinkle stebėseną, matavimą, kokybės kontrolę ir valdymą. Be to, pažangieji tinklai taip pat gali apimti įrangą, kurią įrengus galima užtikrinti srautus priešinga kryptimi nuo skirstymo iki perdiravimo lygio ir atlikti atitinkamus būtinas esamo tinklo patobulinimus;

c) vandenilio sektoriuje (29):

i) perdirbimo vamzdynai, skirti vandeniliui transportuoti naudojant aukštą slėgį, taip pat skirstomieji vamzdynai, skirti vietiniams vandeniliams skirti ir kuriais skaidriai ir nediskriminuojant suteikiama prieiga daugeliui tinkle naudotojų;

ii) saugyklos – įrenginiai didelio grynumo vandeniliui laikytı, įskaitant jam laikyti skirtą vandenilio terminalo dalį, tačiau išskyrus tą dalį, kuri naudojama gavybos operacijoms vykdyti, bei įrenginius, skirtus vien tik vandenilio tinkle operatoriams, atliekantiems savo funkcijas. Vandenilio saugyklos apima požemines saugyklas, sujungtas su į punkte nurodytų aukšt slėgio vandenilio perdirbimo arba skirstymo vamzdynais;

iii) vandenilio arba vandenilio, įterpito į kitas chemines medžiagas, išsiuntimo, priėmimo, pakartotinio dujiniumo arba slėgio sumažinimo įrenginiai, naudojami siekiant įleisti vandenilių į dujų arba vandenilio tinklą;

iv) terminalai – įrenginiai, naudojami skystam vandeniliui transformuoti į dujinį vandenilių, įleidžiamą į vandenilio tinklą. Juose gali būti įrengta pagalbinė įranga ir veikti laikina saugykla, būtinos vandeniliui transformuoti ir vėliau įleisti į vandenilio tinklą, tačiau neapima jokios kaip saugykla naudojamos vandenilio terminalo dalies;

v) jungtys – vandenilio tinklas (ar jo dalis), kertantys valstybių sienų, valstybių saužes įrenginius, saugiai, patikimai ir efektyviai arba kad būtų užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem kryptimis, įskaitant kompresorines;

d) anglies dioksido sektoriuje (28):

i) vamzdynai, išskyrus gavybos vamzdynų tinkle, naudojamie anglies dioksidui transportuoti iš daugiau nei vieno šaltinio, t. y. pramoninių įrenginių (įskaitant elektrenes), kuriuose vykstant degimo procesui ar kitoms cheminėms reakcijoms, kuriems naudojami iškastiniai arba neiskastiniai junginiai, kurių sudėtys yra anglies, susidaro anglies dioksido dujos, skirti anglies dioksidui nuolat saugoti geologinėse forma-cijose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB (29) 3 straipsnį arba jam naudoti kaip žaliavai arba biologinių procesų našumui didinti;


(27) Infrastruktūra, nurodyta i–vii punktuose dėl anglies dioksido, prie kurios suteikta prieiga trūkstomos žaliosios, laikoma energetikos infrastruktūra.

ii) anglies dioksidio skystinimo ir saugojojo įrenginiai ketinant jį transportuoti ar saugoti;

iii) geologinėse formacijose įrengta infrastruktūra, naudojama nuo Latiniam geologiniam anglies dioksidio saugojojimui pagal Direktyvos 2009/31/EB 3 straipsnį, ir su tuo susiję pavaržiaus bei leidimo įrenginiai;

iv) bet kokia įranga ar įrenginys, būtini tinkamai, saugiai ir efektyviai ekspoatuoti atitinkamą sistemą, įskaitant apsaugos, stebėjimo ir kontrolės sistemas. Jungtis gali apimti mobilių infrastruktūrą, skirtą anglies dioksidui transportuoti ir saugoti, jeigu tokia mobilioji infrastruktūra atitinka netaršios transporto priemonės apibrėžtį;

e) infrastruktūra, naudojama įvairių gamintojų ir (arba) naudojajo šiluminei energijai perduoti arba paskirstyti garų, karšto vandens ar atvėsintų skyščių forma, grindžiama atsinaujinančiųjų išteklių energijos arba pramoninės paskirties atliekines šilumos naudojimu;

f) bendro interesio projektai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 347/2013 (31) 2 straipsnio 4 punkte, ir abipusio interesuo projektai, nurodyti Sutarties 171 straipsnyje;

g) kitų kategorijų infrastruktūra, susijusia su infrastruktūra, kuria užtikrinamas fizinis arba virtualus atsinaujinančiųjų išteklių arba anglies dioksidio neiskiriančios energijos gamintojų ir vartotojų sąjungimas keliuose prieigos ir išejimo taikinuose ir kuriai gali naudotis trečiosios šalys, nepriklausančios infrastruktūros savininko ir (arba) valdytojo įmonėms;

37) energinis naudingumas – pastato energinis naudingumas, apibrėžtas Direktyvos 2010/31/ES 2 straipsnio 4 punkte;

38) sutaupyma energija – sutaupyma energija, apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 5 punkte;

39) aplinkos apsauga – veiksmai ar veikla, kuriais siekiama sumažinti žmogaus veiklos sukeltą tarą ir nepriimtų poveikio aplinkai ar kitokio žalą fizinei aplinkai, įskaitant ekosistemos ar gamtos išskleidimas arba užkirsti šiems keliai, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama sutvarkinti klimato kaitą, sumažinti tokios žalos riziką, apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę arba paskatinti efektyviai naudoti gamtos išskleidimus, įskaitant energijos taupymo priemones ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą bei kitus metodus, kuriais siekiama sumažinti išmetančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų kiekį, taip pat perėti prie žiedinės ekonomikos modelių, kad būtų sumažintas pirminių medžiagų naudojimas ir padidintas efektyvumas. Ji taip pat apima veiksmus, kuriais stiprinami gebėjimai pristatyti ir mažinamas pažeidžiamumas dėl klimato poveikio;

40) aplinkosaugos arba parafiskalinis mokestis – mokestis, taikomas konkrečiai mokestio bazei, produktais ar paslaugomis, kurie daro aškių neigiamą poveikį aplinkai, arba kuriu siekiama apmokestinti tam tikrą veiklą, gaminius arba paslaugas, kad į jų kainą būtų įskaičiuotas aplinkos apsaugos išlaidos arba kad gamintojai bei vartotojai būtų orientuojami į tas veiklos rūšis, kurios mažiau kenkia aplinkai;

41) vertinimo planas – vienai ar kelioms pasalbos schemoms taikomas dokumentas, kuriame nurodoma bent tokia informacija:

a) vertintini tiksli;

b) vertinimo klausimai;

c) rezultatų rodikliai;

d) numatyta vertinimo vykdymo metodas;

e) duomenų rinkimo reikalavimai;

f) siūlomas vertinimo laikas, įskaitant tarpinės ir galutinės vertinimo ataskaitų pateikimo datas;

g) vertinimą atlikiančios nepriklausomos įstaigos arba jos vykdomai atrankos, taikant tarpinės ir galutinės vertinimo ataskaitų pateikimo datas;

didesnės gamintojo atsakomybės sistema – didesnės gamintojo atsakomybės sistema, apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 2 straipsnio 21 punkte;

elektros energijos gamintojas – įmonė, gaminanti elektros energiją komerciniais tikslais;

šiltnamio efekta sukeliantieji dujos – dujos, kurios, sugerdamos infrarudų spinduliuotė, prisideda prie šiltnamio efekto, įskaitant anglies dioksidą, metaną, azoto suboksidią ir fluorintas dujas, pavyzdžiui, hidrofluorokarbonus;

didelio naudingumo kogeneracija – didelio naudingumo kogeneracija, apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 punkte;

didelio naudingumo kogeneracija – didelio naudingumo kogeneracija, apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 punkte;

51) pertraukiamų schemų vandenilio transportavimo paklausai patenkinti;

52) labai mažų, mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (12) labai mažoms įmonėms nustatytas sąlygas;

53) gamtos procesų pagrįstas sprendimas – gamtos procesų įkveptas ir jais pagrįstas ekonominis efektyvumas, teikiantis aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę naudą, padedantis stiprinti atsparumą, ir dėl kurio miestuose, prašto galiuose ir jūros aplinkoje yra daugiau ir įvairių gamtos elementų ir natūralų procesų, tam pasitelkiant vietas mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (12) labai mažoms įmonėms nustatytas sąlygas;

54) tinklo perkelio komercinio apibrėžimo – elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonė, skirta elektros energijos perkelio ar skirstymo tinklo nepakankamumui kompensuoti;

55) teršalas – teršalas, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2010/75/ES (14) 3 straipsnio 2 dalyje;
58) principas „teršėjas moka“ – principas, pagal kurį taršos šalinimo priemonių išlaidas turėtų padengti taršą sukelės teršėjas;

59) parengimas pakartotiniam naudojimui – parengimas pakartotiniam naudojimui, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 16 punkte;

60) įkrovimo infrastruktūra – stacionarioji arba mobilioji infrastruktūra elektros energijai netaršioms transporto priemonėms ar netaršiai mobilijai paslaugų teikimo įrangai tiekti;

61) naudojimas – naudojimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 punkte;

62) perdirbimas – perdirbimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 17 punkte;

63) etaloninis projektas – pavyzdinis projektas, atspindintis vidutinių projektų pagalbos schemas reikalavimus atitinkančių pagalbos gavėjų kategorijose;

64) degalų pildymo infrastruktūra – stacionarioji arba mobilioji infrastruktūra vandeniliui, dujinės būsenos (susležtųjų gamtinio dujų (SGD) ir suskystintųjų gamtinio dujų (SkGD) gamtiniams dujoms, bioudijoms ir biodegalams, iškaitant pažangiuosius biodegalus, ar sintetiniams atsinaujinančiųjų išteklių ar mažo angles dioksido pédasko degalams tiekti;

65) rekultivavimas – aplinkosaugos vadybos veiksmai, kuriais siekiama atkurti tam tikrą ekosistemų funkcionalumo lygį nuslėptose teritorijose taip, kad būtų vėluolat teikiamos ekosisteminės paslaugos, bet neprivalo būti užtikrinta nustatytos natūralios ar pusiau natūralios referencinės ekosistemos biologinė įvairovė ir vien-tisumas;

66) valymas – aplinkosaugos vadybos veiksmai, pavyzdžiui, teršalų ar perteklinių maisto medžiagų šalinimas ar detoksikacija iš dirvožemio ir vandens siekiant pašalinti degradacijos šaltinius;

67) atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija – naudojant atsinaujinančius energijos išteklus gaminama elektros energija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 1 punkte;

68) atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrija – atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 16 punkte;

69) atsinaujinančiųjų išteklių energija – atsinaujinančiųjų išteklių energija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 1 punkte;

70) vandenilis iš atsinaujinančiųjų energijos išteklıų – vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos pagal Direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytą metodiką, taikomą nebiologinės kilmės skysčieseims ir dujiniais degalais iš atsinaujinančiųjų energijos išteklıų;

71) nebiologinės kilmės skysčieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklıų – iš atsinaujinančiųjų išteklıų pagamintas nebiologinės kilmės skysčiai dujinis transporto kuras, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 36 punkte;

72) išteklıų adekvatumas – įpažįstamo lygis, kuris laikomas tinkamu pagalbusių prekybos zonoje bet kokio konkrečio laikotarpio patenkinant, nustatytas remiantis įprastu statistiniu rodiklių, naudojamo organizacijų, kurių vaidmenį kuriante bendrąjį elektros energijos rinką Šiaurės šiaurės, pavyzdžiui, Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatorių tinklo (ENTSO-E);

73) efektyvus išteklų naudojimas – sąnaudų, reikalų itinaujinantiesjų ir dujiniių panaudojimas antrinėmis sąnaudomis;

74) atkūrimas – procesas, kuriuo padedama atkurti ekosistemą, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir didinti ekosistemų atsparumą, visų pirma klimato kaitai. Ekosistemų atkūrimas apima priemones, kurių imamas siekiant pagerinti ekosistemos būklę ir atkurti arba atkasti ekosistemą, kai tokia būklę buvo prarasta, taip pat ekosistemų atsparumui ir priskaiti klimato kaitos gerinti;

75) pakartotinis naudojimas – pakartotinis naudojimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 13 punkte, iškaitant bet kokį operacijų, kuriuos metu produktau ar sudėtinės dalys, kurie nėra atliekos, vėl naudojami kitiems tikslams nei tie, kuriems jie buvo sukurti;
76) mažoji įmonė – įmonė, tenkinanti Komisijos rekomendacijos dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo mažosioms įmonėms nustatytas sąlygas;

77) mažoji ir vidutinė įmonė (MVĮ) – įmonė, tenkinanti Komisijos rekomendacijos dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo nustatytas sąlygas;

78) maža vidutinės kapitalizacijos įmonė – įmonė, kuri nėra MVĮ ir kurios darbuotojų skaičius, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 (\(^{35}\)) 1 priedo 3–6 straipsnis, neviršija 499, ir kurios metinis apyvarta neviršija 100 mln. EUR arba metinis balansas neviršija 86 mln. EUR. Keli subjektai bus laikomi viena įmonėje, jei tenkinama kuri nors iš Reglemento (ES) Nr. 651/2014 1 priedo 3 straipsnio 3 punkte išvardytyų sąlygų;

79) išmanusis įkrovimas – įkrovimo operacija, kai elektros energijos tiekimo baterijai intensyvumas koreguojamas realiuoj į linkę pagal elektroniniu rušiu gaunamos informaciją;

80) pažangusis parengtumas – pastatų arba pastato vienetų tinkamumas pritaikytys juos prie naudotojo poreikių, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo ir bendro naudingumo optimizavimą, ir prie energetikos tinklo signalų;

81) Įprasta atsakomybė už balansavimą – nediskriminacinė atsakomybė už balansavimą, naudojant įvairias technologijas, nuo balansavimo atsakomybės neatitiktį, tenkantį vieną įmonę, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/943 5 straipsnyje;

82) darbų pradžia – pirmasis tvirtas pasiūšejimas (pavyzdžiui, uzsakyt ir ją arba pradeti statybą), dėl kurio investicija tampa neatsiškiamą. Žemės įsigijimas ir parengtumieji darbai, pavyzdžiui, leidimų gavimas ir preliminarios galimybių studijos, darbų pradžia nelaikomi. Perėmimo atveju darbų pradžia laikomas momentas, kai įsigijamas su įsigyta įmonė tiesiogiai susijęs susiję turtas;

83) strateginis rezervas – pajuosčių įsigijimo mechanizmas, pagal kurių elektros energijos pajugumai, pavyzdžiui, gamybos, kaupimo ar reguliavimo apkrova pajugumai, turimi už elektros energijos rinkos ribų ir naudojami tik konkretiomi aplinkybėmis;

84) bendroji nuosavybės kaina – bendros transporto priemonės įsigijimo ir nuosavybės per visą jos eksploatavimo laikotarpį išlaidos, įskaitant transporto priemonės įsigijimo ar išperkamosios nuomos išlaidas, taip pat išlaidas degalams, priežiūrai ir remontui, draudimu, finansavimui ir mokesčiams;

85) perdavimo sistemos operatorius – perdavimo sistemos operatorius, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 35 punkte;

86) transporto priemonė – bet kuri iš vienetų transporto priemonių:

a) M1, M2, N1, M3, N2, N3 klasės arba L kategorijos kelių transporto priemonė;

b) vidaus vandens arba jūrų ir priekrančių keleivinis arba krovininis laivas;

c) riedmenys;

d) orlaivis;

87) apdorojimas – apdorojimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 14 punkte;

88) Sąjungos mažiausias mokesčių lygis – Sąjungos teisėje nustatytas mažiausias apmokestinimo lygis; energijos produktų ir elektros energijos srityje – mažiausias apmokestinimo lygis, nustatytas Tarybos direktyvos 2003/96/EB (\(^{36}\)) 1 priede;


89) Są jungos standartas –

a) privalomas Są jungos standartas, nustatantis rodiklius, kuriuos atsiškios įmonės turi pasiekti aplinkosaugos srityje, išskyrus Są jungos lygmeniu nustatytaus standartus arba tikslus, kurie privalomi valstybėms narėms, bet ne atskiroms įmonėms;

b) įpareigojimas taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), apibrėžtus Direktyvoje 2010/75/ES, ir užtikrinti, kad išmetamųjų teršalų kiekis neviršytojį įvedtinių įvadose, pritarus Direktyvos 2010/75/ES ar pagal kitas įvedtinas direktyvas, atsižvelgiant į šias gaires bu gaminimai tie kiekiai, jeigu tie kiekiai išreikšti intervalu, bus taikomai ta riba, nuo kurios laikoma, kad atitinkama įmonė taiko GPGB;

90) atliekos – atliekos, apibrėžtos Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 1 punkte;


3. PAGALBOS SUDERINAMUMO PAGAL SUTARTIES 107 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTĄ VERTINIMAS

20. Šiose gairėse nustatomi pagalbos priemonės, kuriomis siekiama aplinkos apsaugos, įskaitant klimato apsaugą, ir energetikos tikslų, ir apie kurias privaloma pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, suderinamumo pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą kriterijai.

21. Remdamasi Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktu, Komisija gali laikyti, kad su vidaus rinka yra suderinama pagalba, skirta tam tikrų rūšių ekonominės veiklos pletėjai Są jungoje, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui (negatyviosios sąlygos).

22. Ar pagalba aplinkos apsaugai ir energetikai gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, Komisija vertins analizuodama šiuos aspektus:

a) pirmosios (pozityviosios) sąlygos, pagal kurią pagalba turi skatinti ekonominės veiklos pletėją, atveju:

i) ekonominės veiklos, kurią priemone skatina, apibrėžimą, jos teigiamą poveikį visai visuomenei ir, jei taikoma, svarbą konkrečioms Są jungos politikos kryptims (žr. 3.1.1 skirstinį);

ii) pagalbos skatinamąjį poveikį (žr. 3.1.2 skirstinį);

iii) ar nėra jokių atitinkamų Są jungos teisės nuostatų pažeidimo (žr. 3.1.3 skirstinį);

b) antrosios (negatyviosios) sąlygos, pagal kurią pagalba turi nepagirsti netrikdyti prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui, atveju:

i) valstybės intervencijos būtimumą (žr. 3.2.1.1 skirstinį);

ii) pagalbos tinkamumą (žr. 3.2.1.2 skirstinį);

iii) pagalbos proporcingumą (minimaliai pagalba, būtina jos tikslai pasiekti), įskaitant sumavimą (žr. 3.2.1.3 skirstinį);

iv) pagalbos skaidrumą (žr. 3.2.1.4 skirstinį);

v) nederamo neigiamo pagalbos poveikio konkurencijai ir prekybai vengimą (žr. 3.2.2 skirstinį);

vi) teigiamo ir neigiamo pagalbos poveikio pasvėrimą (žr. 3.3 skirstinį).

(37) Tai gali apimti su GPGB susijusius išmetamųjų teršalų kiekius, energijos vartojimo efektyvumo lygius arba aplinkosauginio veiksmingumo lygias.
3.1 Pozityvioji sąlyga: pagalba turi skatinti ekonominės veiklos plėtrą

3.1.1 Ekonominės veiklos, kurią priemonė skatina, apibrėžimas, jos teigiamas poveikis visai visuomenei ir, jei taikoma, svarba konkrečioms Sąjungos politikos kryptims

23. Valstybės narės, pranešdamos apie pagalbą, turi nurodyti, kokį ekonominę veiklą skatins pagalba ir kaip remiama šios veiklos plėtra.

24. Pagalba, kuria siekiama užkirsti kelią neigiamam ekonominės veiklos poveikiui klimatui ar aplinkai arba jį sumažinti, gali skatinti ekonominės veiklos plėtrą tuo, kad ji didinamas atitinkamos ekonominės veiklos tvarkumas. Pagalba taip pat gali būti užtikrinama, kad veikla galėtų būti tešiamu ateityje nedaranant neproporcingus žalos aplinkai, ir prisidedama prie naujos ekonominės veiklos ir paslaugų kūrimo (remiama vadinamosios žalosios ekonomikos plėtra).

25. Valstybės narės taip pat turi nurodyti, ar pagalba padės siekti Sąjungos klimato politikos, aplinkos politikos ir energetikos politikos tikslų ir kaip ji padės juos pasiekti, konkrečiau – kokią materialinę naudą tikimasi gauti iš pagalbos dėl to, kad ji prisidės prie aplinkos apsaugos, įskaitant klimato kaitos svečininį, arba prie efektyvaus energijos vidaus rinkos veikimo.

3.1.2 Skatinamasis poveikis

26. Pagalba gali būti laikoma skatinančia ekonominę veiklą tik tuo atveju, jei ji turi skatinamąjį poveikį. Skatinamasis poveikis pasireiškia tada, kai pagalba paskatina pagalbos gavėją keisti elgesį, imtis papildomos ekonominės veiklos arba aplinkai palankesnė ekonominės veiklos, kurios jis buvo pagalbos nevykdytų arba vykdytų ribotai ar kitaip.

27. Pagalba negali būti remiamos veiklos išlaidos, kurias pagalbos gavėjas ir taip būtų patyręs, ir negali būti kompensojama įprasta ekonominės veiklos verslo rizika (39).

28. Norint įrodyti skatinamąjį poveikį, reikia nustatyti faktinių scenarių ir tikėtiną priešingos padėties scenarių, jei pagalba nebūtų teikiama (39). Komisija tai nagrinės remdamasi 3.2.1.3 skirsnioje nurodytų kiekvienių vertinimu.

29. Komisijos nuomone, pagalba nedaro skatinamąjo poveikio jos gavėjui visai atvejais, kai su projektu susijusius darbus ar veiklą pagalbos gavėjas jau buvo pradėjęs prieš pateikdamas raštiningą paraišką gauti pagalbą nacionalinėms valdžios institucijoms. Kai pagalbos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą prieš pateikdamas paraišką gauti pagalbą, bet kokia tam projektui suteikta pagalba iš esmės nebus laikoma suderinama su vidaus rinką.

30. Paraiška pagalbai gauti gali būti įvairių formų, įskaitant, pavyzdžiui, konkurenciniam konkurso pateikta pasūlytą, visose paraiškose turi būti nurodytas bent jau pareiškėjęs pavadinimas, projektą ar veiklos aprašymas, įskaitant jų vietą, ir pagalbos suma, reikalinga jiems įgyvendinti.

31. Tam tikrais išskirtiniais atvejais pagalba gali turėti skatinamąjį poveikį net tuos projektus, kurie buvo pradėti įgyvendinti prieš tą, kai veiklai susijusius darbus, įskyrus fiskalinį teisų perėmimo schemų atveju, kad veiklai jau buvo taikomos ankstesnės schemos mokesčių lengvą formą;

a) pagalba suteikiamos automatiškai pagal objektyvius ir nediskriminaciniai kriterijus toliau nepaliekant valstybei narei teisės spręsti savo nuožūtira, o priemonė priima ir gali ją pradėti vykdyti su remiamu projektu ar veikla susijusius darbus, išskyrus fiskalinį teisų perėmimo schemų atveju, kaip veiklai jau buvo taikomos ankstesnės schemos mokesčių lengvą formą;

(39) Žr. 2013 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo HGA ir kiti / Komisia, sujungtos bylos C-630/11 P–C-633/11 P, ECLEE: C-2013:387, 104 punktą.

(39) Žr. scenariusi turi būti įtikinama, tikrovės ir susiūs su sprendimu priimtimo veiksniais, vyraujančiais tuo metu, kai pagalbos gavėjas pritrau sprendimą dėl projektu. Valstybių narių praloma remtis oficialais valdymo dokumentais, rizikos vertinimo dokumentais, finansine ataskaita, vidaus verslo planais, eksperţų nuomonëms ir kitais su vertinamuoju projektu susijusiu tyrimų duomenimis. Įrodyti skatinamąjį poveikį vykdomąs projekto narei galėtų būti dokumentu, kuriuo pateikiama informacija apie paklausos progozes, išlaidų prognozes, finansines prognozes, investicijų komitetui pateikti dokumentai, kuriuose įsimaity nagrinėjami investavimo / veiklos scenarijai, arba finansų institucijoms pateikti dokumentai. Tokie dokumentai turi būti to paties laikotarpio kaip ir sprendimo dėl investavimo / veiklos priėmimo procesas.
b) nacionalinės valdžios institucijos iki darbų pradžios paskelbę pranešimą apie ketinimą priimti siūlomą pagalbos priemonę su sąlyga, kad Komisija patvirtins priemonę, kaip reikalauja pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį. Šis pranešimas turi būti paskelbtas viešoje svetainėje arba kitaioje vietoje įtrauktame žiniasklaidos priemonėje, kuri yra palyginti plačiai ir lengvai prieinama, ir jame turi būti aškiai nurodyta projekto, kuriuos valstybė nėra turi pripažinti tinkamais finansuoti, rūšis ir momentas, nuo kurio valstybė nėra ketina tokius projektus laikyti tinkamais finansuoti. Siūlomos tinkamumas finansuoti negali būti nepagrinįsté ribojamas. Prieš pradėdamas darbus pagalbos gavėjas turėjo informuoti pagalbą teikiančią instituciją, kad investicinai sprendimai buvo priimti su sąlyga, kad bus suteikta siūloma pagalbos priemonė. Jei valstybė nėra skatinamajį poveikį įrodo remdamasi tokio pranešimu, ji privalo kartu su pranešimu apie įvairios pagalbos pažymėti to pranešimo kopiją ir nuordą į svetainę, kurioje jis buvo paskelbtas, arba atitinkamą įrodymą, kad su juo buvo galima susipažinti viešai.

c) veiklos pagalba teikiai esami aplinkai nekenksmingos gamybos įrenginiams ir „darbų pradžios“ nėra, nes nėra didelų naujų investicijų. Tokiais atvejais stiprų nacionalinius standartus, kurie yra griežtesni arba platesni užmojo nei atitinkamai standartams viršyti, taip pat skatina skatintamojo poveikio. Bendroji taisyklė nepakankamai valstybės rinkos veikimas ekonominėms veikloms dėl to nėra galima įrodyti, jei įrenginio eksploatavimas pakeičiamas į mažiau kenksmingą aplinkai, o ne kitą, pigesnę ir daugiau aplinkai kenksmingą eksploatavimo būdą.


3.1.3 Nepažeidžiama jokia atitinkama Sąjungos teisės nuostata

33. Jei remiama veikla arba pagalbos priemonė ar jos sąlygomis, įskaitant jos finansavimo būdą, kai jis yra neatitinka tos priemonės dalies, pažeidžiama atitinkama Sąjungos teisė, pagalba negali būti paskelbta suderinama su vidaus rinka. Taip gali būti, pavyzdžiui, jei pagalbai taikomos sąlygos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su produktu ar įrangos kilme, pavyzdžiui, reikalavimas, kad pagalbos gavėjas pirkinti vietinius produktus.

3.2 Negatyviosios sąlygų: pagalba negali trikdyti prekybos sąlygų taip, kad prieštaraujant bendram interesui

3.2.1 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

3.2.1.1 Pagalbos būtini gamybos priemonės

34. Siūloma valstybės pagalbos priemonė turi būti skirta tam tikra tai atvejai, kai ją galima iš esmės pagerinti padėtį taip, kaip to negali padaryti pati rinka, pavyzdžiui, panaikinti rinkos nepakankamumą, susijusį su projektais ar veikla, kuriems skirtama pagalba. Nors visuotiniai pripažįstama, kad konkurencingose rinkose dažniau užtikrinamas efektyvus rinkos veikimas ekonominės veiklos plėtrą, kainų, produkcijos ir išteklių naudojimo požiūriu, esant rinkos nepakankamumui valstybės intervencija – valstybės pagalba – gali pagerinti rinkų veikimo efektyvumą ir taip prisidedėti prie ekonominės veiklos plėtrą, jeigu rinka pati negali duoti efektyvaus rezultato. Valstybės narė turėtų nustatyti rinkos nepakankamumą, kuris trukdo užtikrinti pankštumą aplinkos apsaugos lygi arba veiksmingą energijos vidaus rinką. Pagrindinis s aplinkos apsauga ir energetika susijusios rinkos nepakankamumo rūsys, kurios gali sukliudyti pasiginti optimalių rezultatų ir nulemti neefektyvius rezultatus, yra:

a) neigiamas išorinis poveikis: jis dažniausiai būdingas pagalbos aplinkos apsaugos priemonėms ar atsiranda, kai nėra nustatyta tinkama taršos kaina, t. y. kai atitinkama įmonė nepatenkėjo į efektyvųų veikėjų grupės atsiradimą į ją ekonominės veiklos mulemtą neigiamą išorinių poveikį arba priimamos sprendimų dėl konkretūs technologijos, arba priimamos sprendimų dėl produkcijos lygio. Kitaip tariant, įmonės patirtinamos išlaidos ne visiškai atspindi vartotojams ir visuomenėi tenkančias išlaidas. Todėl įmonės paprastai neturi pakanka panaikinti įtaką savo sukčiama taršą arba taikytı individualias aplinkos apsaugos priemones;
b) teigiamas išorinis poveikis: įmonės gali investuoti nepakankamai, jei dalį su investicija susijusios naudos gaus kiti rinkos dalyviai nei pats investuotojas. Teigiamas išorinis poveikis gali pasireikšti, pavyzdžiui, kai investuoja į ekologines inovacijas, sistemas stabilumą, naujas ir novatoriškas atsinaujinančiųjų šaltinių technologijas ir į novatoriškas pritaikymo prie paklausos priemonės arba, energetikos infrastruktūrų ar elektros energijos tiekimo saugumo atveju, kai priemonės yra naudingos daugelui valstybių narių (arba daugiau vartotojų);

c) asimetrinė informacija: tai paprastai būdinga rinkoms, kuriose vienos rinkos pusės dalyvių turima informacija ir kitos rinkos pusės dalyvių turima informacija neatitinka. Tokia situacija gali susidaryti, pavyzdžiui, kai išorės finansų investuotojams trūksta informacijos apie tikėtiną projektą grąžą ir riziką. Ji taip pat gali susidaryti su tarpvalstybine infrastruktūra susijusio bendradarbiavimo atveju, kai viena šalis informacijos požiūriu yra nepalankioje padėtyje, palyginti su kita šalimi. Nors rizika ar netikrumas patys savime nenulemia rinkos nepakankamumo, asimetrinės informacijos problema yra susiūs su tokios rizikos ir netikrumo lygiu. Dažnai pasitaikanau abu šie veiksmai yra didesnė aplinką tautosankų investicijų, kurių amortizacijos laikotarpis paprastai yra ilgesnis, atveju ir skatina rinktis trumpalaikės investicijas; padėtį galėtų pasiūlyti tokios investicijoms, visų pirma MVĮ atveju, taikomos finansavimo sąlygos;

d) koordinavimo problemos: jos gali sutrūkydyti pletoti projektą arba veiksmingai į ją parėmė dėl investuotojų skirtų interės ir paskatų (vadinamųjų skirtų paskatų), rango sąnaudų arba susitarimų dėl civilinės atsakomybės draudimo, netikėtumo dėl bendradarbiavimo rezultatų ir poveikio tinklei, pavyzdžiui, nepertvaršiama elektros tiekimui. Šį koordinavimo problemų gali kilti, pavyzdžiui, tarp pastato savininko ir nuomininko dėl efektyvaus energijos vartojimo sprendimų taikymo. Jos gali dar labiau padidinti dėl informacijos problemų, visų pirma susijusių su asimetrine informacija. Koordinavimo problemas taip pat gali nulemti poreikis pasiekti tam tikrą kritimą mačę prieš tai, kai projektą naudinga pradėti komerciniu požiūriu – tai gali būti labai svarbus aspektas (tarpvalstybinės) infrastruktūros projektų atveju.

35. Tačiau vien tik rinkos nepakankamumas tam tikromis aplinkybėmis nėra pakankamas valstybės pagalbos būtinumo įrodymas. Tam tikroms nustatytoms rinkos nepakankamumo problemoms pasiūlyti gali būti įtaikoma kitų srčių politika ir priemonės. Šių priemonių pavyzdžiai: sektoriaus reguliavimas, privalomieji Sąjungos taršos mažinimo standartai, tiekėjų įpareigojimai, toki kainodaros mechanizmai, kaip Sąjungos šiltamuoju efekta sukeliamaikių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), ir anglies dioksidą mokestis. Papildomomis priemonėmis, įskaitant valstybės pagalbą, gali būti įrastinos tik likutinės rinkos nepakankamumos, t. y. rinkos nepakankamumas, kuris nepasalinamas kitų srčių politika ir priemonėmis. Tai gali dar labiau paaiškinti, kaip valstybės pagalba sustiprina taikomą kitų srčių politiką ir priemones, skirtas tai pačiai rinkos nepakankamumo problemai pašalinti. Todėl įrodymo, kad valstybės pagalba yra būtina, yra sunkiau, jei ji mažinamas kitų srčių politikos, skirtos toms pačioms rinkos nepakankamumo problemoms pašalinti, poreikis. Todėl valstybės narės gali įtakos nustatyti visas esamas politikos kryptis ir priemones, kuriomis jau siekiama pasislėpti nustatyta reguliavimo ar rinkos nepakankamumą.

36. Komisija laikys, kad pagalba yra būtina, jei valstybė narė ir jos įrodymą, kad ji efektyviai įrasta likutinės rinkos nepakankamumą, be kita ko, atsižvelgiant į visą kitą ir taikomą politiką ir priemones, kuriomis siekia pašalinti tam tikrą nustatytą rinkos nepakankamumą.

37. Kai valstybės pagalba teikiamos projektams arba veiklai, kurie, atsižvelgiant į ji technologinę turinį, rizikos lygi ir mastą, yra panašūs į tuos, kurie jau įgyvenami Sąjungoje rinkos sąlygomis, Komisija iš esmės darys priešą, kad rinkos nepakankamumo nėra, ir prašys pateikti papildomų valstybės pagalbos būtinybės įrodymų.

38. Kad įrodymų pagalbos būtinumą, valstybė narė turi įrodyti, kad projektas arba, schemų atveju, etaloninis projektas nebūtų įgyvendintas be pagalbos. Komisija atliks vertinimą remdamasi 3.2.1.3 skirsnyje nurodytu kiekvienių įvertinimo arba valstybės narės pateikta konkreti įrodymais pagrįsta analize, įrodančia pagalbos būtinumą.

3.2.1.2 Tinkamumas

39. Sistemo pagalbos priemonė turi būti tinkama politikos priemonė numatytam pagalbos tikslui pasiekti, t. y. neturi būti kitos mažesnio iškrepimo poveikio politikos ir pagalbos priemonės, kuria galima pasiekti tokių pat rezultatų.
3.2.1.2.1 Tinkamumas palyginti su alternatyviomis politikos priemonėmis


41. skirtos tai pačiai rinkos nepakankamumo problemai pašalinti, gali mažinti viena kitos poveikį. Taip yra tokie atvejai, kai išliegęs veiksmingas rinka grindžiamas mechanizmas, kurio konkrečiai siekia išspręsti išorinio poveikio problemą, pavyzdžiui, Sąjungos ATLPS. Taikant papildomą paramos priemonę tai pačiai rinkos nepakankamumo problemai spręsti, gali būti susilpnintas rinka grindžiamo mechanizmo poveikis. Todėl, kai pagalbos schema siekia pašalinti likutinių rinkos nepakankamumų, pagalbos schema turi būti parengta taip, kad nesumažintų rinka grindžiamo mechanizmo efektyvumo.

42. Aplinkos apsaugos teisės aktuose įtvirtintu principu „teršelės moka“ siekiama užtikrinti, kad būtų išsaisytas su neigiamu išoriniu poveiku susijęs rinkos nepakankamumas. Todėl, jeigu pagalbos gavėjas gali būti laikomas atsakingu už taršą pagal galiojančius Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus, valstybės pagalba nėra tinkama priemonė ir negali būti teikiamą.

3.2.1.2.2 Įvairių pagalbos priemonių tinkamumas

43. Valstybės pagalba aplinkos apsaugai ir energetikai gali būti skirti įvairiomis formomis. Šis dėlto valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pagalba būtų skirta taip, kad būtų kuo mažiau iškraipoma prekyba ir konkurencija.

44. Todėl valstybė narė turi įrodyti, kodėl mažiau tinkama yra kitų formų potencialiai mažesnį iškraipomąjį poveikį turinti pagalba, kaip antai: grąžintini avansai, palyginti su tiešioginėmis kartuotėmis, mokesčių kreditai, palyginti su mokesčiu sumažinimu, arba tokių formų pagalba, kuri yra grindžiama tokioms finansinėms priemonėms, kaip skolos ar nuosavybės priemonės, pavyzdžiui, mažų palikuonų paskolos arba palikuonų subsidijos, valstybės garantijos arba kitoks kapitalo teikimas palankioms sąlygoms.

45. Pagalbos priemonės pasirinkimas turėtų atitikti rinkos nepakankamumą, kurį ta pagalbos priemonė siekia pašalinti. Kai faktinės pajamos yra neišskios, pavyzdžiui, energijos taupumo priemonių atveju, grąžintinas avansa gali būti tinkamiausia priemonė.

46. Valstybė narė turi įrodyti, kad pagalbos ir jos struktūra yra tinkamos siekti to priemonės tikslą, kurio ta pagalba siekiama.

3.2.1.3 Proportionumas

47. Pagalba yra laikoma proporcingo, jeigu pagalbos suma vienam pageidaujant gavėją yra apribota iki minimalumo, kurio reikia remiamam projektui ar veiklai vykdyti.


(41) Kitas būdas suteikti galimybę vartotojoms ir (arba) naudotojams pristatyti apgalvotos sprendimus dėl pirkimo ir padidinti aplinkā tautosą įvairių gaminių paklausą – ekologinių ženklų ir teiginių naudojimas. Įtakos parengti, pripažinti, suprantami, patikimi ir atitinkamų vartotojų svokiams stiprūs ekologiniai ženklai ir tikrovė atitinkantys ekologinės teiginių gali būti veiksminga priemonė krepši ir formuoti (vartotojų) elgesį taip, kad jie rinktis labiau aplinkā tautosą įvairių gaminius. Vienas veiksmingiausių būdų, kuriais įmonės gali įrodyti, kad jos laikosi aukštuos aplinkos apsaugos standartų, yra naudoti patiriamą ženklinimo ir (arba) sertifikavimo schemą, kuriuo nustatyti aiškūs kriterijai ir pagal kurį atliekamas išorės (trečiosios šalies) tikrinimas. Todėl Komisija šį gairių taikymo stūkso nebūtų specialių raiškyklų dėl pagalbos aplinkā tautosą įvairių gaminiams projektuoti ir gaminti.
48. Paprastai laikoma, kad pagalba yra apribota iki minimumo, kurio reikia remiamam projektui ar veiklai vykdyti, jei jos suma atitinka grynias papildomos įsiliadis (trūkstamą finansavimą), kurių reikia pagalbos priemonės tikslui pasiekti, palyginti su priešingos padeties scenarijumi, jei pagalba nebūtų skirta. Grynosios papildomos išlaidos – tai remiamo projekto ar atvejų įpratymo projekto, kurių pagalbos gavėjas patikimai vykdytų be pagalbos, t. y. priešingos padeties scenarijaus, ekonominių pajamų ir išlaidų įskaitant investiciją ir veiklą skirtumas.

49. Išsamaus grynųjų papildomų įsiliadų įvertinimo nereikės, jei papildomų sumos bus nustatomos konkurencinio konkurso būdu, nes taip galima patikimai įvertinti minimalią potencialiems pagalbos gavėjams reikalingą pagalbą (46). Todėl Komisija mano, kad pagalbos proporcingumas užtikrinamas, jei laikomasi šių kriterijų:

- a) konkursas yra konkurencingas, t. y. jis yra atviras, aiškus, skaidrus ir nediskriminančis, pagrįstas objektyviais kriterijais, nustatytais ex ante, atsižvelgiant į priemonės tikslą ir sumažinant strateginio kainų siūlymo riziką;

- b) kriterijai paskelbiami likus pakankamai laiko iki parašų pateikimo termino pabaigos, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai konkurso (47);

- c) su konkursu susijus biudžetas arba apimtis yra privalomas apribojimas, nes tikėtina, kad ne visi parašų teikėjai gaus pagalbą, numatomas konkurso dalyvių skaičius yra pakankamas, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija, o kai gautama nepakankamai pasiūlymų, procedūros įgyvendinant schemą korėguojamos taip, kad vėlesnės pasiūlymų teikimo procedūrose arba, jei tokios galimybės nėra, kuo greičiau būtų atkurtu veiksminga konkurencija;

- d) vengiama ex post koreguoti pasiūlymų teikimo rezultatus (pavyzdžiui, vėliau derantis dėl pasiūlymų rezultatų arba normavimo), nes tai gali pakenkti procedūros rezultatų veiksmingumui.


51. Jei pagalba teikiamos ir priešingos padeties scenarijaus konkurso būdu, gryniosios papildomos įsiliadis turi būti nustatomos lyginant faktinio ir priešingos padeties scenarijaus pelningumą. Kai tokiais atvejais būtų galima nustatyti trūkstamą finansavimą, valstybė nėra turi pateikti visų pagrindinių įsiliadų ir pajamų kiekio įvertinimą pagal faktinių scenarijų ir patikimą priešingos padeties padeties scenarijų, apskaičiuotą vidutinę svertinę kapitalo kainą (VŠKK), pagal kurią pagalbos gavėjai diskontuojus būsimus pinigų srautus, taip pat grynąją dabartinę vertę (GDV) pagal faktinių ir priešingos padeties padeties scenarijų per visą projektą įgyvendinimo laikotarpį. Komisija įsitikinę, kad šis priešingos padeties scenarijų turi įtakos ūkio (49). Valstybė nėra turi pagrįsti kiekvienam kiekio įvertinimo aspektui taikytas priešaisiriai ir paaikinti be pagrįsti visas taikytas metodikas. Tipines gryniasias papildomos įsiliadų galima apskaiciuoti kaip faktinio scenarijaus ir priešingos padeties scenarijaus GDV skirtumą per etaloninio projektą įgyvendinimo laikotarpį.

(46) Tačiau tuo atveju, jei yra galimybė teikti nulinį nulinius subsidijų konkursinius pasiūlymus, valstybės narės gali svertinėti, kad būtų užtikrintas proporcingumas. Nulinių subsidijų konkursiniai pasiūlymai gali būti teikiami, pavyzdžiui, dėl to, kad numatoma, jog rinkos pajamos ilgai dides, ir (arba) dėl to, kad sėkmingi konkurso dalyviai gaus konkcesijų ar kitokios naudos, taip pat kai kurių pajamų veiklų atrakonis, kurių verslo ataskaitai gali būti tinkama trumpesniu trumpkime.

(48) Vertindamos aplinkos apsaugos vienetus, valstybės narės gali, pavyzdžiui, parėmėti metodiką, pagal kurių būtų apskaičiuoti išmėnami tiesiogiai ir paaikinti visą veiklą, kurią būtų gautą veiklą, jei būtų įvertinamas laikotarpis, kuriame atliekama veikla, nes ir kitų veiklos poveikio įvertinimo scenarijų, kurie nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susieti su pagrindiniais priemonės tikslais. Tai gali būti įtraukta į atvejus, kuriuose įvertinama įtaka aplinkos kokybei.

(49) Valstybės narės turi pagrįsti kiekvienam įvertinimo aspektui taikytas priešaisiriai ir paaikinti be pagrįsti visas taikytas metodikas. Tipines gryniasias papildomos įsiliadų galima apskaiciuoti kaip faktinio scenarijaus ir priešingos padeties scenarijaus GDV skirtumą per etaloninio projektą įgyvendinimo laikotarpį.
52. Kartais galimas toks priešingos padėties scenarijus, kai pagalbos gavėjas nevykdo veiklos ar investicijų arba tėsia veiklą be pakeitimų. Jei šiodyma patvirtinta, kad tai labiausiai tikėtina priešingos padėties scenarijus, gynynos papildomos išlaidos gali būti prilyginamos neigiamai projekto GDV pagal faktilių scenarijų be pagalbos per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį (taigi netiesiogiai daroma prielaida, kad priešingos padėties scenarijaus GDV yra lygi nuliui) (46). Taip gali būti infrastruktūros projektų atveju.

53. Individualios pagalbos ir schemų, kuriuos naudodinos labai ribotam pagalbos gavėjų skaičiu, atveju skaičiavimai ir prognozės 51 punkte turi būti pateikt išsamaus projektu verslo plano lygmeniu, o pagalbos schemų atveju – remiantis vienu ar keliais etaloninius projektus. Panašiai, tai taikomas 52 punktas, patvirtinančių šiodyma turi būti pateiki išsamaus projektu verslo plano lygmeniu, o pagalbos schemų atveju – remiantis vienu ar keliais etaloninius projektais.

54. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti sunku visiškai nustatyti pagalbos gavėjo gaunamą naudą ir išlaidas, taigi ir kiekvienu schemyvardžiu įvertinti faktinio ir priešingos padėties scenarijaus GDV. Tokioms atvejams gali būti taikomai alterntatyvūs metodai, kaip išsamiai aprašyta 4 skyriuje apie konkretų rūšių pagalbą. Tokiais atvejais pagalba gali būti laikoma proporcinga, jei pagalbos suma neviršija didžiausio pagalbos intensyvumo.

55. Kai konkurencinis konkursas nerengiamas, o konkurencinių konkursų nerengiamas ar nėra, arba pagalbos gavėjas gali būti susijusios išlaidos ir naudos, jei paskelbta išsama informacija pakenktai arba yra daug asimetrinės informacijos, valstybė narė gali būti priversta taikyti kompensavimo modelius, kurie yra nevisiškai ex ante. Vietoje to še modeliai bus ex ante ir ex post derinys arba juose bus nustatyti ex post lęšų susigrąžinimo ar išlaidų stebesenos mechanizmai, kartu išlaikant paskatas pagalbos gaunėjams kuo labiau sumažinti savo išlaidas ir ilgainiui efektyviau pletotį verslą.

3.2.1.3.1 Sumavimas

56. Pagalba gali būti suteikta vieną metu pagal kelias pagalbos schemas arba sumuojama su ad hoc arba de minimis pagalba tų pačių finansuoti tinkamų išlaidų atžvilgiu. Jeigu dėl bendros projektų arba veiklai skirtos pagalbos programos kompensacijos perkėlimo arba neviršijama didžiausia pagalbos suma, kuri leidžiama pagal šias gaires. Jei valstybė narė leidžia pagalbą pagal vieną priemonę sumuoti su pagalba pagal kitas priemones, tai turi nurodyti, pagal kokį metodą kiekvienos priemonės atveju užtikrinta atitiktis šiame punkte nustatytomis sąlygomis.

57. Centralizuotai valdomas Sąjungos finansavimas, kuris nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas valstybės narės, nėra valstybės pagalba. Kai toks Sąjungos finansavimas įkuriamas su valstybės pagalba, turi būti atlikta, kad dėl bendros viešojo finansavimo sumos, skiriama toms pačioms tikslioms tinkamoms išlaidoms padengti, nesuvertinių kompensacijos permoka.

3.2.1.4 Skaidrumas

58. Siekdama sumažinti neigiamą poveikį ir užtikrinti, kad konkretuose galėtų susipažinti su atitinkama informacija apie remiamą veiklą, atitinkama valstybę narė turi užtikrinti, kad Komisijos skaičiaus skyrimo modulyje (48) arba išsamioje valstybės pagalbos svetainėje nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu būtų skelbiama ši informacija:

(a) visas patvirtintos pagalbos schemas arba sprendimo dėl individualios pagalbos skyrimo ir jos įgyvendinimo nuostatų tekstas arba nuoroda į jį;

(b) informacija apie kiekvieną individualią pagalbą, skirtą ad hoc arba pagal pagalbos schemą, patvirtintą remiantis šios gyninos gairės ir viršijantį 100 000 EUR (49).

(46) Jeigu nėra alternatyvus projekto. Komisija patikrina, ar pagalbos suma neviršija minimalios sumos, būtinos, kad projektas, kuriam teikiamas pagalba, būtų pakankamai pelningas, pavyzdžiu, jam sudarant galimybes pasiekti vidutinę gražos normą (VGN), kurį atitiktų konkretaus sektoriaus ar įmonės orientacinę normą arba minimalaus pelningumo koeficientą. Šiuo tikslu taip pat galima naudoti išpervedus gražos, kuriuos pagalbos gavėjas reikalauja kituose panalosis rūšių projektuose, normas, visos bendrovės kapitalo sąnaudas arba gražą, kurį paprastai gauna atitinkamame pramonės sektoriuje. Turi būti atsižvelgiant į visas numatomas susijusias išlaidas ir naudą per visą projekto vykdymo laikotarpį.


(49) Valstybės narės tinkamai pagrįstas prasmynu šis reikalavimas gali būti netaikomas, jei paskelbta išsami informacija pakenkiant konkurencijai velesniuose paskirstymo etapuose, pavyzdžiu, leidžiant strateginėms įmonėms užtikrinti savo sėkms.

60. Parafiskalinų arba kitų mokesčių lengvatos schema atveju bus laikoma, kad 58 punkto (b) papunktyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, jeigu valstybės narės paskelbs reikiamą informaciją apie individualios pagalbos sumas tokiais intervalais (mln. EUR):

- 0,1–0,5;
- 0,5–1;
- 1–2;
- 2–5;
- 5–10;
- 10–30;
- 30–60;
- 60–100;
- 100–250;
- 250 ir daugiau.

61. 58 punkto (b) papunktyje nurodyta informacija turi būti paskelbta per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, o pagalbos mokesčių lengvatos forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo termino (49). Valstybės narės privalo užtikrinti, kad neteisėtos, bet suderinamos pagalbos atveju ši informacija būtų paskelbta ex post per šešis mėnesius nuo Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba buvo pripažinta suderinama, datos. Kad būtų galima užtikrinti valstybės pagalbos taisyklių vykdymą, informacija turi būti prieinama bent dešimt metų nuo pagalbos suteikimo dienos.


3.2.2 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

63. Pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą Komisija gali pripažinti, kad pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos srūnų plėtrai skatinti, yra suderinama, bet tik „jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“.

64. Norint taikyti šią negatyvųją sąlygą, pirmiausia reikia įvertinti atitinkamos pagalbos iškraipiamą poveikį prekybos sąlygomis. Dėl savo pobūdžio bet kokia pagalbos priemonė iškraipys arba gali iškraipyti konkurenciją ir darys arba gali daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, nes ji stiprina pagalbos gavėjų konkurencinę padetį, net jei pagalbos priemonė yra būtina, tinkama, proporcinga ir skaidri.

65. Aplinkos apsaugos tikslais skiriama pagalba savaime labiau remiantis aplinką tausojantys, o ne taršesni gaminių ir technologijos, ir toks pagalbos poveikis iš principo nebūs laikomas nederamu konkurencijos iškraipymui, nes ji iš dalies skatina ir vietoj tam tikrų išsamesnų, dėl kurių pagalba yra būtina. Be to, parama klimatai nekenkiančių, išsamesnės technologijos padeda siekti 2030 ir 2050 m. Europos klimato teisės akte nustatytų tikslų. Todėl, vertindama pagalbos aplinkos aspektą priemones, Komisija apsvarstys iškraipiamą poveikį konkurentams, kurie ir be pagalbos vykdo veiklą tausodami aplinką.

(49) Jei nėra oficialaus reikalavimo teikti metinę deklaraciją, duomenų fiksavimo tikslais pagalbos suteikimo diena bus laikoma tų metų, už kuriuos buvo suteikta pagalba, gruodžio 31 d.
66. Komisija mano, kad schemas, kuriomis gali naudotis platesnis potencialių pagalbos gavėjų ratas, turi ar gali turėti mažesnių konkurencijų iškraipantį poveikį nei parama, skirta tik ribotam konkrečių pagalbos gavėjų skaičiui, ypač kai pagalbos priemonės taikymo sritis apima visus konkurentus, norinčius teikti tą pačią paslaugą, produktą ar naują.

67. Valstybės pagalba aplinkos apsaugos ir energetikos tikslams gali turėti nenumatyti padarinių – sumažinti rinkos atlygį efektyviausiems, novatoriškiausiems gamintojams ir paskatas tobulinti, persitvarkyti arba pasitraukti iš rinkos mažiausiai veiksmingiausiems gamintojams. Dėl jos taip pat gali atsirasti nesefektvumo klūčių, trukdančių pateikti į rinką efektyvesniems ar novatoriškiausiai potencialiai konkurentams. Ilginiai tokiie iškraipymai gali spalinti inovacijas, efektyvumą ir mažiau tarišių technologijų diegimą. Šis iškriepiamasis poveikis gali būti ypač svarbus, kai pagalba teikia projektams, kurie teikia ribotą laiką naudą, tačiau ilgesniuojų laikotarpių užkerta kelią mažiau tarišioms technologijoms, įskaitant tais, kurios būtinos siekti vidutinės trukmės ir ilgalaikų klimato politikos tikslų, įtvirtintų Europos klimato teisės akte. Pavyzdžiui, taip gali būti, kai dėl iškastių kurą naudojančiai veiklai teikiamos paramos iš karto sumažėja išmetamų šiltumo efekto suknelių dujų kiekis, tačiau ilgai nesutelaikė išmetausių tarišių verslo laiką išlieka lyga. Kai visos kitos sąlygos yra vienodos, tikimybė, kad remiamos investicijos laiką naudą nusves galimas mažiau tarišių technologijų atgrasymas, yra tuo didesnė, kuo investicijos data yra arčiau atitinkamai tikslinės datos. Todėl Komisija, atlikdama vertinimą, atsizvelgę į šį galimą trumpalaikį ir ilgalaikį neigiamą poveikį konkurencijai ir prekybai.

68. Pagalba taip pat gali iškraipytį konkurenciją susitiprindama didelę pagalbos gavėjo įtaką rinkoje arba padėdama ją išlaikyti. Net jei pagalba tiesiogiai nesupririama didelę įtaką rinkoje, tai gali būti daroma netiesiogiai – skatindama esamus konkurentus atsisakant pletros ar pasitraukti iš rinkos arba atgrasant naujus konkurentus nuo žengimo į rinką. Tai reiškia, kad laimėjojų dažniausiai bus skelbtas stipri poveikis ir prekybai ir vietos pasirinkimui. Kai kurios teikiamos paramos iš karto sumažėja, tačiau ši pirma siekiant pereiti prie aplinkos atžvilgiu tvaros veiklos ir pasiekti teisėtus siekius atstovauti tarpvalstybinėje konkuransose regionuose, bet ir padaryti poveikį prekybai ir vietas pasirinkimui. Kai įmonės konkuruoja tarpvalstybiiniu mastu arba jai svarbus kitas investavimo vietas, tokių iškraipymų gali kilti ne vienoje valstybėje, bet ir įvairių paramos ar atgirindžio, o tiksliai išmokant diegimą įvairių regionų situacijas, kai kurios teikiamos paramos gali būti perėmamos į kitas teritorijas, tačiau jie gali turėti neigiamą poveikį prekybai ar žemės ūkio įvairioms srityms, kurios būtinos siekti pagalbos priemonė įtvirtintų energijos teisės akte. Pavyzdžiui, taip gali būti, kai dėl iškastių kurą naudojančiai veiklai teikiamos paramos į karto sumažėja išmetamą šiltumo efekto suknelių dujų kiekis, tačiau ilgai nesutelaikė išmetausių tarišių verslo laiką išlieka lyga. Kai visos kitos sąlygos yra vienodos, tikimybė, kad remiamos investicijos laiką naudą nusves galimas mažiau tarišių technologijų atgrasymas, yra tuo didesnė, kuo investicijos data yra arčiau atitinkamai tikslinės datos. Todėl Komisija, atlikdama vertinimą, atsizvelgę į šį galimą trumpalaikį ir ilgalaikį neigiamą poveikį konkurencijai ir prekybai.

69. Pagalba gali ne tik sukelti iškraipymus produktų rinkose, bet ir padaryti poveikį prekybai ir vietos pasirinkimui. Kai įmonės konkuruoja tarpvalstybiiniu mastu arba jai svarbus kitas investavimo vietas, tokių iškraipymų gali kilti ne vienoje valstybėje, bet ir įvairių paramos ar atgirindžio, o tiksliai išmokant diegimą įvairių regionų situacijas, kai kurios teikiamos paramos gali būti perėmamos į kitas teritorijas, tačiau jie gali turėti neigiamą poveikį prekybai ar žemės ūkio įvairioms srityms, kurios būtinos siekti pagalbos priemonė įtvirtintų energijos teisės akte. Pavyzdžiui, pagalba aplinkos apsaugos ir energetikos tikslams pasiekti, dėl kurios tik pateikiamas ekonominės veiklos vieta, tačiau nepagerinamas esamas aplinkos apsaugos lygis valstybės narėse, nebus laikoma suderinama su vidaus rinka.

70. Pagal šias gaires Komisija patvirtins priemones ne ilgesniu kaip 10 metų laikotarpui, o kai kuriais atvejais šis laikotarpis gali būti dar labiau apribotas (žr. 76 punktą). Jei valstybė narė nori pratęsti priemones galiojimo laikotarpį ilgai nei tas ilgiausias laikotarpis, jį gali apie priemones dar kartą panašinti. Tai reiškia, kad pagalba pagalba patvirtintas priemones gali būti suteikta ne vėliau kaip per 10 metų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimų, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama, dienos.

3.3 Teigiamo pagalbos poveikio ir neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai pasvėrimas

71. Galiausiai Komisija pasveria nustatytą neigiamą pagalbos priemonės poveikį konkurencijai ir prekybos sąlygomis ir teigiamą planuojamos pagalbos poveikį remiamai ekonominei veiklai, įskaitant jos indėlį į aplinkos apsaugą ir energetikos politikos tikslus, visų pirma siekiant perėti prie aplinkos atžvilgiu tvarkingos veiklos ir pasiekti teisėkai privalomus tikslus pagal Europos klimato teisės aktą ir Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus.
72. Atlaidama šį palyginimą, Komisija ypatingą dėmesį skirs Reglamento (ES) 2020/852 3 straipsnui, įskaitant principą „nedaryti reikšmingos žalos“ (50), arba kitoms panašioms metodikoms. Be to, vertindama neigiamą poveikį konkurėjui ir prekybai, Komisija prireikus atsižvelgs į neigiamą remiamos veiklos išorinį poveikį, jei toks išorinis poveikis neigiamai veikia konkurenciją ir prekybą tarp valstybių narių taip, kad prieštarauja bendram interesui, nes dėl jo atsiranda arba didėja rinkos neefektyvumas, įskaitant visų pirma tokių išorinių poveikių, kuris gali trukdyti siekti Sąjungos teisėje nustatytų klimato politikos tikslių (53).

73. Komisija laikys pagalbos priemonę suderinama su vidaus rinka tik tada, kai teigiamas poveikis bus didesnis už neigiamą. Tais atvejais, kai siūloma pagalbos priemone tinkamai ir proporcingai nesprendžiamas aiškiai nustatytas rinkos nepakankamumas, pavyzdžiui, dėl laikino naudos pobūdžio ir ilgalaikų iškraipymų, kaip nurodyta 67 punkte, neigiamas iškreipiamasis poveikis konkurėjui veikiausiai nusveria teigiamą priemonę poveikį. Todėl Komisija veikiausiai padarys išvadą, kad siūloma pagalbos priemonė yra nesuderinama.

74. Mažai tikėtina, kad priemonės, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su parama iškastinių kurui, ypač taršiausiam, darytų teigiamą poveikį aplinkai – dažnai jos daro didelį neigiamą poveikį, nes gali padidinti neigiamą išorinį poveikį aplinkai rinkoje. Tai pats pasakyta ir apie priemones, susijusias su naujomis investicijomis į gamtines dujas, nebėt būtų įrodyta, kad jos nedaro susaistymo poveikio (52). Iš esmės mažai tikėtina, kad tokių priemonių nauda nusvertų neigiamą poveikį, kaip išsamiai paaškinta 4 skyriuje.

75. Komisija iš esmės palankiai vertins valstybių narių siūlomų priemonių aspektus, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ ir atitinkamais atvejais atsinųjų įtakų energijos bendrijoms dalyvauti konkurenciniame konkurse, su sąlyga, kad teigiamas dalyvavimo ir pritarimo užtikrinimo poveikis nusvertų galimą iškreibiamąją poveikį

76. Kiti veiksmai, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, kas tam tikrais atvejais nusveria tam tikrų kategorijų pagalbos schemų atveju, yra šie:

a) reikalavimas atlkti ex post vertinimą, kaip apibūdinta 5 skyriuje; tokiais atvejais Komisija gali apriboti schemų taikymo trukmę (paprastai iki ketverių metų ar trumpesnio laikotarpio), palikdama galimybę pakartotinai pranešti apie jų taikymo pratesmiam vėliau;

b) jei nerengiamas konkurcinis konkursas, reikalavimas atskirai pranešti apie tam tikro dydžio arba tam tikrais bruožais pasižymėčius paramos projektus;

c) reikalavimas, kad pagalbos priemonės būtų taikomos ribotą laiką.

4. PAGALBOS KATEGORIJOS

4.1 Pagalba išmetamam šiltinamio efektą sukeliančių dujų kiekiai mažinti ir joms absorbuoti, įskaitant paramą atsinajinančių įtakų energijai ir energijos vartojimo efektyvumui idėtini

4.1.1 Pagrindinamas


(50) Taip gali būti ir tuo atveju, kai pagalba iškreipia ekonominių priemonių, sukurtų tokiam neigiamom išorinių poveikiui internai lizuotui, veikimą (pavyzdžiui, paveikdama kaunų signalus, kuriuos siūlia Sąjungos ATLPs ar panaši priemonė).

(51) Pavyzdžiui, tai gali būti stabdyma nacionaliniu priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planui, kuriame nustatyti privalomu tikslai, ir (arba) tai gali būti privalomai pagalbos gavojo įsipareigojimai įdiegti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo technologijas, pavyzdžiui, CCS / CCU, ar paaiškinti gamtines dujas atsinajinančių įtakų ir mažo anglies dioksidės kiekio dujomis arba uždaryti elektrinės atsižvelgiant į Sąjungos klimato politikos tikslus. Kad būtų pasiekti Sąjungos 2030 m. ir 2050 m. klimato politikos tikslai, reikia atlikti visi iškastinio kuro, įskaitant gamtines dujas, mažinimo gairių. Komisijos parengtame 2030 m. klimato politikos tikslo įgyvendinimo plano poveikio vertinime paaiškinta, kad iki 2050 m. gamtinių dujų naudojimas netaka taršos mažinimo priemonių tarp nesuderinamas su poveikio klimatui neutralumo tikslu ir jų naudojimas, pažyminti su 2015 m., turi būti sumažintas 66–71 proc. (SWD(2020) 176 final).
4.1.2 Taikymo oritis ir rimiamos veiklos rūsys
78. 4.1 skirsnyje nustatytos priemonių, taikomų atsinaujinančiųjų išteklių energijai, įskaitant pagalbą atsinaujinančiųjų išteklių energija arba sintetiniams degalams, gaminamiams naudojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją, gaminti, suderinamumo taisyklės. Jame taip pat nustatytos pagalbos priemonių, susijusių su įvairiomis kitomis technologijomis, kuriomis visų pirma siekama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių, suderinamumo taisyklės (13).

4.1.2.1 Pagalba atsinaujinančiųjų išteklių energijai
79. Šiame skirsnyje nustatomos visų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energijos rėmimo priemonių suderinamumo taisyklės.

80. Parama biodegalams, skystiesiems bioproduktams, biodujoms (įskaitant biometaną) ir biomasės kurui gali būti patvirtinta tik tuo atveju, jei remiama degalai atitinka Direktyvoje (ES) 2018/2001 ir jos įgyvendinimo aktose arba pagal ją priimtuose deleguotuusiųse aktuose nustatytus tvarumo ir šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekių mažinimo kriterijus.

81. Pagal šį skirsnį pagalba energijai gaminti iš atliekų gali būti laikoma suderinama, jeigu ji susijusi tik su atliekomis, atitinkančiomis atsinaujinančiųjų energijos išteklių apibrėžtį.

82. Pagal šį skirsnį gali būti vertinama pagalba vandeniliui gaminti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (14).

4.1.2.2 Kita pagalba išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir joms absorbuoti bei energijos vartojimo efektyvumui didinti
83. Visos technologijos, kuriomis pridedama prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo, iš esmės atitinka reikalavimus. Tai pasakyta apie pagalbą mažo anglių dioksido kiekių energijai arba sintetiniams degalams, gaminamiems naudojant mažo anglių dioksido kiekių energiją, gaminti, pagalbės energijos vartojimo efektyvumui didinti, įskaitant didelio naudingumo kogeneraciją, pagalbą CCS / CCU, pagalbą reguliuojami apkrova ir energijai kaupti, jei tai sumažina išmetamųjų teršalų kiekis, ir pagalbą išmetamųjų teršalų kiekii, atsirandantį dėl pramoninių procesų, įskaitant žaliavų perdirbimą, mažinti arba jų išvykti. Tai taip pat apima paramą šiltnamio efektų sukeliančioms dujoms absorbuoti iš aplinkos. Šis skirsnis netaikomas priemonėms, kurių pagrindinis tikslas nėra išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimas ar jų absorbciją. Jei priemone padeđama ne tik mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kieki, bet ir užkirsti kelį šiai, kuri nėra šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, arba ją mažinti, priemonės suderinamumas bus vertinamas remiantis šiuo skirsniu arba 4.5 skirsniu, priklausomai nuo to, kuris iš šių dvių tikslų dominuoja.

84. Šis skirsnis taip pat taikomas specialiosios infrastruktūros projektams (įskaitant vandeniliu, kitų mažo anglių dioksido kiekių dujų ir anglies dioksido saugojimo / naudojimo projektus), kurie nepatenka į energetikos infrastruktūros apibrėžtį, taip pat projektams, apimantiems specialiąjų infrastruktūrų arba energetikos infrastruktūrų, arba ir vieną, ir kitą, jei ji derinama su gamyba arba vartojimu / naudojimu.

85. Tiek, kiek pagalba sudaromos palankesnės sąlygos investicijoms, kuriomis siekiai didinti pramoninės veiklos energinį naudingumą, šis skirsnis taip pat taikomas pagalbai MVĮ ir mažomis vidutinės kapitalizacijos įmonėms, teikiančioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, siekiant palengvinti sutarčių dėl energinio naudingumo sudarymą, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 27 punkte.

86. Pagal šį skirsnį pagalba energijai gaminti iš atliekų gali būti laikoma suderinama, jeigu ji susijusi tik su atliekomis, naudojamos kurų deginimas įžeidžia energijai arba energetikos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, siekiant palengvinti sutarčių dėl energinio naudingumo sudarymą, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 27 punkte.

87. Pagal šį skirsnį gali būti vertinama pagalba mažo anglies dioksido pėdsako vandeniliui gaminti.

88. Pagal šį skirsnį taip pat gali būti vertinama pagalba elektrifikacijai naudojant atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją ir (arba) mažo anglių dioksido kiekių elektros energiją, įskaitant paramą šildymo ir pramonės procesams.

(13) Tai apima ir investicijas į apleistas pramoninės teritorijas, ir plnyo lauko investicijas.
(14) Tai apima elektros energijos tinklalio veikiančius elektrolizierius, dėl kurių sudarytos atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos pirkimo sutartys su ekonominės veiklos vykdymo įstaigomis, gaminančiais atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją, atitinkančią Komisijos deleguotajame reglamente, priimtame pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 27 straipsnio 3 daly, nustytas sąlygas.
4.1.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo matavimas

4.1.3.1 Pagalbos būtinumas

89. 34–37 punktai netaikomi išmetamo šiltnamio efektą sukeliantį dujų kickio mažinimo priemonėms. Valstybė nėra turėtų nustatyti, kokios politikos priemonės jau taikomos siekiant mažinti išmetamą šiltnamio efekta sukeliantį dujų kickį. Vis dėlto, nors Švietimas ATLPS ir susijusia politika bei priemonės kai kurios su išmetamu šiltnamio efekta sukeliantį dujų kickių susijusios išlaidos internalizuojamos, kol kas jomis gali būti internalizuojamos ne visos tokios išlaidos.

90. Kaip reikalaujama 38 punkte, valstybė nėra turėtų įrodyti, kad atsižvelgiant į priešingą padėtį (53), taip pat į atitinkamas išlaidas ir pajamas, įskaitant išlaidas ir pajamas, susijusias su ATLPS ir 89 punkte nurodyta sutartyba politika ir priemonėms, siūlomai veiklai pagalba yra būtina. Kaip būtumus rinkos pokyčius, susijusius su didele verslo scenarijaus dalimi (pavyzdžiui, investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energiją atveju, kai pajamos iš elektros energijos nėra susietos su gamybos šanadowimis), gali būti laikoma, kad parama, teikiant tik tam tikras garantuotas atlygis siekiant apriboti neįmanų scenarijų poveikį, yra būtina siekti užtikrinti, kad būtų vykdomos privačios investicijos. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti proporcingumą, gali reikėti apriboti pelningumą ir (arba) nustatyti lešų susigrąžinimo sistemas, susijusias su galimais teigiamais scenarijais.

91. Jei valstybė nėra įrodo, kad pagal 90 punktą pagalba yra būtina, Komisija daro prielaidą, kad išlieka rinkos nepakankamumas, kurį galima pašalinėti suteikiant pagalbą priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti, nebent ji turi turėti paneigiančių įrodymų.

92. Jei schemos taikomos ilgiau nei trejus metus, valstybė nėra turėtų patvirtinti, kad ji atnaujins savo atitinkamų išlaidų ir pajamų analizę ne rečiau kaip kas trejus metus, o jei pagal schemas pagalba teikiami rečiau, – prieš suteikiant pagalbą, taip užtikrinant, kad kiekvieniai reikalavimų atitinkamų išlaidos atitinka susijusias išlaidas, gali būti laikoma, kad parama, teikiant tik tam tikras garantuotas atlygis siekiant apriboti neįmanų scenarijų poveikį, yra būtina siekti užtikrinti, kad būtų vykdomos privačios investicijos. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti proporcingumą, gali reikėti apriboti pelningumą ir (arba) nustatyti lešų susigrąžinimo sistemas, susijusias su galimais teigiamais scenarijais.

4.1.3.2 Tinkamumas

93. 3.2.1.2 skirsnis netaikomas išmetamo šiltnamio efekta sukeliantų dujų kickio mažinimo priemonėms. Komisija daro prielaidą, kad valstybės pagalba iš esmės gali būti tinkama priemone siekiant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų, atsižvelgdamas į tai, kad kitų politikos priemonių paprastai nepakanka šiems tikslams pasiekti, su sąlyga, kad laikomasi visų kitų suderinamumo sąlygų. Atsižvelgiant į priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo problemas mastą ir skubumą, gali būti naudojamos įvairios priemonės, įskaitant tiesiogines dotacijas.

94. Pagalba, kuria siekiama palengvinti sutarčių dėl energinio naudingumo sudarymą, kaip nurodyta 85 punkte, gali būti teikiamas tik kaip:

a) paskola arba garantija energinio naudingumo didinimo priemonių teikėjui pagal sutartį dėl energinio naudingumo arba

b) finansinis produktas, kurio tikslas – refinansuoti atitinkamą paslaugų teikėją (pavyzdžiui, faktoringas arba forfeitingas).

4.1.3.3 Tinkamumas finansuoti

95. Galima tikėtis, kad priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonės, skirtos konkreciai veiklai, kuri konkuruoja su kita nesubsidijuojama veikla, labiau iškraipys konkurenciją nei visoms konkuruojančioms veiklos rūšių atviro priemonės. Todėl valstybė nėra turėtų pateikti argumentus dėl priemonių, kurios neapima visų konkuruojančių technologijų ir projektų, pavyzdžiui, visų elektros energijos rinkoje vykdomų projektų arba visų pakeičiamus produktus gaminančių įmonių, galinčių efektyviai techniškai prisidėti prie išmetamo šiltnamio efekto sukeliantų dujų kickio mažinimo (54). Šie argumentai turėtų būti pakartotinai objektyvijomis priežiūromis, susijusiomis, pavyzdžiui, su efektyvumu, išlaidomis ar kitomis svarbomis aplinkų įtakos kategorijos. Šie argumentai gali, be kita ko, būti grindžiami įrodymais, sunitkiais per viesas konsultacijas, nurodytas 4.1.3.4 skirsnyje, jei turinio.


(54) Tai neturėtų įtakos teisei gauti ir suteikti pagalbą (pavyzdžiui, pagal dešimties metų sutartį).

(55) Komisija paprastai nereikalauja, kad priemones būtų taikomos tarpvalstybiniu mastu, nors tai gali padėti nuraminti susirūpinimą dėl konkurencijos.
96. Komisija įvertins pateiktus argumentus ir laikysis nuomonės, kad didesnis tinkamumo finansuoti apribojimą nepagrištai neiškraipo konkurencijos, jei, pavyzdžiui:

a) priemonė skirto su konkrečiu sektoriumi ar technologija susietam Sąjungos teisėje nustatytam tikslui (59), pavyzdžiui, tai yra atsinaujinančiųjų išteklų energijos ar energijos vartojimo efektyvumo schema (59);

b) priemonė siekiama remti būtent parodomuosius projektus;

c) priemonė siekiama spręsti ne tik priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, bet ir oro kokybės ar kitos taršos problemas;

d) valstybė narė nurodo priežastis, dėl kurių galima tikėtis, kad reikalavimus atitinkantis sektoriai arba novatorinių technologijų ilgai gali svariai ir ekonomiškai efektyviai prisidedėti prie aplinkos apsaugos ir esminio priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimo;

e) priemonė reikalinga diversifikacija, kuri būtina siekti išvengti su tinklo stabulimum susijusių problemų paaškinimo (60);

f) galima tikėtis, kad taikant atrankos pavaldumo ir sumazęs aplinkos apsaugos užtikrinimo išlaidų (pavyzdžiui, dėl diversifikacijos, be kita ko atsinaujinančiųjų energijos išteklų rūšių, sumažėjusios technologijos integruotavo sąnaudų, o tai taip pat galėtų apimti reguliavimą apkrova ir (arba) kaupimą) ir (arba) bus mažiau išaiškina konkurenciją;

g) projektas buvo atrinktas paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti didelėms integruotoms tarpvalstybinioms projektams, kurį bendrai parengė kelios valstybės narės ir kurio siekiama svariai prisidėti prie aplinkos apsaugos atsizvelgių į bendrą Sąjungos interesus, ir arba įgyvendinant tokią projektą taikoma naujųjų technologijų, kurį grįždama paramos gavoje arba kito subjekto vykdoma MTPI veikla, jei pirmasis įgyja teises naujama arba užtikrinta anksčesnės MTPI veiklos rezultatas, arba šis projektas yra vienas iš pirmųjų atvejų, kai atitinkamame sektoriuje diegiamas naujųjų technologijų;

97. Valstybės narės turi reguliai peržiūrėti tinkamumo finansuoti taisykles ir visas su jomis susijusias taisykles, siekdamos užtikrinti, kad priežiūros, kuriomis pateisinamas ribotinis tinkamumo finansuoti, išlūkčių visų kiekvienos schemas įgyvendinimo laikotarpį, t. y. užtikrinti, kad bet kokie tinkamumo finansuoti apribojimai galėtų būti pateisinami net ir tada, kai sukurti naujųjų technologijos ar metodai arba gaunama daugiau duomenų.

4.1.3.4 Viesos konsultacijos

4.1.3.4 skirsnis taikomas nuo 2023 m. liepos 1 d.

99. Prieš pranešdamos apie pagalbą, išskyryus tinkamai pagrįstas išimtinės aplinkybės, valstybės narės turi surengti vienas konkurso susitarimą, dėl priemonių, apie kurias turi būti pranešta pagal šį skirsnių, poveikio konkurencijai ir proporcingumui. Pareiga konsultuotis netaikoma nei jau patvirtintų priemonių pakeitimams, jei jais nekeičiama jų tikimybė ar tinkamumas finansuoti arba neprašësiama jų buvo ilgą laiką nei 10 metų nuo pranešimo apie pradinį Komisijos sprendimą, kurio pagalba pripažįstama sukuria naujųjų, nei 100 punkte nurodytos atvejai. Siekiant nustatyti ar priemonė yra pagrįsta atsižvelgiant į šiose gairėse nustatytos kriterijus, būtina surengti vienas vienas konsultacijas (60).

(59) Pavyzdžiui, jei taikoma, vandeniliui iš atsinaujinančių energijos išteklų.
(60) Tokio atvejo įteisinumas finansuoti turėtų būti ribojamas į skirsnių, poveikio konkurencijai ir proporcingumui. Pareiga konsultuotis netaikoma nei jau patvirtintų priemonių pakeitimams, jei jais nekeičiama jų tikimybė ar tinkamumas finansuoti arba neprašësiama jų buvo ilgą laiką nei 10 metų nuo pranešimo apie pradinį Komisijos sprendimą, kurio pagalba pripažįstama sukuria naujųjų, nei 100 punkte nurodytos atvejai. Šių atvejų, kai teikia regioninės paramos, valstybė narė turėtų žudyti, kad pagalbinėms paslaugoms ir perskirstymo taisykliams sudaromos sąlygos užtikrinti, pavyzdžiui, taikant atsinaujinančių energijos išteklų mažinimo schema, bet jei neįprastai jų vartojimas būtų ribojamas įskaičiuojant vietos ir technologinius atliekų. Tai, kai konkrečio atsinaujinančių energijos išteklų rūšių, remdamosi kitais objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, išvardytais 96–(g) punktuose.
a) dėl priemonių, kurių numatoma vidutinė metinė pagalbos suma yra ne mažesnė kaip 150 mln. EUR per metus, rengiamos ne trumpesnė kaip 6 savaicių trukmės viešos konsultacijos, apimančios šiuos klausimus:

i) tinkamumą finansuoti;

ii) subsidijos už neišmesto CO₂ ekvivalento (62) toną apskaičiavimo metodą ir įvertį (etaloninio ar kito projekto);

iii) stūmą konkurcinių konkursų rengimą, į jį apimtį ir stūmos išimtis;

iv) pagrindinias pagalbos skyrimo procedūros parametrus (63), įskaitant galimybę konkuruoti skirtingų rūsių pagalbos gavėjams (64);

v) pagrindines prielaidas, kuriomis grindžiamas kiekvienas įvertinimas, naudojamas pagalbos skatinamajam poveikiui, būtiniu ir proporcingumui įrodyti;

vi) jei gali būti remiamos naujos investicijos į gamtiniems dujoms grindžiamą gamybą arba pramonės gamybą, stūmos apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas suderinamumas su Šiaurės šiluminė politikos tikslais (žr. 129 punktą);

b) dėl priemonių, kurių numatoma vidutinė metinė pagalbos suma yra mažesnė nei 150 mln. EUR per metus, rengiamos ne trumpesnė kaip 4 savaicių trukmės viešos konsultacijos, apimančios šiuos klausimus:

i) tinkamumą finansuoti;

ii) stūmą konkurcinių konkursų rengimą, į jį apimtį ir stūmos išimtis;

iii) jei gali būti remiamos naujos investicijos į gamtiniems dujoms grindžiamą gamybą arba pramonės gamybą, stūmos apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas suderinamumas su Šiaurės šiluminė politikos tikslais (žr. 129 punktą).

100. Viešos konsultacijos nebūtinios dėl 99 punkto (b) papunktųje nurodytų priemonių, kai taikomos konkurcinių konkursų procedūros, o priemone neremiamos viešos konsultacijos, apimančios šiuos klausimus:

i) tinkamumą finansuoti;

ii) stūmą konkurcinių konkursų rengimą, į jį apimtį ir stūmos išimtis;

iii) jei gali būti remiamos naujos investicijos į gamtiniems dujoms grindžiamą gamybą arba pramonės gamybą, stūmos apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas suderinamumas su Šiaurės šiluminė politikos tikslais (žr. 129 punktą).


102. Iššūnintais ir tinkamai pagrįstais atvejais atvejais Komisija gali svarstyti alternatyvius konsultavimosi metodus, su sąlyga, kad į suinteresuotųjų šalių nuomonę bus atsižvelgta (toliau) įgyvendinant pagalbą. Tokiais atvejais atvejais alternatyvius metodus gali tekti derinti su taisomaisiais veiksmais, kad būtų sumažintas galimas iškreipiamasis priemonės poveikis.

4.1.3.5 Proporcingumas

103. Pagalba išmetamam šiltnamio efekta sukeliandčių dujų kiekiai mažinti paprastai turėtų būti teikiami konkurciniuo konkurso būdu, kaip aprašyta 49 ir 50 punktuose, kad priemonės tikslus (65) būtų galima pasiekti proporcingai ir taip būtų sumažintas konkurcijos ir prekybos iškraipymas. Šių konkurso susijęs biudžetas arba apimtis yra privalomas apribojimas, nes tikėtina, kad ne visi paraiškių teikėjai gaus pagalbą, numatomas konkurso dalyvių skaičius yra pakankamas, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurcija, o tai gaunama nepakankamai pasiūlymajų,
procedūros įgyvendinant schemą koreguojamos taip, kad vėlesnėse pasiūlymų teikimo procedūrose arba, jei tokios galimybės nėra, kuo greičiau būtų atkurta veiksminga konkurencija (\(^{(66)}\)).

104. Konkurse iš esmės turėtų galėti dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys pagalbos gavėjai, kad būtų galima ekonomiškai efektyviai paskirstyti pagalbą ir sumažinti konkurencijos iškraipymą. Tačiau konkurse gali būti leidžiama dalyvauti tik vienos ar kelių konkrečių kategorijų gavėjams, jei pateikiami įrodymai, įskaitant visus per viešas konsultacijas surinktus svarbius įrodymus, kad, pavyzdžiui:

a) rengiant bendrą procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys pagalbos gavėjai, būtų gautas neoptimalus rezultatas arba nebūtų pasiekioti priemonės tikslai; šis pagrindimas gali būti susijęs su 96 punkte nurodytais kriterijais;

b) pasiūlymų dydžiai, kurie, kaip tikimasi, turėtų būti siūlomi skirtingų kategorijų pagalbos gavėjų, labai skiriasi (paprastai taip būtų tuo atveju, kai numatomi konkurso pasiūlymų dydžiai, nustatyti remiantis 90 punkte reikalaujama analizė, skirtusi daugiau kaip 10 proc.; tokiu atveju galima rengti atskirus konkurencinius konkursus, kad pagalbos gavėjai, kurių išlaidos panašios, konkuruočius tarpusavyje.

105. Jeigu valstybė narė remiasi 104 punkto (b) papunktų nurodytomis užtikrinti, kaip remiantis schemai, kuri galios ilgiai nei trejus metus, atliekant analizę, kuriuos reikalaujama pagal 92 punktą, taip pat reikėtų apsvарstytı, ar tomis išimtisas vis dar galima remtis. Visų pirmą valstybės narės turi patvirtinti, kad tokios schemos laikui bėgant bus pritaikytos siekiant užtikrinti, kad technologijų, kurių pasiūlymų dydis, kaip tikimasi, skirsis ne daugiau kaip 10 proc., konkurso vykėtų to paties konkurencinio konkurso metu. Be to, valstybė narė gali nuspręsti rengti atskirus konkursus, jei iš naujo atlikus analizę pagal 92 punktą paaškėja, kad pasiūlymų dydžiai skiriasi daugiau kaip 10 proc.


107. Reikalavimo paskirstyti pagalbą ir nustatyti pagalbos dydį konkurcinio konkurso būdu išimtys gali būti pateisinamos, jei pateikiami įrodymai, įskaitant viešų konsultacijų metu surinktus įrodymus, kad įvykdyta viena iš toliau nurodytų sąlygų:

a) potencialios pasiūlos arba potencialių konkurso dalyvių skaičiaus nepakanka konkurencijai užtikrinti; tokiu atveju valstybė narė turi įrodyti, kad atitinkamai atvejais konkurcijos neįmanoma padidinti mažinant biudžetą arba sudaran palankesnės sąlygas dalyvauti konkurse (pavyzdžiui, atrenkant papildomą žemę plėtrai arba pritaikant išankstinės atrankos reikalavimus);

b) pagalbos gavėjai yra mažųjų projektų vykdytojai, kurie apibrėžiami taip:

i) elektros energijos gamybos arba saugojimo projektų atveju – projektai, kurių įrengtoji galia neviršija 1 MW;

ii) elektros energijos vartojimo projektų atveju – projektai, pagal kuriuos didžiausia paklausa neviršija 1 MW;

\(^{(66)}\) Tokį pripažinimą suvaržymą galima taikyti įvairiais vienas kitaip papildančiais būdais, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimus su pasiūla susijusius suvaržymus, pakoreguoti apimtį, kad ji atspindėtų tikėtų pasiūlą ūm kritiškam laikotarpiui, ir (arba) pakeisti kitas konkurso procedūros ypatybės (pavyzdžiui, tinkamumo dalyvauti kriterijus); siekiant priemonės tikslui (pavyzdžiui, valstybių narių priklausomybės nuo įskaitinio kuro mažinimo tikslų) įvertinimą, kad būtų kuo labiau sumažinti konkurencijos ir priklydos iškraipymai. Užtikrinamos įvertinimų ir konkurcijos, valstybės narės taip pat gali atsižvelgti į teisėtas investuotojų lūkesčius.
iii) šilumos ir dujų gamybos technologijų atveju – projektai, kurių įrengtoji ar lygiavertė galia neviršija 1 MW;

iv) 100 proc. MVĮ priklausančių arba atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijos projektų atveju – projektai, kurių įrengtoji galia arba pagal kuriuos didžiausia paklausa neviršija 6 MW;

v) projektų, kurie 100 proc. priklauso mažosioms ir labai mažoms įmonėms arba atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms tik vėjo energijos gamybos tikslais, atveju – kurių įrengtoji galia neviršija 18 MW;

vi) MVĮ skirtos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, nesusijusios su energijos gamyba, kai paramos gavėjai gana mažai nei 300 000 EUR vienam projektui.

c) atskiri projektai atitinka abi šias sąlygas:

i) projektas buvo atrinktas paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti integruotame tarpvalstybiniam projektui, kurią bendrai parengė kelios valstybės narės ir kuriuo siekiami svariai prasidėti prie aplinkos apsaugos atsižvelgiant į bendrus Sąjungos interesus;

ii) įgyvendinant projektą taikoma naujoviška technologija, kuri grindžiama paramos gavėjo arba kito subjekto vykdoma MVĮ veikla, jei pirmasis įgyja teises naudotis ankstesnes MVĮ veiklos rezultatais, arba šis projektas yra vienas iš pirmųjų atvejų, kai atitinkamame sektoriuje diegiamu naujoviška technologija.

108. Valstybės narės taip pat gali naudoti konkurencinų sertifikatų arba tiekėjų įpareigojimo schemas, kad nustatytų pagalbos dydį ir paskirstytų pagalbą, jei:

a) pagal schemą nustatytą už potencialią pasiūlą mažesnė paklausa;

b) įsipirkimo arba baudos kaina, taikoma vartotojai arba tiekėjui, kuris neįsigijo reikalaujamo sertifikatų skaičiaus (t. y. kaina, kuri yra didžiausia suma, mokėtina už paramą), yra pakankamai didelė, kad skatintų laikytis įpareigojimo. Tačiau baudos kaina turėtų būti pagyta 51, 52 ir 53 punktuose nurodyta kiekvieniu įvertinimu siekiant, kad ji nebūtų pernelyg didelė ir būtų išvengta perteklinio kompensavimo;

c) jeigu schemose numatytą parama biodegalaams, skytiesioms bioproduktams ir biomasės kurui, kad būtų išvengta kompensacijos permkos, valstybės narės turi atsižvelgti į informaciją apie tą gautą paramą pagal balanso sistemos dokumentuose pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnį.

109. Valstybės narės taip pat gali parengti paramos schemas, kurioms siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro arba didinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinant parafiskalinis arba kitus mokesčius, pavyzdžiui, aplinkos politikos tikslams finansuoti skirtingus mokesčius. Tokioms schemoms įgyvendinti konkurencinio konkurso rengti neprivaloma. Tačiau tokia pagalba iš esmės turi būti teikiamai vienodai visoms reikalingoms atitinkamoms įmonėms, veikiant išvados tam patiame ekonominės veiklos sektoriuje ir esančioms tokių paskaitų prieš tribuną arba panašioje faktoje įdėties priklausančių projektų tikslų arba tai, o tokių projekto atveju – projektų kuriems atitinka minėtos paramos schemas, kurioms tiekėjai arba pagalbos priemonės sudaro koncesijos ar kitos lengvatos, pavyzdžiui, teisės, jei tokiu rengtoji galia neviršija 18 MW; kai paramos gavėjas gana mažai, nei 300 000 EUR vienam projektui.

110. Jeigu dėl parafiskalinis arba kitų mokesčių sumažinimo sumažėja einamosios veiklos išlaidos, pagalbos suma negali viršyti aplinkų atsakančio projekto ar veiklos ir mažiau aplinkai palankus priešingos padėties scenarijaus išlaidų skirtumo. Jeigu aplinką atsakančios projektas ar veikla gali padėti sutaupyti lėšų arba gauti papildomą pajamą, į jų tas turi būti atsižvelgiamai nustatant pagalbos proporcingumą.


112. Kai pagalbos priemonių dalį sudaro koncesijos ar kitos leigos, pavyzdžiui, teisė naudotis žeme, jūros dugną ar apėmės arba teisė į infrastruktūros jungtį, valstybės narės turi užtikrinti, kad tokios koncesijos būtų skiriamos remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais, susijusiais su priemonės tikslais (žr. 50 punktą).

4.1.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

114. 3.2.2 ir 3.3 skirsniai, išskyrus 70 punktą

117. Siekiant išvengti dvigubo subsidijavimo rizikos ir užtikrinti, kad būtų minimas šiltnamio efekto sukelta kiekis. Teikiant pagalbą, kuria siekiama palengvinti sutartų, kurie neprivalo.

118. Nukrypstant nuo paskutinės 117 punkto sakinyje nustatytų reikalavimų, pramoninės veiklos energinio naudingumo efekto sukeliančių dujų kiekio mažinimo priemonės netakomi.

121. Pagalba priklauso mylimu nuo iškastinio kuro mažinti gali būti teikiamai įvairiomis formomis, išskaitant išankstinelės dotacijas ir sutartis dėl nuolatinio pagalbos išmokų. Pavyzdžiui, sandorius dėl kainų skirtumo (69). Pagalba, kuria padengiamas su eksploatavimu, o ne investicijomis susijusios išlaidos, turėtų būti naudojama tik tada, kai valstybe nėra išrodo, kad dėl to priimami aplinkai palanknes vienokos sprendimai.

122. Kai pagalba pirmiausia reikalinga trumpalaikės išlaidoms, kurios gali kisti, pavyzdžiui, biomasės kuro sąnaudoms arba elektros energijos sąnaudoms, padengti ir mokamos ilginaisiai nei vieną metų laikotarpiai, valstybės narės turėtų patvirtinti, kad gamybos sąnaudoms, kurios grindžiama pagalbos suma, bus stebimos, o pagalbos suma tikslinama bent kartą per metus.

123. Pagalba turi būti toki, kad būtų išvengta bet kokio nepagrįsto efektyvaus rinkų veikimo iškraipymo, visų pirma, kad būtų išsaugotos efektyviai veiklos paskatos ir kainų signalai. Pavyzdžiui, pagalbos gavėjai ir toliau turėtų patirti kainų svyramvimo ir rinkos riziką, nebent tai trukdytų pasiekti pagalbos tikslų. Visų pirma, pagalbos gavėjai neturėtų būti skatinti siūlyti savo produkciją už mažesnę kainą nei jų ribinės sąnaudos ir neturi gauti pagalbos gamybai taikant tai laikotarpiais, kai to produkcijos rinkos vertė yra neigiamą (70).

124. Komisija atlik Sąjungos atliekų priemonių, kurios apima specialios infrastruktūros projektus, vertinimą. Atlikdama vertinimą Komisija, be kita ko, atsižvelgę į infrastruktūros dydį, palyginti su atitinkama rinka, poveikį papildomų rinkos investicijų tikimybėi, t. y., kiek infrastruktūra iš pradžių skirta atskiram naudojui ar naudojotų grupę, ir ar yra patikimas planas arba tvirtas įsipareigojimas dėl prijungimo prie platesnio tinklo, t. y. bet kokį makroregionalų leidžiančių nuostatų ar vidaus rinkos reglamentuojančių teisės aktų išimčių taikymo trukmę, atitinkamą rinkos struktūrą ir pagalbos gavėjų padėtį toje rinkoje.

125. Pavyzdžiui, jei prie infrastruktūros iš pradžių prijungiamos tik ribotas naudojotojų skaičius, iškreipiamųų poveikį galima sumažinti, jei ji yra platesnio Sąjungos tinklo plėtros plano dalis, remiantis toliau nurodytais kriterijais:

a) infrastruktūros apskaita turėtų būti atskirta nuo bet kokios kitos veiklos, o prieigos ir naudojimo sąnaudos turėtų būti skaidrios;

b) jei tai netrukdo pasiekti pagalbos tikslus, pagalba turėtų būti teikiamai su sąlyga, kad infrastruktūra (71) būtų leidžiama naudotis trečiosioms šalims sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis (išskaitant viešus kvietimus teikti prasme dėl prisijungimo lygiavertės sąlygomis);

c) pagalbos gavėjams gali tekti kompensuoti jų gautą naudą iki platesnio plėtros plano, pavyzdžiui, pridedant prie tolesnės tinklo plėtros;

d) specialių naudojotojų gaunamą pranašumą gali tekti apriboti ir (arba) dalytis su kitais dalyviais.

126. Kad nebūtų pakenkta priemonės tikslui arba kitiems Sąjungos aplinkos apsaugos tikslams, negalima skatinti gaminti energiją, kurį įsitvirtinę mažiaus tarpšios energijos rūšis. Pavyzdžiui, jei remiama kogeneracijai iš neatsinaujinančių ištekių ar energijos gamyba iš biomasės, jei įmanoma, neturi būti sukuriamos paskatos gaminti elektros energiją ar šilumą tuo metu, kai tai reikšti, kad būtų ribojama netarši gamyba iš atsinaujinančių energijos ištekių.

(69) Sandoriais dėl kainų skirtumo pagalbos gavėjui suteikiamas teisė gauti išmoką, lygią fiksavusios „ryškumo” kainos ir referencinės kainos, pavyzdžiui, rinkos kainos, už produkcijos vienetą skirtumui. Pastaraisiais metais likusios (69) sandoriai buvo sudaryti dėl elektros energijos gamybos priemonių, tačiau jie taip pat gali apimti iš ATPS susietų referencinės kainų, t. y., sandorius dėl anglies dioksidio kainų skirtumo. Tokie sandoriai dėl anglies dioksidio kainų skirtumo gali būti naudina priemonė, kuria rinkai būtų pateikiami proveržio technologijos, kuriu gali atgauti siekiant sumažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro. Sandorius dėl kainų skirtumo taip pat gali būti numatyta, kad pagalbos gavėjai turėtų grąžinti lešas mokesčių mokėtojams arba vartotojams už laikotarpiaus, kai referencinė kaina viršija vykdytą kainą.


(71) Tai susiję su 19 punkto (36) papakykute pateikti infrastruktūros sąrašu.
127. Pagalba priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti gali nepagrįstai iškraipti konkurenciją, jei ja ištirtuomos įvairios įtakos rinkoje sau esančias alternatyvus arba susisaistoma su tam tikromis technologijomis ir taip trunkama platesnės mažiausios rinkos pletrai ir jų naudojimui. Todėl Komisija taip pat tikrina, ar pagalbos priemone neskatinama arba neprailgina mažiausios iškastinio kuro ir energijos naudojimas (2) ir taip stabdo mažiausios rinkos pletrai ir gerokai mažina mažėja bendra investicijų nauda aplinkai. Valstybės narės turėtų paaikinti, kaip jos ketina įtvirtyti šio pavojaus, be kita ko, nustatydamos privalomus pareigojimus naudoti daugiausia atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio degalų arba laipsniškai atsakyti kuro iš iškastinių šaltinių.


129. Analogiškai priemonės, kuriosms skatinamos naujos investicijos į energijos ar pramonės gamybą naudojant gamtines dujas, gali sumažinti išmėtamą šiltnamio efekto sukeliančių dujų ir kitų teršalų kiekį trumpoviajau laikotarpio, tačiau ilgainiui, palyginę su aliatvirkis įvairios investicijomis, padidinti neigiamą išorinį poveikį aplinkai. Kad investicijos į gamtines dujas būtų vertinamos kaip daranciščią teigiamą poveikį aplinkai, valstybės narės turi paaikinti, kaip jos užtikrina, kad investicijomis būtų privedama prie Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslų ir 2050 m. poveikio klimato neutralumo tikslo įgyvendinimui. Visų pirma, valstybės narės turi paaikinti, kaip bus įtvirtinta susisistemos su šia energijos gamyba deginant dujas arba gamybos įranga, naudojama dujoms deginti. Pavyzdžiui, tai gali būti grindžiama nacionalinių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planu, kuriame nustatyti privalomų tikslų, ir (arba) tai gali būti privalomi pagalbos gavėjo įsipareigojimai įgalioti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo klasifikacijos, pavyzdžiui, CCS / CCU, ar pakeisti gamtines dujas atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio dujoms arba uždarytį elektrinį atsizvelgiant į Sąjungos klimato politikos tikslus. Į įsipareigojimus turėtų būtų įtrukta vienas ar keli patikimi išmėtamučių teršalų kiekio mažinimo etapi siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.


131. Jei nustatoma papildomo konkurencijos iškraipymo rizika arba priemonės yra ypač naujos ar sudėtingos, Komisija gali nustatyti 76 punktų nurodytas sąlygas.

132. Individualios pagalbos priemonės arba strategijų, skirtų ypač robotom pagalbos gavėjų skaičiui arba įsitvirtinimu pagalbos gavėjui, ateiviai valstybės narės taip pat turėtų įrėdyti, kad siūloma pagalbos priemonė neįtaka reikštų konkurencijos, pavyzdžiui, dėl didesnės įtakos rinkoje. Net jei pagalba tiesiogiai nesustiprinama didelė įtaka rinkoje, tai gali būti daroma netiesiogūs – skatintai esant konkursumui atsakyti pletros ar pasitraukti į rinkos atsargai naudotų konkursumui nuo žengimo į rinką. Vertindama neigiamą įtaką pagalbos priemonė poveikį, Komisija analizėje kriptinę dėmesį į numatytą pagalbos poveikį įmonių konkursumi atitinkamojo produktų rinkoje, taip pat, kai tinkama, gamintojų grandies ir vartotojų grandies rinkose ir į perteklinių pajėgumų riziką. Komisija taip pat įvertins galimą neigiamą poveikį prekybai, taip pat valstybės narių tarpusavio varžymosi dėl subsidijų riziką, kuri visų pirma gali kilti dėl pasirinktos vietas.

(2) Įskaipiint mažo anglies dioksido kiekio kurą iš neatnaujinančiųjų išteklių ir energijos nešklius, dėl kurių teršalai neįmėtami iš vairiklo, tačiau daug anglies dioksido įmėtama į gamybos metu.
133. Jei pagalba teikiama nerengiant konkurencinio konkurso ir priemonė naudinga ypač ribotam pagalbos gavėjui, Komisija gali reikalauti, kad valstybė naė užtikrintų, jog pagalbos gavėjas skleisti prakščį patirį, įgytą vykdant remiamą projektą, siekiant paspartinti technologijų, kurios pasirodo esančios perspektyvios, diegimą.

134. Jeigu tenkinamos visos kitos suderinamumo sąlygos, Komisija paprastai nustatys, kad priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonių balansas yra teigiamas (t. y. vidaus rinkos iškraipymus nusveria teigiamas poveikis), atsižvelgdama į jų indėlį į klimato kaitos švelninimą, kuris Reglamente (ES) 2020/852 apibrėžiamas kaip aplinkos apsaugos ir veiksmingumo priemonis nusveria esančią rinkos nepakankamumą. Pavyzdžiui, kai svarstomi pastatų punktu susijusiais teisių įteikimu išmetamų šiltnamio efektų (73) laikoma, kad priemonės numatytoms priemonės gali būti veiksmingos, jei nėra akiavizdžių požymų, kad nėra aiškų komisija reikšmės, kad nesilaikoma reikšmingos žalos nedarymo principo (74). Jei pirmiau nurodyta netaikomas Komisija įvertins, ar teigiamas poveikis (įskaitant atitikį 4.1.4 skirsnio punktams ir bet kokius su 129 punktu susijusiems įsipareigojimams) nusveria neigiamą poveikį vidaus rinkai.

4.2 Pagalba pastatų energiniams naudingumams ir aplinkosauginiams veiksmingumams didinti

4.2.1 Pagalbos pagrindimas

135. Priemonės, kuriomis siekiama padidinti pastatų energinių naudingumų ir aplinkosauginių veiksmingumų, yra skirtos neigiamam išoriniam poveikui mažinti sukuriant individualius paskatas siekti energijos taupymo ir išmetančio šiltamolio efektų sukeltų įtakų atsipalaidymo bei oro teršalų kiekiu mažinimo priemones. Be 3 skyriuje nustatytą bendrą įtaką į klimato kaitos švelninimą, pastatų energinio naudingumo ir aplinkosaugino veiksmingumo srityje gali atsirasti savitas rinkos nepakankamumas. Pavyzdžiui, kai svarstomi pastatų renovacijos darbai, energinio naudingumo ir aplinkosauginio veiksmingumo priemonių nauda dažniausiai tenka ne tik pastato savinininkui, kuris paprastai padengia renovacijos išlaidas, bet ir nuomos, Todėl Komisija mano, kad, siekiant paskatinti investicijas į pastatų energinio naudingumo ir aplinkosauginio veiksmingumo didinimą, gali būti reikalaujama teiki ti valstybės pagalbą.

4.2.2 Taikymo aritė ir remiamos veiklos rūsys

136. Pagalba gali būti teikiama pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti.

137. Tokia pagalba gali būti derinama su pagalba bet kuriai arba visoms toliau išvardytoms priemonėms:

a) į objektą integruoto atsinaujinantiųjų išteklį efektyvios įrenginio, gaminančio elektros energiją, šilumą arba vėsumą, diegimui;

b) vietoje esančių atsinaujinantiųjų išteklį energijos įrenginių pagamintai energijai kaupti skirtos paslaugos, siekiant pastatų įrangos įrengimui;

c) įkrovimo infrastruktūros, skirtos naudoti pastato naudotojams, ir susijusios infrastruktūros, pavyzdžiui, kabelių kanalų, statybų ir įrengimų, kai automobilių stovėjimo aikštelės yra pastato viduje arba fizinėkai greta pastato;

d) pastato aplinkosauginio ir energetinio vartojimo kontrolės skaitmenizavimai skirtos įrangos įrengimui, visų pirma siekiant padidinti jo pažangą ir veiksmų įgyvendinimą, įskaitant pasyviųjų elektros instaliacijų pastatų vartojimo ir savirūnininkų įtaka vartojimo mažinimui ir joms absorbioti;

e) kitoms investicijoms, kuriomis gerinamas pastato energetinio naudingumo arba aplinkosauginis veiksmingumas, įskaitant investicijas į žaliuosius stogus ir lietaus vandens surinkimo įrangą.

138. Pagalba taip pat gali būti teikiama pastato viduje esančios šildymo ar vėsumo įrangos energetinumą naudingumai didinti. Pagalba šilumos ir vėsumo tiekimo įrangai, tiesiogiai susietai su centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemomis, bus vertinama pagal 4.10 skyriaus nustatytas pagalbai centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui taikomas sąlygas. Pagalba gamybos procesų ir energetinio gamybos įrangos, kuria elektros energija teikiamą mašinoms, įrangos vartojimo efektyvumui didinti bus vertinama pagal 4.10 skyriaus nustatytas sąlygas, taikomos pagalbai šiltamolio išmetančio efekta sukeliantsių įtakų mažinti ir įmenos absorbioti.

(73) Taikoma, kad priemonės, kurios yra tapačios Tarybos patvirtintuose ekonomikos gaviminius ir atsparumo didinimo planuose numatytoms priemonėms, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nė tai jau buvo patikrinta.
139. Pagalba turi skatinti:

a) esamų pastatų renovacijos atveju – didesnį energinį naudingumą, kuris lemčių bent 20 proc. mažesnį pirminės energijos poreikį, palyginti su padėtimi iki investavimo, arba, jei didesnis energinis naudingumas yra pakopinės renovacijos dalis, bent 30 proc. mažesnį pirminės energijos poreikį, palyginti su padėtimi iki investavimo, per penkerių metų laikotarpį.

b) renovacijos priemonių, susijusių tik su vienos rūšies pastato dalių įrengimu arba pakeitimu (43), kaip apibrėžta Direktyvos 2010/31/ES 2 straipsnio 9 punkte, atveju bent 10 proc. mažesnį pirminės energijos poreikį, palyginti su padėtimi iki investavimo, jei valstybė nėra įrodo, kad priemonė schemos lygmeniui apskritai turi reikšmingą poveikį pirminės energijos poreikio mažinimui,

c) naujų pastatų atveju – didesnį energinį naudingumą, dėl kurio pirminės energijos poreikis sumažėja bent 10 proc., palyginti su ribine verte, nustatyta beveik nulinės energijos pastatų reikalavimams nacionalinėse priemonėse, kuriomis įgyvendinama Direktyva 2010/31/ES.


4.2.3 Skatinamasis poveikis

141. Be 3.1.2 skirstynė nustatytų reikalavimų, taikomi 142 ir 143 punktuose nustatyti reikalavimai.

142. Komisija laikosi nuomonės, kad iš esmės pagalba projektams, kurių grąžos laikotarpis (74) yra trumpesnis nei penkeri metai, neturi skatinamojo poveikio. Tačiau valstybė narė gali pateikti įrodytų, patvirtinanių, kad pagalba yra būtina siekiant paskatinti elgesio pokyčių, net ir trumpesnio grąžos laikotario projektų atveju.

143. Jeigu Sąjungos teisės aktai įmonėms nustatomi minimalūs energinio naudingumo standartai, kurie laikomi Sąjungos standartais, pagalba visoms būtinioms investicijoms, kad įmonės galėtų laikytis tų standartų, bus laikoma šiuo laikotarpiu skatinamųjų poveikų, su sąlyga, kad pagalba bus suteiktą prieš tai, kai reikalavimai atitiktinami įmonė tampa privalomi (76). Valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos gavę, turėtų būti pateikti įrodytų, patvirtinanių, kad pagalba yra būtina siekiant paskatinti elgesio pokyčių, net ir trumpesnio grąžos laikotario projekto atveju.

144. Be 3.2.1.2 skirstynė nustatytų reikalavimų, taikomas ir 145 punkte nustatytas reikalavimas.

145. Pagalba, kuria siekiama palengvinti sutarčių dėl energinio naudingumo sudarymą, gali būti teikiamą kaip paskola ar garantija energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones taikant, taikomą projektams, kurie atitinka ir energijos poreikio mažinimo, kurie laikomi Sąjungos standartais, pagalba savo išlaidos, tiesiogiai susijusios su pasiektu aukštesniu energijos naudingumo standartu, kurie laikomi Sąjungos standartais, galimyje taikomos Sąjungos standartais specifines, palyginti su padėtimi dėl energinio naudingumo arba kaip finansinis produktas, skirtas subjektui finansuoti (pavyzdžiui, faktoringas arba forfaitingas).

4.2.4.1 Tinkamosias

146. Tinkamomis finansuoti laikomos investicinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su pasiektu aukštesniu energijos naudingumo arba aplinkosauginio veiksmingumo lygiu.

147. Pagalbos intensyvumas negali viršyti 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su 139 punktø (a) ir (c) papunkčiuose nurodytomis priemonëmis. 139 punkto (b) papunktyje nurodytuos priemonës ir atveju pagalbos intensyvumas negali viršyti 25 proc. jeigu pagalba investicijoms, kuriomis įmonės įsakymu susirinko, pagalba teikiama, paaiškėtų mažiausiai nei 18 mén. tikslų, kai Sąjungos standartai nustatomi, pagalbos intensyvumas negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su 139 punktu (a) ir (c) papunkčiuose nurodytomis priemonëmis, arba 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su 139 punkto (b) papunktyje nurodytomis priemonëmis.

(43) Tokios investicijos galėtų būti siekiamas, pavyzdžiui, pakeisti pastato languus ar katlus arba pirmiausia apšiltinti sienas.

(44) Grąžos laikotarpis – laiko tarpas, kurio reikia investicijų sąnaudoms susigrąžinti (bė pagalbos).

(45) Tai tarkima tais atvejais, kai pagalba teikiama tam, kad įmonės galėtų laikytis minimaliai energinio naudingumo standartų, kurie laikomi Sąjungos standartais, prieš tai, kai jie atitinkamai įmonė tampa privalomi, nepriklausomai nuo to, ar yra anksčesni sau galiojantys Sąjungos standartai.
149. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai pagalba teikiamų mažosioms įmonėms, arba 10 procentinių punktų, kai pagalba teikiamų vidutinėms įmonėms.

150. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, arba 5 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

151. Priklausomai nuo konkrečių priemonės ypatybų, valstybė narė taip pat gali įrodyti, remdamasi 48, 51 ir 52 punktuose nurodytus nustatytus finansavimo analizės ir konkurencijos kriterijus. Pagalbos suma turi neviršyti įprastumo finansavimo nuorodų, nurodytų 51 ir 52 punktuose. Jeigu pagalba investicijoms, kuriomis įmonės sudaromos sąlygos laikytis minimalų energinio naudingumo naudojimo standartų, kurie laikomi Sąjungos standartais, teikiamas likus mažiau nei 18 mėnesių iki Sąjungos standartų įsigaliojimo, didžiausia pagalbos suma negali viršyti 70 proc. Įprastumo finansavimo.

152. Jei pagalba teikiamai surengti konkurencijų konkurso, kuris vykdomas laikantis 49 ir 50 punktuose nurodytų kriterijų, pagalbos suma laikoma proporcinga. Jeigu pagalba investicijoms, kuriomis įmonės sudaromos sąlygos laikytis minimalų energinio naudingumo naudojimo standartų, kurie laikomi Sąjungos standartais, teikiamas likus mažiau nei 18 mėnesių iki Sąjungos standartų įsigaliojimo, valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į kompensacijos permokos riziką, pavyzdžiui, nustatydamas pasiūlymų viršutines ribas.


4.2.4.3 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiavysvyros užtikrinimas

154. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 155–157 punktuose nustatytai reikalavimai.
157. Jei pagalba teikiamą kaip lėšos, nuosavas kapitalas, garantija arba paskola energijos vartojimo efektyvumo fondui ar atsinaujinančiųjų išteklių energijos fondui ar kitam finansų tarpininkui, Komisija patikrina, ar yra nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad energijos vartojimo efektyvumo fondas ar atsinaujinančiųjų išteklių energijos fondas ar kitas finansų tarpininkas neįgytų jokių nederamo pranašumo ir įgyvendindamas pagalbos energiniam naudingumui priemonę taikytų komerciškai pagrįstą investavimo strategiją. Visų pirmo pabraižo būti tenkinamos šios sąlygos:

a) finansų tarpininkai ar fondų valdytojai turi būti atrenkami pagal atvirą, skaidrų ir nediskriminacine procedūrų laikantis taikomų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų;

b) turi būti nustatytos sąlygos, kuriosmis užtikrinama, kad finansų tarpininkai, išskaitant energijos vartojimo efektyvumo fondo ar atsinaujinančiųjų išteklių energijos fondo valdytojai ar kiti finansų tarpininkai kuo daugiau naudos turi perduoti galutiniams naudos gavėjams (pastato savinininkai (-ams) arba nuomininkai (-ams), t. y. suteikdami daugiau finansavimo, taikydami mažesnius užstatą reikalavimus, mažesnes garantijų priemokas ar mažesnes palikančių normas.

4.3 Pagalba netaršiam judumui

158. 4.3.1 ir 4.3.2 skirsniuose nustatytos sąlygos, kuriosmis valstybės pagalba tam tikroms investicijoms, kuriosmis siekia sumažinti, kuo, geležinkelio, vandens ir jūrų transporto sektorius išmetamą CO₂ ir kitų teršalų kiekį arba jų išvengti, gali padėti plėtoti ekonominę veiklą aplinkai nekenksmingų būdu ir nepadaustyti neigiamo poveikio prekybos sąlygomis taip, kad tai prieštarautų bendriems Sąjungos interesams.

159. Pagalba investicijoms į lengvąjąsias ir sunkiašias keljų transporto priemones, kuriose naudojamos dujos (visų pirmo pagrindinės, ž. SkDG ir biodujos), ir į atitinkamą dujų pildymo infrastruktūrą kelį transporto priemones, išskyres susukstytų gaminių dujų infrastruktūrą, skirtą tik sunkiosios dujų transporto priemonėms papildyti, nepatinka į šiu gairių taisyklių sritį, Atsižvelgiant į dabartinį rinkos raidos etapą, numatoma, kad šios technologijos turi daug mažesnį potencialą priversdami prie klimato kaitos švęvinimą ir oro tūros mažinimą, palyginti su švaresnėmis ir novatoriškėnesmis alternatyvomis, todėl numatoma, kad jos nepagrįstai išskyrės konkurenciją, nes investicijos būtų nukreiptos nuo to mažiau teršalų alternatyvų ir būtų susisaistytu su judumo sprendimais, kurie 2030 m. ir 2050 m. tikslių neatitinka.

4.3.1 Pagalba netaršioms transporto priemonėms ir netaršiai mobilizuojant paslaugų teikimo įrangai įgyvinti ir nuomoti išgerti kamąja nuoma, taip pat transporto priemonėms ir mobiliajai paslaugų teikimo įrangai modernizuoti

160. Siekti iki 2050 m. suteikti teisėskai privalomų Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslo, Komunikate dėl Europos žalojo kuro nustatytas tikslas iki 2050 m. transporto išmetamų teršalų kiekį sumažinti bent 90 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Komunikate dėl darneš ir išmašas judumo strategijos (77) nustatytas, kokiais būtų siekti to tikslą, t. y. mažinant tiek atskiros transporto rūšių, tiek visos transporto grūdės išskirusymbė nuo šiakrūsio kuro (78).

161. Nors esama politika, būtent gamintojams nustatytos privalomos naujo kelio transporto priemonių parko CO₂ teršalų išmetimo normos (79), su klimatu ir aplinka susijusio išorinio poveikio poveikio internalizavimas (80) ar transporto priemonių paklausos skatinimas viešaisiais pirkimais (81), gali kurti paskatas rinkos netaršiąs transporto priemones, jos gali nepakasti, kad būtų visiškai pašalintas atitinkamo sektoriaus rinkos nepakankamumas. Nepaisant vykdomos politikos, tam tikros rinkos kliūtys ir rinkos nepakankamumas gali likti nepašalinti, išskaitant netaršių transporto priemonių įpėdumą, palyginti su iprastomis transporto priemonėmis, ribotą iškrovimo arba degalų pildymo infrastruktūros prieinamumą ir su aplinka susijusių išorinių poveikį. Todėl valstybės narės gali teikti pagalbą, kad pašalintų šį likutini rinkos nepakankamumą ir skatintų netaršių judumo sektoriaus plėtrą.


(78) Vienas iš komunikate nustatytų tikslių – užtikrinti, kad iki 2030 m. būtų naudojama ne mažiau kaip 30 mln. nulėnės taršos lengvųjų automobilių, 80 000 nulėnės taršos SUV-kėlių, o iki 2050 m. beveik visi lengviejį automobili, mikroautobusus, autobusus ir nuosavos sunkiosios transporto priemones būtų nulėnės taršos.


(81) Pavyzdžiui, taikant Direktyvą 2009/33/EB.
4.3.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

162. Pagalba gali būti teikiamas naujoms ar naudotoms netaršioms transporto priemonėms, taip pat netaršių mobiliajai paslaugų teikimo įrangai įsigyti ar nuomoti išperkamąja nuomą.

163. Pagalba taip pat gali būti teikiamos transporto priemonėms arba mobiliajai paslaugų teikimo įrangai modernizuoti, atnaujinti ir pritaikyti šiais atvejais:

(a) kai jos dėl to tampa netaršioms transporto priemonėmis arba netaršia mobiliaja paslaugų teikimo įranga arba
(b) kai būtina sudaryti sąlygas laivams ir orlaiviams vietoj iškastinio kuro ar kaip jo alternatyvą naudoti biodegalus ir sintetinius degalus, išskaitant nebiologinės kilmės skyšiusius ir dujinusius degalus iš atsinaujinantų energijos išteklių, arba padidinti jų dalį, arba
(c) kai būtina sudaryti sąlygas laivams naudotis vėjo varos sistemomis.

4.3.1.3 Škaitinamasis poveikis

164. Be 3.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi 165–169 punktuose nustatytai reikalavimai.

165. Valstybės narė turi pateikti patikimą priešingos padėties, jei pagalba nebūtų teikiamai, scenarijų. Priešingos padėties scenarijus atitinka investiciją, kurios dydis, naudojimo laikotarpis ir, jei tinkama, kitos svarbios techninės charakteristikos yra tokios pačios, kaip aplikuojami netaršios investicijos. Kai investicija susijusi su netaršių transporto priemonių arba netaršių mobiliosios paslaugų teikimo įrangos įsigijimu arba išperkamąja nuomą, priešingo padėties scenarijus paprastai reiškia tos pačios kategorijos ir tokio pat įvairių, kaip priešingo padėties įrangos įsigijimui arba išperkamąja nuomą, atitinkamus techninės investicijos nuomos techninės patyrimo, remonto ir modernizavimo išlaidos.

166. Priešingo padėties scenarijus gali būti esamos transporto priemonės arba netaršios mobiliosios paslaugų teikimo įrangos eksploatavimas laikotarpio, atitinkamai visą aplinkinių netaršių mobiliosios investicijos naudojimo laikotarpį. Tokiu atveju reikėtų įveikti įsirašytas to laikotarpio techninės priežiūros, remonto ir modernizavimo išlaidas.

167. Kitais atvejais priešingo padėties scenarijų gali sudaryti velesnės transporto priemonės arba mobiliosios paslaugų teikimo įrangos pakeitimai, o tokii atveju reikėtų įveikti įsirašytas to laikotarpio transporto priemonės arba mobiliosios paslaugų teikimo įrangos įsigijimą ir išlyginti atitinkamo įrangos ekonominio naudingumo laikotarpio skirtumą. Šis metodas gali būti ypač aktualus transporto priemonėms, kurių ekonominio naudingumo laikotarpis yra ilgesnis, pavyzdžiui, laivams, geležinkelįs įteikinių išlaidinius ar orlaiviams.

168. Transporto priemonių arba mobiliosios paslaugų teikimo įrangos, dėl kurių sudaryti išperkamąja nuomos susitarimai, atveju netaršių transporto priemonių arba netaršių mobiliosios paslaugų teikimo įrangos išperkamos nuomos diskontuota vertė turėtų būti lyginama su labiau kenkšmingos įrangos, kuri būtų naudojama nesuteikus pagalbos, išperkamos nuomos diskontuota verte.

169. Jeigu investicija susijusi su įrangą, kuri įdiegiamą į esamą transporto priemonė arba mobiliają paslaugų teikimo įrangą, siekiant padidinti jos aplinkosauginę veiksmingumą (pavyzdžiui, taršos kontrolės sistemos), tinkašmas finansuoti išlaids gali sudaryti visos investicinės išlaidos.

4.3.1.4 Konskurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

4.3.1.4.1 Tinkamumas

170. Be 3.2.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 171 punkte nustatyti reikalavimai.

171. Tikrinant įvairių alternatyvių politikos priemonių tinkamumą, reikėtų įveikti į kūtį rūšių intervencijos, išskyrus valstybės pagalbą, galimybės skatinti netaršaus judumo rinkos plėtrą ir jų tikėtiną poveikį, palyginti su siūlomos priemonės poveikiu. Tokios kitų rūšių intervencijos gali apimti bendrų priemonių, kuriomis siekiama skatinti netaršių transporto priemonių įsigijimą, pavyzdžiui, ekologinio premijavimo schemų ar atidavimą į metalo laužų schemų, nustatymą arba mažataščių zonų atitinkamojo valstybėje našreje sukūrimą.

4.3.1.4.2 Proporcinguimos

172. Pagalba neturi visiškai išlaids, būtini atitinkamos ekonominės veiklos plėtai palengvinti taip, kad būtų padidintas aplinkos apsaugos lygis (tai yra pereinant nuo įprastų prie netaršių transporto priemonių ir netaršių mobiliosios paslaugų teikimo įrangos), palyginti su priešingos padėties scenarijumi, pagal kurį pagalba nebūtų teikiamai. Valstybės pagalba gali būti laikoma proporcinga, jei tenkinamos 173–181 punktuose nurodytos sąlygos.
173. Pagalba paprastai turi būti teikiama konkurencinio konkurso būdu, laikantis kriterijų, nurodytų 49 ir 50 punktuose.


175. Konkurencinio konkurso procedūra turi būti užtikrinta, kad pareiškėjams liktų pakankamai paskatų teikti pasiūlymus dėl projektų, susijusių su atitinkamą transporto rušies nulėnis taršos transporto priemonių (jei tokių yra), kurios paprastai yra brangesnės už mažiau aplinką tautojančias alternatyvas, išsiaiškinimą. Tai apima užtikrinimą, kad dėl atrangos kriterijų taikymo šie projektai neatitiks nepalankioje padėtyje, palyginti su kitomis netaršos transporto priemonėmis, kurios nelaikomos nulėnis taršos transporto priemonės. Pavyzdžiui, aplinkosauginiai kriterijai gali būti nustatomi kaip priedai, leidžiantys skirti daugiau būtų projektams, kuriais sustiprina daugiau naudos aplinkai, nei numatyta taikant tinkamumo finansuoti reikalavimus arba siekiant pirminto priemonės tikslą. Tam tikrais atvejais gali reikėti nustatyti viršutinės pasiūlymų ribas, kad būtų apribotos didžiausia atskirų tam tikrų kategorijų konkurso dalyvių siūloma kaina. Bet kokios viršutinės pasiūlymų ribos turėtų būti pagrįstos atsižvelgiant į 51, 52 ir 53 punktuose nurodytų etaloninių projektų kiekų įvertinimą.

176. Nukrypstant nuo 173–175 punktų, pagalba gali būti teikiama nerengiant konkurencinio konkurso šiais atvejais:

a) kai numatomas dalyvių skaičius nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija arba išvengta strateginio kainų sūlymo;

b) kai valstybė nėra tinkamai pagrindžių, kad konkurencinis konkursas, kaip aprašyta 49 ir 50 punktuose, nėra tinkama priemonė pagalbos proporcijų užtikrinimu ir kad dėl 177–180 punktuose nurodytų alternatyvių metodų taikymo nepadidėtų nederamo konkurencijos iškraipymo rizika (262), atsižvelgiant į priemonės arba atitinkamų sektorių ar transporto rūšių ypatumus, arba

c) kai ji teikiama transporto priemonėms, skirtoms naudoti viešojo keleivinio sausumos, geležinkelio arba vandens transporto sektoriuje veikiančioms įmonėms, įsigyti ar nuomoti išperkamąjį nuoma.

177. 176 punkte nurodytai atvejais pagalba gali būti laikoma proporcija, jei ji neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti iššūkių. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų nulėnis taršos transporto priemonės ir 10 procentinių punktų vidutinėms įmonės arba 20 procentinių punktų mažosioms įmonės.


179. Transporto priemonių arba mobiliosios paslaugų teikimo įrangos modernizavimo atveju pagal 169 punktą tinkamos finansuoti iššūkio gali būti visos modernizavimo iššūkio, jeigu pagal priešingos padėties scenarijų transporto priemonių arba mobiliosios paslaugų teikimo įrangos ekonomizinio naudingumo laikotarpis neatlikus modernizavimo būtų toks pats.


(262) Tai galima įrodyti užtikrinant, kad pagalba būtų teikiama skaidriai ir nediskriminuojant ir kad potencialios suinteresuotosios šalys būtų paprastai informuotos apie priemonės taikymo srity ir galimas pagalbos teikimo sąlygas.
181. Individualios pagalbos atveju pagalbos suma turi būti nustatyta remiantis trūkstamo finansavimo analize, kaip nurodyta 48, 51 ir 52 punktuose. Tokiais atvejais valstybė narė turi atlikti ex post stebėseną, kad patikrintų, ar pasiteisino prielaidos dėl reikalingos pagalbos dydžio, ir nustatyti lėtų susigrąžinimo mechanizmą, kaip nurodyta 55 punkte.

4.3.1.5 Nederamo nei giamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiasalyros užtikrinimas

182. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 183–189 punktuose nustatytai reikalavimai.


184. Tačiau pagalba SGD ir SkGD varomoms vendos transporto priemonėms ir mobiliąją paslaugų teikimo įrangai įsigyti ar nuomoti iš perkamų mažiau taršiai nuomo gali būti laikoma neturinčia ilgalaikio susijungimo įprastų alternatyvų į mažiau taršias transporto technologijas, jei valstybė nėra įrado, kad mažiau taršių alternatyvų rinkoje dar nėra ir nesitikima, kad artimiausiu metu jų atsirastų (83).

185. Rinkoje jau yra alternatyvų transporto priemonėms, varomoms taršiausių šikastinių kuro, pavyzdžiui, dyzelinu, benzinu arba suskystintomis naftos dujomis, kurios gali būti naudojamos keliių, vendos ir geležinkelio transporto sektoriuose. Teikiant pagalbą toms transporto priemonėms kyla didelė rizika, kad bus susisiojusioja su tradicinėmis technologijomis ir bus išsustumomos į investicijos į rinkoje esančias mažiau taršias alternatyvas, nes bus sumažinta labiau aplinką tausojantys transporto priemonės paklausa. Tai tarp pat trukdėtų toliau plėtoti šikastinio kuro nenaudojančių technologijų rinką. Siomis aplinkybėmis, kad pagalba šios transporto priemonės, įskaitant naujuos kartos transporto priemonės, viršijančias įteikimus Sąjungos standartus, įsigyti ar nuomoti išperkamąja nuoma turės tokią patį teigiamą poveikį kaip pagalba šioms transporto priemonėms, kurių tiesiogiai (iš variklio į išmetamąjį vamzdiškį) išmetama CO₂, kiekis yra mažesnis, įsigyti ar nuomotis išperkamąja nuoma. Todėl Komisija mano, kad nei giamas pagalbos transporto priemonėms, varomoms taršiausių šikastinių kuro, pavyzdžiui, dyzelinu, benzinu arba suskystintomis naftos dujomis, poveikis konkurencijai greičiausiai nebus kompensuotas.

186. Trumpuoju laikotarpiu rinkoje nesitikima nulinės taršos orlaivių – elektrinių ar varomų vandenilių. Tuo remdamasi Komisija mano, kad nei giamas valstybės pagalbos kitų rūšių netaršiems orlaiviams nei nulinės taršos orlaivių poveikį gali kompensuoti teigiamas pagalbos poveikis, jei ji prisidedama prie naujų, veiksmingesnių ir iš esmės labiau aplinką tausojantų orlaivių pateikimą rinkai arba spartesnio jų išvirstinimo, laikantis poveikio klimatui neutralumo gairių, nesusiaistant su tam tikromis technologijomis ir neišsustumiant investicijų į mažiau taršias alternatyvas.

187. Oro transporto srityje, kai tinkama, siekiant suvelninti didelį išskreipiamąją pagalbos poveikį, be kita ko, atsižvelgiant į pagalbos gavojo padėtį rinkoje, arba padidinti teigiamą priemonių poveikį, Komisija gali reikalauti, kad pagalbos gavoje nutrauktų tokio pat skaičiavus mažiau aplinką tausojančių orlaivių, kurių kilimo masa yra panaši kaip ir orlaivių, įsigytų arba išsinuomotų išperkamąja nuoma naudojančias valstybės pagalba, eksploatacijai.

188. Vertindama, ar pagalba transporto priemonėms ar mobiliąją paslaugų teikimo įrangai įsigyti ar nuomoti išperkamąja nuoma neišskreipia konkurencijos, Komisija atsižvelgė į tai, ar naujų transporto priemonių eksploatacijos nuoseklės ar nepadidins esamo rinkos nepakankamumo, pavyzdžiui, pertekliinių pajegumų atitinkamame sektoriuje. (83) Atlikdama tokį vertinimą ir atsižvelgdama į atitinkamus sektorius ir transporto rūšis, Komisija paprastai vertins laikotarpį nuo dviejų iki penkerių metų nuo pranešimo apie pagalbos priemonę arba nuo jos įgyvendinimo. Savo vertinimą ji griežtai valstybės narės pateiktais nepriklausomais rinkos tyrimais ar kitais tinkamais šaltiniomis.
189. Jeigu konkurencinis konkursas nerengiamas, siekdamas sumažinti tikėtiną didesnį priemonių, kuriomis teikia tikslinė parama atskiram pagalbos gavėjui arba ribotam tam tikrų paramos gavėjų skaičiui (84), išskreipiamąjį poveikį, valstybė narė turi tinkamai pagrįsti priemonę ir įrodyti, kad deramai atsižvelgiami į didesnį konkurencijos iškraipymo riziką (85).

4.3.2 Pagalba įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūrai diegti

4.3.2.1 Pagalbos pagrindimas

190. Siekiant sudaryti sąlygas plačiai naudoti netaršias transporto priemones ir perėiti prie nulinės taršos judumo, būtinas didelis įkrovinio ir degalų pildymo infrastruktūros tinklas. Iš tiesų ribotas infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms įkrauti ar papildyti degalais, prieinamumas yra ypač didelė kliūtis, trukdanti netaršioms transporto priemonėms įsitvirtinti rinkoje. Be to, įkrovinio ir degalų pildymo infrastruktūra nėra tolygiai išplėtota visose valstybėse narėse. Kol eksploatuojamų netaršių transporto priemonių dalis išliks nedidelė, rinka pati savaimė gali būti nepajęgi užtikrinti įkrovinio ir degalų pildymo infrastruktūrą.


4.3.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūsys

192. Pagalba gali būti teikiamą įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūrai stipty, įrengti, atnaujinti arba išplėsti.

193. Projektai taip pat gali apimti įmankocio įkrovinio ir atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos, vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių ar mažo angles dioksidio pėdsako vandenilio gamybos vietose įrenginius, kurie tiesiogine jungtimi sujungti su įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūra, taip pat elektros energijos, vandenilio ir atsinaujinančių energijos išteklių ar mažo angles dioksidio pėdsako vandenilio, kurie bus tiekiami į krovinio arba degalų pildymo infrastruktūra, saugojo įrenginius vietose. Elektros energijos arba vandenilio gamybos vietose įrenginiai nominalūs gamybos pajėgumai turėtų būti proporcingi įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūros, su kuria jis yra sujungtas, vardinėi išejimo galiariai ar degalų pildymo pajiegumui.

4.3.2.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

4.3.2.3.1 Pagalbos būtinas

194. Valstybė narė, rengdama ex ante atviras viešas konsultacijas, užsakydama nepriklausomą rinkos tyrimą arba remdamasi bet kokiais kitais tinkamais įrodymais, kaip nurodyta 3.2.1.1 skirsnyje, turi patikrinti, ar pagalba, skirta tos pačios kategorijos įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūros, kuri būtų diegiana su valstybės pagalba (87), diegimui skatinti, yra būtina. Visų pirma, valstybė narė turi įrodyti, kad artimiausiu metu panaši infrastruktūra greičiausiai nebus sukurtų komercinėmis sąlygomis (88), ir prireikus apsvarstyti ATLPS poveikį.

195. Vertinant, ar pagalba įkrovinio ir degalų pildymo infrastruktūrai, kurią gali naudotis kiti naudotojai nei pagalbos gavėjas ar gavėjai, iškaitant viešai prienamą įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūrą, diegtyi yra būtina, gali būti atsižvelgiant į netaršių transporto priemonių, kurioms būtų skirta tokia infrastruktūra, skverbėties į rinką lygį ir eismo intensyvumą atitinkamame regione ar regionuose.

(84) Žr. 66 punktą.
(85) Tai gali reikšti, kad, be kita ko, reikšę užtikrinti, jog nebūtų kompensacijos permokos, – tikrinti, ar pagalba neviršija grynų papildomų išlaidų, kaip mažiau palyginus trūkstamą finansavimą pagal faktini ir priešingai padėties scenarių, ir ar valstybė nares diegę iš tos pačios monetizacijos įrenginio dėl atskirų pagalbos dydžio tikrinti, taip pat lentų susirinkimui įrenginio.
(87) Pavyzdžiui, įkrovinio infrastruktūros atveju tai gali būti įprastos ar didelės galios įkrovinio infrastruktūra.
(88) Atlikdama tokį vertinimą Komisija paprastai atsižvelgę į tai, ar tikimasi, kad įkrovinio arba degalų pildymo infrastruktūra bus įdiegta komercinėmis sąlygomis per atitinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į priemonės galiojimo trukmę. Savo vertinimu ji įrengi toje vietų, kurios netinka, ir eismo intensyvumą atitinkamame regione ar regionuose.
4.3.2.3.2 Tinkamumas

196. Be 3.2.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taip pat taikomas 197 punkte nustatytas reikalavimas.

197. Tikrinant įvairių alternatyvių politikos priemonių tinkamumą, reikėtų atsižvelgti į naujos reguliavimo intervencijos galimybę skatinti perėmimą prie netaršaus judumo ir jų tikėtinių poveikį, palyginti su siūlomos priemonės poveikiu.

4.3.2.3.3 Proporcingumas

198. Pagalbos turi neviršyti būtų laikomų pagalbos skirstymo ribų, o kitais metodais šiais atvejais:

a) kai numatomas dalyvių skaičius nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija arba išvengta strateginio kainų sūlymo;

b) kai 49 ir 50 punktuose nurodyto konkuro konkurso nusprendimas negali būti laikomas proporcingu;

c) kai pagalba teikiama įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, skirtai išimtinai arba visų pirma įmonėms, vykdančioms veiklią viešojo keleivinio sausumos, geležinkelių arba vandens transporto sektoriaus;

199. Pagalbos turi būti teikiama konkurencinio konkcurso būdu, laikantis kriterijų, nurodytų 49 ir 50 punktuose. Konkurso konkursus procedūra turi būti užtikrinta, kad pareiškėjams liktų pakankamai paskatinti pasitikėti pagalbos išletejimu. Taikant sutarties skyrimo kriterijus neturi būti sudarytos neapibrėžtos pagalbos įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūros, kuria tiekiai tik atsinaujinančiųjų energijos ištekliai arba vandenilis iš atsinaujinančių energijos ištekliai. Taikant sutarties skyrimo kriterijus neturi būti sudarytos neapibrėžtos pagalbos įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūros, kuria tiekiai tik atsinaujinančiųjų energijos ištekliai, projektams, palyginti su įkrovimo ar degalų pildymo infrastruktūros, kuria tiekiai ir elektros energija ar vandenilis, kuriuos gaminant įsikuriamo daugiau CO\(_2\), palyginti su atsinaujinančiųjų ištekliai elektros energija arba vandenilis iš atsinaujinančių energijos ištekliai, arba kurie nėra gaminami iš atsinaujinančiųjų ištekliai energijos, projektai. Tam tikrais atvejais gali reikėti nustatyti viršutines pasiūlymų ribas, kad būtų apribota didžiausia atskirų tam tikrų kategorijų konkuro dalyvių sėkmė kaip pagalbos išlaidų ribose. Be kokios viršutinės pasiūlymų ribos turėtų būti pagrįstos atsižvelgiant į 51, 52 ir 53 punktuose nurodytą ataloninių projektų kiekį ir įvertinimą.

200. Nukrypstant nuo 199 punkto, pagalba gali būti teikiama ne konkurencinio konkcurso būdu, o kitais metodais šiais atvejais:

a) kai numatomas dalyvių skaičius nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija arba išvengta strateginio kainų sūlymo;

b) kai 49 ir 50 punktuose nurodyto konkuro konkurso nusprendimas negali būti laikomas proporcingu;

c) kai pagalba teikiama įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, skirtai išimtinai arba visų pirma įmonėms, vykdančioms veiklią viešojo keleivinio sausumos, geležinkelių arba vandens transporto sektoriaus;

d) kai pagalba teikiama įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, skirtai išimtinai arba visų pirma pagalbos gavėjai naudojant ir kuria nėra prieinama visuomenė;

e) kai pagalba teikiama įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, skirtai naudoti tam tikrų tipo transporto priemonėse, kurių atitinkamos kriterijai ir įtakos tenkinimas valstybės pagrindinėje, arba

201. 200 punkte išvardytais atvejais pagalbos suma gali būti nustatoma remiantis trūkstamo finansavimo analize, kaip nurodyta 48, 51 ir 52 punktuose. Valstybė narė turi atlikti ex post stebėseną, kad patikrintų, ar pasiektinius priešais dėl reikalavimo pagalbos dydį ir nustatytų šių susiprinimų mechanizmą, kaip nurodyta 55 punkte.


Pagalbos intensyvumas galiai būti padidintas 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų mažiausioms įmonėms. Pagalbos intensyvumas galiai būti padidintas 10 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, arba 5 procentinius punktus, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

(\(^{199}\)) Įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūra, skirta visų pirma įmonėms, vykdančioms veiklią viešojo keleivinio sausumos, geležinkelių arba vandens transporto sektoriui, gali papildomai naudotis to įmonių darbuotojai, išorės rangovai arba tiekėjai.

(\(^{200}\)) Įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūra, skirta visų pirma pagalbos gavėjai, gali papildomai naudotis pagalbos gavėjo darbuotojai, išorės rangovai arba tiekėjai.

(\(^{201}\)) Pavyzdžiui, priemonė, skirta pagalbai investicijoms į sunkiųjų transporto priemonių vandenilio degalų pildymo punktus krovinių terminaluose ir logistikos parkavose valstybineje narėje, kurioje vandeniliui varomų sunkiųjų transporto priemonių rinkos dalis yra mažesnė nei 2 proc.
203. Tokiais atvejais tinkamos finansuoti išlaidos yra visos įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūros statybos, įrengimo, atnaujinimo arba išplėtimo investicinės išlaidos. Pavyzdžiui, į jas gali būti įtrauktos išlaidos, susijusios su:

a) įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūra ir susijusia technine įranga;

b) elektros ar kitų komponentų, įskaitant elektros kabelius ir galios transformatorius, reikalingų įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai prijungti prie tinklo arba prie viešojo gaminamos elektros energijos ar vandenilio ar jų kaupimo įrenginio ir pažangiajam įkrovimo infrastruktūros parengtumui užtikrinti, įrengimu arba atnaujinimu;

c) civilinės inžinerijos darbai, žemės ar kelių pritaikymo darbai, taip pat įrengimo išlaidos ir susijusius leidimus gavimo išlaidos.

204. Jei projektas apima atsinaujinančiųjų išteklų elektros energijos, vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklų ar mažo anglių dioksido pėsdako vandenilio gamybą viešojo arba elektros energijos, vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklų ar mažo anglių dioksido pėsdako vandenilio kaupimą viešojo, į tinkamas finansuoti išlaidas gali būti įtrauktos gamybos vienetų arba saugyklių investicinės išlaidos.

4.3.2.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

205. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 206–216 punktuose nustatytai reikalavimai.

206. Naujoje įkrovimo infrastruktūroje, leidžiančioje perduoti elektros energiją, kurios išėjimo galia yra iki 22 kW, turi veikti išmaniojo įkrovimo funkcijos. Taip būtų užtikrinta, kad įkrovimo operacijos būtų optimizuotos ir valdomos taip, kad nesusidarytų spūstys ir būtų visapusiškai išnaudojamos galimybės naudoti atsinaujinančiųjų išteklų elektros energiją ir užtikrinti žemąs elektros energijos kainos sistemoje.

207. Siekiant išvengti infrastruktūros dubliavimo ir išnaudoti turto, kurio ekonominio tarnavimo laikas dar nepasibaigė, vandens ir oro transporto degalų pildymo infrastruktūros, kuria tiekianti finansinė dalis, įskaitant nebiologines kilmės skystuosius ir džiunginius degalus iš atsinaujinančiųjų energijos išteklų, ar biodegalai (\(^92\)), atveju valstybė narė, atsizvelgdamą į degalų ar degalų, kurie turi būti tiekiami naudodant tą infrastruktūrą, technines charakteristikas, turi pagrįsti naujos infrastruktūros poreikį. Pakaitinių (\(^93\)) sintetinių degalų arba biodegalų atveju valstybė narė turi apsvystyti, kokiu mastu esama infrastruktūra gali būti naudojama pakaitiniams sintetiniams degalams arba biodegals tiekti.

208. Pagalba įkrovimo ar degalų pildymo infrastruktūrai statyti, įrengti, atnaujinti arba išplėsti gali nepagrįstai iškraipti konkurenciją, jei į ją įsitikiniamos investicijos į mažiau taršias ir rinkoje jau esančias alternatyvas arba susisaistoma su tam tikromis technologijomis ir taip trukdama mažiau taršių technologijų rinkos plėtrai ir jų naudojimui. Todėl Komisija mano, kad tokiais atvejais mažai tikėtina, kad bus kompensuotos neigiamas pagalbos, skirstos degalų pildymo infrastruktūrai, kuria tiekiami gamtinių dujų degalai, poveikis konkurencijai.

209. Atsižvelgiant į dabartinį netaršaus judumo technologijų rinkos raides vandens transporto sektoriuje etapą, pagalba SGD ir SkGD degalų pildymo infrastruktūrą, skiria vandens transportui į jų uostuose, statyti, įrengti, atnaujinti arba išplėsti, gali būti laikoma neturinčia įgaliai įsitikinti, kad įkrovimo operacijos būtų optimizuotos ir naudojant įtvarų infrastruktūrą, technines charakteristikas, įtakos pagrįstai naujas infrastruktūros poreikį. Pakaitinių (\(^92\)) sintetinių degalų arba biodegalų atveju valstybė narė turi apsvystyti, kokiu mastu esama infrastruktūra gali būti naudojama pakaitiniams sintetiniams degalams arba biodegals tiekti.

\(^{92}\) Tai apima tvarius aviacinius degalus.

\(^{93}\) Pakaitiniai degalai – degalai, kurie funkcinį požiūrį yra lygiavertės šiuo metu naudojamam įstakinių kurui ir visiškai sudeginami su skirtymo infrastruktūra ir transporto priemonėse įrengtai mechanizmams bei varikliais.

\(^{94}\) Atlikdama tokį vertinimą, Komisija paprastai vertins laikotarpį nuo dviejų iki penkerių metų nuo pranešimo apie pagalbos priemones arba nuo jos įgyvendinimo. Savo vertinimą ji griežtai valdo, nes pateiktai nepriklausomai rinkos tyrimais ar kitais tinkamais įrodymais.

211. Rinkoje jau yra iškastinio kuro alternatyvų, kurias galima naudoti kelų transporto sektoriuje, taip pat tam tikruose vandens ir geležinkelio transporto sektorių segmentuose. Šiosios aplinkės nelaikomos, kad pagalba degalų pildymo infrastruktūrai, kuria tiekiamos degalai, pagaminti iš iškastinio kuro ir arba energijos, išsakant vandenilį iš iškastinio kuro (95), diegti daro tokį pačią poveikį kaip pagalba degalų pildymo infrastruktūrai, kuria tiekiamais neiškastiniais arba mažo anglių dideikso pėdsako degalais, diegti. Pirmiau, tiketina, kad transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekių sumažinimą atsveru su iškastinio kuro gamyba ir naudojimu susijus tolesnis CO2 išmetimas, ypač tai atvejais, kai CO2 nėra veiksmingai surenkamas ir saugomas. Antra, teikiant pagalbą degalų pildymo infrastruktūrai, kuria tiekiamos poveikio mažo anglių dideikso pėdsako energijos, gali kilti pavojus, kad bus susišaista su tam tikromis gamybos technologijomis, taip išsitminti investicijų į mažiausia taršiaus alternatyvas, nes sumažinama gamybos procesų vystymui kuriems vykstamai nenaudojami iškastiniai ištekliai ar energija arba kurių anglių dideikso pėdsakas yra mažas, paklauka. Tai taip pat trukdymų pletoti netaršių iškastinio kuro nenaudojantys technologijų rinką ir taip siekti netaršaus judumo, o taip pat gaminti degalus ir energiją iš neiškastinių išteklių, todėl Komisija mano, kad, nesant patikimo būdo tiekėjui ir naudojant atsinuojančių išteklių arba mažo anglių dideikso pėdsako degalų vitaminės laikotarpiai, pagalbos degalų pildymo infrastruktūrai, išsakant vandenilio, Žr. Komisijos komunikacijos, Žr. Komisijos komunikacijos, COM(2020) 301 final

212. Todėl pagalba vandenilio degalų pildymo infrastruktūrai, kuria tiekiamas ne tik vandenilis ir atsinuojančių energijos išteklių arba mažo anglių dideikso pėdsako vandenilis, gali būti laikoma ilgalaikio susaistymo poveikio arba neišstumiančių energijos išteklių. Todėl Komisija mano, kad, nesant patikimo būdo tiekėjui ir naudojant atsinuojančių išteklių arba mažo anglių dideikso pėdsako degalų vitaminės laikotarpiai, pagalbos degalų pildymo infrastruktūrai, išsakant vandenilio, kuris nėra pagamintas iš atsinuojančių energijos išteklių arba kuris nėra mažo anglių dideikso kiekių vandenilis;

213. Nesant tinkamų apsaugos priemonių, dėl pagalbos gali būti sukurta arba sustiprinta įtaka rinkoje, o tai gali užkirsti kelį veiksmingai konkurse bei formalizuojančiose arba veiksmiškiose rinkose arba tai pakeinti. Todėl valstybė nėra turi užtikrinti, kad pagalbos priemonės būtų numatytos tinkamos apsaugos priemonės šiai rizikai mažinti. Tokios apsaugos priemonės gali būti, paprastai, priemonės, atitinkantys procentines dalies, kurią galima skirsti vienai įmoni, nustatymas.


215. Bet kokia koncesija arba kitoks patikėjimas trečiame šalių eksploatuoti įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrą turi būti suteikiamas konkurse, skaidriai ir nediskriminiuojant, prireikus deramai atsižvelgiant į Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles.

216. Jei pagalba teikiamos įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, kuria gali naudotis kiti naudotojai nei pagalbos gavėjas ar gavėjai, išsakant vienas prieinamą įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrą, statyti, išnagrinėti arba įdiegti infrastruktūrą turi būti prieinama visuomenei ir turi būti sudarytos nediskriminacinės sąlygos naudojantys, iškaitant darbą, tarpui pagreitintus mokesčius arba atsarginius metodus bei kitų naudojimo sąlygų atžvilgiu. Be to, valstybė turi užtikrinti, kad naudotojams, kurie nėra pagalbos gavėjas ar gavėjai, už naudojimą įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūra taikomi mokesčiai atitiktų rinkos kainas.

(95) Žr. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategija"; COM(2020) 301 final, p. 3.
4.4 Pagalba efektyviam išteklų naudojimui ir perėjimui prie žiedinės ekonomikos renti

4.4.1 Pagalbos pagrindimas

217. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane (96) pateikiama į ateičių orientuota darbotvarkė, kuria siekiama paspartinti Sąjungos perėjimą prie žiedinės ekonomikos įgyvendinant Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso skatinamas permainas. Šiuo veiksmų planu skatinti žiedinės ekonomikos procesai, tvarus vartojimas ir gamyba bei siekti užtikrinti, kad būtų išvengta atliekų sudarymo, o naudojami ištekliai kuo ilgiau išliktų Sąjungos ekonomikoje. Šie tiksliai taip pat yra būtina sąlyga siekiant Sąjungos tikslui iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir sukurti tvaresnę bei tvaresnę ekonomiką.

218. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane konkretūs nurodyta, kad persvarstant valstybės pagalbos gaires aplinkos ir energetikos srities būtina atsižvelgti į žiedinės ekonomikos tikslus. Šiuo atžvilgiu finansinė parama valstybės pagalbos forma, derinama su plačiomis, aiškiomis ir nuosekliomis taisyklemis, gali atlikti svarbų vaidmenį remiant gamybos procesų židinėtumą, kuris yra platesnio masto Sąjungos pramonės pertvarkos siekiant neutralizuoti poveikį klimatui ir užtikrinti ilgalaikį konkurseringumą dalis. Ji taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį padedant sukurti gerai veikiančią Sąjungos antrinių žaliavų rinką ir taip sumažinti spaudimą gamtiniams ištekliams, užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat padidinti atsparumą.

219. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane taip pat pripažįstama, kad vis didėja biologinių išteklų, kaip svarbios ES ekonomikos žaliavos, vaidmuo. Pagal ES bioekonomikos strategiją (97) bioekonomika padeda siekti Europos žaliojo kurso tikslų, nes ji priskiriamos prie anglies dioksidio neiskiriančios ekonomikos kūrimo, didinamas aplinkos, ekonominis ir socialinis tvarumas ir skatinas aplinkos atžvilgiu tvarus augimas. Finansinė parama valstybės pagalbos forma gali atlikti svarbų vaidmenį remiant tvarios bioekonomikos praktikos, pavyzdžiui, paramos tvariai gaminamos biologinėms medžiagoms ir produktams, taikymą, nes ji gali padėti neutralizuoti poveikį klimatui ir bėj jos tokia bioekonomikos praktika pati savaimo rinkoje neįsivintins.

4.4.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

220. Pagalba pagal šį skirstą gali būti teikiamos šių rūšių investicijoms:

a) investicijoms, kuriomis siekiama gerinti efektyvų išteklų naudojimą, pasitelkiant bet kurią iš šių priemonių:

i) grynają išteklų, sunaudojamų tam pačiam produkcijos kiekui pagaminti, sumažėjimą (98);

ii) pirminų žaliavinių medžiagų arba žaliavų pakeitimą antrinėmis (pakartotinai naudojamomis arba perdirbomis) ar regeneruotomis žaliavinėmis medžiagomis arba žaliavomis arba

iii) iškastinių žaliavinių medžiagų ar žaliavų pakeitimą biologinėmis žaliavinėmis medžiagomis ar žaliavomis;

b) investicijoms į paramos gavėjui susidarančių atliekų mažinimą, prevenciją, parengimu pakartotiniam naudojimui, naudojimai medžiagoms gauti, nukentėsmimą ir perdirbimą (99);

c) investicijoms į trečiosios šalms susidarančių atliekų parengimą pakartotiniam naudojimui, naudojimą medžiagoms gauti, nukentėsmimą ir perdirbimą, jei jos kaita būtų šalinas arba apdorojamas pagal atliekų apdorojimo operaciją, kuri atliekų hierarchijoje (100) yra žemės ūkio pozicijoje, arba mažiau efektyviai naudojant išteklius, arba kurių perdirbimo kokybė būtų prastesnė;
d) investicijoms į pagalbos gavėjai arba trečiosioms šalims susidariusių kitų produktų, medžiagų ar cheminų medžiagų (101), kurie nebūtina laikomi atliekomis ir kurie kitu atveju būtų nepanaudoti, pašalinti ar perdirbti mažiau efektyviai naudojant išteklius, taptų atliekomis, jei nebūtų pakartotiniai panaudoti, arba kurių perdirbimo kokybė būtų prastesnė, mažinimą, prevenciją, parengimą pakartotiniam naudojimui, naudojimą medžiagoms gauti, nukenksminimą ir perdirbimą;

e) investicijoms į rūšiuojamąjį atliekų ar kitų produktų, medžiagų ar cheminių medžiagų surinkimą (102) ir rūšia vimą, siekiant juos parengti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

221. Tam tikromis sąlygomis pagalba veiklos iššūkis padengti gali būti teikiami už rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir rūšiavimą, susijusį su tam tikrais atliekų srautais ar atliekų rūšimis (žr. 247 punktą).

222. Pagalba, susijusi su gamybos procesų atliekinės šilumos naudojimu, arba pagalba, susijusi su CCU, bus vertinama pagal 4.1 skirsnyje nustatytas pagalbai įsitikinti šiltnamio efekta sukneliančių dujų kiekiai mažinti taikomas sąlygas.

223. Pagalba, susijusi su biodegalų, skystųjų bioproduktų, biodujų ir biomasės kuro gamyba iš atliekų, bus vertinama pagal 4.1 skirsnyje nustatytas pagalbai įsitikinti šiltnamio efekta sukneliančių dujų kiekiai mažinti taikomas sąlygas.

224. Pagalba energijai gaminti iš atliekų bus vertinama pagal 4.1 skirsnyje nustatytas pagalbai įsitikinti šiltnamio efekta sukneliančių dujų kiekiai mažinti taikomas sąlygas. Jei pagalba yra susijusi su investicijomis į centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimą sistemos arba su jų eksploatavimu, pagalba energijai arba šilumai gaminti iš atliekų bus vertinama pagal 4.10 skirsnyje nustatytas sąlygas, taikomas pagalbai centralizuotom šilumos ir vėsumos tiekimui.

4.4.3 Skatina poveikis

225. Be 3.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 226–233 punktuose nustatyti reikalavimai.

226. Kalbant apie 28 punkte nurodytą reikalavimą valstybei narei nustatyti patikimą priešingos padėties scenarijus, priešingos padėties scenarijus paprastai turi atitikti investiciją, kurios dydis, naudojimo laikotarpis ir, jei reikia, kitos svarbios techninės charakteristikos yra tokios pačios, kaip aplinkai nekenksmingos investicijos.

227. Priešingos padėties scenarijuje taip pat galėtų būti numatytas tolesnis esamų įrenginių ar įrangos eksploatavimas laikotarpiu, atitinkančiu aplinkai nekenksmingos investicijos naudojimo laikotarpį. Tokiu atveju atliekų atliekinių įrangos eksploatavimą įsitikinti į diskonštuotas to laikotarpio techninės priežiūros, remonto ir modernizavimo išlaidas.

228. Tam tikrais atvejais priešingos padėties scenarijų gali sudaryti velesnis įrenginių ar įrangos pakeitimas, – tokiu atveju reikėtų atsižvelgti į diskonštuotų įranginių ar įrangos vertę ir išlyginti atitinkamo įrenginių ar įrangos ekonominį naudingumo laikotarpio skirtumą.

229. Įrangos, dėl kurios sudaryti išperkamosios nuomos susitarimai, atveju aplinkai nekenksmingos įrangos išperkamosios nuomos diskonštuota vertė turėtų būti lyginama su mažiau aplinkai nekenksmingos įrangos, kuri būtų naudojama nesuteikus pagalbas, išperkamosios nuomos diskonštuota vertė.

230. Jei investicija susijusi su esamos infrastruktūros, įrenginių ar įrangos papildymo įrenginiais ar įranga, tinkamas finansuoti išlaidas sudarys visos investicinės išlaidos.

231. Komisija laikosi nuomonės, kad iš esmės pagalba projektams, kurių grąžos laikotarpis yra trumpesnis nei penkeri metai, neturi skatina poveikio. Tačiau valstybės narė gali pateikti įnyčių, patvirtinančių, kad pagalba yra būtina siekiant paskatinti elgesno pokyči, net ir trumpesnio grąžos laikotarpio projektų atveju.

(101) Kiti produktai, medžiagos ar cheminių medžiagų gali, be kita ko, būti šalutiniai produktai (kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB 5 straipsnyje), žemės ūkio, akvakultūros, žvejybos ir miškininkystės atliekos, nuotekos, lietaus ir nutekamasis vanduo, mineralai, kasybos atliekos, maisto medžiagos, gamybos procesų liekamosios dujos, nereikalingi produktai, dalys ir medžiagos ir pan. Nereikalingi produktai, dalys ir medžiagos – tai produktai, dalys ar medžiagos, kurie nebereikalingi ar nebenaudingi jų turėtojui, tačiau tinkami naudoti pakartotina.

(102) Žr. sąvokos „rūšiuojamasis surinkimas“ apibrėžtį Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 11 punkte.
232. Pagalba investicijoms, kuriomis įmonėms sudaromos sąlygos tik laikytis jau galiojančių privalomų Sąjungos standartų, nebus laikoma turinčia skatinamajį poveikį (žr. 32 punktą). Kaip paaškinta 32 punkte, pagalba gali būti laikoma turinčia skatinamajį poveikį, kai ji įmonei sudaromos sąlygos gerinti aplinkos apsaugą laikantis privalomų nacionalinių standartų, kurie yra griežtesni nei Sąjungos standartai arba tie standartai, kurie priimami neant Sąjungos standartų.

233. Pagalba, skirta pritaikyti prie jau priimtų, bet dar neįsigaliaisius Sąjungos standartų, bus laikoma turinčia skatinamajį poveikį, jeigu investicija iki galo įgyvendinama likus bent 18 mėnesių iki Sąjungos standartų įsigaliojimo.

4.4.4 Konkursočios ir prekybos iškraipymo mažinimas
4.4.4.1 Pagalbos būtinos

234. Be 3.2.1.1 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi 235 ir 236 punktuose nustatyti reikalavimai.

235. Investicijomis turi būti viršijama tai, kas yra nusistovėjęsi komercinė praktika, kuri paprastai taikoma visoje Sąjungoje ir įvairiose technologijų srityse (103).


4.4.4.2 Tinkamumas

237. Be 3.2.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 238 punkte nustatyti reikalavimai.

238. Vadovaujantis principu „teršelės moka“ (105), įmonės turėtų padengti savo atliekų apdorojimo išlaidas. Todėl dėl pagalbos įmonės, dėl kurių veiklos susidaro atliekos, neturėtų būti atliežiamos nuo jokių išlaidų ar prievolių, susijusių su atliekų apdorojimu, už kurį jos yra atsakingos pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę. Įskaitant didesnės gamytojo atsakomybės sistemą, be to, pagalba neturėtų kompensuoti įmonių išlaidų, kurios turėtų būti laikomos įprastomis įmonės išlaidomis.

4.4.4.3 Proporcijos

239. Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, nustatytos visas projekto investicinės išlaidos lyginant su aplinką mažiau tausojoančio projekto ar veiklos išlaidomis, ir gali būti kurios nors iš šių:

   a) panaši investicija, aprašyta 226 punkte, kurį būtų tikėtinai įgyvendinta be pagalbos ir kuria nepasiekiamas tokis pats efektyvus išteklių naudojimas;

   b) atliekų apdorojimas atliekant atliekų apdorojimo operaciją, kuriai atliekų hierarchijoje teikiamas mažesnis prioritetas, arba ne taip efektyviai naudojant išteklius;

   c) įprastas gamybos procesas, susijęs su pirmine žaliava ar produkto, jei vietoje pakartotina naudojamo ar perdirbto (antrimio) produktu techniškai ir ekonomiškai įmanoma naudoti pirminę žaliavą ar produktą;

   d) bet kuris kitas priešingos padėties scenarius, grindžiamas tinkamai pagrįstomis prielaidomis.

240. Kai produktas, medžiaga ar cheminė medžiaga taptų atliekomis, jei nebūtų pakartotina panaudoti, ir nėra teisinio reikalavimo tą produktą, medžiagą ar cheminę medžiagą šalinti ar kitaip apdoroti, tinkamos finansuoti išlaidos gali atitikti investicijas, būtinas atitinkamam produktui, medžiagai ar cheminei medžiagai panaudoti.

(103) Technologiniu požiūriu investicijomis turėtų būti užtikrintas didesnis perdirbancias arba aukštesnis perdirbtos medžiagos kokybė, palyginus su įprasta praktika.
(104) Jei valstybė narė pateikia tinkamų argumentų, taip pat gali būti atsižvelgiama į konkrečią atitinkamo regiono ar regionų padėtį.
(105) Zh. apibrėžia 19 punkto (58) papunktyje.
241. Pagalbos intensyvumas negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

242. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų mažosioms įmonėms.

243. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, arba 5 procentinius punktus, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

244. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų ekologinių inovacijų veiklai, jeigu tenkinas visos šios sąlygos:

a) ekologinių inovacijų veikla turi būti nauja arba iš esmės patobulinta, palyginti su naujausiomis technologijomis atitinkamame Sąjungos sektoriuje (106);

b) tikėtina nauda aplinkai turi būti gerokai didesnė už tą, kurią lemtų patobulinimas dėl bendrosios nausiausių technologijų raidos panašios veiklos sriityse (107);

c) veiklos novatoriškumas siūstis su aškia technologine, rinkos arba finansine rizika, kuri yra didesnė už riziką, paprastai siejamą su panašia ne inovacijų veiklą (108).

245. Nukrypstant nuo 241–244 punktų, valstybė nėra taip pat gali įrodyti, remdamasi 48, 51 ir 52 punktuose nurodytu trūkstamo finansavimo analize, kad reikia didesnio pagalbos intensyvumo Tokių atveju valstybė nėra turėti atlikti eks post stebeseną, kad patikrinimų ar pasiteisino prieš tai neįkalinė pagalbos dydžio, ir nustatyti lešų susižinimo mechanizmą, kaip nurodyta 55 punkte. Pagalbos suma turi neviršyti trūkstamo finansavimo, nurodyto 51 ir 52 punktuose.

246. Jei pagalba teikiamas surengus konkurencinį konkursą, kuris vykdomas laikantis 49 ir 50 punktuose nurodytų kriterijų, pagalbos suma laikoma proporcinga.

247. Pagalba gali būti skiriama veiklos išlaidoms padengti, jei ji susijusi su rūšiuojamojų atliekų ar kitų produktų, medžiagų ar cheminių medžiagų, susijusų su konkrečiais atliekų pranašumu ar atliekų rūšimis, susirinkimu ir rūšiavimu, siekiant ją įgalioti pakartotiniams naudojimams ar perdibirimui arba perdibti; šiuo atveju turi būti tenkina tenkamas šios sąlygos:

a) pagalba turi būti teikiamos konkurencinio konkurso būdu, laikantis kriterijų, nurodytų 49 ir 50 punktuose, ir turėtų būti atviras, nediskriminacinis ir kuriame gali dalyvauti visi veiklos vykdytojai, teikiantys rūšiuojamojo surinkimo ir rūšiavimo paslaugas;

b) jei esama didelio netikrumo dėl būsimų veiklos išlaidų pokyčių priemonės gali būti išnaudojama galiojimo laikotarpio, į konkurencinio konkurso tvarką gali būti įtrauktos taisykles, ribojančios pagalbos teikimą tam tikromis aplinkybėmis, jei jos taisykles ir aplinkybės yra nustatyta ne esant;

c) bet kokia investicinė pagalba, suteikta įrenginiui, naudojamam rūšiuojamajam atliekų surinkimui ir rūšiavimui pagal konkrečius atliekų srauto arba rūšis, turi būti atitinka įvairios veiklos pagalbos, suteiktos tam pačiam įrenginiui, kai abi pagalbos formos padengia tas pačias finansuoti tinkamas išlaidas;

d) pagalba gali būti teikiamos ne ilgiau kaip penkerius metus.

(106) Naujoviškumą valstybės narės gali įrodyti, pavyzdžiui, pateikdamas išsamų inovacijos ir jos diegimo arba skleidimo rinkos sąlygų aprašymą, palygindamos ją su naujausiais procesais arba organizavimo metodais, kuriuos tą pačiame sektoriuje paprastai taikote kitos įmonės.

(107) Jeigu ekologinių inovacijų diegimo veiklai ir įprastai ne novatoriškai veiklai palyginti gali būti naudojami kiekvienai parame, „gerokai didesnė“ reikšmė, kad ribinis pagerinimas, kuriuo tikimasi dėl ekologinių inovacijų diegimo veiklų, t. y. mažesnės rizikos aplinkai, mažesnės taršos arba didesnio energijos vartojimo arba išteklių naudojimo efektyvumo, turėtų būti bent dvigubai didesnis už ribinį pagerėjimą, kurio tikimasi dėl bendrosios pasiūlos ar novatoriškos veiklos raidos. Jeigu siūlomas metodas konkrečių atveju netinka arba jeigu kiekvieno palyginimo atlikti neįmanoma, parašos gali valstybė pagrindinė dokumentuose turėtų būti išsamus šiam kriterijui vertinti naudojamo metodo aprašymas užtikrinant standartą, kuris būtų panašus į šiomis metodų.

(108) Šią riziką valstybės narė gali įrodyti, pavyzdžiui, taip: palyginti išlaidas su bendrovės apyvarta, nurodyti plėtrai reikalingą laiką, numatomą ekologinių inovacijų veiklos naudą, palyginti su išlaidomis, ir nesėkmės tikimybę.
4.4.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

248. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 249–252 punktuose nustatyti reikalavimai.

249. Pagalba neturi skatinti atliekų susidarymo ar didesnio ištekių naudojimo.

250. Teikiant pagalbą negalima tik padidinti atliekų ar kitų medžiagų ir ištekių, skirtų naudoti pakartotinai, perdirbti ar panaudoti, paklausos nepadidinant šių medžiagų surinkimo.

251. Vertindama pagalbos poveikį, Komisija atsižvelgs į galimą pagalbos poveikį pirminiių ir antrinių medžiagų, susijusių su atitinkamais produktais, rinkų veikimui.

252. Visų pirma, vertindama pagalbos veiklos išlaidoms, susijusios su atliekų ar kitų produktų, medžiagų arba cheminių medžiagų rūšiuojamuju skirtumiu ir rūšiavimu pagal konkrečius atliekų srautus ar atliekų rūšis, siekiant juos parengti pakartotiniams naudojimams ar perdirbimui, padengti skirtos pagalbos poveikį rinkai, Komisija visų pirmo atsižvelgs į galimą sąveiką su atitinkamoje valstybėje narėje taikomomis didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis.

4.5 Pagalba taršos, kuri nėra šiltamiojo efekto sukeliančių dujų išmetimas, prevencijai arba mažinimui

4.5.1 Pagalbos pagrindinės

253. Igyvendinant Komunikate dėl Europos žaliuojo kurso nustatytą siekį sukurti aplinką be toksnių medžiagų turėtų būti užtikrinta, kad iki 2050 m. tarša būtų sumažinta iki tokio lygio, kuris nebebūtų kenksmingas žmonėms ir natūralioms ekosistemoms ir atitiktų mūsų planetos galimybių ribas, taip sukuriant aplinką be toksnių medžiagų, atitinkančią JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. (109) ir 8-osios aplinkosaugos veiksmų programos (110) įgaliausius tikslus. Sąjunga yra nustačius konkrečius taršos lygio mažinimo tikslus, pavyzdžiui, švaresnio oro (111) ir nulines vandens telkinių taršos (112), mažesnio triukšmo, susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimo ir išleidimo mažinimo, plastiko šiukšlių ir mikroplastiko taršos ir atliekų (113), taip pat tikslus, susijusius su maisto medžiagų ir trąšų, pavojaus pesticidų ir antimikrobinų įtampų sukeliančių medžiagų perteklimui (114).

254. Finansinė parama, teikiama kaip valstybės pagalba, gali labai prisidėti prie aplinkos apsaugos tikslų mažinti taršą, kuri nėra šiltamiojo efekto sukeliančių dujų išmetimas.

4.5.2 Taikymo oritas ir remiamos veiklos rūšys

255. Pagalba taršos, kuri nėra šiltamiojo efekto sukeliančių dujų išmetimas, prevencijai arba mažinimui gali būti teikiamai investicijoms, kurios leidžia įmonėms viršyti Sąjungos aplinkos apsaugos standartus, o jei jų nėra – padidinti aplinkos apsaugos lygį arba laikytis pritarty, bet dar neįsigaliojusį Sąjungos standartų.


(110) Pasibaigus mės Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (COM(2020) 651 final).


256. Jei pagalba teikiama išduodant prekiaujamų leidimų (113), pagalbos priemone turi būti parengta taip, kad į būtų pasiekti aplinkos apsaugos tikslai, kad būtų užkirstas kelias taškai arba ji būtų sumažinta tiek, kad jie viršytų tuos, kuriuos ketinama pasiekti remiantis atitinkamoms įmonėms privalomais Sąjungos standartais.

257. Pagalba turi būti skirta taškos, tiesiogiai susijusios su pagalbos gavoje veikla, prevencijai arba mažinimui.

258. Pagalba negali būti teikiama taip, kad taškas būtų tik perkeliamas iš vieno sektoriaus į kitą arba iš vienos aplinkos terpės į kitą (pavyzdžiui, iš oro į vandenį). Jei pagalba skirta taškai mažinti, tai turi būti užtikrinamas bendras taškos sumažėjimas.

259. 4.5 skirsnis netaiškomas pagalbos priemonėms, kurioms taikomas 4.1 skirsnis. Jei priemone pridedama prie šiltnamio efekto sukeliantčių dujų išmetimo prevencijos arba mažinimo ir taškos, kuri nėra šiltnamio efekto sukeliantčių dujų išmetimas, prevencijos arba mažinimo, priemonės suderinamumas bus vertinamas remiantis 4.1 skirsnį arba šiuo skirsniu, priklausomai nuo to, kuris iš šių dviejų tikslų yra svarbesnis (114).

4.5.3 Skatinamasis poveikis

260. Be 3.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi 261 ir 262 punktuose nustatyti reikalavimai.


262. Pagalba, skirta pristatyti prie jau priimtų, bet dar neįsigaliusius Sąjungos standartų, bus laikoma turinčia skatinamajį poveikį, jeigu investicija į kalno gynydavimą likus bent 18 mėnesių iki Sąjungos standartų įsigaliojimo.

4.5.4 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

4.5.4.1 Pagalbos būtinumas

263. Be 3.2.1.1 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 264 punkte nustatyti reikalavimai.

264. Kai pagalba teikiama prekiaujamų leidimų forma (117), valstybė narė turi įrodyti, kad yra įvykdytos visos šios sąlygos:

a) visus leidimus parduodant aukcione labai padidėja kiekvieno sektoriaus arba kiekvienios kategorijos pagalbos gavėjų gamybos sąnaudos;

b) labai padidėjusių gamybos sąnaudų vartotojams neįmanoma perkelti taip, kad smarkiai nesumažėtų įmonės, kurios aplinkosauginis veiksmingumas mažės, suteikiama mažiau leidimų proporcingai jos aplinkosauginiam veiksmingumui.

c) sektoriaus veikiančios atskiro įmonės negali sumažinti teršalų išmetimo lygio taip, kad sumažintų su sertifikatais susijusias išlaidas į toms įmonės priimtinio lygio. Tai, kad vartojimas negali būti sumažintas, galima įrodyti palyginant išmetamųjų teršalų kiekį su tais išmetamųjų teršalų kiekiais, kurie išmetami taikant geriausią Europos ekonominės erdvės technologiją. Bet kuriągeriausią technologiją taikant įmonė daugiausia gali gauti tik tam tikrą skaičių leidimų pagal apyvartinių taškos leidimų sistemą, atitinkantį atsiradusį gamybos sąnaudų padidėjimą, kurio vartotojams perkelti neįmanoma. Įmonė, kurios aplinkosauginis veiksmingumas mažės, suteikiama mažiau leidimų proporcingai jos aplinkosauginiam veiksmingumui.

(113) Prekiaujamų leidimų skrymas gali būti valstybės pagalba, pavyzdžiui, kai valstybės narė suteikia leidimus mažesnes nei rinkos kainai.

(114) Siekdama tai nustatyti, Komisija gali reikalauti, kad valstybė narė, remdamasi patikimais ir išsamiais kiekvienbais skaičiavimais, pateiktų tikinčių priemonių rezultatai, susijusius su šiltnamio efekto sukeliantčių dujų ir kitų teršalų išmetimo prevencija arba mažinimu, palyginimą.

(115) Prekiaujamų leidimų skrymas gali būti valstybės pagalba, pavyzdžiui, kai valstybės narė suteikia leidimus mažesnes nei rinkos kainai.

(116) Šis tyrimas gali būti atliekamas remiantis, be kitų veiksnių, atitinkamo sektoriaus produkto kainos elastingumo įverčiais, taip pat prarastos apyvartos ir jos poveikio pagalbos gavoje pelningumui įverčiais.
4.5.4.2 Proportingumas

265. Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio pasiekimu.


267. Pagalbos intensyvumas negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

268. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų mažosioms įmonėms.

269. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, arba 5 procentinius punktus, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, atitinkančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

270. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų ekologinių inovacijų veiklai, jeigu tenkinamos 244 punkto (a)–(c) papunkččutose išdėstytos sąlygos.


272. Jei pagalba teikiamu surengus konkurencinį konkursą, kuris vykdomas laikantis 49 ir 50 punktuose nurodytų kriterijų, pagalbos suma laikoma proporcinga.

273. Kai pagalba bus teikiamu prekiaujamų leidimų forma, Komisija taip pat patikrina, ar:

   a) leidimai būtų paskirstomi skaidriai, remiantis objektyviais kriterijais ir kuo geresnės kokybės duomenų šaltiniuose, ir

   b) kiekvienai įmonėi mažesne nei rinkos kaina suteikiamų prekiaujamų leidimų bendras skaičius neviršija suma- tomtų jos poreikių, įvertintų remiantis padėtimi, kuri būtų, jei leidimų prekybos sistemos nebūtų.

4.5.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

274. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi 275 punkte nustatyti reikalavimai.

275. Kai pagalba bus teikiamu prekiaujamų leidimų forma, Komisija taip pat patikrina, ar:

   a) renkantis pagalbos gavėjus remiamasi objektyviais ir skaidriais kriterijais, o pagalba teikiamu iš esmės tokiu pačiu būdu vien-tumai konkurentams, veikiantiems tame pačiame sektoriuje, jie jų faktinė padėtis yra panaši; 

   b) leidimų paskirstymo metodika nėra palanki tam tikrom įmonėms (119) arba tam tikriems sektoriams, išskyrus atvejus, kai tai pagrįsta schemos aplinkosaugos logika arba jeigu tokios taisykles yra reikalingos darnai su kitomis aplinkos politikos kryptimis užtikrinti;

   c) nauji rinkos dalyviai iš esmės negauna leidimų palankesnėmis sąlygomis nei esamos tose pačiose rinkose veikiančios įmonės;

   d) jei esamiems įrenginiams skiriama daugiau leidimų, palyginti su naujais rinkos dalyviais, dėl to neatsiraanda nepagrįstų klūčių patekti į rinką.

(119) Pavyzdžiui, naujais rinkos dalyviams arba, priešingai, esamos įmonės ar įrenginiams.
4.6 Pagalba teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valstyti, natūralioms buveinėms ir ekosistemoms rekvitoi, biologinei įvairovėi apsaugoti ar atkurti ir gamtos procesais pagrįstiems prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimams įgyvendinti

4.6.1 Pagalbos pagrindimas

276. 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija (120) siekia apsaugoti gamtą, sustabdyti ekosistemų nykimą ir paskaityt Sąjungos biologinę įvairovę atsigauti iki 2030 m. Jome, kaip vienioje iš pagrindinių Komunikatų dėl Europos Žaliojo kurso dualių, nustatyti plačiau užmojo tikslai ir įspėjimai iki 2030 m. pasiekti, kad ekosistemos taip būtų sveikos ir atsparios.

277. Finansinė parama, teikiamā kaip valstybės pagalbas, gali labai padėti siekti aplinkos apsaugos tikslus apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę ir ekosistemų keliais būdais, pavyzdžiui, ja galite skatinti atnaujinti užterštoms teritorijoms padarytą žalą, rekvitoių užtikrinti naudintas natūralias buveinės ir ekosistemos arba investuoti į ekosistemų apsaugą.

278. ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija (121) siekia skatinti investicijas į gamtos procesais pagrįstus prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimus (122), atsižvelgiant į tai, kad jų įgyvendinimas didelį mastą padidintų atsparumą klimato kaitai ir prisidėtų prie daugelio Europos Žaliojo kurso tikslų.

4.6.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

279. Šiuo skirstnyje nustatomos pagalbos priemonių, skirtų teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valstyti, natūralioms buveinėms ir ekosistemoms rekvitoi, biologinei įvairovėi apsaugoti ar atkurti ir gamtos procesais pagrįstiems prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimams įgyvendinti, suderinamumo taisyklės.

280. Šis skirstnis netaikomas:

a) pagalbai valymui ar rekvitoiavimui po elektrinių uždarymo ir kasybos ar gavybos operacijų nutraukimo tiek, kiek aptarėmų pagalbai taikomos 4.12 skirsnis (123);

b) pagalbai gaivininių nelaimių, pavyzdžiui, žemės drebėjimų, lavinų, nuošliaužų, potvynių, tornadų, uraganų, ugnikalnių išsiveržimų ir natūralios kilmės gaisrų padarytai žalai atlyginti.

281. Pagalba pagal šį skirstnį gali būti teikiamā toliau nurodytai veiklai:

a) teritorijų, kuriose padaryta žala aplinkai, įskaitant žalą dirvožemio, paviršinio ar požeminio vandens kokybei arba jūros aplinkai, valymui;

b) naudintų natūralių buveinų ir ekosistemų rekvitoiavimui;

b) biologinės įvairovės ar ekosistemų apsaugai ar atkūrimui, siekiant užtikrinti gerą ekosistemų būklę arba apsaugoti jau geros būklės ekosistemą;

d) gamtos procesos pagrįstų prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimų įgyvendinimui.

282. Šis skirstnis netaikomas pagalbos priemonėms, kurioms taikomas 4.1 skirsnis. Jeigu priemone prisidedama prie nustatymo šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir teritorijų, kuriose padaryta žala aplinkai, valymo, natūralių buveinų ir ekosistemų rekvitoiavimo, biologinės įvairovės apsaugos ar atkūrimo ir gamtos procesais pagrįstų prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimų įgyvendinimo, priemonės suderinamumam bus vertinamas arba pagal 4.1 skirsni, arba pagal šį skirstnį, priklauso nuo to, kuris iš šių dviejų tikslų yra svarbesnis (124).

(123) Pavyzdžiui, pagalbai durpių dygnumų atkurti, nesusiję su pagalba durpių gavybos veiklai nutraukti pirma laiko arba su pagalba su toks veikla susisteminė išskirtinės išsiskirto padengti, gali būti taikomos 4.6 skirsnis.
(124) Siekdama nustatyti, kuris iš šių dviejų tikslų yra svarbesnis, Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės pateiktų tiketinių priemonės rezultatų, susijusių su šiltnamio efekto sukeliančių dujų išmetimo prevencija arba mažinimui ir teritorijų, kuriose padaryta žala aplinkai, valymo, natūralių buveinų ir ekosistemų rekvitoiavimo, biologinės įvairovės apsaugos ar atkūrimo ir gamtos procesais pagrįstų prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimų įgyvendinimui, palyginimą, prieieikus remdamasi patikimais ir išsamiais kiekvienais įvertinimais.
4.6.3 Skatinamasis poveikis

283. Be 3.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi ir 284–287 punktuose nustatytai reikalavimai.

284. Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/35/EB ar kitoms atitinkamoms Sąjungos taisyklioms (125), pagalba teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valyti, natūralioms buveiniams ir ekosistemoms reikštis, biologinei įvairovei apsaugoti ar atkurti ir gamtos procesais pagrįstus pritaikymo prie klimato kaitos ir jos švelnimimo sprendimams įgyvendinti gali būti laikoma turinčia skatinamąjį poveikį tik tais atvejais, kai žala aplinkai sukėlė subjektas arba įmone negali būti nustatytai arba negali būti laikomi teisėtai atsakingais už darbų, būtinų siekiant užkirsti kelią žalai aplinkai ir ją išstaisytai laikantis principo „teršėjas moka“, finansavimą.


286. Pagalba kompensacinėms priemonėms, nurodytos Tarybos direktyvos 92/43/EB (127) 6 straipsnio 4 dalyje, įgyvendinti, neturi skatinti skatinamą poveikį. Gali būti pripažinta, kad pagalba, skirta papildomoms išlaidoms, būtnoms į priemonių taikymo srčiai arba užmojų padidinti, viršejant teisinius nuosavybės aspektus, įvertinti įvertinti nepriklausomos kvalifikuotas ekspertas.

287. Bus laikoma, kad pagalba teritorijoms, kuriose padaryta žala aplinkai, valyti ir natūralioms buveiniams bei ekosistemoms reikštisvalymui turi skatinti skatinamąjį poveikį, kai valymo arba reikštisvalymo išlaidos viršija žemės vertės padidėjimą (žr. 288 punktą).

4.6.4 Proporcijumas

288. Investicijų į teritorijų, kuriose padaryta žala aplinkai, valymą arba natūralių buveinių ir ekosistemų reikštisvalymui atveju tinkamoms finansuoti išlaidos yra valymo arba reikštisvalymo darbų išlaidos, atėmus žemės ar turto vertės padidėjimą. Žemės arba nuosavybės vertės padidėjimą dėl valymo arba reikštisvalymo turi įvertinti nepriklausomas kvalifikuotas ekspertas.

289. Kai tai investicijos į biologinės įvairovės apsaugą ar atkūrimą ir į gamtos procesais pagrįstus pritaikymo prie klimato kaitos ir jos švelnimimo sprendimų įgyvendinimą, tinkamoms finansuoti išlaidos yra visos darbų, kuriais prisidedama prie biologinės įvairovės apsaugos ar atkūrimo arba gamtos procesais pagrįstų pritaikymo prie klimato kaitos ir jos švelnimimo sprendimų įgyvendinimo, išlaidos.

290. Kai pagalba teikiamos gamtos procesais pagrįstoms sprendimams įgyvendinti pastatose, kuriems išduota energinio naudojimo sertifikata, valstybės narės turėtų įrodyti, kad šios investicijos netrukdo įgyvendinti energinio naudojimo sertifikate rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių.

291. Didžiausias pagalbos intensyvumas gali būti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

4.7 Pagalba parafiskaliniai ar kitų mokesčių sumažinimo forma

292. 4.7 skirsnyje aptariama pagalba aplinkos apsaugos srityje, teikiamai parafiskaliniai ar kitų mokesčių sumažinimo forma. Jis sudarytas iš dviejų poskyrių; jų logika skiriastai. 4.7.1 skirsnyje aptariami mokesčiai, kuriais būtina už aplinkai žalingų esęjį ir taip siekia įmones ir vartotojus paskatinti tinkamai aplinkai palankesnius sprendimus. Pagal 4.7.2 skirsnyje valstybės narės, tikslingai sumažindamos mokesčius, gali nuspręsti skatinti įmones keisti arba pritaisyti savo esęjaną – vykdyti ekologiškesnius projektus ar veiklą.


4.7.1 Pagalba aplinkosaugos arba parafiskaliniių mokesčių sumažinimo forma

4.7.1.1 Pagalbos pagrindimas

293. Aplinkosaugos arba parafiskaliniai mokesčiai nustatomi siekiant internalizuoti aplinkai žalingo elgesio išorines išlaidas ir taip atgrasyti nuo tokio elgesio bei gerinti aplinkos apsaugą. Iš esmės aplinkosaugos ir parafiskaliniai mokesčiai turėtų atspindėti bendras visuomenės išlaidas (išorines išlaidas) ir atitinkamai parafiskalinio ar kito mokesčio suma. Komisija laikys, kad pagalba suderint

294. Kad aplinkosaugos arba parafiskalinis mokesčius galėtų būti neigiami, siekti būtingumo ir ką nors sumažinti aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio tikslą – atgrasyti nuo aplinkai žalingo elgesio bei gerinti aplinkos apsaugą tuo atveju. Tais atvejais, kai aplinkosaugos arba parafiskaliniai mokesčiai lėkstų galima taikyti nekeliant pavojaus tam tikrų įmonių ekonominei veiklai, kai kurioms įmonėms taikant palankesnes sąlygas, gali būti surinkta daugiau aplinkosal

296. Kad aplinkosaugos arba parafiskaliniai mokesčiai turėtų būti neigiami, siekti būtingumo ir ką nors sumažinti aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio tikslą – atgrasyti nuo aplinkai žalingo elgesio bei gerinti aplinkos apsaugą tuo atveju. Tais atvejais, kai aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio pagalbos gavėjas atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje, kad nebūtų įmanoma apskritai nustatyti tokio mokesčio.

297. Jeigu aplinkosaugų mokesčiai yra susiję su aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio sumažinimu, tai vis dėlto galėtų būti reikalinga tuo atveju, jeigu dėl aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio pagalbos gavėjas atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje, kad nebūtų įmanoma apskritai nustatyti tokio mokesčio.

4.7.1.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

295. Komisija laikys, kad pagalba mokesčių sumažinimo forma gali būti teikiamą, jei valstybė narė įrodo, kad tenkinamos abi šios sąlygos:

a) mokesčiai sumažinami įmonėms, kurioms aplinkosaugos mokesčis daro didžiausią poveikį ir kurios be sumažinimo negalėtų tvarkyti savo ekonomines veiklas;

b) aplinkos apsaugos lygis, faktiškai pasiekta taikant sumažintus mokesčius, yra aukštesnis nei tas, kuris būtų pasiektas sumažintų mokesčių netaikant.

296. Kad įrodytų, jog abį 295 punkte nurodytos sąlygos įvykdytos, valstybė narė Komisijai turi pateikti šią informaciją:

a) pagalbos gavėjų, kuriems gali būti taikomi sumažinti mokesčiai, sektorių arba kategorijų aprašymą;

b) didžiausių pagalbos gavėjų kiekviename atitinkamame sektoriuje sąrašą, jų apyvartą, rinkos dalis, mokesčio bazės dydį ir išmokestinio pelno dalį, sumažinus mokesčį ir jo nesumažinus,

c) tų pagalbos gavėjų padėties aprašymą, paaškinant, kodėl jie negalėtų mokėti standartinio aplinkosaugos mokesčio tarifo,

d) paaškinimą, kaip sumažintu mokesčių būtų prisidedama prie faktynė aplinkos apsaugos lygio padidėjimo, palyginti su aplinkos apsaugos lygiu, kuris turi būti pasiektas netaištingai aplinkosaugos mokesčių (pavyzdžiui, lyginant standartinį tarifo, taikytiną su prieaplankintais atveju, su standartinio tarifo, taikytinu nesumažintų mokesčių atveju, bendrą įmonių, kurioms būtų taikomas mokesčis, skaičių arba kitas rodiklius, rodančius faktų aplinkai žalingo elgesio pokyči.)

4.7.1.3 Konkurencijos ir prekybos išskraipymo mažinimas

297. Jeigu aplinkosaugų mokesčiai yra susiję su aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio sumažinimu, tai vis dėlto galėtų būti taikyti supaprastintą metodą, kurioje laikomasi 298 ir 299 punktuose nustatyto Šajungos mažiausio mokesčių lygio.

298. Komisija laikys, kad pagalba suderintų mokesčių sumažinimo forma yra būtina ir proporcinga, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a) pagalbos gavėjai moka mokesčius, atitinkančius bent Šajungos mažiausią mokesčių lygią, nustatytą taikomoje direktyvoje;
b) pagalbos gavėjai atrenkami remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais;

c) pagalba teikiama iš esmės tokiu pačiu būdu visoms įmonėms, vykdančioms veiklą tame pačiame sektoriuje, jei į jų faktinė padėtis yra panaši;

d) valstybė narė patikrina, ar pagalba yra būtina siekiant netiesiogiai prisidėti prie aukštesnio aplinkos apsaugos lygio, rengdama ex ante atviras viešas konsultacijas, kuriose aškišai apibrėžiami sektoriai, kuriems gali būti sumažinti mokesčiai, ir patiekiamas didžiausių kiekvieno sektoriaus pagalbos gavėjų sąrašas.


300. Kai aplinkosaugos mokesčio mokėjimai yra nesuderinti arba pagalbos gavėjai moka mažiau nei Sąjungos minimalus suderinto mokesčio lygios, kaip tai leidžiama pagal taikomą direktyvą, reikia atlikti išsamų pagalbos būtumo ir proporcingumo vertinimą, kaip nustatytas 4.7.1.3.1–4.7.1.3.3 skirsniuose.

4.7.1.3.1 Būtina

301. Be 3.2.1.1 skirsnio nustatytų reikalavimų, taikomi 302 ir 303 punktuose nustatyti reikalavimai.

302. Komisija laikys, kad pagalba yra būtina, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a) pagalbos gavėjai atrenkami remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais, o pagalba teikiama vienodai visoms reikalavimams atitinkančioms įmonėms, veikiančioms tame pačiame ekonominės veiklos sektoriaus ir esančioms tokioje pačioje arba panašioje faktyneje padėtyje, atsižvelgiant į pagalbos priemonės tikslus ar uždavinius;

b) nesumažinus aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio, labai padidėtų gamybos sąnaudos, kurios skaičiuojamos kaip kiekvienio sektoriaus ar pagalbos gavėjų kategorijos bendrosios pridėtinės vertės dalis;

c) labai padidėjusių gamybos sąnaudų vartotojams neįmanoma perkelti taip, kad smarkiai nesumažėtų pardavimo apimtis;

303. Kad mokesčių biodegalams, skystiesiems bioproduktams ir biomasės kurui būtų galima sumažinti, valstybė narė turėtų įdiegti mechanizmą, kuris leistų patikrinti, ar priemonė vis dar būtina, taikydama 4.1.3.1 skirsnio nustatytas būtumo sąlygas, ir imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, panaikinti atliekimą nuo mokesčio arba sumažinti paramos dydį.

4.7.1.3.2 Tinkumumas

304. Be 3.2.1.2 skirsnio nustatytų reikalavimų, taikomi 305 ir 306 punktuose nustatyti reikalavimai.

305. Komisija patvirtins pagalbos schemas ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpui, kuriame pasibaigus valstybė narė, pakartotinai įvertinsiu atitinkamos pagalbos priemonės tinkamumą, gali vėl apie ją pranešti.

306. Kai pagalba teikiama kaip mokesčio grąžinimas, grąžintina mokesčio suma turėtų būti apskaičiuojama remiantis ankstesnį laikotarpį duomenimis, t. y. įmonės gamybos apimtis ir suvartojimu arba tarša atitinkamais aspektais metais.

4.7.1.3.3 Proporcingumas

307. 3.2.1.3 skirsnis netaikomas pagalbai aplinkosaugos arba parafiskalinų mokesčių sumažinimo forma.

308. Komisija pagalbą laikys proporcinga, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a) kiekvienas pagalbos gavėjas moka ne mažiau kaip 20 proc. nominalios aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio sumos, kuri būtų taikoma tame pagalbos gavėjui, jei mokesčis nebuvo sumažintas;
b) mokesčio sumažinimas yra ne didesnis nei 100 proc. nacionalinio aplinkosaugos arba parafiskalinio mokesčio ir taikomas tik tada, jei valstybė narė ir pagalbos gavėjai arba pagalbos gavėjų asociacijos sudaro susitarimus, kuriais pagalbos gavėjai arba pagalbos gavėjų asociacijos įsipareigoja siekti aplinkos apsaugos tikslų, kurių poveikis yra toks, koks būtų tuo atveju, jeigu pagalbos gavėjai ar pagalbos gavėjų asociacijos mokėtų bent 20 proc. nacionalinio mokesčio. Tokie susitarimai arba įsipareigojimai gali būti susiję, be kita ko, su energijos vartojimo mažinimu, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų kiekio mažinimu arba bet kuria kita aplinkos apsaugos priemone.

309. Tokie susitarimai turi atitikti visas šias sąlygas:

a) dėl susitarimo turinio susitarta valstybės narės lygmeniu ir jame nustatyti tikslai bei jų pasiekimo terminai;
b) valstybė narė užtikrina neperiklausomą ir reguliarią tuose susitarimuose nustatytų įsipareigojimų vykdymo stebėseną;
c) susitarimai yra periodiškai peržiūrėti atsižvelgiant į technologijos bei kitokių pokyčių ir juose turi būti nustatytos veiksmingos sankcijos už įpareigojimų nevykdymą.

4.7.2 Pagalba aplinkos apsaugai parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimo forma
4.7.2.1 Pagalbos pagrindimas

310. Valstybės narė gali apsvarstyti galimybę skatinti įmones dalyvauti projektuose ar veikloje, kuriais gerinama aplinkos apsauga mažinant parafiskalinius ar kitus mokesčius. Jei tokius sumažinimus siekia pagalbos gavėjus paskatinti imtis projektų ar veiklos, dėl kurių mažiau teršiama ar suvartojama mažiau išteklių, Komisija priemones vertins atsižvelgdama į 4.7.2 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

4.7.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

311. Šis skirsnis taikomas pagalbai aplinką tausoantiems projektams ir veiklai, kuri patenka į 4.2–4.6 skirsnį taikymo srity turėtų bei teikiamai kaip parafiskalinį ar kitų mokesčių sumažinimo forma.

312. Jei mokesčių sumažinimui visų pirma siekiamas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslas, taikomas 4.1 skirsnis.

313. Šis skirsnis netaikomas mokesčių sumažinimui, kuris atspindi esmines energijos tiekimo ar susijusių paslaugų teikimo sąnaudas. Pavyzdžiui, 4.7.2 skirsnis netaikomas, kai sumažinami tinklo mokesčiai arba mokesčiai, kuriais finansuojami pajėgumų užtikrinimo mechanizmai. Šis skirsnis netaikomas elektros energijos suvartojimo mokesčių, kurių lėšomis finansuojamas energetikos politikos tikslas, sumažinimui.

4.7.2.3 Skatina masis poveikis

314. Be 3.1.2 skirsnyje nustatytų reikalavimų, taikomai 315 ir 316 punktuose nustatyti reikalavimai.

315. Valstybė narė turi Komisijai pateikti kiekvieną reikalavimą projekto arba etaloninio projekto, skirto pagalbos gavėjų kategorijai kiekvienų įvertinimą, kaip nurodyta 51 punkte, arba lygiaverčius duomenis, kai sumažinami tinklo mokesčiai arba mokesčiai, kuriais finansuojami pajėgumų užtikrinimo mechanizmai. Šis skirsnis netaikomas elektros energijos suvartojimo mokesčių, kurių lėšomis finansuojamas energetikos politikos tikslas, sumažinimui.

316. Laikoma, kad pagalba projektams, pradėtiems vykdyti prieš pateikiant paraišką pagalbai gauti, turi skatinamąjį poveikį, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) priemones suteikiama teisė į pagalbą pagal objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus toliau nepaliaktant valstybei narės spręsti savo nuožiūrą;
b) priemonė priima ir galioja prieš pradedant vykdyti su remiamu projektu ar veikla susijusius darbus, išskyrus šifralinių teisių perėmimo schemų atveju, jeigu veiklai jau buvo taikomos ankstesnės schemas parafiskalinių ar kitų mokesčių lengvatai forma.
4.7.2.4 Proporcingumas

317. 3.2.1.3 skirsnis netaikomas pagalbai aplinkos apsaugai parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimo forma

318. Pagalba turi neviršyti įprasto mokesčio tarifo ar dydžio, kuris būtų taikomas kitu atveju.

319. Jei parafiskaliniu ar kitu mokesčiu sumažinimas susijęs su investicinėmis išlaidomis, pagalba bus laikoma proporcinga, jei ji neviršys 4.2–4.6 skirninių nurodyto pagalbos intensyvumo ir didžiausių pagalbos sumų. Jeigu pagal tuos skirninius reikalaujama rengti konkurencinių konkursų, toks reikalavimas netaikomas pagalbai parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimo forma.

320. Jeigu dėl parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimo sumažėja einamosios veiklos išlaidos, pagalbos suma negali viršyti aplinką tausojoančio projekto ar veiklos ir mažiau aplinkai palankaus priešingos scenarijaus einamųjų išlaidų skirtumo. Jeigu aplinką tausojančių projektas ar veikla gali padėti sumažinti lėšų arba gauti papildomų pajamų, ji juos turi būti atsižvelgiama nustatant pagalbos proporcingumą.

4.7.2.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

321. Be 3.2.2 skirsnyje nustatytių reikalavimų, taikomi ir 322–324 punktuose nustatyti reikalavimai.

322. Valstybės pagalba turi būti teikiamas vienodai visoms reikalavimams atitinkančioms įmonėms, veikiančioms tame pačiame ekonominės veiklos sektoriuje ir esančioms tokiame arba panašioje faktinėje padėtyje, atsižvelgiant į pagalbos priemonės tikslus ar uždaviniius.

323. Valstybė nėr turi užtikrinti, kad pagalba išliktu būtina schemų, kurios taikomos ilgiau nei trejus metus, įgyvendinimo laikotarpui, ir vertinti schemas ne rečiau kaip kas trejus metus.

324. Jei parafiskalinių ar kitų mokesčių sumažinimas susijęs su projektais, patenkinčiais į:

a) 4.2 skirsnio taikymo srity, taikomi 154–156 punktai;

b) 4.3.1 skirsnio taikymo srity, taikomi 183–188 punktai;

c) 4.3.2 skirsnio taikymo srity, taikomi 206–216 punktai.

4.8 Pagalba elektros energijos tiekimo saugumui didinti

4.8.1 Pagalbos pagrindimas

325. Rinkos ir reguliavimo nepakankamumas gali reikšti, kad kai kurių signalai nesuteikia veiksmingų paskatų investuoti, todėl netinkamai pasirenkamas, pavyzdžiui, elektros energijos išteklių derinys, pajėgumai ar veiklos vieta arba tinkamai nužinkrinamas lankstumas. Be to, dėl technologinių pokyčių ir klimato problemų vykstant didelėms elektros energijos sektoriaus permainoms kyla naujų su elektros energijos tiekimo saugumu susijusių iššūkių. Nors vis labiau integruota elektros energijos rinka paprastai leidžia elektros energija visoje ES ir taip sumažės nacionalinių tiekimo saugumo problemų, gali susidaryti tokia padėtis, kai net ir susietose rinkose tiekimo saugumai kuriose valstybėse narėse ar regionuose gali būti net ir visą laiką užtikrinamas. Dėl to valstybės narės gali svarstyti galimybę imtis priemonių tam tikram elektros energijos tiekimo saugumo lygiui užtikrinti.

4.8.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšis

326. Šiame straipsnyje nustatytos pagalbos priemonių, kuriomis siekiami padidinti elektros energijos tiekimo saugumą, suderinamumo taisyklės. Jos apima pajėgumų užtikrinimo mechanizmus ir visas kitas priemones, skirtas spręsti įgaliakes ir trumpalaikes tiekimo saugumo problemas, kylančias dėl rinkos nepakankamumo ir trukdančias pagalba išsaugoti jį elektros energijos rinka paprastai leidžia elektros energija visoje ES ir taip sumažės nacionalinių tiekimo saugumo problemų, gali susidaryti tokia padėtis, kai net ir susietose rinkose tiekimo saugumas kai kuriose valstybėse narėse ar regionuose gali būti net ir visą laiką užtikrinamas. Dėl to valstybės narės gali svarstyti galimybę imtis priemonių tam tikram elektros energijos tiekimo saugumo lygiui užtikrinti.

327. Šis skirsnis netaikomas papildomoms paslaugoms, įskaitant sistemos apsaugos planų priemones pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/2196, kuriomis siekiama užtikrinti tinkle eksploatavimo saugumą ir kurią perka perdavimo sistemos operatorius ar skirsnyje sistemos operatorius nediskriminuojant konkurenciniame konkurse, kuris yra atviris visiems ištekliams, galinti padėti įvykdyti nustatytą tinklo eksploatavimo saugumo reikalavimą, o valstybė nedalyvaujant paslaugos pirkimo ir finansavimo procese.
327. Tokios priemonės taip pat gali būti skirtos aplinkos apsaugos tikslams remti, pavyzdžiui, neįtraukiant labiau taršių pajėgumų, arba taikant priemones, kuriomis aplinkai naudingesniems pajėgumams suteikiamas pranašumas atrankos procese.

328. Skelbiamos pranešimą, valstybės narės turėtų nurodyti, kokia ekonominė veikla bus plėtojama suteikus pagalbą. Pagalba elektros energijos tiekimo saugumo priemonės elginti tiesiogiai skatina ekonominės veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba, kaupimu ir regulavimu apkrova, plėtrą, įskaitant naujas investicijas ir veiksmingą esamo turto atnaujinimą bei priežiūrą. Ji taip pat gali netiesiogiai skatinti įvairių ekonominę veiklą, kuriai vykdyti reikalinga elektros energija, pavyzdžiui, šildymo ir transporto elektifikavimą.

4.8.3 Skatinamasis poveikis
329. Taikomos 29, 30, 31 ir 32 punktuose nurodytos taisykles dėl skatinamojo poveikio.

4.8.4 Konkurencijos ir prekybos užtikrinimas mažinimas
4.8.4.1 Būtinas atimtas
330. 3.2.1.1 skirsnis netaikomas elektros energijos tiekimo saugumo priemonėms.

331. Elektros energijos tiekimo saugumo problemas pobūdis ir priežastys, taigi ir valstybės pagalbos poreikis elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinti, turi būti tinkamai išanalizuoti ir kiekvienais atvejais įvertinti, taip pat turi būti nurodyta, kai ir kuri gali kilti problema, atsižvelgiant į ateitį gamtybės sektoriaus išmanumą, o ne į tampa kritišką posūkių įvairovę. Ši laikraščio analizės primena, kad elektros energijos tiekimo saugumo priemones turėtų būti sudarytos pagal vieną įtakos sektorių - energijos skystumą, bet ją negalima atlikti pagal vienas nuostatas, turi būti sudarytas pagal įvairius ją formuojantis dalyvius, taikant naudojant vieną arba daugiau energijos tiekimo saugumo priemonių, atitinkant tą energijos tiekimo saugumo etaponi. Tačiau, jei tinkama, patikimumo standartų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2019/942 25 straipsnyje, tinka perkrovos kompensavimo priemonių atveju, tai pagal reguliavimo atsakomybę ir priemones, atitinkančias saugumo kelią, nustatytą pagal energijos tiekimo saugumo administracijos įstaigų atitinkamų užtikrinamojį laiką, patikimumo standartą, atitinkantį, tinkamai įvertintą pagal elektros energijos tiekimo saugumo kvalifikaciją, kuriai vykdyti reikalingas pagal tą energijos tiekimo saugumo priemonės darbalaukį. Šių priemonių atveju, pateikiant skaičiavimo metodą, pateikiant nuodaras į visus su tuo susijusius sektoriaus teisęja sektoriaus reikalavimus.


333. Valstybės narės taip pat gali remtis nacionaliniais išteklių adekvatumo vertinimais, kad įrodytų pajėgumų užtikrinimo mechanizmų būtumą, kiek tarpiai pagal Reglamento (ES) 2019/943 24 straipsnį, tų tiekimo saugumo priemonių, įskaitant tinkle perkrovos kompensavimo priemones, atveju valstybės narės taip pat gali remtis nacionaliniu siūlomos intervencijos būtumui vertinimui. Šias punktus nurodytas nacionaliniius vertinimus turėtų patvirtinti arba peržiūrėti atsakinga nacionalinė reguliavimo institucija.


335. Valstybės narės, siūlančios nustatyti kelias priemones, skirtas elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui, turi išsamiai paaškinti, kokia ją sąveika užtikrinant bendrą visų priemonių, skirtų tiekimo saugumo užtikrinimui, ekonominį efektyvumą, pavyzdžiui, kiek tai susiję su pajėgumų užtikrinimo mechanizmas, paaškinkamos, kaip jais pasiekiamas (bet neviršijamas) 331 punkte nurodytas patikimumo standartas.

336. Turi būti nurodytas reguliavimo arba rinkos nepakankamumas, taip pat visos kitos problemas, dėl kurių, neteisėtai ir neleidžiama reguliavimo įvertinti. Pagalba elektros energijos tiekimo saugumo ir aplinkos apsaugos, tai aktuali lygio.
337. Taip pat turi būti nurodytos esamos priemonės, kuriomis jau sprendžiama rinkos arba reguliavimo nepakanka-
mumo problema ar kitos 336 punkte iškeltos problemas.

338. Valstybės narės, atsižvelgdamos į rinkos reformas ir valstybės narės planuojamus patobulinimus bei technologinę
plėtrą, turi nurodyti priežastis, kodėl nesitikima, kad be valstybės pagalbos rinkoje bus užtikrintas elektros energijos
tiekimo saugumas.

339. Atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgs į šią valstybės narės pateiktinę informaciją:

a) nepastovios elektros energijos gamybos poveikio vertinimą, įskaitant elektros energiją, tiekiamą iš gretimų
sistemų;

b) dalyvavimo kontroliuojant paklausą ir kaupimą poveikio vertinimą, įskaitant paklausos valdymo skatimento
priemonių aprašymą;

c) faktinių ar galimų jungčių bei pagrindinės vidaus perdavimo tinklų infrastruktūros vertinimą, įskaitant vykdomų
ir planuojamų projektų aprašą;

d) kitų aspektų, kurie gali sukelti ar paastrinti elektros energijos tiekimo saugumo problemą, pavyzdžiui, didme-
ninių kainų viršūnių ribų arba kito reguliavimo ar rinkos nepakanka-
mumo, kiekvieną elektros energijos tiekimo saugumui. Pavyzdžiui, gerinti atsiskyrimo už elektros energijos
disbalansą veikimą, geriau integruoti kietą ir kautą skatiniti ir integruoti reguliavimą įplėtotę infrastruktūrą
kaip dominuojant peržiūrą ir kaupimą, sudaryti sąlygas veiksmingioms kainų signalams, įsivestis tarpvalstybinės prekybos klėtis ir gerinti
infrastruktūrą, įskaitant tinklų jungtis. Pagalba tiekimo saugumo priemonėms gali būti laikoma tinkama, kai,
nepasiant tinkamų ir proporcingų rinkos struktūros patobulinimų (130) ir investicijų į tinklo infrastruktūrą
(nešvarbu, ar jos jau įgyvendintos, ar planuojamos), tiekimo saugumo problema išlieka.

e) bet kokį svarbų veiksmų plano pagal Reglamento (ES) 2019/943 15 straipsnį turinį.

4.8.4.2 Tinkamumas

340. 3.2.1.2 skirsmeietaika elektros energijos tiekimo saugumo priemonėms.

341. Valstybės narės iš pradžių turėtų apsvarstyti alternatyvius būdus, kaip užtikrinti elektros energijos tiekimo
saugumą, visų pirma veiksmingesnę elektros energijos rinkos struktūrą, kuri galėtų sumažinti rinkos nepakanka-
mumą, kiekvieną elektros energijos tiekimo saugumui. Pavyzdžiui, gerinti atsiskyrimo už elektros energijos
didvalansą veikimą, geriau integruoti kintų elektros energijos gamybą, skatinti ir integruoti reguliavimą įplėtotę
kaip dominuojant peržiūrą ir kaupimą, sudaryti sąlygas veiksmingioms kainų signalams, įsivestis tarpvalstybinės prekybos klėtis ir gerinti
infrastruktūrą, įskaitant tinklų jungtis. Pagalba tiekimo saugumo priemonėms gali būti laikoma tinkama, kai,
nepasiant tinkamų ir proporcingų rinkos struktūros patobulinimų (130) ir investicijų į tinklo infrastruktūrą
(nešvarbu, ar jos jau įgyvendintos, ar planuojamos), tiekimo saugumo problema išlieka.

342. Tinklo perkrovos kompensavimo priemonių atveju valstybės narės taip pat turėtų paaikinti, kaip pagal Regla-
mento (ES) 2019/943 13 straipsnį didinamas perskirstymo priemonių veiksmingumas.

4.8.4.3 Tinkamumas finansuoti

343. Pagalbos priemonė turėtų būti atvira visiems pagalbos gavėjams arba projektams, kurie turi techninių galimybų
veiksmingai pristatoti prie tiekimo saugumo tikslo įgyvendinimo. Tai apima gamybą, kaupimą ir reguliavimą
įplėtotę infrastruktūrą, taip pat mažų sių rūšių pajėgumų vienetų sąvartą į didesnius blokus.

344. Dalyavimo tiekimo saugumo priemonėse pareiškėm, kurių siekiama užtikrinti, kad šios priemonės nekenktų
aplanko apsaugai, laikomi tinkamais (žr. 368 ir 369 punktus).

345. Valstybės narės skatinaime į tiekimo saugumo priemonėse įtraukti papildomų kriterijų ar elementų, kad būtų
skatintas labiau aplinką tausojančių technologijų naudojimas (arba mažinamas taršų technologijų naudojimas),
būtinas Sąjungos aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti. Tokie papildomi kriterijai ar elementai turi būti objek-
tyvūs, skaidrus ir nediskrimininiai, susiję su atskiai nustatytais aplinkos apsaugos tikslais, ir neturi lemti didesnių
kompensaicių pagalbos gavėjams.


4.8.4.4 Viešos konsultacijos

347. 4.8.4.4 skirsnis taikomas nuo 2023 m. liepos 1 d.

348. Prieš pranešdamos apie pagalbą, išskyres tinkamai pagerėtas išimtines aplinkynes, valstybės narės turi surengti viešas konsultacijas dėl priemonių, apie kurias turi būti pranešta pagal šį skirsnių, proporcingumo ir poveikio konkurseiciai. Pareiga konsultuotis netaikoma nei jau patvirtintos, nei nustatytos kriterijų, būtina surengti šias viešas konsultacijas (112):

a) dėl priemonių, kurių numatoma vidutinė pagalbos suma yra ne mažesnė kaip 100 mln. EUR per metus, rengiamos ne trumpesnė kaip 4 savaicių trukmės viešos konsultacijos, apimančios šiuos klausimus:

i) tinkamumą finansuoti;
ii) stūlomą konkurencinių konkursų rengimą, jį apimtį ir stūlomas išimtis;
iii) pagrindinius pagalbos skyrimo procedūros parametrus (113), įskaitant galimybę konkuruoti skirtingu įsakų pagalbos gavėjams (114);
iv) priemonės šanumerų paskirstymo metodiką;

b) dėl priemonių, kurių numatoma vidutinė pagalbos suma yra mažesnė nei 100 mln. EUR per metus, rengiamos ne trumpesnė kaip 4 savaicių trukmės viešos konsultacijos, apimančios šiuos klausimus:

i) tinkamumą finansuoti;
ii) stūlomą konkurencinių konkursų rengimą, jį apimtį ir stūlomas išimtis;
iii) pagrindinius pagalbos skyrimo procedūros parametrus; taip pat
iv) jei gali būti remiamos naujos investicijos į gamtinėmis dujomis grindžiamą gamybą, stūlomas apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinamas suderinamumas su Jungtinių Tautų klimato politikos tikslais;

v) jei konkurcinis konkursas nerengiamas, priešingos ir duomenys, kuriais grindžiamas kiekvienas įvertinimų, naudojamas pagalbos proporcingumui įrodyti, įskaitant išlaidas, pajamas, veiklos priežiūros ir trukmę bei VSKK, ir

vi) jei gali būti remiamos naujos investicijos į gamtinėmis dujomis grindžiamą gamybą, stūlomas apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinamas suderinamumas su Jungtinių Tautų klimato politikos tikslais;

349. Viešos konsultacijos nebūtinos dėl 348 punkto b papanktyje nurodytų priemonių, kai taikomos konkurcinio konkurso procedūros, o priemone neremiamos investicijos į energijos gamybą naudojant iškasčių kūrą.

(111) Daroma prielaida, kad tai techniškai įmanoma, jei yra sukurti pajėgumų užtikrinimo mechanizmai, kuriuos pagal Reglamentą (ES) 2019/943 būtina dalyvauti tarpvalstybiniai lygūs.
(112) Laikydamosi šių reikalavimų valstybės narės gali remtis esama nacionaline konsultavimosi tvarka. Jei konsultacijos apima čia išvardytus klausimus, atskiros konsultacijos nereikalingos.
(113) Pavyzdžiui, laiką nuo konkurso iki tiekimo saugumo užtikrinimo laikotarpio, parašų / pasiūlymų teikimo taisykles, kainodaros taisykles.
(114) Pavyzdžiui, jei sudaromos skirtingos trukmės sutartys, taikoma skirtinga reikalavimai atitinkančių pajėgumų ir (arbas) produkcijos kiekio apskaičiavimo metodika, skirtinga subsidijų apskaičiavimo ar mokėjimo metodika.

351. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali svarstyti alternatyvius konsultavimosi metodus, su sąlyga, kad į suinteresuotųjų šalių nuomonę bus atsižvelgta (toliau) įgyvendinant pagalbą. Tokiais atvejais konsultacijos gali tekti derinti su taismaisiais veiksmais, kad būtų sumažintas galimas iškreipiamasis priemonės poveikis.

4.8.4.5 Proporcingumas


353. Tiekimo saugumo priemonių paklausa turėtų būti nustatoma remiantis patikimumo standartu arba sąnaudų ir naudos analize, nurodyta 331 punkte, ir remiantis patikimumo standartais, taip pat įteikti, kurį reikia tinkamam tiekimo saugumo lygiui užtikrinti. Tu metu, kai nustatomas paklausos lygis, paklausos lygiui nustatyti naudojama analizuoti turi būti ne senesnė kaip dyvlikos mėnesių.

354. Laikotarpis nuo pagalbos suteikimo iki galutinio termino, iki kurio projektai turėtų įgyvendinti, turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai įvairių reikalavimų atitinkančių projektų konkurencijai.

355. Reikalingumo skirti pagalbą ir nustatyti pagalbos dydį konkurencinio konkurso būdu išimtys gali būti pataisinamos tik:

a) kai pateikiami įrodymai, įskaitant, kaip taikytina, visus per viešas konsultacijas surinktos įrodymus, patvirtinantys, kad tokiame konkurse galiai dalyvauti nepakankamai potencialių dalyvių, kad būtų užtikrinta konkurencija, arba

b) tik tinkle perkrovos kompensavimo priemonių atveju, kai valstybė narė pateikia analizę (pasikonsultavusi su atsakinga nacionaline reguliavimo institucija ir atsižvelgdama į jos nuomonę), remdamasi įrodymais, įskaitant, kaip taikytina, per viešas konsultacijas surinktos įrodymus, kad konkursas būtų toks ekonomiškai efektyvus, pavyzdžiui, dėl strateginio kainų siūlymo arba rinkos iškraipymo.

356. Tiekimo saugumo priemonių gavėjai turėtų būti veiksmingai motyvuojami prisidėti prie tiekimo saugumo užtikrinimo paramos įgyvendinimo laikotarpui. Apskritai šios paskatos turėtų būti susijusios su prarastos apkovros vertės (135). Pavyzdžiui, jei pagalbos gavėjas negali tiekti elektros energijos, jam turėtų būti taikoma su prarastos apkovros vertės susijusi bauda. Siekiant išvengti rinkos veikimo iškraipymų, ši bauda, išskyryus tinkle perkrovos kompensavimo priemonės, paprastai turėtų būti pagrįsta atsiskaitymo už elektros energijos disbalansą kainomis.

357. Valstybės narės taip pat gali taikyti konkurencinių sertifikatų ir (arba) tiekėjų įpareigojimo schemas, jeigu:

a) pagal schemą nustatyta už potencialią pasiūlą mažesnė paklausa; ir

b) išpirkimo ir (arba) baudos kainą, taikoma vartotojui ir (arba) tiekėjui, kuris neįsigijo reikalingumo sertifikatų skaičius (t. y. kaina, kuri yra didžiausia suma, mokėta pagalbos gavėjams), yra tokia, kad būtų užtikrinta, jog pagalbos gavėjai negautų per didelės kompensacijos.

4.8.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

358. Išskyryus 70 punktą, 3.2.2 skirsnis netaikomas elektros energijos tiekimo saugumo priemonėms.

359. Pagalba turi būti tokia, kad būtų išlaikytas veiksmingas rinkų veikimas ir išsaugotos veiksmingos veiklos paskatos ir kainų signalai.

360. Negalima skatinti gaminti energijos, kuri ištumtų mažiau taršias energijos rūšis.

(135) Kuri nustatoma pagal Reglamento (ES) 2019/943 11 straipsnį.
361. 359 ir 360 punktų reikalavimai paprastai bus įvykdyti, jei pagal priemonę bus mokama už pajėgumus (EUR už megavatą (MW), o ne už elektros energijos gamybą (EUR/MWh). Kai mokama už MWh, reikia skirti papildomą dėmesį siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta neįgiamu poveikio rinkai ir nebučtų išstumti mažiau taršus gamybos šaltiniai.

362. Tiekimo saugumo priemonės turi atitikti visas taikytinas Reglamento (ES) 2019/943 22 straipsnyje nurodytas rengimo sąlygas (139).

363. Strateginių rezervų ir bet kurių kitų išteklų adekvatumo priemonių atveju, įskaitant pertraukiamumo schemas, kai pajėgumai laikomi ne rinkoje, siekiant užtikrinti, kad nebučtų iškraipomas rinkos kainų sudarymas, taikomi visi šie papildomi reikalavimai:
   a) priemonės ištekliai turi būti skirstomi tik tuo atveju, jei tikėtina, kad perduvimo sistemos operatoriai išnaudos savo balansavimo išteklis, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiasvyrą (137);
   b) atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiai, kai skirstomi priemonės ištekliai, už disbalansą rinkoje turi būti atsiskaityma tokia kaina, kuri lygi bent prarastos apskrovų vertei arba vertei, didesnei už techninę dienos kainos ribą (138), pasirenkant didesniąją vertę;
   c) priemonės našumas po skirstymo priskiriamas už balansą atsakingoms šalims taikant atsiskaitymo už disbalansą mechanizmą;
   d) už išteklis negaunanamas atlygis iš didmeninės elektros energijos rinkos arba balansavimo rinkų;
   e) į priemonę įtrauki ištekliai turi būti laikomi ne energijos rinkose bent sutarties galiojimo laikotarpiu.

364. Tinklo perkrovos kompensavimo priemonių atveju, kai ištekliai laikomi ne rinkoje, bent sutarties galiojimo laikotarpiu už tuos ištekliai negali būti gaunamas atlygis iš didmeninės elektros energijos rinkos arba balansavimo rinkų ir jie turi būti laikomi ne energijos rinkose.

365. Kitų nei strateginiai rezervai pajėgumų užtikrinimo mechanizmų atveju valstybės narės turi užtikrinti, kad:
   a) priemonės parėmė siekiant užtikrinti, kad kaina už pajėgumą automatiškai sumažėtų iki nulio, kai pajėgumo pasiūlos lygis tampa pakankamas, kad patenkintų jo paklausą;
   b) už naudojamas išteklis atlyginama tik už jų priemonamumą ir užtikrinama, kad atlygis neturėtų poveikio pajėgumų teikėjo sprendimams gaminti ar negaminti, ir
   c) suteikiama galimybė reikalavimus atitinkantiems pajėgumų teikėjams pajėgumo pareigas perleisti bei kitiems

366. Elektros energijos tiekimo saugumo priemonėms neturėtų būti:
   a) sukuriamas nepagrįstas rinkos iškraipymas ar ribojama tarpozinė prekyba;
   b) mažinamos paskatos investuoti į jungčių pajėgumus – pavyzdžiui, mažinant esamų arba naujų jungiamųjų linijų perkrovos pajamas;
   c) trikdomas rinkų susiejimas, įskaitant dienos ir balansavimo rinkas;
   d) pažeidžiami priėmė priimti sprendimai dėl investicijų į pajėgumus.

367. Siekiant nesumažinti paskatų vykdyti reguliavimą apkrova ir nedidinti rinkos nepakankamumo, dėl kurio atsiranda poreikis taikyti tiekimo saugumo priemones, ir užtikrinti, kad tiekimo saugumo intervencijos apimtis būtų kuo mažesnė, tiekimo saugumo priemonės išlaiss turėtų padengti rinkos dalyvių, dėl kurų ši priemonė yra reikalinga. Pavyzdžiui, to galima pasiekti tiekimo saugumo priemonės išlaiss gali būti naudojami, jei valstybės narė pateikia analize, grindžiama įrodymais, įskaitant, kad tokių būdų paskirstant išlaiss sumažėtų priemonės įtvirtinimas ekonomineis veiksnynais arba atsirastų didelį konkurencijos išskriapyms, kurie akivaizdžiai pakenkų galimai tokio išlaiss paskirstymo naudai.

(139) Dėl priemonių, įtrauktų į Reglamentą (ES) 2019/941 nurodytą rengimo sąlygas, taip pat žr. to reglamento 12 straipsnio 1 dalį.

(137) Šiuo reikalavimu nedarošs poveikis išteklų aktyviavimui prieš faktini paskirstymą, kai būtų atsizvelgta į taikomus kitimų suvart žymus ir išteklų eksploatacijos reikalavimus. Strategine rezervo našumas per aktyviniu laikotarpiu negali būti paskirstomas balansavimo grupėms didmintinėse rinkose ir negali pakeisti jų disbalanso.

(138) Kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/943 10 straipsnio 1 dalys.

369. Priemonės, kuriomis skatinamos naujos investicijos į energijos gamybą naudojant gamtines dujas, gali padėti užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, tačiau ilgainiui didina neigiamą išorinį poveikį aplinkai, palyginti su alternatyviais investicijomis į netarasias technologijas. Kad Komisija, atlikdama pusiausvyrą tyrimą, galėtų patikrinti, ar tokių priemonių neigiamą poveikį gali kompensuoti teigiamas poveikis, valstybės narės turėtų paaškinoti, kaip jos užtikrinos, kad tokiomis investicijomis būtų prisidedama prie Sąjungos 2030 m. klimato tikslą ir 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslui įgyvendinimo. Visų pirma, valstybės narės turi paaškinoti, kaip bus atvengta susiaustymo su šia energijos gamybą deginant dujas. Pavyzdžiui, tai gali būti privalomi pagalbos gavėjo įsipareigojimai įdiegti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo technologijas (pvz., CCS / CCU), pakeisti gamtines dujas atsinaujinančių išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujomis arba uždaryti elektrinę atsižvelgiant į Sąjungos klimato politikos tikslus.

370. Individualios pagalbos priemonių arba schemų, skirtų tik ypač ribotam pagalbos gavėjų skaičiui arba įsitvirtinusių pagalbos gavėjų, atveju valstybės narės tie pat turėtų įrodyti, kad dėl sūlomos pagalbos priemonės nepadidės įtaka rinkoje.

4.9 Pagalba energetikos infrastruktūrai

4.9.1 Pagalbos pagrindimas


373. Pagal Pranešimą dėl pagalbos sąvokos (139) valstybės pagalbos taisykles netaikomos paramai energetikos infrastruktūrai teisėto monopolio sąlygomis. Energetikos sektoriaus tai ypač aktualu toms valstybėms narėms, kuriose tam tikros infrastruktūros statyba ir eksploatacijos teisės aktai išsimintai pavedamas tik perdavimo sistemos operatoriui arba skirstymo sistemos operatoriui.

374. Komisija mano, kad teisėtas monopolis, kuris neleidžia iškraipytį konkurencijos, egzistuoja, tai tenkinamos visos šios sąlygos:

a) infrastruktūros statyba ir eksploatavimas vykdomas teisėto monopolio, nustatytu laikantis Šajungos teisės, sąlygomis; taip yra tada, kai perdavimo sistemos operatorius / skirstymo sistemos operatorius teisėkai yra vienintelis subjektas, turintis teisę atlikti tam tikros rūšies investicijas ar veiklą, ir joks kitas subjektas alternatytvaus tinklo eksploatauti negali (140);

b) teisėto monopolio ne tik panaikina konkurcija rinkoje, bet ir konkurcija dėl rinkos, t. y. panaikina bet kokia galima konkurcija taip pat atitinkamos infrastruktūros valdytojų;

c) paslauga nekonkuruoja su kitomis paslaugomis;

d) jeigu energetikos infrastruktūros valdytojas veikia kitose konkurcijose (geografinėje ar produktoje) rinkoje, t. y. nėra teisėkai, kurie užtikrinti būtų tvarkoma atskira apskaita, tinkamai paskirstomos išlaidos ir pajamos ir teisėto monopolio sąlygomis teiktinai paslaugai teikti suteiktas viešas finansavimas negali būti naudojamas kitai veiklai. Elektros energijos ir dujų infrastruktūros atveju, kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/94454 ir (arba) 36 straipsnį Komisija analogiškai mano, kad valstybės (143) Parama energai kaupti prireikus taip pat gali būti teikta siekiant atitinkamos infrastruktūros valdytojui;

d) alternatyvus tinkle infrastruktūros finansavimas, be tinkle finansavimo, yra nereikalingas atitinkamame sektoriuje ir valstybėje narėje;

e) infrastruktūra sukurta ne tam, kad būtų atrankiai teikiamos paramos konkrečiai įmonės ar sektoriui, o yra naudinga visai visuomenei.

375. Komisija analogiškai mano, kad valstybės pagalba nėra teikiamas atliekant investicijas, kai energetikos infrastruktūra yra valdoma „natūralaus monopolio” sąlygomis; laikoma, kad jie egzistuoja, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) dėl infrastruktūros nėra tiesioginės konkurcijos, t. y. kai energetikos infrastruktūros negalima ekonomiškai atkartoti, taigi, kai nėra kitų operatorių, išskyrus perdavimo sistemas operatorių / skirstymo sistemas operatorių;

b) alternatyvus tinkle infrastruktūros finansavimas, be tinkle finansavimo, yra nereikalingas atitinkamame sektoriuje ir valstybėje narėje;

c) infrastruktūra sukurti ne tam, kad būtų atrankiai teikiamos paramos konkrečiai įmonės ar sektoriui, o yra naudinga visai visuomenei.

d) Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad energijos tinklelų infrastruktūros statybai ir (arba) eksploataavimu skirtas finansavimas negalėtų būti naudojamas kryžminiam subsidijavimui ar netiesioginių kitoms ekonomikos veiklos subsidijavimui. Elektros energijos ir dujų infrastruktūros atveju žr. 374 punkto papunktą.

4.9.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

376. Šis 4.9 skirsnis taikomas pagalba energijos infrastruktūros statybos ar modernizavimo investicijoms, kaip apibūdinta 19 skirsnio (36) punkto (141) papunktui. Reikalavimai atitinkančios investicijos gali apimti energetikos infrastruktūros skaitmenizaciją ir įstatymo tiekiančią organizacijų, pavyzdžiui, siekti sustiprinti atitinkamai tvarkomų tinklo veiklų

a) infrastruktūros sukurta ne tam, kad būtų atrankiai teikiamas paramai konkrečiai įmonės ar sektoriui, o yra naudinga visai visuomenei.

b) Alternatyvus tinkle infrastruktūros finansavimas, be tinkle finansavimo, yra nereikalingas atitinkamame sektoriuje ir valstybėje narėje;

c) Infrastruktūra sukurti ne tam, kad būtų atrankiai teikiamos paramai konkrečiai įmonės ar sektoriui, o yra naudinga visai visuomenei.

d) Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad energijos tinklelų infrastruktūros statybai ir (arba) eksploataavimu skirtas finansavimas negalėtų būti naudojamas kryžminiam subsidijavimui ar netiesioginių kitoms ekonomikos veiklos subsidijavimui. Elektros energijos ir dujų infrastruktūros atveju žr. 374 punkto papunktą.

377. Šis 4.9 skirsnis iki 2023 m. gruodžio 31 d. taip pat bus taikomas energijos kaupimo įrenginiams, prijungtiems prie perdavimo ar skirstymo linijų (atskiras elektros energijos kaupimas (142)), nepriklausomai nuo įtampos lygio (143).

(140) Teisetas monopolis egzistuoja tada, kai teikti konkrečių paslaugų pagal teisės aktus arba reguliavimo priemones pavesta įsijungimas teikėjo nustatymo geografinėje teritorijoje (taip pat ir vienoje valstybėje narėje), o visiems kitieems veikloms vykdytojams yra įsitikinę, jog jie nėra teisėkai, kurie užtikrinti būtų tvarkoma atskira apskaita, tinkamai paskirstomos išlaidos ir pajamos ir teisėto monopolio sąlygomis teiktinai paslaugai teikti suteiktas viešas finansavimas negali būti naudojamas kitai veiklai. Elektros energijos ir dujų infrastruktūros atveju, kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/94454 ir (arba) 36 straipsnį Komisija analogiškai mano, kad valstybės (143) Parama energai kaupti prireikus taip pat gali būti teikta siekiant atitinkamos infrastruktūros valdytojui;

(141) Šis skirsnis netaikomas projektams, apimaite apskaitos infrastruktūrą ir (arba) kitą energetikos infrastruktūrą kartu su gamybos ir (arba) vartojimo veikla. Šis skirsnis nėra teikiamos įrenginių, prijungtų prie tinkle skaitiklo.

(142) Parama energijai kaupti prireikus taip pat gali būti vertinama pagal 4.1, 4.2, 4.3 ir 4.8 skirsnis. Kaupimo įrenginiai, pagal taikytinus TEN-E teisės aktus atsirinkti bendro interesu projektai (BIP), laikomi šiame skirsnyje aptartais energetikos infrastruktūra ir parama įsioms būtų vertinama pagal 4.9 skirsni. 4.9 skirsnis taip pat taikomas paramai kaupimo įrenginiams, kurie nuosavybės teisė priklauso perdavimo sistemas operatoriai ar skirstymo sistemas operatoriai arba kuriuos jie kontroluoja pagal Direktyvos 944/2019 54 ir (arba) 36 straipsnis.
4.9.3 Konkurencijos ir prekybos iškraišpymo mažinimas

4.9.3.1 Pagalbos būtinumas ir tinkumumas

387. 3.2.1.1 ir 3.2.1.2 skirsnių netaikomi paramai energetikos infrastruktūrai.

387. Energetikos infrastruktūra paprastai finansuojama vartotojų tarifų lėšomis. Daugelio kategorijų infrastruktūros atveju tie tarifai yra reguliuojami, kad būtų užtikrintas būtinas investicijų lygis ir kartu apsaugotos naudotojų teisės, būtų atspindimos išlaidos, o tarifai būtų nustatomi nesikišant valstybei.

388. Valstybės pagalbos teikimas yra vienas iš rinkos nepakankamumo, kurio negalima visiškai pašalinti taikant privažiavumus naudotojų tarifus, problemų sprendimo būdų. Todel, siekiant įrodyti valstybės pagalbos pagalbos būtinumą, taikomi šie principai:

a) Konisija mano, kad bendro intereso projektų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 347/2013 2 straipsnio 4 punkte, visiškai reguliuojamų energijos vidaus rinkos teisės aktai, atveju rinkos nepakankamumas, susijęs su koordinavimo problemomis, yra toks, kad tarifinio finansavimo gali nepakakti ir gali būti teikiami valstybės pagalba;

b) bendro intereso projektų, kuriems iš dalies ar visiškai netaikomi energijos vidaus rinkos teisės aktai, atveju, taip pat kitų infrastruktūros kategorijų atveju Komisija valstybės pagalbos poreikį vertins kiekvienu atveju atskirai. Savo vertinime ji apsvarstys šiuos veiksnius: i) kokių mastų rinkos nepakankamumas lemta neoptimalų būtinos infrastruktūros užtikrinimą; ii) kokių mastų infrastruktūra gali naudotis trečiosios šalys ir kiek jai taikomos tarifinis reguliavimas, ir iii) kokių mastų projektas padeda didinti Sąjungos energijos tiekimo saugumą arba siekti Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslų. Sąjungos ir trečiosios šalies infrastruktūros atveju, jei projektas neįtraukia į abipusio intereso projektų sąrašą, vertinant suderinamumą su vidaus rinkos taisykliemis taip pat gali būti atsižvelgiamą į kitus veiksnius (144);

c) Elektros energijos kaupimo įrenginių atveju Komisija gali reikalauti, kad valstybė nėra įrodytų konkretų rinkos nepakankamumą, susijusį su įrenginių, skirtų panašioms paslaugoms teikti, plėtra.

4.9.3.2 Proporcijumas

388. Proporcijumais bus vertinamas remiantis 48, 51 ir 52 punktuose nurodytu trūkstamuo finansavimo principu. Pagalbos infrastruktūrai atveju, kaip paaškinėta 52 punkte, daroma prielaida, kad priežasčiose padėtės scenarijus atitinka padėtį, kuri būtų, jei projektas nebūtų įgyvendinamas. Kai yra nenumatyto pelno rizika, pavyzdžiui, kai pagalba yra artima didžiausiai leistai sumai, gali reikėti nustatyti stebėsenos ir lešų susigrąžinimo mechanizmus, kartu išlaikant paskatas pagalbos gąvėjams kuo labiau mažinti išlaidas ir ilgainiui efektyviau plėtoti verslą.

4.9.4 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

389. 3.2.2 skirsnis netaikomas energetikos infrastruktūrai. Analizuodama valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai poveikį konkurencijai, Komisija laikys šio požiūrio:

a) atsižvelgdama į energijos vidaus rinkos teisės aktuose nustatytus galiojančius reikalavimus, kuriais siekiama stiprinti konkurenciją, Komisija apskritai laikys, kad pagalba energetikos infrastruktūrai, visiškai reguliuojamai vidaus rinkos taisykliemis, neturi nederamo iškreipiamojo poveikio (145);

(144) Visų pirma Komisija apssvarstys, ar susijusi (-ios) trečiosios (-iosios) šalies (-ys) yra pasiekti (-ios) aukstą reguliavimo suderinimo lygį, ir remia bendrus Sąjungos politikos tikslus, visų pirma susijusių su gerai veikiančia energijos vidaus rinka; bendradarbiavimui ir solidarumui grindžiamą energijos tiekimo saugumą; energetikos sistemą, kuria siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro pagal Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos klimato politikos tikslus, ir anglies dioksido nutekėjimą vengimu;

b) infrastruktūros projektų, kuriems visiškai arba iš daliesetai komo energijos vidaus rinkos teisės aktai, atveju Komisija kiek vieną konkretių atvejų įvertins galąms konkurcijos iškraipymą, visų pirma atsižvelgdama į trečiųjų salų prieigą prie remiamos infrastruktūros, galimybę naudotis alternatyvą infrastruktūra, privačių investicijų iššūkimą ir pagalbos gavoje ar gavėjų konkurcijų padetį. Infrastruktūros, kuriai visiškai netai- komi energijos vidaus rinkos teisės aktai, atveju neigiamas konkurcijos iškriūpimasis poveikis laikomas ypač dideliu;

c) be a ir b punktuose išdėstytų požiūriu, Komisija mano, kad investicijų į gamtinių dujų infrastruktūrą atveju valstybės narės turi įtakos toliau nurodytų teigiamą poveikį, galimi kompensuoti neigiamą poveikį konkurcijai: i) ar infrastruktūra yra pertvarkta naudoti vandenilių ir dėl jos didėjo atsinaujinančiųjų išteklių dujų naudo- jimas, arba, kitu atveju, kodel projektu neįmanoma parenkti taip, kad jis būtų tinkamas naudoti vandenilių, kaip projektu nesukuriamas susisistimu su gamtinių dujų naudojimu poveiks; ir ii) kai investicijai padaeda siekti Šajunga 2030 m. klimato politikos tikslų ir 2050 m. poveikio klimatu neutralumo tikslų;

d) kalbant apie paramą elektros energijos kaip kūrimo įranga, taip pat kitiems infrastruktūros BIP ir abipusio intereso projektams (AIP), kuriems vidaus rinkos teisės aktai netaikomai, Komisija visų pirma įvertins konkur- rencijos iškriūpymo riziką, kuri gali kilti susiųstose paslaugų rinkose ir kitose energijos rinkose.

4.10 Pagalba centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimu

4.10.1 Pagalbos pagrindimas

383. Centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų statyba arba modernizavimas gali teigiamai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir neįgaliųjų teisių siūlyme organizacijų į centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų statyba į modernizavimą. Valstybės pagalba gali padėti spręsti šią rinkos nepakankamumo problemą, skatindama papildomas efektyvias investicijas arba remdamas iškirstines veiklos išlaidas, atsirandančias dėl poreikio skatinti siekti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų aplinkosauginio tikslų.

384. Tačiau iš centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų eksploatacijos susijusį išorinės poveikio aplinkai galimi lemti neefektyviais ir nepakankamas investicijas į centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų statyba ir modernizavimą. Valstybės pagalba gali padėti spręsti šią rinkos nepakankamumo problemą, skatindama papildomas efektyvias investicijas arba remdamas iškirstines veiklos išlaidas, atsirandančias dėl poreikio skatinti siekti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų aplinkosauginio tikslų.

4.10.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

385. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikoma, kad parama, teikiama tik centralizuoto šilumos tiekimo tinklams, kaip infrastruktūros priemonė, nedarant poveikio konkurencijai ir prekybai, nepatenka į valstybės pagalbos kontrolės apraštų. Taip visų pirma būtų tuo atveju, kai centralizuoto šilumos tiekimo tinklai valdomi taip pat kaip ir kiti energetikos infrastruktūros objektai – atskiriant nuo šilumos ir vėsumos gamybos, teikiant prieigą į rečiosios šalims ir taikant reguliuojamus tarifus.

386. Tokiomis aplinkybėmis, kai centralizuoto šilumos tiekimo tinklai eksploatauojami natūralaus ar teisėto monopolio sąlygomis arba abiem atvejais, taikomos tos pačios 374 ir 375 punktuose nurodytos sąlygos (147).

387. Išskyrus atvejus, kai projektui netaikoma valstybės pagalbos kontrolė (žr. 385 punktą (148)), Komisija į vertins, kaip naudoja šiame skirstyje.

388. Šis skirstnis taikomas pagalbų šilumos ar vėsumos gamybos ir saugojimo įrenginiams arba skirstymo tinklui, arba bei įrenginiams, ir tinklui statyti, modernizuoti ar eksploatuoti.

[147] Direktivy (ES) 2018/2000 20 straipsnyje teigama, kad „valstybės narės prieleks imasi būtingų veiksmai, kad plėtoj to centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo infrastruktūra, siekdamas sudaryti sąlygas šilumos ir vėsumos gamybai didėdėse biomasėse, saulės, aplinkos energijos ir geotermės įgūdžių, taip pat naudodant atrūkles šilumą ir vėsumą“.


[149] Nors natūralaus ar teisėto monopolio sąlygomis arba abiem atvejais parama centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrai nepatenka į valstybės pagalbos taisyklių taikymo srityje (jei tenkinamos tam tikros sąlygos), bet kokiai paramai centralizuotu šilumos gamybos veiklai ir toliau būtų taikomas valstybės pagalbos taisykles.
389. Tokios pagalbos priemonės paprastai apima gamybos įranginio statybą, modernizavimą arba eksploatavimą, kad būtų naudojama atsinaujinančių išteklių energija (149), atliekinė šiluma arba didelio efektyvumo kogeneracija, įskaitant šiluminės energijos kaupimo sprendimus, arba skirstymo tinklo modernizavimą, kad būtų sumažinti nuostolai ir padidintas efektyvumas, įskaitant pažangius skaitmeninius sprendimus (150). Pagal šį skirtį pagalba energijai gamininti iš atliekų gali būti laikoma suderinama, jei ji teikiama tik atliekoms, atitinkančioms atsinaujinančių energijos išteklių apibrėžtį, arba atliekoms, naudojamosms kuro įrenginiuose, atitinkančiose didelio naudingumo kogenaracijos apibrėžtį.

390. Jei pagalba teikiamai centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemai modernizuoti, tuo etapu neattinkant efektyvaus centralizuotu šilumo ir vėsumo tiekimo standarto (151), valstybė narė turi įsipareigojti užtikrinti, kad pagalbos gavėjas per trejus metus nuo modernizavimo darbų pradėtų darbus, reikalingas tam standartui pasiekti.

4.10.3 Pagalbos būtinosmas ir tinkamumas

391. 3.2.1.1 ir 3.2.1.2 skirsniai netaikomai pagalbai centralizuotam šilumos ar vėsumos tiekimo sistemoms. Komisija mano, kad valstybės pagalba gali padėti spręsti rinkos nepakankamumo problemą, nes ji leima investicines išlaidas, reikalingas efektyvaus centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms kurti, plėtoti ar modernizuoti.

392. Veiklos išlaidas paprastai turėtų padengti šilumos vantotojai, todėl pagalbos šioms išlaidoms padengti paprastai neturėtų būti prarūda. Jei valstybė narė įrodo, kad veiklos išlaidų šilumos vantotojams neįmanoma perkelti nepakenkiant aplinkos apsaugai, veiklos pagalba šilumai gamininti gali būti laikoma suderinama, jei gynybos papildomos veiklos išlaidos (palyginti su priešingos padėties scenarijumis) padeda užtikrinti naudą aplinkai (pavyzdžiui, sumažinti išmetamo CO₂ kiekį ir kitą taršą, palyginti su alternatyviais šilumų sprendimais (152)). Taip, pavyzdžiui, būtų tuo atveju, kai yra įrodymų, kad gyvenamųjų patalpų šilumos vantotojai (arba kiti ekonominės veiklos nevykdantys subjektai) be veiklos pagalbos pereitų prie taršesnių šilumos šaltinių (153) arba kad be paramos dėl labiau aplinką teršiančių šilumų sprendimų kiltų grėsmė įgalai kiam centralizuotu šilumos tiekimo sistemoms gynybingumui. Veiklos pagalba centralizuotu šilumos tiekimo įrenginiams taikomi 122 ir 126 punktai.

393. Be to, valstybės pagalba efektyvaus centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms, kaip kurą naudojantioms atliekas, gali padėti gerinti aplinkos apsaugą, jeigu ji teikiama neapeinant atliekų apibrėžtis, bet

4.10.4 Pagalbos priemonės proporcingumas

394. Proporcingumas bus vertinamas remiantis 48, 51 ir 52 punktuose nurodytu trūkstamo finansavimo principu.

395. Skirstymo tinklų statybos, modernizavimo ir eksploatavimo atveju 52 punkte nurodytas priešingos padėties scenarijus būtų toki padėtis, kai projektas nebūtų įgyvendintas.


(150) Žr. Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punktą.

(151) Žr. Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punktą.

(152) Atsižvelgdamas į tai, valstybės narės visų pirma turi įrodyti, kad remiamose centralizuotu šilumos tiekimo sistemose įdiegto būtinos įrangos veiksnymui išplėtoti, CO₂ ir kities taršos šaltiniams mažinti, taip pat geldus noapaštus šaltiniams.

(153) Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo kitose rinkose, šilumos vantotojai, kurie yra ekonominių veiklų vykdančios įmonės, bet kuriose atvejų privalo apmokėti visų savo šildymo išlaidų dalį, bent jau atitinkančią jų pigiausią alternatyvą šilumos šaltinių. Atliekų hierarchiją sudaro a) prevencija, b) parengimas pakartotiniam naudojimui, c) perdibimas, d) kitas atliekų naudojimas, pavyzdžiui, energijos gavyba iš atliekų ir c) šalinimas. Žr. Direktyvos 2008/98/EB 2 straipsnio 1 punktą.
4.10.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas ir pusiausvyros užtikrinimas

396. 3.2.2 skirstis netaikomas pagalbiai centralizuotam šilumos ar vėsumos tiekimui. Komisija mano, kad parama centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms, kuriose naudojamas taršiausias iškastinis kuras (anglys, lignitas, nafta ir dyzelinas), modernizuoti, statyti ar eksplauotui turi neįgiamų padarinių konkurencijai ir prekybai, kuriuos vargu ar pavyks kompensuoti, nebet bus įvykdytos visos šios sąlygos:

a) pagalba teikiama tik investicijoms į skirstymo tinklą;

b) skirstymo tinklas jau suteikia galimybę transportuoti šilumą ar vėsumą, pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, atliekinės šilumos arba anglies dioksidu neįsiskiriantių šaltinių;

c) pagalba nepadidinama energijos gamyba iš taršiausio iškastinio kuro (pavyzdžiui, prijungiant papildomus vartotojus) (155);

d) yra aikškus tvarkaraštis, kuriame numatyti tvirti įsipareigojimai atsiskyti taršiausio iškastinio kuro, siekiant Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslo ir 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslo (156).

397. Centralizuoto šilumos tiekimo gamybos įrenginių statybos, modernizavimo ar eksplauatavimo atveju priemonės, kuriomis skatínamos naujos investicijos į gamtines dujas naudojančias energijos gamybos įrenginius arba jų eksplauatavimas, gali sumažinti naudojamas šilumą efekto sukeliančių dujų kiekį trumpoojojį laikotarpui, tačiau ilgainiui, palyginti su alternatyvomis investicijomis arba priešingos padeties scenarijais, padidinti neįgiamą išorinį poveikį aplinkai. Kad tos investicijos į gamtines dujas arba į jų naudojimas būtų vertinami kaip darantys teigiamą poveikį aplinkai, valstybės narės turi paaikšinti, kaip jos užtikrins, kad pagalba būtų pridedama prie Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslo ir 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo ir, visų pirma, kaip bus išvengta susiaiškyto su energijos gamyba deginant dujas ir kaip ją nebus išnustamios investicijos į mažiau taršias ir rinkoje jau esančias alternatyvas, taip trukdant kurti mažiau taršias technologijas ir jas naudoti. Pavyzdžiui, tai gali būti privalomi pagalbos gavėjo įsipareigojimai įdiegti CCS / CCU technologijas ar pakeisti gamtines dujas atsinaujinančiųjų išteklių ar mažo anglies dioksidu pėdsako dumas arba uždaryti elektrinių atsižvelgiant į Sąjungos klimato politikos tikslius.

398. Analizuodama valstybės pagalbos centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms poveikį konkurencijai, Komisija atlikus vertinimą, lyginama projektu naują energijos vartojimo efektyvumo ir tvarkumo (157) atžvilgiu ir neįgiamą poveikį konkurencijai, ypač galimą neįgiamą poveikį alternatyvoms technologijoms arba šilumos ir vėsumos tiekimo paslaugų ir tinklų teikėjams. Šiomis aplinkybėmis Komisija atsižvelgė į tai, ar centralizuoto šilumos tiekimo sistema yra arba gali būti prieinama trečiosioms šalims (158) ir ar galimi tvarus alternatyvūs šildymo sprendimai (159).

4.11 Pagalba sumažinant elektros energijos mokesčius daug energijos naudojantiems vartotojams

4.11.1 Pagalbos pagrindimas

399. Sąjungos ekonomikos pertvarkymas atsižvelgiant į Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso iš dalies finansuojamas mokesčių už suvartotą elektros energiją leidimą. Norint įgyvendinti žaliojo kurso tikslus reikia, kad valstybės narės vykdytų plačiau užmojo priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo politiką, kad iki 2030 m. būtų gerokai sumažintas Sąjungos ir padidintas šilumos unikašių efekto sukeliančių dujų kiekis ir iki 2050 m. neutralizuotas poveikis klimatui. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad valstybės narės ir toliau finansuos tokių skatinimo renginius. Komisija atsižvelgė į tai, ar centralizuoto šilumos tiekimo sistema yra arba gali būti prieinama trečiosioms šalims ir ar galimi tvarus alternatyvius šildymo sprendimai (159), siekiant sumažinti elektros energijos mokesčius daug energijos naudojantiems vartotojams.

(155) Valstybės narės turėjo išmokėti, kad, siekiant patenkinti naujų vartotojų poreikius, imtasi priemonių, siekiant į visuomenę įtraukti tvarų šildymo šaltinių.

(156) Valstybės narės, pavyzdžiui, turėtų pateikti įtakomąją dokumentaciją, kad centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, dėl kurio prasmė pagalbos, yra arba nacionalinių ar vietos gyvenimo klausimą priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planų dalis, arba dalis integruotų nacionalinių energetikos ir klimato sritys veiksnių planų, parengtų pagal Reglamento (ES) 2018/1999 ir priedą, dėl būtinumo kurti naują centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo į atsinaujinančiųjų išteklių infrastruktūrą, kad būtų pasiektas Direktyvos (ES) 2018/2001 3 straipsnio 1 dalies nustatytas Sąjungos tikslas, ir įsipareigojtų atsisakyti iškastinio kuro, siekiant tarpinių ir galutinių 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslos.

(157) Atsižvelgiant į jų įdėjį į klimato kaitos švėmą, kuris Reglamento (ES) 2020/852 apibrėžtas kaip aplinkos apsaugos tikslos, jei nėra akivaizdžių požymių, kad nesilaikoma principo nedaryti reiškinio žalos.


400. Tam tikruose ekonomikos sektoriuose, kurie yra ypač priklausomi nuo tarptautinės prekybos ir kuriuose vertei sukurti naudojama daug elektros energijos, priešolė mokėti visą elektros energijos suvartojo mokesčių sumą, kuri finansuojami energetikos ir aplinkos politikos tiksliai, gali pažeisti riziką, kad šių sektorių veikla bus perkelta už Sąjungos ribų, t. y. ten, kur aplinkosaugos reikalavimai netaikomi arba yra ne toki griežtai. Be to, tokie mokesčiai didina elektros energijos kainą, palyginti su tiesioginių išmetamųjų teršalų, susidarantų naudojant kitus energijos šaltinius, sąnaudomis, todėl galėtų atgrasyti nuo gamybos procesų, kuriuos yra laisvą svarbų siekti iš anksto ir užmažinti Sąjungos ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Siekdamos sumažinti šią riziką ir neigiamą poveikį aplinkai, valstybės narės gali sumažinti tokius mokesčius atitinkamose ekonomikos sektoriuose veikiantiems bendrovėms.

401. Šiame skirsnyje nustatyti kriterijai, kuriuos Komisija taikys vertindama ekonominės veiklos plėtrą, skatinamajį poveikį, būtina, tinkamumą, proporcingumą ir poveikį konkurencijai, kai tam tikriems daug energijos naudojantieji varotojams mažinami elektros energijos mokesčiai. 3 skyriuje nustatyti suderinamumo kriterijai taikomi tik tuo atveju, jei 4.11 skirsnyje nėra konkretių taisyklėų.

402. Komisija taikydama atitinkamas priemones nustatė sektoriaus, kuriems visų pirma kyla 400 punkte nurodyta rizika, ir įvedė proporcingumo reikalavimus, atsižvelgdama į tai, kad, jei mokesčiai bus sumažinti per daug arba taikomi per dideliam elektros energijos varotojų skaičiui, gali kilti grėsmė bendram paramos atsinaujinančiųjų ištekių energijai finansavimui ir gali būti ypač iškraipytas konkurencija ir prekyba.

4.11.2 Taikymo sritis: mokesčiai, kurie gali būti sumažinti

403. Valstybės narės gali sumažinti elektros energijos suvartojo mokesčius, kurių lešomis finansuojami energetikos ir aplinkos politikos tiksliai. Tai apima mokesčius, kuriais finansuojama parama atitinkančių energijos ištekių arba bendrai šlumos ir elektros energijos gamybės, ir mokesčius, kuriais finansuojama socialiniai tarifai arba energijos kainos išžiūvotose regionuose. 4.11 skirsnis netaikomas mokesčiais, kurie atspindi dažnai elektros energijos tiekimo atitinkamiems pagalbos gavėjams sąnaudų. Pavyzdžiui, šis skirsnis ir poveikis aplinkai, kai atliežiama nuo tinklo mokesčių arba mokesčių, kurius finansuojama pajėgumų užtikrinimo mechanizmai. Šis skirsnis taip pat netai- komas mokesčiais už kitų rūšių energijos, visų pirma gamtiniių dujų, varotojimą.

404. Įmonių sprendimai dėl veiklos vietos ir su tuo susijęs neigiamos poveikis aplinkai priklauso nuo bendro mokesčių, kuriuos galima sumažinti, finansinio poveikio. Todėl valstybės narės, norinčios taikyti priemonę, kuri turi būti vertinama pagal šį skirsnį, turėtų įtraukti visas tokias lengvatas į vieną schemą ir teikiamos pranesimą turi infor- nuoti Komisijai apie bendrą visų reikalavimus atitinkančių mokesčių ir visų sąlygų lengvatu poveikį. Jei valstybė narė vėliau nusprendė papildomai sumažinti mokesčius, kuriems taikomas šis skirsnis, ji turės pranešti apie esamos schemas pakeitimą.

4.11.3 Konkurencijos ir prekybos iškraipymo mažinimas

4.11.3.1 Tinkamuosios finansuoti

405. Kalbant apie 4.11.2 punkte nurodytus mokesčius, rizika, kad tam tikrų sektorių veiklą bus perkelta už Europos Sąjungos ribų, t. y. ten, kur aplinkosaugos reikalavimai netaikomi arba yra ne toki griežtai, iš esmės priklauso nuo atitinkamo sektoriaus elektros energijos vartojimo intensyvumo ir jo atitvarui tarptautinėje prekybėje. Todėl pagalba gali būti teikiamas tik įmonėms, kurios vykdo veiklą:

a) didelę riziką patiriančiuose sektoriuose, kurių prekybos intensyvumo ir elektros energijos vartojimo intensy- vumo padidėjimas Sąjungos lygmeniu siekia bent 2 proc. ir kurių prekybos intensyvumas ir elektros energijos vartojimo intensyvumas Sąjungos lygmeniu yra bent 5 proc. pagal kiekvieną rodiklį;

b) riziką patiriančiuose sektoriuose, kurių prekybos intensyvumo ir elektros energijos vartojimo intensyvumo padidėjimas Sąjungos lygmeniu siekia bent 0,6 proc. ir kurių prekybos intensyvumas ir elektros energijos vartojimo intensyvumas Sąjungos lygmeniu atitinkamai yra bent 4 proc. ir 5 proc.

Šiuos tinkamumo kriterijus atitinkantys sektoriai išvardyti I priede.
406. Į I priedą neįtrauktas sektorius ar pasektorius (160) taip pat bus laikomas atitinkančiu reikalavimus, jei jis atitinka 405 punkte nurodytus tinkamumuo kriterijus ir jei valstybės narės tai įrodo pateikdamos sektorius ar pasektorio Sąjungos lygmens duomenis (161), kuriuos patikrinę nepriklausomas ekspertas ir kurie grindžiami benti trjų metų iš eiles laikotarpui, prasidedančiu ne anksciau kaip 2013 m.

407. Jei valstybė narė paramą skiria tik dažnai reikalavimus atitinkančių pagalbos gavėjų arba skirtingo dydžio lengvatas taiko tai pačiai 405 punkto ar aš papunktyje nurodytų kategorijų priskiriama atitinkamų reikalavimų pagalbos gavėjams, ji turi įrodyti, kad toks sprendimas priimtas remiantis objektyviais, nediskriminaciniams ir skaidriaus kriterijus ir kad pagalba iš esmės neišvengiama viems tame pačiam suvartojoti veiksniams reikalavimus atitinkanties pagalbos gavėjams, jei jų faktinė padėtis yra panaši.

4.11.3.2 Pagalbos priemonės proporcingumas

408. Komisija pagalbą laikys proporcinga, jei pagalbos gavėjai, vykdantys veiklą 405 punkto ar ir b papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, atitinkamai padengs ne mažiau kaip 15 proc. ir 25 proc. išlaidų, patiriamų dėl elektros energijos mokesčių, kuriuos valstybė narė įtraukia į savo schema, Komisija taip pat mano, jog tam, kad pagalba būtų proporcinga, dėl tokio sumažinimo mokestis turi būti ne mažesnis nei 0,5 EUR/MWh.

409. Tačiau 408 punktu grindžiami nuosavi įnašai gali būti didesni nei suma, kurią gali padengti panaši pazeidžiamos įmonės. Todėl viešojo laisvoje pramonėje mažiau nei 15 proc. ir 25 proc. išlaidų, atitinkamai padengus dėl elektros energijos mokesčių, kad jos neviršytų 0,5 proc. 405 punkto a papunktyje nurodytų sektorių įmonių bendrosios pridėtinės vertės (BPV) ir 1 proc. 405 punkto b papunktyje nurodytų sektorių įmonių BPV. Komisija taip pat mano, jog tam, kad pagalba būtų proporcinga, dėl tokio sumažinimo mokestis turi būti ne mažesnis nei 0,5 EUR/MWh.

410. Komisija pagalbą laikys proporcinga, jei didesnio pagalbos intensyvumo taikymas pagal 408 ir 409 punktus bus taikomas ir 405 punkto b papunktyje nurodytų sektorių įmonėms, su sąlyga, kad atitinkamos įmonės sumažins vartojojant elektros energijos išmetamo anglies dioksido rodiklį. Šiuo tikslu paramos gavėjai bent 5 proc. savo suvartojamos elektros energijos gamybos iš angies dioksido neįskiriančių šaltinių ir iš jų bent 10 proc. bus perkama pagal išankstiningą sandorį, pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo sutartį, arba bent 5 proc. bus gaminama veiklos vietoje arba netolios jos.

411. Taikant 409 punktą, įmonės BPV – bendrijo pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis, kuri yra BPV rinkos kainomis atėmus visus netiesioginius mokesčius ir pridėjus visas subsidijas. Bendrąją pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis galima apskaičiuoti pagal apyvartą, pridėjus kapitalizuotą produkcinį, pridėjus kitas veiklos pajamas, pridėjus arba atėmus atsargų pokyčius, atėmus pirkštų prekių ir paslaugų vertę (162), atėmus kitus su apyvarta susijusius, bet neįskaitytus produktų mokesčių ir atėmus su gamyba susijusius mokesčius ir mokesčiukus. Kitaip BPV faktorinėmis kainomis galima apskaičiuoti pagal bendrąjį likutinį perteklių pridėjus personalo išlaikymo sąnaudas. Į pridėtinę vertę neįtraukiamos įmonių sąskaitose prie finansinių arba ypatingų pajamų ir išlaidų priskiriamos pagal pagalbos gavėjus ir aplinkinius priešingus veiklos įmonių laukus, ji turi būti ne mažesnė nei 0,5 EUR/MWh.

412. Taikant 411 punktą, bus naudojamas pastarųjų trjų metų, kurių BPV duomenys yra, aritmetinis vidurkis.
4.11.3.4 Energijos vartojimo auditas ir vadybos sistemos


415. Be to, valstybė narė turi įsipareigojoti stebėti, ar pagalbos gavėjai, kurie turi atlikti energijos vartojimo auditą pagal Direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnio 4 dalį:

a) įgyvendina audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, su sąlyga, kad atitinkamų investicijų atsipirkimo laikas neviršija trejų metų ir jų investicijų sąnaudos proporcingos,

b) sumažina vartojant elektros energiją išmetamo anglys dioksido rodiklį taip, kad bent 30 proc. jų suvartojamos elektros energijos būtų pagaminta iš anglys dioksido neįskiriančių šaltinių,

c) investuoja ne mažiau kaip 50 proc. pagalbos sumos į projektus, ku riaus padedama į esmės sumažinti įrenginius išmetamą šiltnamio efektą sukeliantįjų dujų kiekį. Kai taikoma, investicijos tūrelius padėti sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį gerokai mažiau nei atitinkamas santykinis taršos rodiklis, naudojamas nemokamai paskirstant Sąjungos apyvartinius taršos leidimus.

4.11.3.5 Pereinamojo laikotarpio taisyklės

416. Siekiant išvengti radikalių mokesčių naštos pokyčių atskiroms įmonėms, kurios neatitinka 4.11 skirsnio nustatytų tinkamumo finansuoti sąlygų, valstybės narės gali parenerti toms įmonėms skirti pereinamojo laikotarpio planą. Pereinamojo laikotarpio planas bus taikomas tik toms įmonėms, kurios atitinka šiuos du kriterijus:

a) bent vienus iš dvejų paskutinių metų įprastinio audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, su sąlyga, kad auditas būtų veikė iki pritaikymo pagal 468 punkto a paprickį režimą

b) tuo metu, kai buvo suteikta pagalbos pagal 416 punkto a papunktą, jos atitiko 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugos ir energetikai gairių 3.7.2 skirsnį

417. Toks pereinamojo laikotarpio planas apimts laipniska ir visapusiškà sąlygų, atsirandant{i}čių taikant 4.11 skirsnyje nustatytus tinkamumo ir proporcingumo kriterijus, pritaikymą, kuris turi būti užbaigtas iki 2028 m., laikantis šio tvarkaraščio:

a) už mokesčius, taikytinus už metus įki 2026 m., atitinkamos įmonės sumokà bent 50 proc. išlaidà, patirtà dël elektros energijos mokesčiù, kuriuos valstybë nare iðtraukia ià savo schemà, arba atitinkamai 1,5 proc. savo BPV;

b) už mokesčius, taikytinus už metus įki 2027 m., atitinkamos įmonės sumokà bent 55 proc. išlaidà, patirtà dël elektros energijos mokesčiù, kuriuos valstybë nare iðtraukia ià savo schemà, arba atitinkamai 2,5 proc. savo BPV;

c) už mokesčius, taikytinus už metus įki 2028 m., atitinkamos įmonės sumokà bent 80 proc. išlaidà, patirtà dël elektros energijos mokesčiù, kuriuos valstybë nare iðtraukia ià savo schemà, arba atitinkamai 3,5 proc. savo BPV;

418. Pereinamojo laikotarpio planais gali būti numatyta, kad pagalbos intensyvumas pagal 417 punkto a papunktà taikomas visà pereinamàjà laikotarpià, su sąlyga, kad atitinkamos įmonës sumažins vartojant elektros energijà iàmetamo anglys dioksido rodiklì. Šiuo tikslui paramos gavéjai bent 50 proc. savo suvartojamos elektros energijos gaus ià anglys dioksido neįskiriančiùjù šaltiniùjù ir iù jù bent 10 proc. bus perkama pagal išankstiniùjù sandorù, pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo sutartì, arba bent 5 proc. bus gaminama veiklos vietoje arba netoli jos.

419. Komisija mano, kad pagalba, apie kurią nebuvo pranešta ir kuri buvo suteikta sumažinus elektros energijos mokesčius daug energijos naudojantiems vartotojams laikotarpiu iki šių gairių paskelbimo, gali būti pripažinta suderinama su vidaus rinkos visomis šiomis sąlygomis:

a) pagalba buvo būtina pagalbos gavėjų vykdomai ekonominei veiklai plėtoti;

b) buvo išvengta permelyg didelio konkurencijos iškraipymo.

4.12 Pagalba elektrinėms, naudojančioms anglis, durpes arba degiuosius skalūnus, uždaryti ir kasybos veiklai, susijusiai su anglų, durpių arba degiųjų skalūnų gavyba, nutraukti


421. 4.12.1 ir 4.12.2 skirsniuose nustatytai kriterijai, kuriuos Komisija taikys vertindama priemonės skatinamajį poveikį, būtinių, tinkamumą, proporcingumą ir poveikį konkurencijai bei prekybai. 3 skyriuje nurodyti suderinamumo kriterijai taikomi tik tiems kriterijams, dėl kurių 4.12.1 ir 4.12.2 skirsniuose nemastota konkretų taisyklių.

422. Energetikos pertvarka ypač sunku paspartinti valstybėse narėse, kuriose pajamos vandeniu gyventojui yra labai mažos. Siekiant remti žalųjį pertvarką labiausiai paveikus regiono laisvą energijos šaltinių, valstybėms narėms gali būti teikti laisvus atsiskyrė energijos, durpių ar degiųjų skalūnų veikals ir kartu investuoti į mažiau aplinkai kenksmingą energijos gamybą, pavyzdžiui, iš gamtinių dujų. Išimties tvarka iki 2023 m. gruodžio 31 d. Komisija, vertindama tokias investicijas valstybėse narėse, kurių realusis BVP vienam gyventojui, pagrindinio kuro kainomis (EUR) 2019 m. buvo 35 proc. Sąjungos vidurkio arba mažesnis, gali remtis tai kriterijais, nukryptant į naujas įmones šiuo įmonėms, turi:

a) užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2026 m. tuo pačiu metu, kai atidaromos naujos kartos elektrinės, kurioms skiriama investicijos, būtų uždarytos tokios paties pagrindinio energijos, naudojančios anglis, durpes ar degiuosius skalūnus;

b) būtų susiję su valstybėmis narėmis, kurių neturi pagrindinių užtikrinimo mechanizmo ir kurios įsipareigoja imtis būtinių rinkos reformų, kad ateityje būtų galima užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą nenaudojant individualių paramos priemonių, ir

c) būtų įtraukti į patikimą ir plataus užmojo priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategiją, įskaitant neįnaudojamo turto prevenciją atsižvelgiant į 2030 m. ir 2050 m. tikslius (žr. 129 punktą).

4.12.1 Pagalba anksčvien pelningos anglų, durpių ar degiųjų skalūnų veiklos nutraukimui

4.12.1.1 Pagalbos pagrindinas

423. Anglių, durpių ir degiųjų skalūnų atsiskyrė daugiausia lemia reguliavimas, rinkos jėgos, pavyzdžiui, anglies dujos arba degiuojojų gavybos, pavyzdžiui, anglies naudos yra mažos.

424. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti paspartinti šį rinkos nulemtą perejimą, nuo tam tikros dienos uždraudusdamas gaminti elektros energiją naudojant šį kūrą. Dėl tokio draudimo gali susidaryti padetis, kai pelninga anglis, durpų ir degiųjų skalūnų veikla turėtų būti stengiantis dar nesąnaudoti jos ekonomika naudojimo laiku laikyti, todėl gali būti prarastas pelnas. Valstybės narės gali pageidauti skirti kompensaciją ne pagal teismo procedūras, taip siekdamos užtikrinti teisini tikrumą ir nuspėjamumą ir sudaryti palankesnes sąlygas žalaią pertvarkai.
Šiame skirsnynėje nustatytos suderinamojo taisyklės, taikomos priemonėms, kurių imtasi siekiant paspartinti pelningos anglų, durų ir degčių skalių veiklos nutraukimą ir kompensuoti nukentėjusioms įmonėms į patirtus nuostolius. Tokia kompensacija paprastai būtų apskaičiuojama remiantis dėl ankstyvo veiklos nutraukimo įmonių prarastu pelnu. Iš jos taip pat gali būti dengiamos papildomos įmonių patirtos išlaidos, pavyzdžiui, susijusios su papildomomis socialinėmis ir aplinkos apsaugos išlaidomis, jei tas išlaidas tiesiogiai lemė ankstyvas pelningos veiklos nutraukimas. Papildomos išlaidos negali apimti išlaidų, jei jos būtų patirtos ir pagal priešingos padėties scenarijų.

Šiame skirsnynėje numatytos priemonės gali palengvinti tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrą ar vietovių vystymąsi. Pavyzdžiui, tokiomis priemonėmis gali būti sudarytos sąlygos plėtoti kitą elektros energijos gamybos veiklą pagal šaliajį kursą, siekiant kompensuoti dėl ankstyvo veiklos nutraukimo sumažėjusius elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei priemonė nebūtų taikoma, tokią plėtrą galiausiai ne tokio masto. Be to, tokiomis priemonėmis užtikrinamas nusėjimasis ir teisinis tikrumas gali padėti palengvinti privalomą anglų, durų ir degčių skalių veiklos nutraukimą.

Skaitymas poveikis

Priemonė turi paskatinti užkio subjektų, kurie nutraukia savo anglų, durų ir degčių skalių veiklą anksčiau, nei baigiasi jos ekonominio naudojumo laikotarpis, ekonominio elgesio pokyčius. Siekmą nustatyti, ar tai yra, Komisija palygins faktinių scenarijų (t. y. priemonės poveikį) su priešingos padėties scenarijumi (jei priemonės nebūtų). Priemone neturėtų būti apeišomas tiekimo saugumo priemonės taikomos taisyklės.

Pagalbos būtinumas ir tinkamumas

Komisija manys, kad priemonė reikalinga, jei valstybė narė galėtų įrodyti, kad ji galima iš esmės pagerinti padėtį taip, kaip rinka pati to negali padaryti. Pavyzdžiui, ji sudaromos sąlygos palaipti tai, kad skatina paskatinti elektros energijos gamybos iš anglų, durų ir degčių skalių poveikį, ir tai privers dėl elektros energijos gamybos iš alternatyvių šaltinių ekonominės veiklos plėtros, kuri be priemonės nebūtų vykdoma tokiu pačiu mastu. Atsižvelgdama į tai, Komisija taip pat gali apsvarstyti, ar vien rinkos sąlygomis būtų pasiektas panašus išmetamo CO2 kieko sumažinimas netaike ti priemonės, ar priemone labai padeda užtikrinti teisinį tikrumą ir nusėjimą, kurio nebūtų, jei priemonė nebūtų taikoma, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas žalaiąpertvarkai.

Be to, valstybė narė turėtų įrodyti, kad priemonė yra tinkama politikos priemonė numatytam tikslui pasiekti, t. y. kad nėra kitos mažesnio iškreipiamo poveikio politikos ir pagalbos priemonės, kuria galima pasiekti tik tokių pat rezultatų. Pavyzdžiui, jei priemonė yra tikslingai nukreipta, kad skatintų elektros energijos gamybos iš alternatyvių šaltinių plėtros, mažintų poveikį elektros energijos rinkos veikimui ir užimtumui, užtikrintų uždarymo nusėjimą, kurio nebūtų, jei priemonė nebūtų taikoma, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas žalaiąpertvarkai.

Proporcingumas

Pagalba iš esmės turi būti teikiama konkurencinio konkurso būdu, remiantis aiškiais, skaidriais ir nediskriminacinius kriterijus, kaip nurodyta 3.1.3.1 skirsnia (166). Šis reikalavimas netaike, jei valstybė narė įrodo, kad konkursas negali būti konkurencingas dėl objektyvių priežasčių. Taip gali būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai potencialių dalyvių skaičius yra ribotas, jei tai nėra susiję su diskriminacinius tinkamumo kriterijus.

Jei pagalba teikiama konkurencinio konkuro būdu, Komisija darys patikrinimą, kad pagalba yra proporcinga ir neviršija būtino minimumo.

Jei konkurencinis konkursas nerengiamas, Komisija, siekdamas patikrinti, ar kompensacija yra apribota iki būtino minimumo, proporcingumą vertinės kiekvieno konkretų atveju. Atsižvelgdama į tai, Komisija išsamiai įanalizuos prielaidas, kuriomis valstybė narė rėmėsi nustatyma negautų pelną ir papildomas išlaidas, kuriomis remiantis buvo apskaičiuota kompensacija už ankstyvą veiklos nutraukimą, lygindama numatomą pelningumą pagal faktinių ir priešingų padėties scenarijus. Priešingos padėties scenarijus turėtų būti pagrįstas tinkamai pagrįstomis prielaidomis, tikrovės rinkos poveikį ir atspindi numatomas kiekvieno atitinkamo subjekto pajamas ir išlaidas, kartu atsižvelgiant į galimus tiesioginius funkcinus subjektų ryšius.

(166) 50 punkte nustatytas 30 proc. reikalavimas netaike, konkursas pagal § 4.12 skirsnį. Valstybės narės gali apsvarstyti galimybę taikyti papildomus kriterijus, pavyzdžiui, kitą siekinių naują aplinką.
433. Jei anglių, durpių ir degiųjų skalūnų veikla nutraukiami praejus daugiau nei trejems metams nuo kompensacijos skyrimo, valstybė nėra turėti nustatyti mechanizmą, pagal kurį kompensacijos apskaitiavimas būtų atnaujinamas remiantis naujausiomis prielaidomis, nebent ji gali įrodyti, kodėl tokio mechanizmo taikymas nepateisinas dėl išskirtinių konkretaus atvejo aplinkybių.

4.12.1.6 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

434. Valstybė nėra turėti nustatytų ir kiekvieną kartą įvertinti numatomą priemonės naudą aplinkai, jei įmanoma, išreikštą pagalbos dydžiu už neišmesto CO₂ ekvivalento toną. Be to, Komisija taip pat teigiamai vertins, jei priemonės apims savanorišką CO₂ apyvartinių taršos leidimų panaišinimą nacionalinių lygmenų


4.12.2 Pagalba išskirtinėms išlaidoms, susijusios su nekonkurencingos anglies, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimu

4.12.2.1 Pagalbos pagrindimas

436. Dėl nekonkurencingos anglies, durpių ir degiųjų skalūnų kasybos veiklos nutraukimo gali atsirasti didelių socialinių ir aplinkos apsaugos išlaidų elektrinėse ir kasybos įmonių lygmeniu. Valstybės narės gali nuspręsti tokias išskirtines išlaidas padengti, kad sumažintų veiklos nutraukimo socialines ir regionines pasekmės.

4.12.2.2 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

437. Šiame skirstyme nustatyta suderinamumo taisyklės, taikomos priemonėms, kurių imtasi nekonkurencingos anglies, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimo išskirtinėms išlaidoms padengti.

438. Šiame skirstyme aptariamomis priemonėmis gali būti palengvinta su socialiniais, aplinkosaugos ir saugos aspektais susijusi pertvarka atitinkamoje teritorijoje.

439. Šis skirsnis taikomos, jei priemonei netaikomos 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglies kasyklių uždarymui palengvinti (167).

4.12.2.3 Pagalbos būtinumas ir tinkamumas

440. Komisija manys, kad pagalba išskirtinėms išlaidoms padengti yra būtina ir tinkama tiek, kiek ji gali padėti sumažinti nekonkurencingos angliečių, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimo socialinį ir aplinkosauginį poveikį atitinkamame regione ir valstybėje narėje.

4.12.2.4 Skatinamasis poveikis ir proporcingumas

441. Valstybės pagalba išskirtinėms išlaidoms padengti gali būti naudojama tik išlaidoms, kurios patirtos dėl nekonkurencingos anglies, durpių ir degiųjų skalūnų veiklos nutraukimo, padengti.

442. Reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos nustatytos II priede. Išlaidos, patirtos dėl aplinkos apsaugos taisyklių nesilaikymo, ir su dabartinė gavyba susijusios išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

(167) 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglies kasyklių uždarymui palengvinti (OL L 336, 2010 12 21, p. 24).
443. Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/35/EB (149) ar kitoms atitinkamoms Sąjungos taisyklėms (150), pagalba, skirta išskirtinėms aplinkos apsaugos išlaidoms padengti, gali būti laikoma turinčia skatinamajį poveikį tik tais atvejais, kai žalą aplinkai sukėlės subjektas arba šimonė negali būti nustatyti arba laikomi teisiškai atsakingais už darbų, būtinų siekiant užkirsti kelią žalai aplinkai ir ją įstaisyti laikantis principo „teršėjas moka“, finansavimą.


445. Pagalbos suma turi apsiriboti išskirtinių pagalbos gavėjo išlaidų padengimu ir nevirsti faktiškai patirtų išlaidų. Komisija reikalauja, kad valstybė nėr atskiai ir atskirai nurodytų kiekvienos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pagalbos sumą, kaip nurodyta II priede. Šios sumos, kaip faktiškai patiriant, jis turi atlikti patirtų išlaidų eks post patikrinimą, remdamasi pagalbos pagavėjų pagalbos gavėjų teikėjui pateiktomis išsamiomis ataskaitomis, įskaitant sąskaitas faktūras arba sertifikatus, kuriuos nurodytos patirtos išskirtinės išlaidos, ir atitinkamai pakoreguoti skiriamas sumas.

4.12.2.5 Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas

446. Jei pagalba skiriamas tik išskirtinėms pagalbos gavėjo išlaidoms padengti, Komisija mano, kad jos iškreipiamasis poveikis konkurencijai ir prekybai yra ribotas.

447. Pagalba, gauta išskirtinėms išlaidoms padengti, turėtų būti įtraukiami į pagalbos gavėjo pelno (nuostolių) ataskaitas kaip atskiras pajamų straipsnis, nusisėjęs apyvarta. Jei pagalbos gavėjas, nutraukęs atitinkamąjį angščių, durų ir degiųjų skalųjų veiklą, teisę prekybą ar veiklą, jis turi vesti tikslią ataskaitą, įskaitant atskirą šios veiklos apyvartą. Suteikta pagalba turėtų tvarkoma taip, kad nebūtų galimybės įtakos į ją teisės pačios šimonės ekonominės veiklos.

4.13 Pagalba tyrimams ar konsultavimo paslaugoms klimato, aplinkos apsaugos ir energetikos klausimais

4.13.1 Taikymo sritis ir remiamos veiklos rūšys

448. Šis skirsnis taikomas pagalbai tyrimams ar konsultavimo paslaugoms, tiesiogiai susijusiomis su projektais ar veikla, kuriems taikomos šios gairės, klimato, aplinkos apsaugos ir energetikos klausimais. Pagalba gali būti teikiamos neatsižvelgiant į tai, ar po tyrimo arba konsultavimo paslaugos bus atliekamos investicijos, kurioms taikomos šios gairės.

449. Tyrimas ar konsultavimo paslauga neturi būti nuolatinė ar periodinė veikla ir neturi būti susijusi su įprastomis šimonės veiklos išlaidomis.

4.13.2 Skatinamasis poveikis

450. Be 3.1.2 skirsno nustatytų reikalavimų, taikomas ir 451 punkte nustatytas reikalavimas.


4.13.3 Proportingumas

452. Tinkamos finansuoti išlaidos yra tyrimų ar konsultavimo paslaugų, susijusių su projektais ar veikla, kuriems taikomos šios gairės, išlaidos. Jei tik dalis tyrimo ar konsultavimo paslaugos yra susijusi su investicijomis, kurioms taikomos šios gairės, tinkamos finansuoti išlaidos yra su šiomis investicijomis susijusių tyrimo ar konsultavimo paslaugos dalį išlaidos.

453. Pagalbos intensyvumas negali viršyti 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

454. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų, kai tyrimai atliekami arba konsultacijos teikiamos mažøjų įmonių užsakymui, ir 10 procentinių punktų, kai tyrimai atliekami arba konsultacijos teikiamos vidutinių įmonių užsakymui.

5. VERTINIMAS

455. Siekdama papildomai užtikrinti, kad konkurencijos ir prekybos iškraipymas būtų ribotos, Komisija gali reikalauti, kad būtų atliekamas pagalbos schemų, apie kurius būtina pranešti, ex post vertinimas. Vertinamos turėtų būti tos schemos, kurių iškraipomasis poveikis konkurencijai ir prekybai gali būti itin didelis, t. y., kuriomis gali būti labai apribota ar iškraipytą konkurenciją, jei jų įgyvendinimas nebus laiku peržiūrėtas.

456. Ex post vertinimo reikalavimas bus taikomas schemoms, kurių pagalbos biudžetai yra dideli ar kurios turi naujo- višką bruožą, arba kai numatomi reikšmingi rinkos, technologijų ar reguliavimo pokyčiai. Bet kuriuo atveju ex post vertinimas bus privalomas schemoms, kurių valstybės pagalbos biudžetą ar į apskaitą įtrauktos išlaidos bet kuriais metais viršija 150 mln. EUR arba 750 mln. EUR per viąjų schemų trukmę. Visų schemų trukmę sudaro bendra schemos ir prieš ją būvusios schemos, taikytos panašių tikslų ir geografinės srities, galiojimo trukmę, pradėtą nuo 2022 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į vertinimo tikslus ir siekiant išvengti neproporcingų naščių valstybėms, naščių, tinkamos finansuoti išlaidos. Jei tik dalis tyrimų ar konsultacijos yra susijusi su investicijomis, kurioms taikomos šios schemos, tik dalis: a) kartu su pagalbos schema, jeigu jos valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR bet kuriais metais arba 750 mln. EUR per viąjų schema, kuris bus neatsiejama Komisijos atliekamo schema, b) per 30 darbo dienų po reikšmingo pakeitimo, dėl kurio schema biudžetas padidėjo ir viršija 150 mln. EUR bet kuriais metais arba 750 mln. EUR per viąjų schema, c) schema, kurioms taikomas šios schemos, taikytos tik pagalbos schemoms, kurių bendra galiojimo trukmė viršija trejus metus.

457. Ex post vertinimo reikalavimas gali būti netaiškios pagalbos schemoms, kurios pradėtas taikyti iš karto pagalbos schema, taikytos panašių tikslų ir geografinės srities, galiojimo trukmę, pradėtą nuo 2022 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į vertinimo tikslus ir siekiant išvengti neproporcingų naščių valstybėms naščių, tinkamos finansuoti išlaidų. Jei tik dalis tyrimų ar konsultacijos yra susijusi su investicijomis, kurioms taikomos šios schemos, tai dalis: a) kartu su pagalbos schema, jeigu jos valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR bet kuriais metais arba 750 mln. EUR per viąjų jų schema, kuris bus neatsiejama Komisijos atliekamo schema, b) per 30 darbo dienų po reikšmingo pakeitimo, dėl kurio schema biudžetas padidėjo ir viršija 150 mln. EUR bet kuriais metais arba 750 mln. EUR per viąjų schema, c) schema, kurioms taikomas šios schemos, taikytos tik pagalbos schemoms, kurių bendra galiojimo trukmė viršija trejus metus.

458. Ex post vertinimumo turėtų būti siekiamas patikrinti, ar pasitvirtino schemos, kuriomis taikomas šios schemos, ir ar laikomasi suderinamumo sąlygų, visų pirma turėtų būti patikrintas pagalbos priemonės būtinosmas ir veiksmingumas, atsižvelgiant į jos bendruosos ir specialiausios tikslus, ir pateikti schemos poveikio konkurencijai ir prekybai rodikliai.


461. Ex post vertinimą turi atlikti nuo pagalbą teikiančios institucijos nepriklausantis ekspertas, remdamasis vertinimo planu. Atliekant kiekvieną vertinią turi būti parengta bent viena tarpinė ir viena galutinė vertinimo ataskaita. Abi ataskaitos turi būti skelbiamos viešai.

6. ATASKIŲ TEIKIMAS IR STEBĖSENA


465. Valstybės narės turi tvarkyti išsamų visų pagalbos priemonių apskaitą. Apskaitos dokumentuose turi būti nurodyta visa informacija, būtina nustatyti, kad tinkamų finansuoti išlaidų ir didžiausio pagalbos intensyvumo sąlygos yra tenkinamos. Tie apskaitos dokumentai turi būti saugomi dešimt metų nuo pagalbos suteikimo dienos ir pateikiami Komisijai, jei ji to paprašo.

7. TAIKYMAS

466. Komisija šias gaires taikys vertindama visos nuo 2022 m. sausio 27 d. suteiktas arba ketinamos suteikti pagalbos klimato ir aplinkos apsaugai ir energetikai, apie kurią būtina pranešti, suderinamumą. Neteisėta pagalba bus vertinama pagal pagalbos suteikimo dieną galiojusias taisykles.

467. Šios gairės pakeičia 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gaires (174).

468. Pagal Sutarties 108 straipsnio 1 punktą Komisija siūlo valstybėms narėms šias tinkamas priemones:

a) prireikus valstybės narės iš dalies pakeičia esamas aplinkos apsaugos ir energetikos pagalbos schemas, kad jos atitiktų šias gaires ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.;

b) per du mėnesius nuo šių gairių paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos valstybės narės praneša apie savo atskirų besižylinčių pritarimą 468 punkto (a) papunktynė nurodytoms tinkamoms priemonėms. Nesulaukusiats atsakymo, Komisija darys prielaidų, kad atitinkama valstybė nesutinka su siūlomomis priemonėmis.

8. PERŽIŪRA

469. Nuo 2027 m. gruodžio 31 d. Komisija ketina atlikti šių gairių vertinimą, kad įvertintų jų veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, nuoseklumą ir pridėtinę vertę.

470. Komisija gali nuspręsti bet kurio metu peržiūrėti arba iš dalies pakeisti šias gaires, jei tai būtų reikalinga dėl priežasčių, susijusių su konkurencijos politika, siekdamas atsižvelgti į kitas Sąjungos politikos sritis ir tarptautinius įsipareigojimus arba dėl kitų pagrįstų priežasčių.

---

### 4.11 skirsnio tinkamumo reikalavimus atitinkantys sektoriai

#### 4.11.3.1 skirsnio nurodyti didelę riziką patiriantys sektoriai

<table>
<thead>
<tr>
<th>NACE kodas</th>
<th>Aprašymas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0510</td>
<td>Juodųjų akmenų anglių (antracito) kasyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0620</td>
<td>Gamtinių dujų gavyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0710</td>
<td>Geležies rūdu kasyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0729</td>
<td>Kitų spalvotųjų metalų rūdu kasyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0811</td>
<td>Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinkių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>0891</td>
<td>Mineralinių iškasenų chemijos pramonė ir trąšoms gaminti kasyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0893</td>
<td>Druskos gavyba</td>
</tr>
<tr>
<td>0899</td>
<td>Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1020</td>
<td>Žuvų, vėžiagvyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1031</td>
<td>Bulvių perdirbimas ir konservavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1032</td>
<td>Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1039</td>
<td>Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1041</td>
<td>Aliejaus ir riebalų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1062</td>
<td>Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1081</td>
<td>Cukraus gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1086</td>
<td>Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1104</td>
<td>Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1106</td>
<td>Salyklo gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1310</td>
<td>Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1320</td>
<td>Tekstilės audimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1330</td>
<td>Tekstilės apdaila</td>
</tr>
<tr>
<td>1391</td>
<td>Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1393</td>
<td>Kilimų ir kilimelių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1394</td>
<td>Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1395</td>
<td>Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbiniių, išskyrus drabužius, gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1396</td>
<td>Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbiniių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1411</td>
<td>Odinių drabužių siuvimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1431</td>
<td>Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbiniių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>NACE kodas</td>
<td>Apaštymas</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1511</td>
<td>Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas</td>
</tr>
<tr>
<td>1610</td>
<td>Medienos pjaustymas ir obliavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1621</td>
<td>Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1622</td>
<td>Sumontuotų parketo grindų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1629</td>
<td>Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinii iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1711</td>
<td>Plaušienos gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1712</td>
<td>Popieriaus ir kartono gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1722</td>
<td>Buitinių ir higienos reikmenų bei tualetų reikmenų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1724</td>
<td>Sienų apmušalų (tapetų) gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1920</td>
<td>Rafinuotų naftos produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>Pramoninių dujų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>Dažkių ir pigmentų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>Trąșų ir azoto junginių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>Pirminių plastikų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2059</td>
<td>Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2060</td>
<td>Cheminių pluoštų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2110</td>
<td>Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2211</td>
<td>Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2219</td>
<td>Kitų guminių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2221</td>
<td>Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiluocių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2222</td>
<td>Plastikinių pakuočių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2229</td>
<td>Kitų plastikinių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2311</td>
<td>Plokščiojo stiklo gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2312</td>
<td>Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2313</td>
<td>Tuščiavidurio stiklo gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2314</td>
<td>Stiklo pluoštų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2319</td>
<td>Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2320</td>
<td>Ugniai atsparių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>NACE kodas</td>
<td>Aprašymas</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2331</td>
<td>Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2342</td>
<td>Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2343</td>
<td>Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2344</td>
<td>Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2349</td>
<td>Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2351</td>
<td>Cemento gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2391</td>
<td>Abrazivinių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2399</td>
<td>Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalų mineralinių produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2410</td>
<td>Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2420</td>
<td>Plieninių vamzdžių, vamzdžių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2431</td>
<td>Šaltasis strypų tempimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2432</td>
<td>Šaltasis šiaurų juostų valcavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2434</td>
<td>Šaltasis vielos tempimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2442</td>
<td>Aliuminio gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2443</td>
<td>Švino, cinko ir alavo gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2444</td>
<td>Vario gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2445</td>
<td>Kitų spalvotųjų metalų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2446</td>
<td>Branduolinio kuro perdirbimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2451</td>
<td>Geležies liejnių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2550</td>
<td>Metalų kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija</td>
</tr>
<tr>
<td>2561</td>
<td>Metalų apdorojimas ir dengimas</td>
</tr>
<tr>
<td>2571</td>
<td>Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2593</td>
<td>Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2594</td>
<td>Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2611</td>
<td>Elektroninių komponentų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2720</td>
<td>Baterijų ir akumuliatorių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2731</td>
<td>Skaidulines optikos kabelių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2732</td>
<td>Kitų elektronikos bei elektrros laidų ir kabelių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2790</td>
<td>Kitos elektros įrangos gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2815</td>
<td>Guolių, krumpliarčių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>3091</td>
<td>Motociklų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>3099</td>
<td>Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>NACE kodas</td>
<td>Aprašymas</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1011</td>
<td>Mėsos perdirbimas ir konservavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1012</td>
<td>Paukščių perdirbimas ir konservavimas</td>
</tr>
<tr>
<td>1042</td>
<td>Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1051</td>
<td>Pieninių veikla ir sūrių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1061</td>
<td>Grūdų malimo produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1072</td>
<td>Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaičiančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1073</td>
<td>Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1082</td>
<td>Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1085</td>
<td>Paruoštų rupinių ir valgių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1089</td>
<td>Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1091</td>
<td>Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1092</td>
<td>Paruošto edalo naminiams gyvūneliams gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1107</td>
<td>Gaivųjų gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1723</td>
<td>Popierinių raštinės reikmenų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>1729</td>
<td>Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2051</td>
<td>Sprogiųjų medžiagų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2052</td>
<td>Klijų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2332</td>
<td>Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2352</td>
<td>Kalkių ir gipso gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2365</td>
<td>Fibrolito gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2452</td>
<td>Plieno liejinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2453</td>
<td>Lengvųjų metalų liejinių gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2591</td>
<td>Pieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2592</td>
<td>Lengvųjų metalų taros gamyba</td>
</tr>
<tr>
<td>2932</td>
<td>Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2 PRIEDAS

4.12.2 skirsnyje nurodytų išlaidų apibrėžtis

1. Įmonių, kurios nutraukė arba nutraukia su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusią veiklą, išlaidos

Tik toliau išvardytų kategorijų išlaidos ir tik tuo atveju, jei jos atsiranda dėl su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos nutraukimo:

(a) dėl darbuotojų išėjimo į pensijų nesulaukus teises aktų nustatytu pensinio amžiaus mokėtinų socialinių išmokų išlaidos;

(b) kitos su darbą praradusias arba prarandančias darbuotojais susijusios išskirtinės išlaidos;

(c) nepaleistas veiklą perėmęs arba prarandantis veiklą perėmęs darbuotojas, turintis teisę į tokias išmokas dar iki veiklos nutraukimo, išlaidos;

(d) įmonių padengiamos darbuotojų pritaikymo prie naujų sąlygų išlaidos, siekiant padėti jiems susirasti naują darbą ne su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos srityje, visų pirma mokymo išlaidos;

(e) nemokamų anglių, dūrpių ir degiuų skalūnų tiekimas dėl praradusių arba prarandantų darbuotojų darbų arba praradusių arba prarandantų darbuotojų darbų arba praradusių arba prarandantų darbuotojų, turintiems teisę į tokį tiekimą dar iki veiklos nutraukimo, arba piniginis ekvivalentas;

(f) likutinės išlaidos, atsirandantios dėl administracinių, teisinių arba mokesčinių nuostatų, kurios yra konkretių būdų dėl anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusių veiklų;

(g) papildomų požeminių saugos darbų, atliekamų nutraukiant su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusių veiklų, išlaidos;

(h) kasibos veiklos sukeltos žalos atlyginimo išlaidos su sąlyga, kad ją sukélė nutraukta arba nutraukia su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusi veikla;

(i) visos tinkamai pagrįstos išlaidos, susijusios su buvusių elektrinių ir kasyklų teritorijos rekultivavimu, įskaitant:

   — likutines išlaidas, atsirandantias dėl subjekto, atsakingų už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, finansavimo;

   — kitas likutines išlaidas, atsirandantias dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo;

(j) buvusių darbuotojų sveikatos draudimo likutinės išlaidos;

(k) išlaidos, susijusios su tebejegaliojančių sutarčių nutraukimu arba pakeitimu (neviršijant 6 mėnesių gamybos vertės);

(l) išimtinio esminio turto nuvertėjimo išlaidos su sąlyga, kad jos atsiranda dėl su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos nutraukimo;

(m) žemės paviršiaus rekultivavimo išlaidos.

Iš g. h. i ir m. punktuose nurodytų išlaidų kategorijų reikalavimus atitinkančių išlaidų turi būti išskaičiuota žemės vertės padidejimo suma.

2. Kelių įmonių patirtos išlaidos

Tik toliau išvardytų kategorijų išlaidos:

(a) ne pagal teisės aktų nustatytą sistemą mokėtinų įmokų, skirtų padengti socialinio draudimo išlaidas, atsiradusias dėl su anglimis, dūrpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos nutraukimo sumažėjus įmokų mokėtojų skaičiui, padidejimo išlaidos;
(b) dėl su anglimi, dūpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos nutraukimo atsiradusios vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo išlaidos;

(c) subjektų, atsakingų už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, finansavimo padidėjimo išlaidos su sąlyga, kad jos padidėjo dėl su anglimi, dūpėmis ir degiaisiais skalūnais susijusios veiklos nutraukimo sumažėjus apmokestinamų anglių gavybos mastui.