**Wstępna koncepcja programu Ministra na rok 2022 pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”**

**Podstawa prawna**

Program Ministra na rok 2022 pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” zostaje ustanowiony na podstawie art. 3 ustawy z dnia … 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022 – 2024 (…).

**Cel programu**

Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków nagłego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych. Program ma na celu poprawić sytuację finansową tych firm, wspierając je w kontynuowaniu produkcji.

**Beneficjenci**

O Pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, będący zakładem energochłonnym, tzn. potrafiący wykazać, że w 2021 r. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, stanowiące nie mniej niż 3% wartości ich produkcji, których przeważająca działalność odbywa się w jednej z grup PKD wymienionych w Załączniku.

W Programie mogą wziąć udział przedsiębiorca, który:

* Prowadzi działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i prowadzili ją przez cały okres kwalifikowalny;
* nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2);
* nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;
* nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności
* nie jest objęty sankcjami nałożonymi przez UE.

**Okres naboru**

Okres naboru do Programu trwa przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Operatora.

**Sposób składania wniosków**

Przedsiębiorca składa jeden wniosek za cały okres kwalifikowalny, przy czym wskazane za okres listopad-grudzień 2022 r. koszty kwalifikowalne będą danymi szacunkowymi.

Przedsiębiorca składa wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Operatora na stronie internetowej oraz załączając stosowne załączniki podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

Wniosek zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada albo numer w równoważnym rejestrze państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;

5) oznaczenie ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego zakupionych i zużytych na własny użytek przez wnioskodawcą w okresie objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;

6) ceny jednostkowe zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez wnioskodawcą w okresie objętym wnioskiem;

7) referencyjną cenę zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez odbiorcę przemysłowego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

8) wnioskowaną wysokość rekompensaty obliczoną zgodnie z wytycznymi wskazanymi w sekcji „Sposób obliczania wartości pomocy”;

9) potwierdzenie poniesienia straty z działalności operacyjnej

9) numer rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty.

**Załączniki do wniosku**

Do wniosku przedsiębiorca załącza następujące załączniki:

1) dokumenty lub ich kopie potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę warunków

2) oświadczenie "„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 oraz Dz.Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2)

4) zaświadczenia właściwych organów potwierdzające, że

* nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;

nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

**Okres kwalifikowalny**

Okres kwalifikowalny do pomocy obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. Okres referencyjny dla obliczenia wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

**Okres trwania programu**

Program trwa od momentu ogłoszenia do 31 grudnia 2022 r. Pomoc zostanie wypłacona do 31 grudnia 2022 r.

**Budżet**

Budżet Programu wynosi 5 079 416 000 zł i jest finansowany z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Energii.

**Sposób obliczania wartości pomocy**

Wysokość przyznanej Pomocy wynika z kosztów poniesionych przez beneficjenta na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Koszt kwalifikowalny jest równy iloczynowi liczby jednostek gazu ziemnego i energii elektrycznej nabytych przez przedsiębiorstwo – w charakterze odbiorcy końcowego – od dostawców zewnętrznych w okresie od 1 lutego 2022 r. najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. („okres kwalifikowalny”) i określonego wzrostu ceny, jaką przedsiębiorstwo płaci za zużytą jednostkę (mierzoną na przykład w EUR/MWh). Wzrost ceny oblicza się jako różnicę między ceną jednostkową płaconą przez przedsiębiorstwo w danym miesiącu w okresie kwalifikowalnym a dwukrotnością (200 %) ceny jednostkowej płaconej przez przedsiębiorstwo w ujęciu średnim w okresie odniesienia, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Powyższe obrazuje następująca formuła:

$$KK=\sum\_{i=1}^{11}\{[J\_{i}^{g}\*(C\_{i}^{g}-2\*C\_{'21}^{g})]+ [J\_{i}^{e}\*(C\_{i}^{e}-2\*C\_{'21}^{e})]\}$$

gdzie:

$KK$ oznacza koszty kwalifikowalne,

$J\_{i}^{g}$ oraz $J\_{i}^{e} $oznaczają odpowiednio liczbę jednostek gazu ziemnego oraz liczbę jednostek energii elektrycznej zakupionych w miesiącu *i,*

$C\_{i}^{g}$ oraz $C\_{i}^{e}$oznaczają odpowiednio ceny jednostkowe gazu ziemnego i energii elektrycznej, zakupionych przez beneficjenta w miesiącu *i*,

$C\_{'21}^{g} $oraz $C\_{'21}^{e}$oznaczają odpowiednio średnie ceny jednostkowe gazu ziemnego i energii elektrycznej płacone przez beneficjenta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

*i* jest indeksem oznaczającym kolejne miesiące, rozpoczynając od lutego 2022 r.

W okresie **od września do grudnia 2022 r.** ilość gazu ziemnego i energii elektrycznej przyjęta do obliczania kosztów kwalifikowalnych **nie może przekroczyć 70% zużycia beneficjenta w analogicznym okresie w 2021 r.**

Łączna kwota pomocy na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 2 mln EUR.

Beneficjent kwalifikuje się do zwiększonej kwoty pomocy, jeżeli ponosi straty z działalności operacyjnej, przy czym wzrost kosztów kwalifikowalnych musi stanowić co najmniej 50 % straty z działalności operacyjnej w okresie kwalifikowalnym. Łączna kwota pomocy dla takiego beneficjenta wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych i maksymalnie 80% strat z działalności operacyjnej, ale nie więcej niż 25 mln EUR.

W przypadku, gdy wartość wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków o Pomoc przekracza budżet Programu, Operator wypłaci Pomoc w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do udziału kwoty budżetu Programu do łącznej wartości pomocy wynikającej z rozpatrzonych wniosków.

Na potrzeby określenia limitu kwoty pomocy przyjmuje się średni kurs wymiany euro na polskie złote ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy o udzielenie pomocy pomiędzy Operatorem a beneficjentem.

**Kumulacja pomocy**

Pomoc będzie mogła być kumulowana z:

1) inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 2.4 komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1), zwanego dalej „komunikatem”,

2) inną pomocą udzieloną zgodnie z sekcją 2.1 komunikatu,
– pod warunkiem, że łączna kwota udzielonej beneficjentowi pomocy nie przekroczy kwoty odpowiednio: 2 mln EUR albo 25 mln EUR.

**Forma Pomocy**

Pomoc udzielana jest w formie zaliczki.

**Rozliczenie Pomocy**

Pomoc podlega rozliczeniu do 31 stycznia 2023 r. W ramach rozliczenia przedsiębiorca przedstawia Operatorowi udokumentowane sprawozdanie potwierdzające zgodność kosztów kwalifikowalnych, na podstawie których wypłacono Pomoc z rzeczywiście poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Złożone rozliczenie podlega weryfikacji przez Operatora.

Brak złożenia rozliczenia Pomocy w terminie skutkuje rozpoczęciem przez Operatora kontroli.

**Warunki rozliczenia Pomocy**

W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że pomoc została przyznana nienależnie, w wysokości wyższej niż należna lub rozliczenie pomocy nastąpiło z naruszeniem sposobu lub terminu, określonych w umowie pomiędzy Operatorem a beneficjentem, beneficjent dokonuje zwrotu środków pobranych w wysokości wyższej niż należna wraz z odsetkami obliczonymi z zastosowaniem stopy zwrotu pomocy określonej zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.[[1]](#footnote-1))) w przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1, począwszy od dnia przekazania pomocy na rachunek beneficjenta.

Załącznik

**Lista kodów PKD planowanych do programu na rok 2022 „sektory szczególnie odczuwające skutki kryzysu”**

|  |  |
| --- | --- |
| 14.11 | Produkcja odzieży skórzanej |
| 24.42 | Produkcja aluminium |
| 20.13 | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
| 24.43 | Produkcja ołowiu, cynku i cyny |
| 17.11 | Produkcja masy włóknistej |
| 07.29 | Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych |
| 17.12 | Produkcja papieru i tektury |
| 24.10 | Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych |
| 20.17 | Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych |
| 24.51 | Odlewnictwo żeliwa |
| 20.60 | Produkcja włókien chemicznych |
| 19.20 | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
| 24.44 | Produkcja miedzi |
| 20.16 | Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
| 13.10 | Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych |
| 24.45 | Produkcja pozostałych metali nieżelaznych |
| 23.31 | Produkcja ceramicznych kafli i płytek |
| 13.95 | Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży |
| 23.14 | Produkcja włókien szklanych |
| 20.15 | Produkcja nawozów i związków azotowych |
| 16.21 | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
| 23.11 | Produkcja szkła płaskiego |
| 23.13 | Produkcja szkła gospodarczego |
|  | Następujące podsektory w ramach sektora gazów technicznych (20.11): |
| 20.11.11.5020.11.12.90 | WodórNieorganiczne związki tlenowe niemetali |
|  | Następujące podsektory w ramach sektora produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14): |
| 20.14.12.1320.14.12.2320.14.12.2520.14.12.4320.14.12.4520.14.12.4720.14.12.5020.14.12.6020.14.12.7020.14.12.9020.14.23.1020.14.63.3320.14.63.7320.14.73.2020.14.73.40 | CykloheksanBenzenTolueno-Ksylenp-Ksylenm-Ksylen; mieszaniny izomerów ksylenuStyrenEtylobenzenKumenPozostałe węglowodory cykliczneGlikol etylenowy (etanodiol)2,2-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol)Oksiran (tlenek etylenu)Benzol (benzen); toluol (toluen) i ksylol (ksyleny)Naftalen i pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z wyłączeniem benzolu, toluolu i ksylolu |
|  | Następujący podsektor w ramach sektora produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (23.99): |
| 23.99.19.10 | Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne, włącznie z ich mieszaninami, luzem, w arkuszach lub w belach |

1. ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 10, Dz. Urz. UE L 407 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 313 z 22.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 27.03.2009, str. 15, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 109 z 12.04.2014, str. 14, Dz. Urz. UE L 325 z 10.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 19. [↑](#footnote-ref-1)