**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS**

**par 2017. gada 20. septembra neformālajā Eiropas Savienības transporta un enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem**

**1. Neformālās enerģētikas ministru sanāksmes darba kārtības jautājumi**

Igaunijas prezidentūra 2017. gada 20. septembrī Tallinā, Igaunijā, organizē neformālo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) enerģētikas ministru sanāksmi, kuras galvenais temats būs jaunais elektroenerģijas tirgus dizains, īpašu uzmanību pievēršot ietekmei uz patērētājiem un to lomai tirgū, kā arī pārrobežu sadarbībai. Darba sesijas pamatā būs Igaunijas prezidentūras sagatavotais diskusiju dokuments par augstāk minētajām tēmām. Informatīvajā ziņojumā ir apkopota informācija par plānotajām diskusiju tēmām, kā arī atbildes uz prezidentvalsts jautājumiem.

Neformālā sanāksme noslēgsies ar enerģētikas un transporta ministru kopīgo sesiju. Ministri tiks aicināti dalīties ar savu redzējumu par infrastruktūras attīstību līdz 2020. gadam un pēc tā, balstoties uz līdzšinējo pieredzi Eiropas savienošanas instrumenta jeb CEF (*Connecting Europe Falicity*) izmantošanā. Informācija tiks iekļauta atsevišķā Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā.

Papildus dalībvalstis tiks aicinātas parakstīt Igaunijas prezidentūras sagatavoto deklarāciju par digitalizāciju enerģētikas sektorā. Deklarācijā ir pausts aicinājums uzsākt digitālās enerģētikas stratēģiju un iesaistīt gan valsts, gan privāto sektoru šajā procesā.

1. **Elektroenerģijas tirgus dizaina galvenie aspekti.**

Pirmā darba sesija tiks veltīta diskusijām par to, kā nodrošināt labi funkcionējošu elektroenerģijas tirgu bez kropļojošiem pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot patērētāju tiesībām un to aktivitātēm, kā arī tiks pārrunātas pārrobežu sadarbības veicināšanas iespējas.

Lai turpinātu Enerģētikas Savienības ieviešanu praksē, 2016. gada 30. novembrī Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) nāca klajā ar dokumentu pakotni, kas tostarp ietvēra četrus likumdošanas priekšlikumus attiecībā uz jaunu pieeju elektroenerģijas tirgus dizainam:

1. Priekšlikums regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija), kurš pārsvarā ietver jaunus noteikumus attiecībā uz elektroenerģijas vairumtirdzniecību;
2. Priekšlikums direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija), kurš lielākoties ietver jaunus noteikumus attiecībā uz elektroenerģijas mazumtirdzniecību;
3. Priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija), kurā tiek precizēti Eiropas Savienības Energoregulatora (turpmāk – ACER) pienākumi un kārtība;

Priekšlikums regulai par gatavību riskiem elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK, kurā tiek noteikti instrumenti, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai novērstu un sagatavotos elektroenerģijas krīzes situācijām.

Ņemot vērā sanāksmē plānoto diskusiju jautājumu loku, īpaša vērība tiks pievērsta Priekšlikumam regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (turpmāk – regula) un priekšlikumam direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ( turpmāk – direktīva), kuri ir savā starpā cieši saistīti. To primārais mērķis ir, palielinot elastīgumu, pielāgot pašreizējos tirgus noteikumus jaunajiem tirgus apstākļiem, ļaujot elektroenerģijai brīvi pārvietoties uz vietām, kur un kad tā ir visvairāk nepieciešama, izmantojot nekropļotus cenu signālus un vienlaicīgi sniedzot lielākas iespējas patērētājam, gūstot maksimālu labumu sabiedrībai no pārrobežu konkurences un nodrošinot pareizos signālus un stimulus, lai virzītu investīcijas un padarītu Eiropas enerģijas sistēmu konkurētspējīgāku un ar zemām oglekļa emisijām.

Sanāksmē plānoto diskusiju kontekstā par **patērētāju lomu tirgū** jāuzsver, ka viens no direktīvas priekšlikuma mērķiem ir virzība uz sistēmu, kurā pastāv uz tirgu pamatota cenu veidošana (virzība uz cenu deregulāciju) ar valsts iespēju iejaukties tikai nepieciešamības gadījumā. Tai pat laikā tiktu atļauta pārejas perioda cenu regulēšana mazaizsargātiem patērētājiem.

Direktīva arī plaši atspoguļo mērķi stiprināt un paplašināt patērētāju tiesības. Līdz ar jaunajiem noteikumiem, patērētāji:

* būs tiesīgi noslēgt dinamiskas elektroenerģijas cenas līgumus, kas atspoguļo faktisko cenu un ierobežo līguma pārtraukšanas maksu;
* bez gala piegādātāja piekrišanas varēs noslēgt līgumu ar pieprasījuma reakcijas nodrošinātājiem un agregatoriem;
* varēs bez maksas izmantot salīdzināšanas tīmekļa vietnes un viņiem būs pieejami viedie skaitītāji (balstoties uz izmaksu-ieguvumu analīzi), kuri būs aprīkoti vismaz ar minimālajām definētajām funkcijām;
* varēs saņemt detalizētu informāciju par rēķiniem. Elektroenerģijas rēķiniem būs jābūt skaidriem un viegli saprotamiem;
* varēs ražot, uzglabāt, patērēt un pārdot pašu ražoto elektroenerģiju visos organizētajos tirgos individuāli vai ar agregatoru[[1]](#footnote-2) palīdzību.

Prezidentvalsts pirms sanāksmes ir izplatījusi **jautājumus**, kas kalpos par diskusiju pamatu: Kā var stiprināt patērētāju lomu un sniegt viņiem iespēju būt elektroenerģijas tirgus centrā? Kādi pasākumi būtu jāveic, lai aizsargātu mazaizsargātos patērētājus, nesamazinot stimulus aktīvai dalībai tirgū un neierobežojot inovācijas potenciālu?

**Latvijas nostāja:**

Latvija uzskata, ka būtisks jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa elements ir kā vairumtirdzniecības, tā mazumtirdzniecības nosacījumu uzlabošana. Jaunajiem elektroenerģijas tirgus modeļa priekšlikumiem ir jānodrošina, lai tirgus sniedz skaidrus cenu signālus gan investoriem, gan patērētājiem. Latvija atbalsta pēc iespējas ātrāku virzību uz sistēmu, kurā pastāvētu uz tirgu pamatota cenu veidošana (cenu deregulācija).

Latvija atzinīgi vērtē patērētāju interešu aizsardzības stiprināšanu jaunajos priekšlikumos.

Latvija atbalsta informācijas sniegšanas patērētājiem nepieciešamību tādā veidā, lai tie varētu izvērtēt savu patēriņu, efektīvi salīdzināt cenas, kā arī balstīt savu izvēli uz informāciju par enerģijas ražošanā izmantotajiem resursiem (AER vai fosilajiem) kā arī cietiem parametriem, kas ļautu spriest par izdevīgāko piedāvājumu. Vienlaikus Latvija uzskata, ka papildus ir svarīgi rūpīgi izvērtēt, kā praktiski nodrošināt šo priekšlikumu realizēšanu.

Latvija pozitīvi skatās uz inovatīvo risinājumu attīstību, kas stiprinātu patērētāju lomu tirgū. Attiecībā uz viedajiem skaitītājiem, Latvijas skatījumā, tā kā dažādās ES valstīs ir atšķirīgs normatīvais regulējums un dažāds jau uzstādīto viedo skaitītāju apjoms, uzskatām, ka rūpīgi jāizvērtē iecere ieviest minimālās prasības vai aizliegumus viedo skaitītāju funkcionalitātei, lai šādu noteikumu ieviešana neradītu Latvijai lielus finansiālos izdevumus. Papildus, par būtisku jautājumu Latvija uzskata priekšlikumos ietvertos noteikumus par elektroenerģijas gala lietotāju datu aizsardzību.

Latvija piesardzīgi vērtē priekšlikumos noteiktos apgrūtinājumus līguma laušanas maksas piemērošanai, kuri šķietami var nodrošināt patērētājam lielāku elastību tirgotāja izvēlē un maiņā, tomēr vienlaikus var tikt radīts arī produktu klāsta sašaurināšanas risks, kas savukārt radītu negatīvas sekas patērētājam.

Attiecībā uz mazaizsargātajiem patērētājiem, Latvija uzskata, ka pasākumu izvēle ir jāveic dalībvalsts līmenī atbilstoši enerģētikas un labklājības politikas virzieniem. Šādi pasākumi var ietvert gan atbalstu aizsargātiem lietotājiem, gan papildus aizsardzības pasākumus, gan energoefektivitātes pasākumus un patērētāju informēšanu. Latvija atzinīgi novērtē Eiropas Komisijas centienus uzsvērt regulā un direktīvā enerģētiskās nabadzības riskus. Vienlaikus, Latvija uzskata, ka šis jautājums ir vērtējams nacionālā līmenī.

Attiecībā uz **pārrobežu sadarbību**, Igaunijas prezidentūras aktuālo jautājumu lokā ir regulatīvo iestāžu, pārvades sistēmas operatoru, kā arī pašu dalībvalstu pārrobežu sadarbība. Šajā kontekstā direktīva paredz reģionālo operatīvo centru izveidi pārvades sistēmas operatoru pārrobežu sadarbībai, kā arī nacionālo regulatīvo iestāžu pienākumu un kompetenču palielināšanu, īpaši, kas skar reģionālo operatīvo centru izveidi un darbību. Nacionālajām regulatīvajām iestādēm plānots piešķirt papildus pilnvaras, lai izsniegtu saistošus lēmumus par elektroenerģijas uzņēmumiem un reģionālajiem operatīvajiem centriem.

Prezidentvalsts pirms sanāksmes ir izplatījusi **jautājumus**, kas kalpos par diskusiju pamatu: Vai ir nepieciešama pastiprinātā reģionālā sadarbība tirgus dalībniekiem attiecībā uz pakalpojumiem, pārvades sistēmas darbību vai pastiprināto regulatoru uzraudzību? Vai reģionālai sadarbībai jāpaliek *bottom-up* vai tomēr ir jāsniedz politiskās vadlīnijas attiecībā uz sistēmu integrāciju reģionālajā līmenī? Kādus aspektus jāatstāj dalībvalstu pārziņā?

**Latvijas nostāja:**

Latvija atzīst, ka reģionālās koordinācijas pasākumi un to tālāka attīstība ar citām Baltijas valstīm Latvijai ir ļoti nozīmīga. Reģionālā koordinācija veicinātu energoapgādes drošības uzlabošanu gan visā reģionā, gan atsevišķās dalībvalstīs. Vienlaikus Latvija šaubās, vai reģionālie operatīvie centri būtu pareizākais risinājums. Pastāv bažas, ka tie var novest pie savstarpēji konfliktējošām atbildībām, radot politiskas un juridiskas sekas, kā arī tie var ierobežot pārvades sistēmas operatoru (PSO) rīcībspēju. Papildus, Latvijas skatījumā regulatīvo iestāžu iesaiste reģionālo operatīvo centru vadībā radītu nevajadzīgu papildus administratīvo slogu.

Latvija atzīst vairāku līmeņu reģionālās sadarbības pozitīvo ietekmi uz tirgus integrāciju reģionālajā līmenī. Baltijas valstu gadījumā šī sadarbība ir ļoti labi attīstīta gan PSO, gan ministriju līmeņos. Dažos jautājumos, kuros tirgus dalībnieku iniciatīva izrādās nepietiekama, politiskās vadlīnijas spēj paātrināt procesu un rast kompromisu.

1. **Enerģētikas un transporta ministru kopīgā sesija,** kurā ministri paudīs savu redzējumu par infrastruktūras attīstību līdz 2020. gadam un pēc tā, balstoties uz līdzšinējo pieredzi CEF īstenošanā. Jautājums tiks atspoguļots Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kurā tiks iekļauta Ekonomikas ministrijas nostāja par CEF enerģētikas kontekstā.
2. Padomes ietvaros dalībvalstis tiks aicinātas parakstīt Igaunijas prezidentūras sagatavoto **E-enerģijas** **deklarāciju** par digitalizāciju enerģētikas sektorā. Deklarācijā ir pausts aicinājums uzsākt digitālās enerģētikas stratēģiju un iesaistīt gan valsts, gan privāto sektoru šajā procesā. Tā uzsver digitālo risinājumu milzīgo potenciālu enerģētikas nozarē, kā arī labāku sadarbību visās nozarēs, lai sasniegtu kopējos enerģētikas un vides mērķus. Vienlaikus tiek uzsvērta arī nepieciešamība veikt lielākas investīcijas digitālās enerģētikas infrastruktūrā, lai nodrošinātu digitālu risinājumu izmantošanu enerģētikas sistēmā, kā arī to aizsardzību pret kiberdraudiem.

**Latvijas nostāja:**

Latvija kopumā atbalsta **E-enerģijas deklarācijas** tekstu, kas tika saskaņota pirms neformālās padomes sanāksmes. Latvija atbalsta prezidējošās valsts ieceri uzsvērt nepieciešamību attīstīt inovatīvus un digitālus risinājumus enerģētikas jomā. Vienlaikus, ņemot vērā deklarācijas lielo uzsvaru uz enerģētikas sektora digitalizāciju, Latvijai svarīgi, ka deklarācijas tekstā īpaši uzsverams būtu arī elektroenerģijas gala lietotāju datu aizsardzības nozīmīgums un kiberdrošības jautājums.

**2. Latvijas delegācijas sastāvs**

|  |  |
| --- | --- |
| Delegācijas vadītājs: | **A.Ašeradens**, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs |
| Delegācijas dalībnieki: | **J.Patmalnieks**, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos  **O.Bogdanova**, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore  **I.Iļjina,** Ekonomikas ministrijas nozares padomniece, Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā |

Iesniedzējs:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens

Vīza: valsts sekretārs J.Stinka

07.09.2017.

1417

I.Karpoviča

67013192, inese.karpovica@em.gov.lv

1. Komersants, kurš apkopo vairāku lietotāju slodzes izmaiņas jeb elektroenerģijas patēriņa samazinājumu ar mērķi pārdot šo elektroenerģiju biržā citiem tirgus dalībniekiem vai sistēmas operatoram. [↑](#footnote-ref-2)