II.

**PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA**

Založení Uhelné komise a její statut byly schváleny vládou ČR usnesením č. 565 v červenci 2019. Uhelná komise je dle schváleného statutu kvalifikována jako poradní orgán vlády ČR. Hlavním cílem komise je poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů. Dle schváleného statutu Uhelné komise z 30. července 2019 mají být dílčí výstupy Uhelné komise dopracovány nejpozději do 30. září 2020. V důsledku epidemiologické situace došlo k dílčímu zpoždění.

Uhelná komise má celkem 19 členů, jsou jimi zástupci: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého báňského úřadu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory, Českomoravské konfederace odborových svazů, dva zástupci Nevládních neziskových organizací s hospodářským, environmentálním a sociálním zaměřením, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Moravskoslezského kraje, Poslanecké sněmovny ČR (předseda Podvýboru pro energetiku a zástupce Výboru pro životní prostředí) a dva zástupci Akademické sféry. Uhelné komisi spolu-předsedají ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí.

Uhelná komise iniciovala vznik tří pracovní skupin: i) pracovní skupiny pro stanovení harmonogramu útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu energetického mixu ČR a ochrany klimatu; ii) pracovní skupiny pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy a iii) pracovní skupiny pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů.

Od vzniku Uhelné komise v polovině roku 2019 proběhlo celkem sedm zasedání Uhelné komise. Zasedání Uhelné komise byla z velké míry zaměřena na získání přehledu práce pracovních skupin a zadání úkolů pro tyto pracovní skupiny. Co se týče nejzásadnějších výstupů, tak v rámci 5. zasedání Uhelné komise, bylo nadpoloviční většinou přítomných členů schváleno kritérium emisní intensity jako rozhodující kritérium pro výběr utlumovaných uhelných zdrojů a kategorizace zdrojů do čtyř základních kategorií. V rámci 7. zasedání Uhelné komise pak bylo schváleno usnesení s hlavními doporučeními vládě ČR. Ze strany Uhelné komise byl jako realistický rok útlumu uhlí z hlediska technického, bezpečnostního, ekonomického i z hlediska dopadu na produkci emisí schválen rok 2038 včetně navazujících podmínek.

Za zásadní kritérium výběru roku 2038 bylo zvoleno kritérium nákladů na úsporu emisí CO2. Celkové kumulované emise CO2 na výrobu elektřiny v letech 2020-2050 u referenčního scénáře odpovídají cca 700 mil. tun. Úspora emisí koncepčního scénáře proti referenčnímu činí 138 mil. tun, v případě progresivního scénáře 172 mil. tun a v případě ambiciózního scénáře pak 216 mil. tun.

Dodatečné investiční náklady pro koncepční scénář činí cca 350 mld. Kč, pro progresivní scénář přesahují 500 mld. Kč a pro ambiciózní scénář přesahují 1 bilión Kč.

Koncepční scénář tak vykazuje nejnižší měrné investiční náklady na úsporu emisí (2,54 mld. Kč / mil. tun). Měrné náklady progresivního scénáře jsou o 14,6 % vyšší (2,91 mld. Kč / mil. tun). Nejvyšší jsou pak v případě ambiciózního scénáře (4,63 mld. Kč / mil. tun).

Zároveň koncepční scénář s uvažovaným útlumem v roce 2038 vyžaduje oproti progresivnímu scénáři s útlumem v roce 2033 nižší výstavbu plynových zdrojů (900 MW oproti 3 300 MW v roce 2033) čímž minimalizuje dovozní závislost. Snížení potřebného výkonu plynových zdrojů na 2 400 MW v progresivním scénáři v roce 2038 rovněž představuje určité riziko tzv. uvízlých aktiv (stranded assets).

V rámci předloženého materiálu jsou uvedeny průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise vládě ČR v souladu se schváleným statutem. Dále je navrhována dílčí změna statutu Uhelné komise související s odstoupením zástupců nevládních neziskových organizací, tak aby bylo umožněno jmenování nových zástupců na uvolněná místa.

Materiál je předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu a spolupředkládán Ministerstvem životního prostředí.