**Připomínka Českého plynárenského svazu k novele zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona)**

1. **Zásadní připomínky**
2. **Úhrady z dobývacího prostoru (§ 32a novely Horního zákona)**

**§ 32a novely horního zákona**

Zdůvodnění návrhu:

Navrhujeme stanovit nižší sazbu úhrady z dobývacího prostoru pro podzemní zásobníky určené k uskladnění zemního plynu na spodní hranici stávající úhrady, tedy 100 Kč za hektar dobývacího prostoru, protože v podzemních zásobnících plynu nedochází k dobývání ložiska vyhrazeného nerostu tak, jak je tomu například u těžby ropy či hořlavého zemního plynu. Z podzemního zásobníku se nezískává žádný výhradní nerost, který by byl dále nabízen na komoditním trhu provozovatelem daného zásobníku, neboť je buď součástí základní náplně podzemního zásobníku anebo se jedná o plyn uložený v zásobníku obchodníkem s plynem.

Při skladování zemního plynu v podzemním zásobníku dochází k vtlačení zemního plynu do podzemí v době nízké poptávky po plynu ze strany koncových zákazníků, tedy v létě, a k jeho následnému odběru v době vysoké poptávky, tedy v zimě. Zemní plyn skladovaný v podzemním zásobníku není majetkem provozovatele zásobníku, ale obchodníků, kteří si v zásobníku rezervují kapacitu a zemní plyn v něm uložený následně dodávají svým zákazníkům připojeným na distribuční či přepravní soustavu. Podzemní zásobník není ničím jiným, než sezonní úschovnou plynu, kde v rámci hornické činnosti nedochází k odtěžování původního vyhrazeného nerostu.

Skutečnost, že pro některé podzemní zásobníky zemního plynu byly stanoveny dobývací prostory, je důsledkem historie: podzemní zásobníky byly budovány v místech částečně vytěžených ložisek ropy nebo zemního plynu, pro něž byl původně stanoven dobývací prostor pro účely dobývání výhradního nerostu. Tento dobývací prostor byl následně převeden na provozovatele podzemního zásobníku.

Navrhovaná úprava**:**

„§ 32a

**Úhrady z dobývacího prostoru**

(1) Organizace, která je k 1. lednu kalendářního roku držitelem dobývacího prostoru, je povinna zaplatit roční úhradu z dobývacího prostoru, a to z plochy jeho vymezení na povrchu. Výše úhrady činí 1 000 Kč za každý, i započatý hektar plochy dobývacího prostoru a kalendářní rok. **Výjimkou je dobývací prostor, který se nachází v chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry podle § 34 odstavce 1 písm. a), kde výše úhradyčiní 100 Kč za každý, i započatý hektar plochy dobývacího prostoru a kalendářní rok**. Úhrada je splatná do 31. března příslušného kalendářního roku na účet obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti se dobývací prostor, popřípadě jeho největší část, nachází. Ve stejném termínu je držitel dobývacího prostoru povinen podat tomuto obvodnímu báňskému úřadu přiznání úhrady z dobývacího prostoru, a to na formuláři vydaném Českým báňským úřadem. Součástí přiznání úhrady z dobývacího prostoru je i výpočet výše úhrady a podílů úhrady připadajících jednotlivým příjemcům úhrady podle § 32c odst. 3. Přiznání se podává za jednotlivé dobývací prostory.

(2) Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru nastává kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém byl dobývací prostor stanoven; to platí i pro část dobývacího prostoru, o kterou byl původní dobývací prostor v průběhu roku zvětšen. Povinnost platit úhradu u dobývacího prostoru končí zrušením dobývacího prostoru.“