**KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

  Nr.

Posėdis įvyko 2016 m. kovo 23 d.

Posėdžio pirmininkė Jolanta Braukylienė.

Posėdžio sekretorė Milda Milbutaitė.

Dalyvavo: Tatjana Fedotova, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė; Laima Juknienė, Klaipėdos miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė; Remigijus Kalnius, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas teisininkas; Raimondas Tamošauskas, „Švyturio“ alaus daryklos profesinės sąjungos pirmininkas.

Svečiuose Algis Gaižutis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio vedėjas, AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai.

DARBOTVARKĖ: Centralizuotai teikiamų kainų nustatymas Klaipėdos mieste.

SVARSTYTA. Centralizuotai teikiamų kainų nustatymas Klaipėdos mieste.

Algis Gaižutis pristatė, kad centralizuotai kainos nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms ir tiekiamai šilumai. Pačios kainos nustatymo mechanizmai yra reglamentuoti nutarimais, yra pavirtintos Kainų komisijos metodikos, įmonės pagal tas metodikas savo rodiklius skaičiuoja ir teikia Kainų komisijai derinti. Dėl šilumos kainos tvarka yra tokia, kad Kainų komisija suderina 3–5 m. laikotarpiui bazinę kainą, o toliau pati įmonė, atsižvelgiant į perkamo kuro kainų pokytį, kiekvieną mėnesį tas kainas perskaičiuojama ir jos yra viešai paskelbiamos. Lyginant su kitais miestais Klaipėda pagal praeitų metų duomenis yra antroje vietoje. Kiekvienais metais baigiantis šildymo sezonui tendencija rodo, kad kaina mažėja. Mažėja dėl to, kad pasibaigus šildymo sezonui poreikis mažesnis, AB „Klaipėdos energija“ nebenaudoja savo gamybos šaltinių, pakanka supirkti iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tada automatiškai kaina mažėja. Prasidedant šildymo sezonui tas pokytis vėl kyla, nes reikia daugiau šilumos pastatams šildyti. Kalbant apie vandens tiekimą, taip pat yra patvirtintos Kainų komisijos metodikos, įmonė pasiskaičiuoja, teikia komisijai suderinti ir galutinį verdiktą priima savivaldybės taryba. A. Gaižutis pažymėjo, kad pagal naujus reikalavimus įmonės turi parengti veiklos planus. Planas, kuris bus teikiamas dėl naujos vandens tiekimo kainos nustatymo Kainų komisijai, jau yra paruoštas. Taip pat paminėjo, kad daugiabučių namų administravimo metodika kiekvienam namui yra skirtinga, taryba yra nustačiusi lubas, o kiekvienam namui yra paskaičiuojama atskirai, bendrijose gyvenantys žmonės patys nusprendžia, kiek ir kokios sąnaudos yra.

L. Juknienė paklausė, ar vandens tiekimo kainos didės?

A. Gaižutis atsakė, kad negali pasakyti, nes pirma procedūra yra teikiama Kainų komisijai ir Kainų komisija pagal metodiką vertina sąnaudas, būsimas pajamas, kokios investicijos yra ir tai daugiausia jų verdiktas, o priedermė yra savivaldybei tvirtinti arba atmesti, jei savivaldybė atmeta, tai turi būti konkretūs argumentai.

L. Juknienė paklausė, ar įmonės turi visuomeninių organizacijų atsiliepimus apie kainas?

AB „Klaipėdos vanduo“ atstovė Eglė Alonderienė, Ekonomikos skyriaus viršininkė, atsakė, kad su visuomeninėmis organizacijomis bendrauja Kainų komisija, kai vyksta kainos nustatymas, daromas viešas svarstymas Kainų komisijoje ir visada visuomeninės organizacijos būna kviečiamos dalyvauti.

T. Fedotova paklausė, kokie kainų pokyčiai vyko per pastaruosius penkerius metus.

AB „Klaipėdos energija“ atstovė Loreta Gaidienė, Ekonomikos ir personalo skyriaus viršininkė, atsakė, kad šilumos kainos pikas Klaipėdos mieste buvo 2012 m., tačiau kainos turi tendenciją kristi. 2015 m. ženklus kritimas įvyko dėl to, kad buvo įvestas biokuro katilas. Iki 2015 m. deginamo kuro struktūroje pagrindą sudarė dujos (97 %), 3 proc. sudarė rezervinis kuras mazutas. 2014 m. rugpjūčio mėn. įvedus į eksploataciją biokuro katilą pasikeitė struktūra – 30 proc. deginamo kuro struktūroj sudarė biokuras. Taip pat didelę įtaką turėjo tai, kad išaugo superkamos šilumos kiekis, kai pradėjo dirbti „Fortum“.

R. Tamošauskas paklausė, ar AB „Klaipėdos vanduo“ ruošiasi daryti kažkokias dideles investicijas?

E. Alonderienė atsakė, kad ruošiasi. Ji pažymėjo, kad investiciniam plane yra 34 mln. Eur. Daugiausia tai bus tinklų rekonstrukcijos Klaipėdos mieste, atstatymo projektai, nes Klaipėdos mieste iš esmės liko tik Tauro sodai ir Baltijos sodai, kuriuose nėra tinklų, todėl jie bus prijungti, kiti tinklų prijungimo projektai yra Klaipėdos rajone, kuriame labai svarbus yra tiek nuotekų valymo gerinimas, tiek vandens gerinimas, nes nėra užtikrinta kokybė.

R. Tamošauskas paklausė, kiek šie projektai pakels kainą?

E. Alondrienė atsakė, kad šie visi projektai, po to kai jie visi bus užbaigti, pakels kainą 0,034 ct.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

|  |  |
| --- | --- |
| Posėdžio pirmininkė | Jolanta Braukylienė |
|  |
| Posėdžio sekretorė | Milda Milbutaitė |