**Národní plán obnovy**

**PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA č. 15**

**DOporučení pro stanovení režimu veřejné podpory**

**Platnost od 12. 2. 2024**

**Obsah**

[Základní podmínky podpory výzev 4.1.3 1](#_Toc158099292)

[Obecné informace k pojmu veřejné podpory 2](#_Toc158099293)

[Kritéria pro stanovení, zda financování projektu představuje veřejnou podporu či nikoli 4](#_Toc158099294)

[Poskytování veřejné podpory u projektů realizovaných v rámci výzev 4.1.3 6](#_Toc158099295)

[1. Podmínky a postup pro poskytnutí podpory de minimis 6](#_Toc158099296)

[2. Podmínky a postup pro poskytnutí podpory de minimis SOHZ 7](#_Toc158099297)

[3. Podmínky a postup pro poskytnutí podpory v režimu SOHZ 8](#_Toc158099298)

[4. Podmínky a postup pro poskytnutí podpory v režimu čl. 56 GBER 10](#_Toc158099299)

[5. Podmínky pro kombinaci uvedených režimů 11](#_Toc158099300)

# Základní podmínky podpory výzev 4.1.3

V rámci výzev 4.1.3 může být dotace poskytnuta jako:

* **podpora nezakládající veřejnou podporu** ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
nebo
s využitím těchto možných způsobů financování:
* **podpora de minimis**, která bude poskytována dle Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 15.12.2023, které ke dni 1. 1. 2024 nahrazuje nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013. Po dobu přechodného období, tj. nejdéle do 30.6.2024, bude podpora poskytována dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013;
* **podpora de minimis pro SOHZ**, která bude poskytována dle Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 15.12.2023, nahrazuje nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012. Po dobu přechodného období, tj. nejdéle do 30.6.2024 bude podpora poskytována dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012[[1]](#footnote-2);
* **veřejná podpora v režimu závazku veřejné služby** podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) („režim **SOHZ**“);
* veřejná podpora podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**GBER**“).

Záleží však na tom, jaký z těchto režimů je pro danou výzvu v její textaci umožněn.

|  |
| --- |
|  |

V žádosti o dotaci je žadatel povinen určit, zda dotace zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. V případě, že žadatel vyhodnotí svůj záměr jako veřejnou podporu, zvolí jeden z uvedených způsobů financování (De minimis, De minimis SOHZ, GBER, SOHZ). K tomu použije Formulář ke stanovení režimu veřejné podpory, který je přílohou Pravidel pro žadatele a příjemce.

# Obecné informace k pojmu veřejné podpory

Poskytnutá dotace bude zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU, pokud kumulativně naplní 4 níže uvedené znaky. Pokud alespoň jeden z těchto znaků nebude naplněn, o veřejnou podporu se jednat nebude.

1. **Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků**

První znak spočívající v poskytování podpory v jakékoli formě (např. dotace) **ze státních (veřejných) prostředků** je v případě projektů realizovaných v rámci Národního plánu obnovy naplněn vždy.

1. **Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určité odvětví podnikání**

Pravidla veřejné podpory se aplikují pouze ve vztahu k podnikům. Definici podniku však mohou naplňovat nejen obchodní společnosti a podnikatelé, ale také např. spolky, církve, neziskové či příspěvkové organizace, školy, veřejné instituce a územní samosprávné celky.

Podnikem je jakákoli entita bez ohledu na právní status či způsob financování vykonávající hospodářskou (ekonomickou) činnost. Označení subjektu za podnik vždy souvisí s konkrétní činností. Subjekt, který vykonává jak hospodářské, tak nehospodářské činnosti, se považuje za podnik pouze v souvislosti s činnostmi hospodářskými.

Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu (má komerční základ bez ohledu na ziskovost).

Příklady hospodářských činností:

* Prodej a výroba zboží, nabídka služeb;
* Nájmy a správa nemovitostí, development;
* Nabídka zdravotnických služeb;
* Nabídka kulturních služeb;
* Doprava;
* Sportovní zápasy.

Hospodářskou činností není např.:

* Výkon veřejné moci;
* Vzdělávání zajišťované školami zařazenými do veřejného státem organizovaného vzdělávacího systému, které jsou bezplatné nebo případné školné netvoří převážnou část příjmů;
* Opatření zaměřená na ochranu přírody, pokud nemají vliv na ekonomickou aktivitu daného subjektu.

Pravidla veřejné podpory umožňují, aby investiční podpora na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku (infrastruktury) byla poskytnuta jako nezakládající veřejnou podporu (tedy mimo pravidla veřejné podpory). Je tomu tak tehdy, pokud má tato investice sloužit k provozování tzv. nehospodářských činností a pouze doplňkově k provozování činností hospodářských (nabízení zboží nebo služeb na relevantním trhu).

Za vedlejší (doplňkové) využití infrastruktury se považuje takové využití pro hospodářské činnosti, pokud se jedná o činnosti, které jsou přímo spojeny s provozem infrastruktury a jsou pro něj nezbytné, nebo o činnosti, které jsou neoddělitelně spojeny s hlavním nehospodářským využitím infrastruktury. Hospodářské činnosti tak spotřebovávají stejné vstupy jako primární činnosti nehospodářské povahy, například materiál, zařízení, pracovní sílu nebo fixní kapitál.

Kapacita přidělená každoročně na takovou činnost nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity dané infrastruktury. Tato maximální míra využití roční kapacity infrastruktury pro hospodářské činnosti musí být dodržena každý rok, a to po celou dobu životnosti infrastruktury, aby opatřením podpory nedocházelo k překompenzaci.

Aby mohla být míra využití roční kapacity infrastruktury pro hospodářské činnost řádně sledována, je nezbytné, aby příjemce podpory zajistil důsledné vedení odděleného účetnictví hospodářských a nehospodářských činností, které jsou na infrastruktuře provozovány.

Ke stanovení poměru hospodářských a nehospodářských činností provozovaných na infrastruktuře je příjemce povinen zvolit vhodnou metodu (prostorové určení, časové sledování, vymezení dle fondu pracovní doby pracovníků apod.), prostřednictvím níž bude prokazovat správnost výpočtu míry využití roční kapacity infrastruktury pro dané typy činností.

1. **Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže**

Naplnění znaku narušení hospodářské soutěže, resp. hrozby jejího narušení, se při poskytnutí podpory podniku, který funguje na trhu otevřenému soutěži, předpokládá. K narušení hospodářské soutěže nemusí fakticky dojít, postačuje pouhé potenciální narušení soutěže. Narušení hospodářské soutěže je třeba sledovat nejen na úrovni ČR, ale i ve vztahu k celému vnitřnímu trhu EU. Hospodářská soutěž nebude narušena v případech, kde není možná konkurence. Nenarušení hospodářské soutěže musí žadatel o podporu prokázat.

1. **Ovlivnění obchodu mezi členskými státy**

Pokud podpora směřuje k podniku, který funguje na trhu, který je otevřen soutěži, ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU se předpokládá. Pro naplnění tohoto znaku není třeba prokázat faktický dopad na obchod (obchodní výměnu) mezi členskými státy EU, postačí, že poskytnutá dotace je k ovlivnění obchodu potenciálně způsobilá. Neovlivnění obchodu mezi členskými státy EU musí žadatel o podporu prokázat.

Hodnocení toho, zdali dotace zakládá veřejnou podporu či nikoli, se provádí s ohledem na konkrétní projekt a charakter činností, které budou na jeho základě uskutečňovány. Komise EU ve svých výkladech poskytla návod tzv. dvoustupňového testu přeshraničního dopadu (two-tier test). Dopad na obchod nutno zkoumat ze dvou pohledů:

1. pohled zákazníků, kdy příjemce podpory dodává zboží nebo poskytuje služby v omezené oblasti v rámci členského státu a je nepravděpodobné, že by přilákal zákazníky z jiného členského státu, a zároveň
2. pohled dodavatelů zboží/poskytovatelů služeb, kdy nelze předpokládat, že poskytnutá podpora bude mít více než okrajový vliv na podmínky přeshraničních investic nebo usazování; zde je zapotřebí disponovat důkazy v rámci fungování příslušného sektoru daného státu.

V případě, že bude vyhodnoceno, že dotace v daném případě nenaplňuje kumulativně všechny znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, může být dotace poskytnuta jako podpora nezakládající veřejnou podporu.

# Kritéria pro stanovení, zda financování projektu představuje veřejnou podporu či nikoli

Tato kritéria slouží pro základní orientaci v posuzování otázky možné veřejné podpory. Každý žadatel musí posouzení naplnění znaků veřejné podpory přizpůsobit své konkrétní situaci.

**→** Budova/infrastruktura bude/je předmětem nájmu nebo využívána k hospodářské činnosti ano/ne

Pokud je nájem menší než nebo roven 20 % plochy, nebo je hospodářská činnost provozována na ploše menší než nebo rovné 20 % z celkové plochy budovy, či kapacity infrastruktury, nejedná se o veřejnou podporu, za předpokladu, že zbytek (nejméně 80 %) tvoří činnosti nehospodářské.

**→** Pokud je nájem větší než 20 % pak je třeba vzít do úvahy podmínky níže

Pokud je budova, či infrastruktura předmětem nájmu, tak se většinou jedná o veřejnou podporu. Je tomu tak například v případě nájmů 100 % vlastněným společnostem typu technické služby města, správa bytového fondu, firmám poskytujícím zpoplatněné služby, zdravotním střediskům a nemocnicím.

**→** Budova, či infrastruktura je využívána k hospodářské činnosti, i když není předmětem nájmu ano/ne

Pokud je budova využívaná k hospodářské činnosti, jedná se o veřejnou podporu. Typicky se jedná například o vysokoškolské koleje, sídlo příspěvkové organizace, která má budovu v užívání a vykonává činnost, kterou lze považovat za hospodářskou, domovy dětí a mládeže provozované i jako ubytovny nebo hostely a další. Pokud hospodářská činnost související s předmětem podpory je nižší než 20 % kapacity, o veřejnou podporu se zpravidla nejedná (například školní jídelna vydávající méně než 20 % obědů klientům mimo školu).

Vyhodnocení

Odůvodnění, zda projekt naplňuje nebo nenaplňuje podmínky veřejné podpory, uveďte do Formuláře ke stanovení režimu veřejné podpory, který je přílohou Pravidel pro žadatele a příjemce.

Další doplňující kritéria posouzení.

V případě církví a církevních právnických osob je možné mimo rámec veřejné podpory podpořit projekty realizované na budovách využívaných výhradně k pastorační činnosti.

V případě soukromých škol je možné projekt podpořit mimo rámec veřejné podpory, pokud je škola převážně financována z veřejných zdrojů a zařazená do veřejného vzdělávacího systému podle školského zákona.

V případě vysokých škol a veřejných výzkumných institucí je možné mimo rámec veřejné podpory podpořit pouze projekty, které jsou spojené s hlavními nehospodářskými činnostmi těchto žadatelů (využití předmětu podpory pro hlavní nehospodářské činnosti minimálně z 80 %).

V případě budov, ve kterých je provozováno zájmové vzdělávání, je možné podporu poskytnout mimo rámec veřejné podpory, jedná-li se o vzdělávání dle školského zákona provozované veřejným sektorem.

Zdravotní nebo sociální služby jsou považovány za hospodářskou činnost, předpokládáme, že bude převážně využita podpora v režimu závazku veřejné služby (služby obecného hospodářského zájmu).

# Poskytování veřejné podpory u projektů realizovaných v rámci výzev 4.1.3

Obecná ustanovení

Žadatel zvolí některý z následujících způsobů financování projektu s přihlédnutím ke svým potřebám a investičním záměrům.

Stanovené způsoby financování lze vzájemně kombinovat. Při volbě příslušného způsobu financování je třeba brát v potaz omezení výše podpor stanovených níže uvedenými předpisy EU, kumulaci podpor a další předepsané podmínky.

Na podporu podle tohoto programu není právní nárok. Konkrétní podmínky poskytnutí dotace budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žadatel bere na vědomí, že poskytovatel je před poskytnutím dotace, a i poté, povinen kontrolovat naplnění podmínek níže uvedených předpisů EU i předpisů českého právního řádu. Každý projekt bude poskytovatelem dotace posuzován individuálně. Vyhodnocení naplnění či nenaplnění znaků veřejné podpory žadatelem poskytovatele nezavazuje a může se v konečném důsledku lišit.

Žadatel bere na vědomí, že v případě nesprávné aplikace příslušných předpisů dojde k uložení povinnosti navrátit poskytnutou podporu.

## Podmínky a postup pro poskytnutí podpory de minimis

Podmínky

Výše podpory nepřesáhne po dobu přechodného období, tj. nejdéle do 30.6.2024 pro jeden podnik[[2]](#footnote-3) (čl. 2 odst. 1 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013 ve znění pozdějších předpisů)částku 200 000 EUR, a to za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok).Po uplynutí přechodného období nepřesáhne výše podpory pro jeden podnik (čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 15.12.2023) částku 300 000 EUR, a to za příslušné tříleté období počínaje dnem poskytnutí podpory de minimis podle dané výzvy.

Podpora bude považována za poskytnutou dnem nabytí právní moci rozhodnutí o dotaci (částka podpory v korunách bude určena na základě přepočtu kurzem Evropské centrální banky k datu nabytí právní moci rozhodnutí o dotaci).

Podpora nebude poskytnuta v případech předpokládaných čl. 1 odst. 1 obou Nařízení de minimis. Tyto skutečnosti ověří poskytovatel dotace.

Podporu lze kumulovat s podporami de minimis upravenými jinými nařízeními upravujícími podpory de minimis až do výše stanovených stropů. Podpora nebude kumulována s jinými veřejnými podporami na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší přípustné intenzity či výše veřejné podpory.

Údaje o podporách de minimis jsou poskytovatelem dotace zaznamenávány do centrálního registru podpor malého rozsahu[[3]](#footnote-4) ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich poskytnutí.

Postup

Žadatel pro účely vydání rozhodnutí o dotaci doloží čestné prohlášení o podporách de minimis čerpaných jedním podnikem (skupinou podniků) za uplynulých 36 měsíců.

V případě, že žadatel hodlá v budoucnu na stejný projekt žádat o podporu podle jiného režimu, sdělí příslušnému poskytovateli skutečnost, že již čerpal podporu de minimis.

## Podmínky a postup pro poskytnutí podpory de minimis SOHZ

Podmínky

Výše podpory nepřesáhne po dobu přechodného období, tj. nejdéle do 30.6.2024 pro jeden podnik (čl. 2 odst. 1 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013 ve znění pozdějších předpisů) částku 500 000 EUR, a to za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok). Po uplynutí přechodného období nepřesáhne výše podpory pro jeden podnik (čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 15.12.2023) částku 750 000 EUR, a to za příslušné tříleté období počínaje dnem poskytnutí podpory de minimis podle dané výzvy.

Podpora bude považována za poskytnutou dnem nabytí právní moci rozhodnutí o dotaci (částka podpory v korunách bude určena na základě přepočtu kurzem Evropské centrální banky k datu nabytí právní moci rozhodnutí o dotaci).

Podpora nebude poskytnuta v případech předpokládaných čl. 1 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, ve znění pozdějších předpisů a čl. 1 odst. 1 Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 15.12.2023. Tyto skutečnosti ověří poskytovatel dotace.

Podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích[[4]](#footnote-5), s výjimkou podniků, které ke dni 31. prosince 2019 nebyly v obtížích, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2021. Po uplynutí uvedeného přechodného období tato podmínka nebude aplikována.

Podporu lze kumulovat s podporou de minimis podle jiných nařízení o podpoře de minimis. Podporu nelze kumulovat s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu bez ohledu na to, zda tato vyrovnávací platba představuje, nebo nepředstavuje veřejnou podporu. Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou na tytéž způsobilé náklady nebo s veřejnou podporou na tatáž opatření rizikového financování, pokud by taková kumulace překročila nejvyšší příslušnou intenzitu podpory či výši podpory, která je pro specifické okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí přijatém Komisí. Podporu de minimis, která není udělena na zvláštní způsobilé náklady či není těmto nákladům přičitatelná, lze kumulovat s jinou veřejnou podporou udělenou na základě nařízení o blokové výjimce nebo rozhodnutí přijatého Komisí.

Údaje o podporách de minimis jsou poskytovatelem dotace zaznamenávány do centrálního registru podpor malého rozsahu[[5]](#footnote-6) ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich poskytnutí.

Postup

Žadatel pro účely vydání rozhodnutí o dotaci doloží čestné prohlášení o podporách de minimis čerpaných jedním podnikem (skupinou podniků) za uplynulých 36 měsíců.

V případě, že žadatel hodlá v budoucnu na stejný projekt žádat o podporu podle jiného režimu, sdělí příslušnému poskytovateli skutečnost, že již čerpal podporu de minimis SOHZ.

Žadatel pro účely vydání rozhodnutí o dotaci doloží čestné prohlášení o tom, že není podnikem v obtížích. Toto se však týká žádostí v původním režimu de minimis, po uplynutí uvedeného přechodného období tato podmínka nebude aplikována.

Žadatel je povinen obstarat si pověření výkonem služby v obecném hospodářském zájmu, ve kterém bude specifikována alespoň:

* povaha závazku, tj. vymezena služba obecného hospodářského zájmu,
* území, na kterém bude závazek vykonáván,
* podnik (myšleno příjemce dotace) který bude výkonem závazku pověřen.

## Podmínky a postup pro poskytnutí podpory v režimu SOHZ

Podmínky

Podpora bude poskytována jako vyrovnávací platba v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“), a to jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem EU bez nutnosti předchozí notifikace.

Náklady na projektovou dokumentaci budou považovány za náklady spojené s investicí nezbytnou pro výkon služby obecného hospodářského zájmu pouze za předpokladu, že dojde k realizaci investice, v jejímž rámci bude příslušná služba obecného hospodářského zájmu realizována. Pokud k realizaci investice nedojde, příjemce bude povinen poskytnutou veřejnou podporu navrátit poskytovateli.

Postup

Žadatel musí disponovat pověřovacím aktem pro výkon služby v obecném hospodářském zájmu, ve kterém bude specifikována:

* povaha závazku, tj. vymezena služba obecného hospodářského zájmu,
* doba trvání závazku,
* území, na kterém bude závazek vykonáván,
* podnik/obec (myšleno příjemce dotace) který bude výkonem závazku pověřen,
* podmínky výkonu závazku,
* povaha výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku poskytovatelem dotace, pokud jsou taková práva udělována,
* popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby,
* opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby,
* odkaz na Rozhodnutí SOHZ,
* cílová skupina.

Žadatel doloží údaje o všech podporách (i de minimis) čerpaných na daný projekt.

Dotace nebude kumulována s podporou de minimis podle Nařízení de minimis SOHZ, pokud tato byla poskytnuta na stejnou službu obecného hospodářského zájmu.

Potenciálním žadatelům o podporu v tomto režimu se doporučuje, aby nejprve zjistili, zda a od jakého subjektu získají pověřovací akt, naplňující podmínky Rozhodnutí SOHZ, neboť bez jeho vydání nelze podporu udělit.

Dále je zapotřebí vzít na vědomí, že příjemce podpory na pořízení investice (dlouhodobého majetku) v režimu SOHZ je povinen zajistit, že daná investice bude využívána ke službě SOHZ po celou dobu životnosti investice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v právním aktu o poskytnutí podpory. V opačném případě může u příjemce podpory vzniknout nadměrné vyrovnání, které je povinen vrátit.

## Podmínky a postup pro poskytnutí podpory v režimu čl. 56 GBER

Podmínky

Žádost o veřejnou podporu bude podána před zahájením prací na projektu nebo činnosti.

Žadatel následně realizuje investici, kvůli které je projektová dokumentace zhotovována. Pokud k realizaci investice nedojde, příjemce bude povinen poskytnutou veřejnou podporu navrátit poskytovateli.

Veřejná podpora nebude poskytnuta žadateli, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora poskytnutá týmž členským státem prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.

Veřejná podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích s výjimkou podniků, které ke dni 31. prosince 2019 nebyly v obtížích, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Veřejná podpora nebude poskytnuta ani v ostatních případech předpokládaných čl. 1 GBER.

Výše veřejné podpory činí rozdíl mezi způsobilými výdaji a provozním ziskem z investice (dále jen „finanční mezera“). Provozním ziskem se rozumí kladný rozdíl mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními náklady za dobu ekonomické životnosti investice. Mezi provozní náklady patří např. osobní náklady, náklady na materiál, smluvní služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné, správní náklady, ale nepatří k nim odpisy a finanční náklady, pokud se na ně vztahovala investiční podpora. Diskontováním výnosů a provozních nákladů s použitím vhodné diskontní sazby se umožní dosažení přiměřeného zisku.

Veřejná podpora nebude kumulována s dalšími veřejnými podporami či podporami de minimis, pokud by taková kumulace vedla k překročení výše veřejné podpory nebo dalších podmínek stanovených příslušnými předpisy.

Žadatel bere na vědomí, že veřejná podpora na projektovou dokumentaci bude zahrnuta do celkové veřejné podpory na předmětný investiční projekt.

U podpory poskytnuté podle GBER je nezbytné zajistit její motivační účinek. Podle článku 6 odst. 2 GBER se podpora se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud příjemce předložil dotyčnému členskému státu písemnou žádost o podporu před zahájením prací na projektu nebo činnosti. „Zahájením prací“ se pak rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve.

Za zahájení prací se tedy nepovažuje zahájení zadávacího řízení a jiné úkony, uskutečněné před podáním žádosti o podporu, které ještě nepředstavují závazek k pořízení dodávek zboží, stavebních prací nebo služeb v rámci projektu.

Postup

Žadatel pro účely vydání rozhodnutí o dotaci doloží čestné prohlášení o tom, že není podnikem v obtížích, které je přílohou Pravidel pro žadatele a příjemce.

Žadatel doloží výši finanční mezery pro stanovení veřejné podpory.

Žadatel bere na vědomí, že pro aplikaci čl. 56 GBER platí, že celková výše veřejné podpory nesmí přesáhnout 11 milionů EUR, nebo celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 22 milionů EUR na tutéž infrastrukturu.

Žadatel doloží údaje o všech podporách (i de minimis) čerpaných na daný projekt.

Žadatel zajistí, aby infrastruktura (bytové domy) byla k dispozici uživatelům, kteří o to projeví zájem, za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek. Cena účtovaná za užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní (v místě a čase obvyklé).

## Podmínky pro kombinaci uvedených režimů

Uvedené režimy financování lze kombinovat.

Veřejná podpora nebude kumulována s dalšími veřejnými podporami či podporami de minimis, pokud by taková kumulace vedla k překročení výše veřejné podpory nebo dalších podmínek stanovených příslušnými předpisy.

Postup

Kombinaci režimů podpor musí žadatel velmi pečlivě zvážit, neboť každý režim má stanovenu řadu specifických podmínek, které nutno dodržet. Pokud by např. žadatel hodlal v rámci jednoho objektu zřídit a provozovat jednotky jak za tržní nájemné (v režimu GBER), tak také za snížené nájemné (v režimu SOHZ), musí již na začátku projektu uvažovat o jeho „rozdělení“ na příslušné účetně oddělené entity a na každou takovou entitu čerpat podporu v samostatném režimu.

Žadatel dodrží postupy a podmínky stanovené k příslušným režimům, které pro financování projektu zvolí.

Žadatel doloží naplnění podmínek zvoleného režimu financování, a to zvlášť za každý režim.

1. Aplikace příslušného Nařízení bude určena podle data právní účinnosti rozhodnutí o poskytnutí dotace. [↑](#footnote-ref-2)
2. K pojmu jeden podnik blíže Metodická příručka Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis dostupná na adrese https://www.uohs.cz/download/Sekce\_VP/VP\_update/prirucka-k-premenam-podniku-rev-kveten-2021.pdf [↑](#footnote-ref-3)
3. § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. [↑](#footnote-ref-4)
4. Čl. 2 bod 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GBER“). [↑](#footnote-ref-5)
5. § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. [↑](#footnote-ref-6)