Долбоор

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ**

**Энергетика жөнүндө**

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын кодекстеринин негизинде түзүлөт.

Менчик формасына карабастан, ушул Мыйзамдын жоболору отун-энергетика комплексинин бардык ишканаларына карата колдонулат.

**1-бөлүм. Жалпы жоболор**

**1-берене. Ушул Мыйзамдын максаттары**

Ушул Мыйзамдын максаттары энергетика тармагында мамлекеттик саясатты жөнгө салуу, электр энергиясын жана жылуулукту ишенимдүү, коопсуз жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу, бардык керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү тейлөө кызматтарынын сапатын жогорулатуу, атаандаштык чөйрөсүн түзүү жана энергия рыногун түзүү, инвестицияларды тартуу болуп саналат.

**2-берене. Мыйзамды жөнгө салуу чөйрөсү**

1. Ушул Мыйзам электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, керектөө жана сатуу, электр энергиясын экспорттоо жана импорттоо (энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонуунун натыйжасында алынган электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүдөн тышкары, ошондой эле кубаттуулугу 1000 кВтка чейинки кубаттуулугу бар ар кандай энергия булактарынан электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүнү кошпогондо) өз ара мамилелерди жөнгө салат.

2. Ушул Мыйзам менен жөнгө салынбаган жерлерди, суу объектилерин, флора жана фаунаны, атмосфералык абаны пайдалануу жана коргоо менен байланышкан мамилелер Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдары менен жөнгө салынат.

3. Ушул Мыйзам менен жөнгө салынбаган кайра жаралуучу энергия булактарын пайдаланууга байланыштуу мамилелер Кыргыз Республикасынын кайра жаралуучу энергия булактары жаатындагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

**3-берене. Кыргыз Республикасынын күйүүчү май-энергетика чөйрөсүндөгү мыйзамдары**

Кыргыз Республикасынын күйүүчү жана энергетикалык комплекс жаатындагы мыйзамдары ушул Мыйзамдан жана күйүүчү жана энергетикалык комплекстин чөйрөсүндөгү өз ара мамилелерди жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерден турат.

**4-берене. Негизги терминдер жана алардын аныктамалары**

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги терминдер жана аныктамалар колдонулат:

1. **Ядролук энергетика -** электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү үчүн ядролук энергияны колдонуу менен байланышкан энергетиканын бир тармагы;
2. **авария** – электр жана жылуулук электр станцияларынын, электрдик жана жылуулук тармактарынын энергетикалык жабдууларынын алардын бузулуусунун же иштебей калышынын натыйжасында алардын иштешинин технологиялык режимдериндеги кабыл алынгыс четтөөлөр;
3. **электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн автоматташтырылган системасы (мындан ары АМП деп аталат**) – электр энергиясын коммерциялык эсептөөнү автоматташтырылган режимде жүргүзүүгө, коммерциялык эсептөөчү маалыматтарды өткөрүүгө, аларды иштеп чыгууга, анын ичинде ишенимдүүлүккө баа берүүгө, маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн камтыган адистештирилген, метрологиялык сертификацияланган техникалык каражаттардын, программалык камсыздоолордун, байланыш каражаттарынын жыйындысынан турган система, документациялык система менен толукталышы мүмкүн, электрондук кол коюуну кошкондо;
4. **тиричилик керектөөчүсү** – электр жана жылуулук энергиясын өзүнүн керектөөлөрү үчүн колдонгон жеке адам;
5. **технологиялык резервдөө** – абонентке (керектөөчүнө) өндүрүштүн учурдагы технологиялык процессин бүтүрүүнү камсыз кылуучу жылуулук жүктөрү жана жылуулук энергиясынын жана жылуулук ташуучулардын саны, андан кийин тиешелүү орнотмолорду өчүрүү ишке ашырылышы мүмкүн;
6. **авариялык резервдөө** - адамдардын коопсуздугун, жабдуулардын, технологиялык чийки заттардын, продукциялардын жана өрттөн коргонуу каражаттарынын коопсуздугун камсыз кылуучу жылуулук жүктөрү жана жылуулук энергиясынын жана жылуулук ташуучулардын (технологиялык процесс жарым-жартылай же толук токтотулган учурда);
7. **ички жылуулук менен камсыздоо системасы** - керектөөчүлөрдү жылуулук энергиясы менен камсыз кылуу үчүн өз ара туташтырылган түтүк түтүктөрүнүн жана жекече жылытуу агрегатынын жыйындысы;
8. **Электр энергиясын жана/же жылуулук өндүрүүчү ишкана – электр** энергиясын жана/же жылуулук энергиясын өндүрүү жана электр жана жылуулук электр станцияларын эксплуатациялоо менен алектенген ар кандай мамлекеттик, жеке юридикалык жак же жеке жак;
9. **суутек энергетикасы -** энергияны өндүрүү, топтоо, ташуу жана керектөө үчүн суутекти отун (энергия ташуучу) катары колдонууга байланышкан энергетиканын тармагы;
10. **кайра жаралуучу отундар жана энергия ресурстары** - күн энергиясы, шамал энергиясы, суу энергиясы, геотермалдык энергия, биомасса энергиясы, толкун энергиясы, жер энергиясы, аба энергиясы, өндүрүш жана керектөө калдыктары, биогаз, полигон газы, кен газы;
11. **гидроэнергетика** - электр энергиясын алуу үчүн суунун механикалык энергиясын колдонууга байланышкан энергетиканын тармагы;
12. **ГЭС** - гидроэнергияны энергиянын башка түрлөрүнө айландырууга арналган өз ара байланышкан жабдуулардын жана курулмалардын комплекси;
13. **ГЭС** - суу энергиясын жана аны менен байланышкан гидротехникалык курулмаларды, жабдууларды колдонуу аркылуу электр энергиясын өндүрүү үчүн каалаган станция;
14. **ысык суу менен камсыз кылуу** – керектөөчүлөрдү ысык суу менен камсыз кылууга багытталган түзүлүштөрдүн системасы жана комплекси;
15. **борборлоштурулбаган электр энергиясы менен камсыздоо** - керектөөчүнү электр энергиясы системасы менен электр байланышы жок булактан берүү;
16. **борборлоштурулбаган жылуулук менен камсыздоо** - керектөөчүлөрдү жалпы жылуулук тармагына туташтырылбаган жылуулук энергиясынын булактарынан жылуулук менен камсыз кылуу;
17. **электр энергиясынын дифференциацияланган тарифтери** – электр энергиясынын бирдигине сутканын убактысына жараша баа;
18. **Бирдиктүү сатып алуучу** – электр энергиясынын пландаштырылган көлөмүн борборлоштурулган сатып алууну жана борборлоштурулган сатуу иштерин жүзөгө ашырган, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган юридикалык жак;
19. **жылуулук энергиясынын булагы** – жылуулук энергиясын өндүрүүгө арналган технологиялык байланышкан жабдуулардын жана курулмалардын комплекси;
20. **инвестициялык программа** – жаңы активдерди түзүүгө, кеңейтүүгө, модернизациялоого, кайра курууга жана колдонуудагы активдерди кайра жабдууларга багытталган программа;
21. кубаттуулугу 30 МВттан ашык болгон электр жана жылуулук электр станциялары;
22. **Жылуулук энергиясынын сапаты** - өндүрүлгөн жана бөлүштүрүлгөн жылуулуктун сапатына жана параметрлерине карата Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленген жылуулук энергиясынын мүнөздөмөсүнүн жыйындысы.
23. **электр энергиясынын сапаты -** чыңалуунун жыштыгына, чыңалуунун амплитудасы жана өзгөрүүсүнө байланыштуу электр энергиясынын мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы, чыңалуунун төмөндөшү, чыңалуунун фаза асимметриясы, стандарттарга ылайык ашыкча чыңалуу;
24. **Акыркы керектөөчү** – электр энергиясын жана жылуулукту өзүнүн тиричилик жана/же өнөр жай керектөөлөрү үчүн сатып алган жеке же юридикалык жак;
25. **Кризистик кырдаалдар** – бул энергетика системасынын иштеши башка энергетикалык системалар менен параллель иштөөнү камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, энергетика системасынын туруктуулугунун бузулушу, авариялардын каскаддык өнүгүүсү, жабдуулардын бузулушу, ошондой эле адамдардын коопсуздугуна коркунуч туудурган абалдар. Кризистик кырдаалдарда энергетика системасынын иштеши ЭБКнын талаптарынан ашып түшкөн параметрлер менен мүнөздөлгөн авариялык режимдерде жүргүзүлөт.учурдагы ченемдик укуктук актылар, жана өзгөчө же мажбурлап өчүрүүлөр ишке ашырылат;
26. **электр өткөргүчтөр линиясы** - электр станциясынын, подстанциянын же коммутация пунктунун чектеринен чыккан жана электр энергиясын электр тармагынын эки чекитинин ортосунда өткөрүп берүү жана бөлүштүрүү үчүн арналган электр линиялары;
27. кубаттуулугу 15 кВттан 30 МВтка чейинки электр жана жылуулук электр станциялары;
28. **микрогенерация** - электр энергиясын өлчөмүнө, технологиясына же отунуна карабастан, тармактан тышкаркы жана тармак менен параллель түрдө керектөө чекитинде же ага жакын жерде өндүрүү;
29. **электр станцияларын модернизациялоо** - энергетика секторунун натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, энергияны технологиялык керектөөнү төмөндөтүү, булгоочу заттардын бөлүнүп чыгышын төмөндөтүү ж.б. үчүн моралдык жана/же физикалык жактан эскирген жабдуулардын же технологиялардын жарыгын же бөлүктөрүн заманбап технологияларга алмаштыруу боюнча иш-чаралардын жыйындысы;
30. **улуттук энергетика** системасы – электр энергиясын өндүрүүнүн, берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн бирдиктүү процесси менен борборлоштурулган ыкчам диспетчердик башкаруу менен туташтырылган электр энергетикасынын өндүрүштүк жана башка менчик объектилеринин жыйындысы;
31. **үй чарбасынан** тышкаркы керектөөчүлөр – электр энергиясын жана жылуулук энергиясын өзүнүн турмуш-тиричилик керектөөлөрүнөн башка максаттар үчүн сатып алуучу жана керектөөчү жеке же юридикалык жак;
32. **күйүүчү май менен камсыз** кылуу – жылуулук жана электр энергиясын өндүрүү үчүн керектөөчүлөрдү чийки зат менен камсыз кылуу боюнча чаралардын жыйындысы;
33. **бирдиктүү энергетика** системасы – иштөөнүн жалпы режими менен бириккен жана жалпы оперативдик диспетчердик башкарууга ээ мамлекеттердин энергетикалык системаларынын жыйындысы;
34. **микрогенерациялык**  **объектилер – менчик укугу же башка юридикалык негиздер** боюнча электр энергиясын кабыл алуучу түзүлүштөрү 1 **кВдан**  ашпаган чыңалуудагы электр тармактарынын объектилерине технологиялык туташтырылган электр энергиясын өндүрүү  **объектиси** жана максималдуу кубаттуулугу 15 кВттан ашпаган болсо, эгерде имараттын бирден көп бөлмөсүн тейлөөгө арналган электр жабдуулары, анын ичинде көп кабаттуу үйдүн жалпы мүлкүнүн бөлүгү болуп эсептелген электр жабдуулары мындай объекттин электр тармагын электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн колдонулбаса;
35. **энергетикалык объектилер** - электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү процессинде түздөн-түз колдонулуучу мүлк объектилери, энергетика секторунда ыкчам диспетчердик башкаруу;
36. **ыкчам диспетчердик** башкаруу – улуттук энергетика системасына кирген электр-энергетикалык объектилердин иштөөнүн технологиялык режимдерин башкаруу боюнча чаралардын жыйындысы;
37. **рыноктун оператору**  – дүң рыноктун катышуучуларынын ортосунда электр энергиясын жана жылуулукту сатып алуу жана сатуу боюнча бүтүмдөрдү түзүү жана аткаруу менен байланыштуу, электр энергиясынын жана жылуулуктун дүң рыногунда сооданы уюштуруу менен алектенген юридикалык жак;
38. **электр жана жылуулук энергиясынын дүң рыногу (мындан ары**  дүң рынок  **деп аталат**) – дүң рыноктун эрежелерине ылайык электр жана жылуулук энергиясынын жүгүртүү чөйрөсү;
39. **коргоо зонасы** – экономикалык ишмердүүлүккө чектөөлөр киргизилген энергетикалык объектилерге, суу жана аба мейкиндигине жакын жайгашкан жер участоктору;
40. **электр энергиясынын параллель иштөө** – улуттук энергетика системасынын бирдиктүү жыштыктагы бирдиктүү жыштыктагы электр энергиясынын пландаштырылган агымдары жана электр энергиясын берүүсү, ошондой эле электр энергиясынын алдын ала күтүлбөгөн, пландаштырылбаган агымдары жана жеткирүүлөр менен коштолгон бирдиктүү жыштыктагы улуттук энергетикалык системасынын биргелешкен жана макулдашылган иши;
41. **электр жана жылуулук энергиясын** берүү - электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөргө жеткирүү максатында интеграцияланган тармактар (жылуулук тармактары) аркылуу ташуу, бирок сатуудан тышкары;
42. **электр жана жылуулук энергиясын өткөрүүчү ишкана -** электр жана жылуулук энергиясын ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган лицензиат;
43. **керектөөчүлөр -** электр жана жылуулук энергиясынын акыркы керектөөчүлөрү;
44. **электр жана жылуулук энергиясын** сатуу – электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөргө жеткирүү жана сатуу менен байланышкан иш-аракеттер;
45. **өндүрүү** , ташуу, сактоо, бөлүштүрүү жана пайдалануу учурунда күйүүчү жана энергоресурстардын көлөмүнүн азайышы;
46. **электр жана жылуулук энергиясын бөлүштүрүү** – электр энергиясын/жылуулук энергиясын (кубаттуулукту) жогору, орто жана төмөнкү чыңалуудагы бөлүштүрүүчү тармактардын тармактары/жылуулук тармактары аркылуу керектөөчүлөргө жеткирүү максатында электр энергиясын/жылуулук энергиясын (кубаттуулукту) жеткирүү, бирок сатууну кошпогондо;
47. **бөлүштүрүүчү электр тармактары -** төмөнкү чыңалуудагы электр линияларынын, подстанциялардын жана өткөргүчтөрдүн жыйындысы;
48. **бөлүштүрүүчү ишкана** – керектөөчүлөрдү электр энергиясын жана/же жылуулук менен камсыз кылуучу жеке же юридикалык жак;
49. **Эсептөө борбору** – электр энергиясынын (кубаттуулук) рыногунун бардык катышуучулары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу менен алектенген жактар үчүн маалыматтарды чогултуу жана иштетүүнүн борборлоштурулган системасы аркылуу электр энергиясынын балансын эсептөөнү жүргүзүүгө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан ыйгарым укуктуу юридикалык жак;
50. **эсеп-кысап мезгили** – керектелген электр жана жылуулук кубаттуулугу жана (же) электр энергиясын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр эсепке алынууга тийиш болгон мезгил аралыгы (календардык ай);
51. **келишимдерди каттоочу** – күйүүчү май-энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик орган тарабынан ыйгарым укуктуу юридикалык жак, рыноктун катышуучуларынын ортосундагы бардык келишимдерди ар бир келишим боюнча керектелген/берилген/өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүн аныктоо жана тиешелүү актыларды даярдоо менен каттоону жүргүзүү;
52. **электр жана жылуулук энергиясынын чекене рыноктору (мындан ары чекене рыноктор деп аталат)** – керектөөчүлөрдүн катышуусу менен дүң рыноктон тышкаркы электр жана/же жылуулук энергиясын сатып алуу-сатуу чөйрөсү;
53. **жогорку чыңалуудагы тармактар** - электр тармактары жана чыңалуусу 35 кВ жана андан жогору болгон подстанциялар;
54. **Системалык оператор** – башка мамлекеттердин энергетика жана жылуулук системалары менен параллель иштөөнү камсыз кылган, улуттук энергетика системасында электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү жана керектөө балансын кармаган, системалык кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүчү, борборлоштурулган ыкчам диспетчердик башкарууну жүзөгө ашыруучу юридикалык жак;
55. **энергетикалык субъектилер** – менчик формасына карабастан, энергетика чөйрөсүндө ишмердүүлүктү жүзөгө ашырган, анын ичинде энергияны өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу, экспорттоо жана импорттоону жана керектөөчүлөргө энергия менен камсыз кылууну, ошондой эле электр энергетика тармагында ыкчамдык диспетчердик башкаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырган керектөөчүлөр, жеке адамдар, ошондой эле юридикалык жактар;
56. **системалык кызмат көрсөтүүлөр** – электр энергиясын берүү, техникалык диспетчерлөө, кубаттуулукту резервдөө, электр энергиясын өндүрүү жана керектөө тең салмактуулугун уюштуруу боюнча электр энергиясынын дүң рыногунун катышуучуларына системалык оператор тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар;
57. **электр энергиясынын дүң рыногунун катышуучулары** – тармактык компания, системалык оператор, рыноктун оператору, келишимдерди каттоочу, электр энергиясынын бирдиктүү сатып алуучусу, юридикалык жактар жана лицензиаттар;
58. **электр жана жылуулук энергиясына** тарифтер – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген тартипте белгиленген, жөнгө салынуучу товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) наркынын акчалай көрсөтүлүшү;
59. **Комбинированный жылуулук электр станциясы** - электр энергиясын жана борборлоштурулган системалар үчүн жылуулук энергиясын өндүрүү үчүн жылуулук электр станцияларынын бир түрү;
60. **жылуулук энергиясы** – имараттарды жылытуу үчүн колдонулуучу буу, ысык суу, жылытылган аба жана башка газдар аркылуу ташыла турган энергиянын бир түрү;
61. **күйүүчү май өнөр жайы** – жылуулук жана электр энергиясын алуу үчүн негизги сырьё катары отунду өндүрүү, кайра иштетүү, ташуу жана сактоо менен байланышкан уюштуруучулук, техникалык жана технологиялык иш-чаралардын жыйындысы;
62. **отун-энергетика** комплекси – күйүүчү жана энергетикалык ресурстарды казып алуу, өндүрүү, трансформациялоо, ташуу, өткөрүү, бөлүштүрүү жана керектөө боюнча экономиканын өз ара байланышкан секторлорунун жыйындысы;
63. **отун-энергетика ресурстары (салттуу жана кайра жаралуучу булактар)** - электрдик, жылуулук же механикалык энергияны өндүрүүдө колдонулуучу энергия булактары;
64. **салттуу отун-энергетика ресурстары** - мунай жана мунай өнүмдөрү, жаратылыш газы, көмүр, ядролук энергия;
65. **Жылуулук энергетикасы** – жылуулук энергиясын өндүрүү, ар кандай түрдөгү энергияга айландыруу, өткөрүү, бөлүштүрүү жана керектөө менен байланышкан энергетиканын тармагы;
66. **Жылуулук менен камсыздоо** – керектөөчүлөрдү жылуулук энергиясы менен камсыз кылуу жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген параметрлерди сактоо системасы;
67. **жылуулук электр** станциясы - отундун химиялык энергиясын электр энергиясына же электр жана жылуулук энергиясына айландыруучу электр станциясы;
68. **жылуулук тармактары**  – керектөөчүнүн жылуулук энергиясынын булактарынан керектөөчүнүн жылуулукту керектөөчү орнотмолоруна жылуулук энергиясынын агымын ташуу жана жөнгө салуу үчүн арналган түтүктөрдүн жана түзмөктөрдүн (анын ичинде борбордук жылуулук пункттарын жана насостук станцияларды ) жыйындысы;
69. **жылуулук керектөөчү орнотмолор** – жылуулук, желдетүү, кондициялоо, ысык суу менен камсыз кылуу жана жылуулук энергиясын керектөөчүнүн жана технологиялык керектөөлөрүнүн башка муктаждыктары үчүн жылуулук энергиясын пайдаланууга арналган түзүлүштөрдүн жыйындысы;
70. **жылытуу агрегаты -** жылытуу системасынын ичиндеги басымдын оптималдуу көрсөткүчтөрүн камсыз кылуу, ошондой эле суунун максималдуу жол берилген температура режимин жөнгө салгыч болуп саналган атайын түзүлүш;
71. **борбордук жылуулук** – электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүдө борборлоштурулган жылуулук менен камсыз кылуу;
72. **электр энергиясы жана жылуулук энергиясы рыногунун катышуучулары** – энергия өндүрүүчүлөр, энергия сатуучулар жана энергия сатып алуучулар;
73. **форс-мажор** - тигил же бул кырдаалда өзгөчө жана жеңилгис жагдайлардан улам келип чыккан жана алардын натыйжасын кесипкөй кадрлардын практикасы аркылуу алдын алууга мүмкүн болбогон окуялар;
74. **маалыматтарды борборлоштурулган чогултуу жана иштетүү системасы (КССОД)** - электр энергиясын эсептеген маалыматтарды автоматтык түрдө чогултуу жана иштетүү системасы, ал аппараттык жабдуулардан (компьютерлер, серверлер, перифериялык түзмөктөр, маалымат берүү каналдары, байланыш түзмөктөр ж.б.) жана программалык камсыздоодон (операциялык система, программалык тиркемелер ж.б.) турат;
75. **борборлоштурулган электр менен камсыздоо** - керектөөчүлөрдү электр энергиясы системасынан камсыз кылуу;
76. **борборлоштурулган жылуулук менен камсыздоо** – керектөөчүлөрдү жалпы жылуулук тармагы аркылуу жылуулук энергиясы булактарынан камсыз кылуу;
77. **энергиялык натыйжалуулук** [- имараттарды же өндүрүштөгү технологиялык процесстерди энергия менен камсыз кылуунун бирдей деңгээлин камсыз кылуу үчүн аз энергияны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) колдонуу;
78. **энергетика** – ар кандай түрдөгү энергияны өндүрүү, өткөрүү, кайра иштетүү, топтоо, бөлүштүрүү жана керектөө күйүүчү майларды камтыган экономикалык, илимий-техникалык ишмердиктин чөйрөсү;
79. **электр**  энергетикасы - электр энергиясын өндүрүү (анын ичинде электр жана жылуулук энергиясын айкалыштырылган өндүрүү режиминде өндүрүү), электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүү, электр энергетикасында операциялык диспетчердик башкаруу жана электр энергиясын керектөө менен байланышкан энергетика тармагынын тармагы;
80. **электр энергиясы менен камсыз** кылуу - керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу;
81. **электрлештирүү** - электр энергиясын экономикалык ишмердикте жана турмушта колдонууну жайылтуу;
82. **электр орнотуу** - электр энергиясын өндүрүүгө, айландырууга, өткөрүүгө, топтоого, бөлүштүрүүгө же керектөөгө арналган ар кандай орнотуу;
83. **электр станциясы** – электр энергиясын же электр энергиясын жана жылуулукту өндүрүүгө арналган, өндүрүштүк процесс менен технологиялык жактан бири-бири менен байланышкан негизги жана көмөкчү жабдуулардын, имараттардын жана курулмалардын бирдиктүү комплекси болуп саналган электр станциясы же электр энергиясын жана жылуулук энергиясын өндүрүүгө арналган электр станциясы же электр станцияларынын тобу;
84. **электр подстанциясы** - электр энергиясын айландырууга жана бөлүштүрүүгө арналган электр орнотуу;
85. **электр тармактары** - подстанциялардын, электр өткөргүчтөрүнүн жана аларды бириктирген электр өткөргүчтөрдүн жыйындысы;
86. **электр энергиясын кабыл алуучу орнотмо** – электр энергиясын керектөө үчүн энергиянын башка түрүнө айландырууга арналган электр байланышы менен бириктирилген түзүлүш, агрегат, жабдуулар же алардын жыйындысы;
87. **Электр энергиясы** – аны өндүрүүнүн, өткөрүүнүн жана керектөөнүн бир эле учурда мүнөздөлгөнү менен мүнөздөлгөн, анын параметрлеринин сапатын белгиленген лимиттердин чегинде туруктуу жана үзгүлтүксүз сактоону талап кылган, бирок ЭКБнын ишканасы тарабынан иштелип чыгарылган, топтолгон жана системалык оператордун диспетчердик командасы тарабынан жеткирүү үчүн Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын максималдуу жүктөлгөн убагында жеткирилген товарларды кошпогондо, аны өндүрүүнүн, берүүнүн жана керектөөнүн бир эле учурда мүнөздөлгөнү менен мүнөздөлөт;
88. **энергетикалык коопсуздук –** жарандарды, коомду, мамлекетти, экономиканы арзан жылуулук жана ылайыктуу сапаттагы энергия ресурстары менен энергияга болгон муктаждыктарын канааттандырууда тартыштыктын коркунучунан жана электр энергиясы менен камсыздоодогу үзгүлтүксүздүк коркунучтарынан коргоо абалы;
89. **энергетикалык** инфраструктура - энергияны өндүрүү, өткөрүү, бөлүштүрүү жана сактоо инфраструктурасы;
90. **2 түтүктүү жылуулук менен камсыздоо системасы** эки түтүктөн турган система, алардын бири камсыздоо түтүкчөсү (“камсыздоо”) жана экинчиси кайтаруу түтүкчөсү (“кайтаруу”). Биринчиси батареяларга кирген жылыткыч муздаткычты (суу) айландырат;
91. **4-түтүктүү жылуулук менен камсыздоо системасы** - 2 жылытуу түтүкчөлөрүн жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн 2 түтүктү бириктирген система.

**2-бөлүм. Күйүүчү жана энергетикалык комплекс чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын негизги принциптери**

**5-берене. Негизги принциптер**

Отун-энергетика чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги принциптери болуп төмөнкүлөр саналат:

1. Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу;
2. энергиянын технологиялык биримдиги;
3. энергетикалык объектилердин алдындагы милдеттенмелеринин тийиштүү түрдө аткарылышын камсыз кылган керектөөчүлөрдүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон суроо-талабын канааттандыруу максатында энергетикалык объектилердин үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштөөсүн камсыз кылуу;
4. мыйзамдар менен белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, күйүүчү жана жылуулук энергиясынын жүгүртүүсү жаатында экономикалык мейкиндиктин бирдиктүүлүгү;
5. электр энергиясын жана жылуулукту берүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн экономикалык кызыкчылыктарынын тең салмактуулугун сактоо;
6. күйүүчү жана энергетикалык комплекс чөйрөсүндө ишкердик ишмердиктин басмырлоосуз жана туруктуу шарттарын камсыз кылуу, мамлекеттик жөнгө салуу ыкмаларын колдонууну жөнгө салууда ушул статьяда белгиленген принциптерди жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон энергетика субъектилеринин ишмердүүлүгүн мамлекеттик жөнгө салууну камсыз кылуу, анын ичинде алардын толук тизмесин түзүү;
7. энергетикалык объектилердин коопсуз иштешин жана алардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу;
8. күйүүчү жана энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу;
9. энергетика рыногунда атаандаштыкты стимулдаштыруу;
10. керектөөчүлөрдүн ар кандай категорияларынын кызыкчылыктарын эске алуу;
11. бардык керектөөчүлөр үчүн жылуулук жана электр энергиясынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;
12. булгоочу заттарды бөлүп чыгарууну кыскартуу боюнча чараларды жүзөгө ашыруу;
13. энергетика рынокторунун бардык катышуучулары үчүн эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгуу;
14. жаңы технологияларды изилдөөнү жана инновацияларды стимулдаштыруу.

**6-берене. Энергетика секторунун иштеши**

1. Электр станциялары, жогорку чыңалуудагы тармактар, электр жана жылуулук бөлүштүрүүчү тармактар Кыргыз Республикасынын Улуттук энергетика системасын түзөт.

2. Кыргыз Республикасынын улуттук энергосистемасында маалыматтарды чогултуунун жана иштетүүнүн бирдиктүү ыкчам диспетчердик башкаруу системасы жана борборлоштурулган системасы иштейт.

3. Энергетика субъектилеринин ортосундагы мамилелер сатуу-сатып алуу келишимдери жана дүң жана чекене рыноктордо кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүү келишимдери менен жөнгө салынат.

4. Электр энергиясын экспорттоо, импорттоо жана коңшу өлкөлөрдүн энергетика системалары үчүн кубаттуулукту жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген тартипте жүзөгө ашырылат.

5. Электр жана жылуулук энергиясынын бардык көлөмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте эсептөө борбору тарабынан милдеттүү түрдө эсепке алынат.

6. Ички рынокто иштелип чыккан жана электр тармактарына берилүүчү электр энергиясы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган бирдиктүү сатып алуучу тарабынан сатып алынат.

7. Коммерциялык электр энергиясын жана жылуулук эсептегичтер электр энергиясын жана жылуулук менен камсыздоочулардын эсебинен тиричилик керектөөчүлөр тарабынан сатып алынат, орнотулат жана иштетилет, ал эми тиричилик эмес керектөөчүлөр өз эсебинен жүргүзүлөт.

- тиричилик керектөөчүлөр эсептегичтердин приборлорун берүүчүнүн балансына өткөрүп берүүгө укуктуу;

7- берене. Улуттук энергетика программасы

1. Улуттук энергетика программасы (НЭП) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан иштелип чыгарылат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

2. НЭПтин милдеттери күйүүчү май-энергетика комплексинин ар бир тармагын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо болуп саналат, ага күйүүчү жана энергетикалык ресурстарды сактоо жана натыйжалуу пайдалануу, күйүүчү май жана энергия менен камсыз кылуу системаларынын натыйжалуулугун жогорулатуу, энергияны үнөмдөө, экологиялык таза отундарды колдонуу жана айлана-чөйрөнү сактоо, түзүмдүк реформаларды жүргүзүү, инвестициялык, баа, салык жана энергетика, отундун башка маселелерин чечүү кирет өнөр жай жана илимий иштер.

**8-берене. Энергетика тармагын келечектүү өнүктүрүү**

Энергетика секторун алдыга жылдыруу жана экономиканын жана калктын керектөөлөрүн өз убагында канааттандыруу максатында төмөнкүлөр иштелип чыгышы керек:

1. - энергетикалык объектилердин тармактар боюнча негизги жайгаштырылышы;
2. - Өнөр жай боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук энергетика системасын өнүктүрүү программасы.

**9-берене. Электр энергиясы жана жылуулук рыногу**

1. Керектөөчүлөрдү энергия, электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында рыноктор түзүлөт.

2. Электр жана жылуулук энергиясы рыноктогу товар болуп саналат.

3. Электр энергиясына, жылуулук энергиясына баалар мамлекет тарабынан жөнгө салынат.

4. Электр энергиясы жана жылуулук рыноктору эки деңгээлден (электр энергиясынын жана жылуулук жана электр энергиясынын дүң жана чекене рыногунан турат) турат жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерине ылайык жөнгө салынат.

5. Электр энергиясы жана жылуулук рыногунун катышуучуларынын ортосундагы электр энергиясын жана жылуулукту сатып алуу-сатуу келишимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана рыноктун эрежелерине ылайык келиши керек.

6. Юридикалык жана жеке жактар электр жана жылуулук рынокторуна эркин кирүүгө жана чыгууга укуктуу.

7. Кыргыз Республикасынын электр энергия системасынын электр энергия балансын, анын ичинде электр энергиясынын кайра жаралуучу булактарын эсептөөгө катышуучу субъекттер бардык эсептешүү пункттарын эсептешүү борборунун ЖККсына милдеттүү кошулуу менен эсептеген приборлор менен жабдууга милдеттүү.

**10-берене. Энергетика чөйрөсүндө саясат, жөнгө салуу, көзөмөл жана көзөмөл жаатында мамлекеттик органдардын негизги ишмердүүлүгү**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети энергетикалык программаны аныктайт жана ушул Мыйзамга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык бул программанын аткарылышына көзөмөлдү жүзөгө ашырат.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети, шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары электр же жылуулук энергиясынын толук наркын төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок буйрутмачы керектөөчү болгон энергиянын белгиленген өлчөмү үчүн гана түз субсидияларды бере алышат.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин функциялары:

1) Евразия экономикалык биримдигинин ченемдик базасында белгиленген принциптерге ылайык энергия ресурстарынын жалпы рыногун түзүү;

2) Евразия экономикалык биримдигинин ченемдик базасында каралган учурларда электр энергиясын мамлекеттер аралык өткөрүп берүүгө көмөк көрсөтүү;

3) электр жана жылуулук энергиясына тарифтик саясатты бекитүү керек;

4) энергетикалык ишканалар үчүн электр энергиясына жана жылуулук энергиясына тарифтерди аныктоо методологиясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча имараттардын жылуулук энергиясына болгон муктаждыкты эсептөө методологиясын бекитүү керек;

5) электр энергиясы жана жылуулук менен камсыздоо боюнча типовой келишимдерди бекитүү

6) күйүүчү жана энергетикалык комплекс чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салууга багытталган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актыларынын тийиштүү түрдө аткарылышына көзөмөл жүргүзүү;

3. Энергетика тармагындагы мамлекеттик органдар мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну, ишке ашырууну жана көзөмөл, көзөмөл, ошондой эле тарифтерди жөнгө салуу функцияларын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерине ылайык жүзөгө ашырышат.

**11-берене. Энергетикалык объектилерди куруу жана реконструкциялоо жана аларды тармакка туташтыруу**

1. Улуттук энергетика программасына кирген энергетикалык объектилерди куруу жана реконструкциялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген булактардын эсебинен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен ишке ашырылат.

2. Улуттук энергетика программасына кирбеген энергетикалык объектилерди куруу жана реконструкциялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түз инвестициялардын эсебинен жүргүзүлөт.

3. Кандай болбосун атомдук электр станциясын куруу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин чечими менен уруксат берилет.

4. Күйүүчү май-энергетика комплексинде пландаштырылган ишмердиктин бардык түрлөрү айлана-чөйрөнү коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан айлана-чөйрөгө тийгизген таасиринин көз карашы боюнча алдын ала каралат жана бааланат жана алар оң жыйынтыкталгандан кийин ишке ашырылат.

5. Юридикалык жана жеке жактардын электр жана жылуулук тармактарын, энергия кабыл алуучу жана өндүрүүчү түзүмдөрдү (электр жана жылуулук орнотмолорун) жогорку вольттуу тармактарга же бөлүштүрүүчү ишканалардын тармактарына технологиялык туташтыруу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылат.

**12-берене. Электр жана жылуулук энергиясынын керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен камсыздоонун кепилдиктери**

1. Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу энергетика тармагындагы стандарттарга жана электр энергиясын жана жылуулук менен камсыздоочу уюмдар менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы келишимдик милдеттенмелерге ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Энергия менен камсыз кылуучу уюмдар аз камсыз болгон керектөөчүлөрдү белгиленген ченемдерге жана стандарттарга ылайык энергия менен камсыздоонун кепилденген көлөмүн камсыз кылууга милдеттендирет.

3. Энергия менен камсыздоонун стандарттык келишими дистрибьюторлордун жана керектөөчүлөрдүн укуктарын жана милдеттерин жөнгө салат, ошондой эле электр энергиясынын өчүрүлүшүнөн жана/же керектөөчүнүн эскертүүсүз өчүрүлүшүнөн келип чыккан иш жүзүндөгү зыяндын ордун толтуруу боюнча берүүчүнүн милдеттенмелерин карайт.

4. Форс-мажордук абалды эске албаганда, көрсөтүлгөн энергетикалык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөнү кечиктирген учурда, керектөөчү, жылуулук энергиясын өндүрүүчү жана республикалык бюджеттен каржылануучу ишканаларды кошпогондо, келишимдин шарттарына ылайык айып төлөйт, бирок кечиктирилген ар бир күн үчүн карыздын суммасынан 0,5 пайыздан жана негизги карыздын суммасынан 100 пайыздан ашпаган өлчөмдө айып төлөйт. Энергия менен камсыз кылуу уюму керектөөчүлөрдүн (жеке адамдардын) үч айдан ашык мөөнөткө электр жана жылуулук энергиясы үчүн төлөөлөр боюнча карызын төлөөгө жол берүүгө укуктуу эмес. Керектөөчүнүн 3 (үч) айдан ашык мөөнөткө тарткан карыздары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган бардык чаралар менен жана сот тартиби менен өндүрүлүүгө тийиш.

Электр энергиясын берүүчү форс-мажордук жагдайларды кошпогондо, керектөөчүнү эскертүүсүз электр энергиясынын булагынан өчүрүүгө укугу жок. Керектөөчүлөр эскертүүсүз өчүрүлгөн учурда, анын ичинде трансформатор подстанцияларынын иштебей калгандыгынан улам электр булактарына туташтыруу чыгымдарын берүүчү өз милдетин аткарууга тийиш.

5. Электр жана жылуулук энергиясын өчүрүү, төлөм эсебин бергенден кийин 7 күндөн ашык убакыт ичинде төлөнбөй калган учурда ишке ашырылат. Электр жана жылуулук энергиясы өчүрүлгөндөн кийин айып төлөнбөйт.

6. Электр жана жылуулук энергиясы боюнча ишканалар жана керектөөчүлөр электр жана жылуулук энергиясын уурдоо, эсептөө приборлоруна зыян келтирүү жана көрсөтүүлөрдү өзгөртүү, электр жана жылуулук тармактарына уруксатсыз туташтыруу жана башка мыйзамсыз аракеттер, ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын мүлкүн уурдоо үчүн мыйзам менен белгиленген административдик жана кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат.

**13-берене. Энергетика объектилеринин коргоо аймактары**

1. Энергетикалык объектилердин коопсуздугун камсыз кылуу, коопсуз иштөө шарттарын түзүү, алардын зыянын, ошондой эле калк арасындагы кырсыктарды алдын алуу максатында коргоочу зоналар түзүлөт.

2. Коргоочу аймактарды аныктоо эрежелери Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.

**14-берене. Электр энергетикасындагы ишмердиктин өзгөчөлүктөрү**

1. Кайра жаралуучу энергия булактарын колдонуу менен электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу жана керектөө боюнча мамилелер Кыргыз Республикасынын ЭКБнын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2. Микрогенерация аркылуу электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу жана керектөө боюнча мамилелер Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен аныкталат.

3. Улуттук электр өткөргүчтөр тармагына ээлик кылган энергия менен камсыз кылуу уюму улуттук электр өткөргүчтөр тармагына жеткиликти чектөөгө же улуттук тармакты колдонгондорго же ага электр энергиясын саткандарга негизсиз талаптарды коюуга укугу жок. Бирок өзгөчө кырдаал пайда болгон учурларда, ал адамдардын жана объектилердин коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле электр энергиясы менен камсыздоону улантуу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө укуктуу.

4. Көп кабаттуу имараттардын (турак жай менчик коомдорунун) тургундарына электр энергиясын башка өзүнчө турак-жай, соода жана өнөр жай объектилерине өткөрүп берүүгө тыюу салынат, эгерде тиешелүү жабдуулардын кубаттуулугу электр энергиясын берүүгө мүмкүндүк берген учурларды кошпогондо.

5. Көп кабаттуу үйлөр, башка өзүнчө турак жай, соода жана өнөр жай объектилери үчүн арналган электр энергиясын электр энергиясын өткөрүп берүүгө тиешелүү жабдуулардын кубаттуулугу электр энергиясын берүүгө мүмкүндүк берген учурларды кошпогондо, электр энергиясын өткөрүп берүүгө тыюу салынат.

6. Бөлүштүрүүчү ишкана электр энергиясын алдын ала эскертүүсүз өчүрүүдөн жана форс-мажордук абалдан тышкары, ГОСТ талаптарына жооп бербеген электр энергиясын берүүнүн натыйжасында керектөөчүлөргө келтирилген материалдык зыянды өз эсебинен ордун толтурууга милдеттүү.

7. 2 түтүктүү жылуулук менен камсыздоо системасында ысык суу менен камсыз кылуу алынып салынат.

8. Альтернативдик жылытуу (меш) мүмкүнчүлүгү бар жеке менчик үйлөргө жылуулук менен камсыз кылуу системасына туташтырууга тыюу салынат.

9. Электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу жана керектөө менен байланышкан мамилелердин натыйжасында, электр энергиясы эсептик мезгилдин аягында топтоого, сактоого, өз ара алмашууга жана кайтарып берүүгө тийиш эмес.

**15-берене. Жарандарды электр жана жылуулук энергиясы менен камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жөнгө салуу**

1. Акыркы инстанция боюнча берүүчүлөрдүн электр энергиясын жана жылуулукту сатуу жана сатып алуу келишими ачык болуп саналат.

2. Электр жана жылуулук энергиясын керектөө режимин, анын ичинде анын деңгээлин чектөө тартибин бузган учурда, электр жана жылуулук энергиясын керектөө режимин мыйзамсыз чектөөнүн натыйжасында келип чыккан чыгымдар толук толтурулат.

3. Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүгө электр жана жылуулук энергиясы үчүн акы төлөө үчүн эсеп-фактураны берүүдө берүүчү сатып алынган электр жана жылуулук энергиясынын наркын, электр жана жылуулук энергиясын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана керектөөчүлөргө электр жана жылуулук энергиясын берүү процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналган башка кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын өзүнчө көрсөтүүгө милдеттүү.

**16-берене. Энергетикалык объектилерди эксплуатациялоо учурунда айлана-чөйрөнү коргоо**

1. Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык, энергетикалык объектилердин ээлери өз ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө келип чыккан булганууну алдын алуу же минималдаштыруу боюнча чыгымдарды өз мойнуна алууга милдеттүү.

2. Энергетикалык объектилер жабылган учурда, энергетикалык объектилердин ээлери жерлерди мелиорациялоону өз эсебинен жүргүзүүгө милдеттүү.

**17-берене. Кризистер**

1. Энергетика системасындагы кырдаал төмөнкү коркунучтардын бирине алып келсе, кризис болуп саналат:

1) керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылууну жана элдин коопсуздугун токтотуу;

2) жабдуулардын жана курулмалардын бузулушу жана талкаланышы;

3) энергиянын башка системалары менен параллель иштөөнүн мүмкүн эместиги;

4) энергетика системасынын туруктуулугунун бузулушу, тең салмактуулуктун бузулушу;

5) энергетика системасындагы авариялардын каскаддык өнүгүүсү;

6) Токтогул ГЭСинин суу сактагычынын иштетүү эрежелерин бузуу менен иштебей калышы.

2. Системалык оператор кризистик жагдайлардын келип чыгышын аныктайт жана энергетикалык объектилердин жабдууларын коргоо үчүн зарыл чараларды көрөт жана электр жана жылуулук энергиясын пайдаланууга, анын ичинде атайылап өчүрүүлөрдү колдонууга убактылуу чектөөлөрдү киргизе алат.

**18-берене. Технологиялык жана авариялык броняларды колдонуу менен электр жана жылуулук энергиясын камсыздоо**

1. Системалык авария болгон учурда, электр жана жылуулук энергиясын берүү, технологиялык себептерден улам электр жана жылуулук менен камсыздоону үзгүлтүксүз өчүрүү адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунуч туудурган керектөөчүлөр үчүн технологиялык жана авариялык резервдөө өлчөмүндө ишке ашырылат.

2. Технологиялык жана авариялык бронялардын көлөмүн аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.

3. Технологиялык жана авариялык броне бар керектөөчүлөрдүн тизмеси энергетика тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыяланат.

**3-бөлүм энергетика тармагындагы тарифтер.**

**19-берене. Энергетика секторунда бааларды (тарифтерди) жөнгө салуу принциптери.**

1. Энергетика секторунда бааларды (тарифтерди) жөнгө салуунун негизги принциптери:

1) жөнгө салынуучу уюмдардын экономикалык негиздүү чыгымдарын жабууга жана аларга экономикалык жактан негизделген пайда менен камсыз кылууга багытталган баалардын (тарифтердин) экономикалык негиздүү деңгээлин камсыз кылуу;

2) керектөөчүлөр үчүн энергия ресурстарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;

3) Энергияны үнөмдөөчү технологияларды колдонууну стимулдаштыруу.

4) экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу;

5) Кыргыз Республикасынын аймагындагы экономикалык мейкиндиктин биримдиги;

6) энергия ресурстарына бааларды (тарифтерди) түзүү жана колдонуу жөнүндө маалыматтын ачыктыгы;

7) жаңы бааларды же колдонуудагы бааларды (тарифтерди) этап-этап менен киргизүү;

8) мамлекеттик жөнгө салынган бааларды (тарифтерди) милдеттүү түрдө колдонуу;

9) Энергия ресурстарынын ар кандай түрлөрү менен керектөөчүлөрдүн категорияларынын ортосунда кайчылаш субсидиялоонун алдын алуу. Жөнгө салуунун негизги максаты – энергия өндүрүүчүлөрдүн, берүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарынын тең салмактуулугун камсыз кылуу.

2. Энергетика секторунда электр жана жылуулук энергиясынын толук наркынан төмөн тарифтерди аныктоого жол берилбейт.

3. Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтердин өзгөрүшү жаңы тарифтер киргизилгенге чейин кеминде бир ай мурун жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланууга тийиш.

4. Энергетика тармагында тарифтерди кароо жана аныктоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

5. Тарифтердин өзгөрүшү жөнүндө кайра берилген документтер, акыркы керектөөчүлөр үчүн тарифтердин өзгөрүшү учурларын кошпогондо, күйүүчү май-энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан алты айдан кечиктирбестен кароого тийиш.

**20-берене. Энергетика чөйрөсүндөгү баалардын (тарифтердин) түрлөрү.**

1. Энергетика секторунда баалардын (тарифтердин) төмөнкү түрлөрү жөнгө салынат:

1) электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү, сатуу, өткөрүү;

2) улуттук электр энергия системасын ыкчам-диспетчердик башкаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

3) энергияны керектөө болбогон учурда резервдик кубаттуулукту сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө;

4) электр жана жылуулук менен камсыздоо системасына туташтыруу (технологиялык туташтыруу) үчүн төлөм;

5) энергетика ишканалары тарабынан көрсөтүлүүчү монополиялык кызмат көрсөтүүлөр.

Эскертүү: кубаттуулугу жана туташтыруу үчүн акы тармактарды курууга жана модернизациялоого багытталышы керек.

2. Электр энергиясына дифференциацияланган тарифтер керектөөчүлөргө карата ыктыярдуу негизде жана берүүчүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрү бар учурда колдонулат. Ошол эле учурда керектөөчүлөр электр энергиясын керектөө режимине ылайык эсептөөгө мүмкүндүк бере турган электр энергиясын эсептөөчү системаларга жана түзмөктөргө ээ болууга тийиш.

3. Керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына дифференциацияланган тарифтерди аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.

**4-бөлүм. Ушул Мыйзамды бузгандыгы жана ушул Мыйзамды күчүнө киргизүү**

**21-берене. Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик**

Ушул Мыйзамды жана энергетика чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларды бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жарандык жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат.

**22-берене. Ушул Мыйзамды күчүнө киргизүү тартиби**

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айдан кечиктирбестен өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирет.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон деп эсептелет:

1) Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 30-октябрындагы № 56 “Энергетика жөнүндө” мыйзамы;

2) Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 23-майындагы № 93 “Энергетика жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (“Эркин Тоо” гезити, 2008-жылдын 30-майындагы № 38);

3) Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 60 “Энергетика жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (“Эркин Тоо” 2012-жылдын 25-майындагы № 46);

4) 2012-жылдын 10-октябрындагы № 170 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын 6-беренеси (“Эркин Тоо” гезити 2012-жылдын 12-октябрындагы № 90);

5) Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 24-июнундагы № 99 “Кыргыз Республикасынын энергетика жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин тоо” гезити, 2013-жылдын 28-июнундагы № 54);

6) Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 14-январындагы № 10 “Кыргыз Республикасынын “Энергетика жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамы;

7) Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 28-январындагы № 8 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамы (“Эркин Тоо” гезити 1997-жылдын 12-февралындагы № 8);

8) Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 26-февралындагы № 43 “Электр энергетикасы жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ведомостору, 2003-ж., № 4, 194-ст.);

9) “Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 6-декабрындагы № 187 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ведомостору, 2005-ж., № 3, 174-берене);

10) “Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 28-декабрындагы № 207 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин ведомостору, 2006-ж., № 11, 975-берене);

11) Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 10-августундагы № 146 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин тоо” гезити 2007-жылдын 24-августундагы № 60);

12) Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 16-майындагы № 85 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин Тоо” гезити 2008-жылдын 23-майындагы № 36);

13) Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 23-январындагы № 14 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин тоо” гезити, 2009-жылдын 30-январындагы № 7);

14) Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 10-июнундагы № 35 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 1-беренеси (“Эркин Тоо” гезити 2011-жылдын 17-июнундагы № 46;);

15) Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 13-июнундагы № 43 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (“Эркин Тоо” гезити 2011-жылдын 17-июнундагы   
№ 46);

16) Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 26-июлундагы № 146 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (“Эркин Тоо” гезити 2011-жылдын 10-августундагы   
№ 66);

17) Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 30-ноябрындагы № 188 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамы (“Эркин тоо” гезити 2012-жылдын 4-декабрындагы   
№ 107);

18) Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 15-февралындагы № 20 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин тоо” гезити 2013-жылдын 19-февралындагы   
№ 14);

19) “Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 24-июнундагы № 98 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы (“Эркин тоо” гезити 2013-жылдын 28-июнундагы № 54);

20) 2014-жылдын 18-июлундагы № 144 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын 16-беренеси (“Эркин тоо” гезити, 2014-жылдын 5-августундагы № 60);

21) Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 19-июлундагы № 145 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 1 жана 2-беренелери (“Эркин тоо” гезити, 2014-жылдын 5-августундагы № 60);

22) Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 20-январындагы № 5 “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамы (“Эркин тоо” гезити 2016-жылдын 26-январындагы   
№ 6);

23) “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 2008-жылдын 23-майындагы № 95 Мыйзамынын 3-беренеси (“Эркин тоо” гезити, 2008-жылдын 30-майындагы № 38);

24) Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 24-июлундагы № 99 “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатында айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 3-беренеси;

25) Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 12-декабрындагы № 207 (12) “Жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 4-беренеси.

**Кыргыз Республикасынын**

**Президенти С.Н. Жапаров**