Til: statsråd Marte Mjøs Persen

Adr: postmottak@oed.dep.no

**Brev om energipriskrisen**

Kjære minister,

FLT er bekymret for energipriskrisen, fordi den rammer skjevt og går utover norsk industri. FLT er bekymret over hva dette kan føre til for norske arbeidsplasser. Våre tillitsvalgte melder at høyt prisnivå over tid vil komme til å ramme produksjonen. Vi ønsker at man tar hensyn til norsk industri i energipolitikken. Samtidig må vi ta vare på de som blir rammet av høye priser, som pensjonister og de med lavest inntekt.

FLT er videre medlem av IndustrAll. De har tatt et initiativ i forkant av energirådsmøtet angående energikrisen. IndustriAll representerer industri-, gruve- og energiarbeidere i Europa. Dette initiativet støtter FLT, og vi ønsker vi å ta opp følgende bekymring med ministeren.

Energiprisene har økt i Europa det siste året. Fra 2019 til 2021 økte prisene på detaljhandelsgasser med 14% i gjennomsnitt i EU, mens engrosprisene økte med 429%. Strømprisene har gått gjennom lignende trender med en økning på 7% i utsalgsprisen og på 230% i engrosprisen. Selv om det er betydelige forskjeller mellom medlemsstatene når det gjelder prissettingsmekanismer, spesielt for utsalgsprisen, påvirker den nåværende energipriskrisen arbeidernes kraftkjøp og truer den europeiske industrien og dens arbeidsstyrke.

EU har nylig publisert en verktøykasse for å takle energiprisene. Dokumentet lister opp initiativene som medlemsstatene kan gjennomføre innenfor rammen av EUs energi- og enkeltmarkedsregler. Kompensasjonstiltak og direkte støtte til fattige sluttbrukere, sikkerhetstiltak for å unngå frakoblinger, skattereduksjoner, reform av støtteordningene for fornybar energi og levering av statlige hjelpemidler til bedrifter og næringer er blant de viktigste anbefalingene til medlemsstatene. Disse tiltakene må gjennomføres nå basert på sosial dialog med nasjonale partene i arbeidslivet og med tanke på medlemsstatenes spesifisiteter.

EU-kommisjonen undersøker også mulig «konkurransebegrensende atferd» for selskaper som opererer på EU-markedet. IndustriAll Europa ønsker at granskingen også skal vurdere de ekstraordinære overskuddene fra private selskaper som er

aktive i det europeiske energimarkedet som produserer, transporterer eller distribuerer energi. Å gi klarhet i disse overskuddene og på mulig fortjeneste fra selskaper kan føre til en rettferdig omfordeling på tvers av samfunnet for å redusere virkningen av de stigende energiprisene.

EU-kommisjonen vil også gi De europeiske verdipapir- og markedsmyndighetene (ESMA) oppgaven med å styrke overvåkingen av EUs karbonmarked. Vi beklager at oppgaven er begrenset til spekulasjonenes rolle i karbonprisøkningen, og ønsker en utvidelse av oppgavene.

Styrking av solidaritet mellom medlemsstatene gjennom grenseoverskridende initiativer, felles anskaffelser og energilagring er også en del av de nødvendige initiativene som forventes av EU-kommisjonen. IndustriAll Europa støtter sterkt tiltak som vil operasjonalisere solidaritet blant medlemsstatene for å kjøpe, lagre eller transportere energi.

IndustriAll Europa beklager mangelen på oppmerksomhet på en rekke regler i EUs energimarked. For eksempel forsterker den «marginale prismodellen» som brukes på EUs elektrisitetsmarked betydelig virkningen av gassprisøkningen på strømprisen. Kommisjonen gjentar likevel at dette er det mest effektive systemet for liberaliserte elektrisitetsmarkeder. På samme måte antar EU-kommisjonen at dagens prisøkninger «sannsynligvis vil være midlertidige». En slik antagelse vil ikke tillate grundig gjennomgang av en EU-energipolitikk bygget på ideologiske prinsipper som ikke leverer i den virkelige verden tilførselen av den rimelige avkarboniserte energien EU trenger for å nå klimanøytralitet og sikre sin "åpne strategiske autonomi".

FLT mener avslutningsvis at LO må være representert i arbeidet med ny energipolitikk, og at hensyn til industrien i Norge må settes øverst på dagsorden. Vi håper disse synspunktene kan tas med i arbeidet som gjøres.

Med vennlig hilsen,

Ulf Madsen

forbundsleder