**Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta**

**Par Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 81.§) „Informatīvais ziņojums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu plūdu skartajās teritorijās”” 3. punktā doto uzdevumu**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta protokollēmuma projekts „Par Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 81.§) „Informatīvais ziņojums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu plūdu skartajās teritorijās”” 3. punktā doto uzdevumu” (turpmāk – Projekts) izstrādāts, joMinistru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 81.§) „Informatīvais ziņojums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu plūdu skartajās teritorijās”” 3. punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija protokollēmuma (protokols Nr.41, 81.§,) 3.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika dots uzdevums kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 29.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajā regulējumā, nosakot, ka pretplūdu pasākumu novēršanai pašvaldība ir tiesīga iegādāties nekustamo īpašumu, ja īpašums atrodas aplūstošajā teritorijā, normatīvajos aktos par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu noteiktajā kārtībā, lai samazinātu plūdu riskus un tādējādi ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi, cilvēku veselībai un drošībai. Lai izpildītu uzdoto uzdevumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju organizēja divas sanāksmes, kā arī aptaujāja un saņēma informāciju no 24 pašvaldībām, kas atrodas plūdu skartajās teritorijās, par gadījumiem, kad pašvaldībai plūdu skartajās teritorijās ir bijis nepieciešams atsavināt nekustamo īpašumu un vai pašvaldības šajos gadījumos ir saskārušās ar normatīvo aktu nepilnībām. Apkopojot un izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju tika secināts, ka gandrīz neviena pašvaldība, izņemot Daugavpils novada un Carnikavas novada pašvaldību, nav veikusi nekustamo īpašumu, kas atrodas plūdu skartajās teritorijās, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Piemēram, Krustpils novada pašvaldība savā 2013.gada 28.augusta vēstulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Nr.308/13/750 norādījusi, ka plūdu skartajā teritorijās dzīvojamās mājas uzbūvētas līdz 1960.gadam. Šajā teritorijās nav atļauta būvniecība saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un pašvaldības teritorijas plānojumu. Šajā teritorijā ir pieļaujama veco objektu renovācija. Arī Daugavpils novada dome 2013.gada 30.augusta vēstulē Nr.2.1-08/958 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai norādījusi, ka Daugavpils novada pašvaldības Būvvalde neizsniedz atļaujas apbūvēt plūdu skartās teritorijas. Turklāt Daugavpils novada dome savā vēstulē nav norādījusi, ka būtu bijušas kādas nepilnības normatīvajos aktos, kas liegtu pašvaldībai atsavināt nekustamos īpašumus.Savukārt Carnikavas novada dome savā 2013.gada 30.augusta vēstulē Nr.1918 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai norādījusi, ka ir atsavinājusi konkrētus īpašumus, lai veiktu pretplūdu pasākumu un cita veida hidrotehnisko būvju būvniecību, kas tiek īstenota piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējumu. Ar likumu pašvaldībām ir noteikta autonoma kompetence noteiktu funkciju īstenošanā. Šīm funkcijām piemīt ekskluzīvs raksturs, tas nozīmē to, ka neviens cits tiesību subjekts nav apveltīts ar šādu kompetenci. Gādāšana par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tostarp, pretplūdu pasākumu īstenošana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam. Taču veidu, kādā pašvaldība īsteno savu autonomās funkcijas izpildi, tostarp, līdzekļu apjomu, to izlietošanas biežumu un kontroli, lielā mērā plāno un nosaka pati pašvaldība. Tātad konkrētas darbības, kuras īstenojamas, lai nodrošinātu pretplūdu pasākumus, pašvaldība nosaka un īsteno pati, jo katrā pašvaldībā šādi pasākumi un to īstenošanas veidi un apmēri var atšķirties. Pašvaldība atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” jēgai un mērķim ir vietējā pārvalde, kas nodrošina likumā paredzēto funkciju izpildi pamatā savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs. Tātad pasākumus, kurus pašvaldība plāno veikt, lai samazinātu plūdu risku, tādējādi ierobežojot kaitējumu apkārtējai videi, cilvēku veselībai un īpašumam ir uzskatāmi par tādiem, kas vērsti pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Vienlaikus ir jāievēro, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. To nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa. Tātad pretplūdu pasākumi ir īstenojami stingrā saskaņā ar tiesību normām un normatīvajos aktos paredzētā pilnvarojuma ietvaros, ievērojot samērīguma principu, kad būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Pretplūdu pasākumu īstenošana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam. Šāds likumā noteikts pilnvarojums pašvaldībām veikt pretplūdu pasākumus ir pietiekams pamats veikt arī īpašumu atsavināšanu plūdu skartajās teritorijās, izpildot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktos atsavināšanas pamatus. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantu nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem. Atbilstoši minētā likuma 4.pantam nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata.Turklāt saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. Savukārt saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 79.pantu pašvaldībām ir tiesības griezties Ministru kabinetā ar ierosinājumu par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā par labu attiecīgajai pašvaldībai, ja šis īpašums nepieciešams publiskai lietošanai, tas ir, ceļu, ielu, laukumu, ietvju, estakāžu, viaduktu, kā arī ostas piestātņu būvei. Līdz ar to ir pamatoti secināms, ka šobrīd spēkā esošie normatīvie akti paredz pašvaldībām iespēju atsavināt nekustamos īpašumus, ja tie nepieciešami vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, kas savukārt sasaucas ar pašvaldību pienākumu nodrošināt savu autonomo funkciju izpildi. Pie šādiem apstākļiem nav nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par pašvaldībām”.Attiecībā uz ierobežojumiem turpmākai teritorijas izmantošanai plūdu riska zonās gadījumos, kad tiek vērtētas jaunas būvniecības ieceres, pašvaldībai ir jāvadās no normatīvajiem aktiem, kas regulē teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves jautājumus. Tā Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 214.3.apakšpunkts paredz, ka izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ņem vērā, cita starp, plūdu riska teritorijas. Saskaņā ar šo noteikumu 217.punktu plūdu riska teritorijās pašvaldība var noteikt īpašas prasības būvniecībai un vides infrastruktūrai, piemēram, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmām. Ņemot vērā minēto, tika secināts, ka pie šādiem apstākļiem nav nepieciešams papildus veikt grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, un Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija protokollēmuma 3.punkts ir atzīstams par aktualitāti zaudējušu, tādējādi, pamatojoties uz iepriekš minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Projektu, kas paredz, ka Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma 3.punkts ir zaudējis aktualitāti. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes Protokollēmuma 3.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Valsts kanceleja. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti, jo Projekta izstrādes laikā netika identificēta to nepieciešamība. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

*Anotācijas II, III, IV, V, VI un VII sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

09.10.2013. 10:05

1254

I.Jermacāne

tālr.: 66016557

Ilga.Jermacane@varam.gov.lv