**Ministru kabineta noteikumu**

**„Par Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 4.18. punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerība (*The Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership*, turpmāk – E5P) tika ierosināta, lai palīdzētu Ukrainai samazināt tās enerģijas patēriņu. Šobrīd Ukraina izmanto trīs reizes vairāk enerģiju uz vienu iedzīvotāju nekā vidēji Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šīs iniciatīvas ideja ir radīt instrumentu atvieglotai un labākai pieejai līdzfinansējumam energoefektivitātes investīcijām. Pieeja grantiem ne tikai samazinās energoefektivitātes projektu izmaksas, bet arī palīdzēs samazināt dažādus projektu īstenošanas riskus.  Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonds (turpmāk – Fonds) ir Eiropas Savienības iniciatīva. 2009.gada 26.novembrī notika Zviedrijas ES Prezidentūras un Eiropas Komisijas rīkotā konference, kuras mērķis bija nodrošināt donorvalstu finansējumu E5P. Latviju donoru konferencē pārstāvēja Latvijas vēstniecības Zviedrijā pārstāvji. Finansiālu atbalstu E5P īstenošanai apņēmās sniegt Eiropas Komisija, Dānija, Igaunija, Somija, Latvija, Norvēģija, Polija, Zviedrija, ASV un Ukraina. E5P partnerību veido jau pieminētie divpusējie donori un sekojošas starptautiskās finanšu institūcijas –ERAB, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļvalstu Vides finanšu korporācija, Ziemeļvalstu Investīciju banka un Pasaules Banka (turpmāk – Puses). Pati Ukraina ir iemaksājusi 10 miljonus eiro E5P. Puses vienojās, ka ERAB uzraudzīs Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondu. Tāpat ERAB izstrādāja Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonda noteikumus (turpmāk – Fonda noteikumus), kurus Puses apstiprināja *ad referendum* 2009.gada 26.novembrī donoru konferencē*,* vienlaikus vienojoties, ka tiks uzsākta rakstiska procedūra, lai donori varētu Noteikumus apstiprināt formāli. 2010.gada 24.septembrī ERAB elektroniski nosūtīja Pusēm, tai skaitā Latvijas kompetentajām amatpersonām, Noteikumu pēdējo redakciju apstiprināšanai. 2010.gada 27.oktobrī ERAB informēja, ka visi atbalstītāji ir Noteikumus apstiprinājuši. 2010.gada 10.novembrī Noteikumi tika pieņemti ERAB Direktoru valdē.  Šobrīd E5P ir atvērta projektiem Ukrainā, taču nākotnē šīs iniciatīvas atbalsts varētu būs pieejams pārējām Austrumu Partnerības valstīm (Armēnijai, Azerbaidžānai, Baltkrievijai, Gruzijai, Moldovai), pie nosacījuma, ka E5P tiek piesaistīti jauni finanšu līdzekļi no donoriem.  E5P mērķis ir nodrošināt iespēju harmonizēti un efektīvi sniegt starptautisko finansiālo atbalstu vairāku gadu laikā, apvienojot iemaksas, ko veic ERAB dalībvalstis un citas starptautiskās finanšu institūcijas, kas izmantojamas, galvenokārt, energoefektivitātes un vides projektu atbalstam, kā rezultātā tiek panākta ievērojama enerģijas ekonomija, oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana.  E5P sastāv no trīs institūcijām: 1) E5P fonda, kas pārvalda donoru ziedojumus; 2) Uzraudzības padomes (*Steering group*), kurā ir iekļauti pārstāvji no starptautiskajām finanšu institūcijām un saņēmējvalsts; 3) Atbalstītāju konferences (*Assembly of Contributors*), kas ir galvenā pārvaldes institūcija. Tajā ir pārstāvēti visi E5F atbalstītāji un tā pieņem gala lēmumu par projektiem, kuri tiks finansēti no E5P finansējuma.  Arī Latvija pēc Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā (turpmāk – Iemaksas līgums) parakstīšanas kļūs par Atbalstītāju konferences locekli un iegūs balsstiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par finansējuma izmantošanu. Dalība E5P veicinās Latvijas divpusējās attiecības ar Ukrainu, kā arī Latvijas starptautisko atpazīstamību.  2011. gada 29. jūnijā Latvijas – Ukrainas starpvaldību komisijas sēdē par ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumiem tika pieņemts lēmums par Latvijas un Ukrainas sadarbību vides aizsardzības jomā Fonda ietvaros. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekts izstrādāts, lai Latvija varētu parakstīt un apstiprināt Iemaksas līgumu. Iemaksas līgumu Latvijas vārdā parakstīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.  Parakstot Iemaksas līgumu, tiks sniegts atbalsts energoefektivitātes pasākumiem Ukrainā, kas veicina klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes samazināšanu, kā arī Latvijas Republika kļūs par Atbalstītāju konferences locekli un iegūs balsstiesības lēmumu pieņemšanā par finansējuma izmantošanu. Saskaņā ar Fonda noteikumiem, Latvijas Republika nodrošinās pārstāvja piedalīšanos Atbalstītāju konferencē un tās sanāksmēs.  Strīdus gadījumi starp Latvijas Republiku un Fonda pārvaldnieku saistībā ar jebkuru jautājumu, kas izriet no Atbalstītāja Iemaksas un/vai Fonda darbības vai ir saistīts ar to, tiks risināti tā, lai panāktu izlīgumu. Gadījumā, ja šādu strīdu nebūs iespējams atrisināt ar izlīgumu, līgumslēdzējas puses būs tiesīgas vērsties šķīrējtiesā saskaņā ar UNCITRAL (ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija) Šķīrējtiesas noteikumiem.  Dalība E5P veicinās Latvijas divpusējās attiecības ar Ukrainu. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav |
| 7. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2011. gads** | | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) | | |
| **2012** | **2013** | **214** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 1.2. valsts speciālais budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 1.3. pašvaldību budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 2. Budžeta izdevumi: | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 2.1. valsts pamatbudžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 2.2. valsts speciālais budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 2.3. pašvaldību budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 3. Finansiālā ietekme: | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 3.1. valsts pamatbudžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 3.2. speciālais budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 3.3. pašvaldību budžets | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |  | Nav | Nav | Nav | Nav |
| Nav | Nav | Nav | Nav |
| Nav | Nav | Nav | Nav |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 5.1. valsts pamatbudžets | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 5.2. speciālais budžets | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 5.3. pašvaldību budžets | Nav | Nav | Nav | Nav |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Nav attiecināms | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Līguma ietvaros paredzētā Latvijas Republikas iemaksa 50 000 eiro apmērā tiks veikta laikā no 2011.-2015.gadam piecos maksājumos, katrs no tiem 10 000 eiro apmērā.  2011.-2015. gadiem Iemaksu fondā paredzēts veikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) budžeta apakšprogrammai „Iemaksa starptautiskajās organizācijās” piešķirto līdzekļu ietvaros.  Latvijas Republika pārstāvja dalība Atbalstītāju konferencē un tās sanāksmēs tiks nodrošināta VARAM piešķirto līdzekļu ietvaros. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.tabula  Ar tiesību akta projektu uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem  Pasākumi šo saistību izpildei | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols | | |
|  | | | |
| A | | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.  Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību.  Vai arī norāda dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola 2.panta 3. paragrāfā tiek rekomendēts Līgumslēdzēja pusēm ieviest politiku un pasākumus saskaņā ar šo pantu tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgo ietekmi, ieskaitot klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi | | Noteikumu projekta 1. punkts. | ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola 2.panta 3. paragrāfā Līgumslēdzēja pusēm ieteiktās rekomendācijas par politikas un pasākumu ieviešanu, kas vērsta uz vides nelabvēlīgas ietekmes samazināšanu, t.sk. klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes samazināšanu, tiek izpildītās pilnībā.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | | Nav | |
| Cita informācija | | Nav | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Nav būtiskas ietekmes uz pārvaldes funkciju nodrošināšanu |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide | Projekta izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju likvidācija | Projekta izpildei nav nepieciešama institūciju likvidācija |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju reorganizācija | Projekta izpildei nav nepieciešama institūciju reorganizācija |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, IV, V sadaļas 1. tabula un VI sadaļa - tiesību akta projekts šīs jomas neskar.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Vīza:

valsts sekretārs G.Puķītis

04.11.2011. 10:04

1463

I.Prūse

67026538, [ilze.pruse@varam.gov.lv](mailto:ilze.pruse@varam.gov.lv)

E.Švampāne

66016737, [evita.svampane@varam.gov.lv](mailto:evita.svampane@varam.gov.lv)