**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas**

**„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”, lai nodrošinātu ieguldījumu veikšanu Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā (*Green Climate Fund*). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība |  Ministru kabinetā apstiprinātajā pozīcijā Nr.1 “Par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomes (*Ecofin*) secinājumiem par klimata pārmaiņu finansēšanas aspektiem, gatavojoties 2013.gada 11.-22.novembra 19. ANO klimata pārmaiņu konvencijas konferencei” Latvija atbalstīja, ka ES kopā ar citām attīstītajām valstīm ir jāturpina pakāpeniski palielināt klimata pārmaiņu finansējums no valsts un privātā sektora saprātīgiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem.  Latvijai ir svarīgi līdz 2015.gada Parīzes vienošanās par pasaules klimata politiku pēc 2020.gada, kad beigsies Kioto protokola 2.periodā (2013.-2020.gads) noteikto saistību termiņš, parakstīšanai piešķirt klimata finansējumu attīstības valstīm noteiktā apmērā. Šādā veidā Latvija parādītu savu labo gribu, līdzdarbojoties attīstītajām valstīm 2009.gada Kopenhāgenas vienošanās (*Copenhagen Accord*) 8.punktā noteiktā mērķa sasniegšanā, proti, panākt, lai līdz 2020.gadam attīstības valstīm piešķirtais klimata finansējums ik gadus sasniedz USD 100 miljardus. Piešķirot klimata finansējumu attīstības valstīm, Latvija demonstrētu, ka ir ieinteresēta un no savas puses dara visu iespējamo, lai Parīzes vienošanās tiktu noslēgta. Tāpat Latvijas ieguldījums klimata finansējumā attīstības valstīm ir svarīgs ES līmenī. Lai veicinātu ambiciozas un ES izdevīgas 2015.gada vienošanās panākšanu un virzītu vienošanās procesu ES labvēlīgākā gultnē, Latvijas interesēs ir pievienoties citām ES dalībvalstīm, piešķirot klimata finansējumu attīstības valstīm. Ņemot vērā, ka ES ir uzņēmusies līdera lomu starptautiskajās klimata sarunās, ir svarīgi, lai visas ES dalībvalstis dotu savu ieguldījumu klimata finansējumā attīstības valstīm. Jāņem vērā, ka Latvija būs prezidējošā valsts ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Līdz ar prezidentūru Latvijai tiks pievērsta pastiprināta uzmanība gan attiecībā uz to, kā Latvija pilda savas politiskās saistības, gan attiecībā uz to, kā Latvija veicina pozitīvu sarunu virzību starp ES dalībvalstīm, kas sekmētu 2015.gada Parīzes vienošanās noslēgšanu. Neuzliekot Latvijai būtiskas papildu saistības attiecībā uz finanšu līdzekļu administrēšanu, izlietošanas uzraudzību, kā risinājums Latvijas ieguldījumam klimata finansējumā attīstības valstīm ir ieguldījums Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā (*Green Climate Fund,* turpmāk - GCF). No GCF līdzekļiem plānots atbalstīt ar klimatu saistītus projektus, programmas, rīcībpolitikas un citus pasākumus attīstības valstīs. Latvija atbilstoši savām finansiālām iespējām plāno pārskaitīt vienreizēju iemaksu GCF 350 000 euro. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II., IV., V., VI. sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2014.gads** | **Turpmākie trīs gadi (euro)** |
| **2015.g.** | **2016.g.** | **2017.g.** |
| **saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam** | **izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | +350 000 |  |  |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | +350 000 |  |  |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -350 000 |  |  |  |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -350 000 |  |  |  |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi | x | +350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | EKK 7712 Biedra naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijas ministrs K.Gerhards

Vīza:

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijas valsts sekretārs G.Puķītis

02.12.2014 09:32

723

S.Beļavska

67026908

sandra.belavska@varam.gov.lv