**Ministru kabineta noteikumu projekta „** **Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturtā daļa. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd valsts un Eiropas Savienības turpmāk - ES) tiešo maksājumu lauksaimniecībai piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumi Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.139).  Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” (turpmāk – noteikumu projekts), kas aizstās patreizējo regulējumu, ir izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu Kopējās lauksaimniecības politikas reformas nosacījumu piemērošanu tiešo maksājumu jomā sākot no 2015.gada atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulai (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009 (turpmāk – regula Nr.1307/2013), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulā (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu (turpmāk – regula Nr.1306/2013).  Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā tiks piešķirti tiešie maksājumi lauksaimniekiem sākot no 2015.gada, nosakot piemērojamās atbalsta shēmas, shēmu administrēšanas nosacījumus, dalībvalstīm paredzētās izvēles, noteikumus, kas jāievēro lauksaimniekiem, lai saņemtu tiešos maksājumus, atbilstoši regulā Nr.1307/2013 un Nr.1306/2013 paredzētajiem nosacījumiem.  Noteikumu projektā paredzēts, ka Latvijā tiks piemērotas šādas tiešo maksājumu shēmas:  - vienotais platības maksājums;  - maksājums par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm;  - maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem;  - brīvprātīgā saistītā atbalsta shēmas dažādām nozarēm;  - mazo lauksaimnieku atbalsta shēma;  - tiks izmantota iespēja turpināt piemērot pārejas posma valsts atbalsta shēmas 2015., 2016. un 2017.gadā.  Noteikumu projektā noteikti specifiski nosacījumi attiecībā uz tiešo maksājumu administrēšanas un kontroles prasībām, lauksaimnieku tiesībām un pienākumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu tiešos maksājumus.  Noteikumu projektā ir paredzēti atbalsta piešķiršanas kritēriji, kas attiecas uz visām tiešo maksājumu shēmām:   * minimālie atbalsta saņemšanas nosacījumi, nosakot, ka tiešajiem maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemes platībai jābūt vismaz 1 hektārs un to var veidot atsevišķi lauki, no kuriem katra lauka platība nav mazāka par 0,3 hektāri. * Atbalsta tiesīgas lauksaimniecības zemes kritēriji, kas nosaka, ka tiešie maksājumi piešķirami tikai par lauksaimniecības zemi, kas atbilst aramzemes, ilggadīgo zālāju un ilggadīgo stādījumu definīcijai un īscirtmeta atvasāju nosacījumiem. * Atbalsta tiesīgas lauksaimniecības zemes nosacījumi, kas paredz, ka uz atbalstam pieteiktās zemes ir veicama lauksaimnieciskā darbība. * Aktīva lauksaimnieka nosacījumi, kas jāpiemēro atbalsta pretendentiem, kuriem aprēķinātie tiešie maksājumi iepriekšējā gadā pārsniedz 5000 *euro* un kuri darbojas “negatīvajā” sarakstā iekļautajās nozarēs, nepiešķirot tiešos maksājumus, ja vien tās nepierāda atbilstību vienam no trim noteiktiem kritērijiem, un tie ir:   • Tiešie maksājumi veido vairāk nekā pieci procenti no nelauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem;  • Lauksaimnieciskā darbība ir nozīmīga, ja personas lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi ir vismaz 1/3 no kopējiem ieņēmumiem;  • Lauksaimnieciskā darbība ir pamatdarbība – jaapgrozījums no lauksaimnieciskās darbības veido lielāko īpatsvaru starp saimniecības saimnieciskās darbības veidiem.  Lai lauksaimnieks varētu pierādīt šos kritērijus, tiek noteikts, ka tam būs jāiesniedz “Aktīva lauksaimnieka” statusa pierādījuma deklarācija”, kurā būs atsevišķi jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības, kā arī ar lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko darbību saistītie nodokļi, tai skaitā arī akcīzes nodoklis.  Par ieņēmumiem Deleģētās regulas (ES) Nr.639/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu (turpmāk – regula Nr.639/2014), izpratnē tiek uzskatīti bruto ieņēmumi pirms saistīto izmaksu un nodokļu atrēķināšanas.  Saskaņā ar likuma „Par akcīzes nodokli” II nodaļu ar akcīzes nodokli apliekamas tādas preces kā alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, atsevišķi bezalkoholiskie dzērieni, kafija, naftas produkti un dabasgāze.  Ar akcīzes nodokli ir apliekams, piemēram, ābolu sidrs, kas saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumu uzskatāms par lauksaimniecības produktu. Līdz ar to ieņēmumi par savā saimniecībā ražota ābolu sidra realizāciju saskaņā ar regulas Nr.639/2014 11.panta 1. punktu uzskatāmi par lauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem.  Ja persona guvusi ieņēmumus par realizētām precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli un kas nav lauksaimniecības produkti kā, piemēram, preces, kas nav uzskaitītas Līgumu par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā, ieņēmumi saskaņā ar regulas Nr.639/2014 11. panta 1.punktu pieskaitāmi pie nelauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem.   * Maksājuma samazinājuma nosacījumi vienotā platības maksājuma summai virs 150 000 *euro* paredzot, ka summas daļu virs 150 000 *euro,* samazinās par 5%, no kuras lauksaimniekiem būs iespēja izvēlēties atskaitīt ar lauksaimniecisko darbību saistītās un izmaksātās darba algas un saistītos nodokļus un sociālās iemaksas.   Noteikumu projektā ir noteikti arī specifiski nosacījumi katras atsevišķas maksājuma shēmas īstenošanai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD), Valsts augu aizsardzības atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Aptuveni 60 442 lauksaimnieki (2014.gada atbalsta pretendentu skaits), lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, citas organizācijas, kā arī lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, kuri pretendēs uz tiešajiem maksājumiem. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta ES tiešo maksājumu piešķiršana pretendentiem, kuri atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.  Jaunu tiešo maksājumu shēmu izveide un nosacījumu noteikšana 2015.gadā radīs administratīvā sloga pieaugumu tiešo maksājumu pretendentiem, tomēr tiešo maksājumu apjoma pieaugums katram lauksaimniekam kompensēs administratīvā sloga pieaugumu.  Turpmākajos gados administratīvais slogs mazināsies, ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji būs jau iepazinušies ar jauno tiešo maksājumu shēmu darbības pamatprincipiem un LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā varēs izmantot iepriekšējo gadu iesnieguma formas, tās pārkopējot un atzīmējot tikai nepieciešamās izmaiņas atbilstoši situācijai kārtējā gadā. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Tiek paredzēts, ka tiešajiem maksājumiem kopumā pieteiksies aptuveni 60 442 lauksaimnieki.  Projekts paredz, ka lauksaimniekam, kurš vēlas pretendēt uz tiešajiem maksājumiem, ir jābūt iepriekš reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” noteikto kārtību un, lai pieteiktos atbalstam, vienreiz gadā ir jāiesniedz vienotais iesniegums.  Aprēķinos tiek izmantoti šādi pieņēmumi:   * vidējā darba alga – 4,32 *euro* stundā (Centrālās statistikas pārvaldes dati: 2013.gada mēneša vidējā darba samaksa: 716 *euro*, 2014.gadā: 165,58 stundas/mēnesī)) * degvielas cena - 1,3 *euro* litrā * degvielas patēriņa maksimums – 10 litri uz 100 kilometriem  1. **Iepazīšanās ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un dokumentu iesniegšana**   Personai, kura vēlas pieteikties tiešajiem maksājumiem ir jāierodas LAD, lai saņemtu informatīvos materiālus, vienoto iesniegumu un lauku bloku kartes. Tiek pieņemts, ka atbalsta pretendents ierodas LAD reģionālajā pārvaldē ar savu automašīnu. Braukšanas attālums līdz tuvākajai LAD nodaļai un atpakaļ – vidēji 68 km *(Pilvere I., Nipers A., Kozlinskis V., Tetere V. u.c. (2007) pētījums* „*Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums lauksaimniekiem*”)  Ceļa izmaksas (degvielas izmaksas) tiek rēķinātas 46 540 personām, ņemot vērā, ka tiem atbalsta pretendentiem, kuru rīcībā ir vismaz 10 hektāri aramzemes – 13 902 personām (23% no atbalsta saņēmējiem, saskaņā ar 2014.gada pieteikumu datiem), atbalstam būs jāpiesakās, izmantojot LAD elektroniskā pieteikšanās sistēma, šiem klientiem ceļa izmaksas netiek rēķinātas.  **C1c =** (68km x 10/100) x 1,3 x 46 540 x 1 = 411 413,60 *euro*  Ņemot vērā, ka ar 2015.gadu tiek īstenota virkne jaunu maksājumu shēmu ar jauniem nosacījumiem, ar kuriem būs jāiepazīstas visiem 60 442 atbalsta pretendentiem, tiek pieņemts, ka vienam atbalsta pretendentam iepazīšanās ar informatīvo materiālu par tiešo maksājumu shēmu īstenošanu 2015.gadā vidēji prasīs 45 minūtes (0,75 stundas);  **C1i =** 4,32 x 0,75 x 60 442 x1 = 195 832,08 *euro*  Iepazīšanās ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un dokumentu iesniegšana izmaksas kopā:  **C1 = C1c + C1i =** 411 413,60 + 195 832,08= 607 245,68 *euro*   1. **Vienotā iesnieguma aizpildīšana**   Vienotā iesnieguma un lauku bloku kartes aizpildīšanai (pretendenta rīcībā esošo lauku iezīmēšanai kartē) LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tiek izmantoti sekojoši pieņēmumi par laika patēriņu:   * Iepazīšanas ar vienoto iesniegumu un lauku bloku karti – 5 minūtes (0,083 stundas); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir līdz 6 lauku bloki (9 787 pretendenti) – 40 minūtes (0,67 stundas); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir 6 - 15 lauku bloki (2 935 pretendenti) – 80 minūtes (1,33 stundas); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir vairāk nekā 15 lauku bloki (1 175 pretendenti) – 120 minūtes (2 stundas);   **C2e =** 4,32 x (0,083 + 0,67) x 9 787 + 4,32 x (0,083 + 1,33h) x 2 935 + 4,32 x (0,083 + 2) x 1 175 = 60 227,57 *euro*  Vienotā iesnieguma un lauku bloku kartes aizpildīšana papīra formā ir laikietilpīgāks process, ņemot vērā, ka nepastāv iespēja daļu no veidlapas aizpildīt automātiski, aizpildot lauku bloku karti, kā tas notiek elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, līdz ar to tiek izmantoti sekojoši pieņēmumi par laika patēriņu:   * Iepazīšanas ar vienoto iesniegumu un lauku bloku karti – 15 minūtes (0,25 stundas ); * Vienotā iesnieguma aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir līdz 6 lauku bloki (32 764 pretendenti) – 4,5 minūtes (0,75 stundas); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir līdz 6 lauku bloki – 115,5 minūtes (1,93 stundas); * Vienotā iesnieguma aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir 6 - 15 lauku bloki (9 825 pretendenti) – 8,1 minūtes (0,14 stundas); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir 6 - 15 lauku bloki – 214,7 minūtes (3,58 stundas); * Vienotā iesnieguma aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir vairāk nekā 15 lauku bloki (3 933 pretendenti) – 11,7 minūtes (0,2h); * Lauku bloku kartes aizpildīšana lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir vairāk nekā 15 lauku bloki – 311,4 minūtes (5,19 stundas).   **C2p =** 4,32 x (0,25 + 0,75 + 1,93) x 32 764 + 4,32 x (0,25 + 0,14 + 3,58h) x 9 825 + 4,32 x (0,25 + 0,2 + 5,19) x 3 933 = 679 043,04 *euro*  Vienotā iesnieguma aizpildīšana visiem lauksaimniekiem kopā:  **C2 = C2p + C2e =** 60 227,57 + 679 043,04 = 739 270,61 *euro*   1. **Deklarācijas aizpildīšana par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību (Noteikumu projekta 4.pielikums)**   Šī deklarācija būs jāaizpilda tiem lauksaimniekiem, uz kuriem attieksies vienotā platības maksājuma summas samazinājums virs 150 000 *euro* un kuri vēlēsies izmantot iespēju no summas daļas virs 150 000 *euro* atskaitīt iepriekšējā gadā izmaksāto, ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, kā arī nodokļu un sociālo iemaksu kopsummu, kā tas ir noteikts regulas Nr. 1307/2013 11. pantā.  Šādas iespējas izmantošana tiek paredzēta tikai maksimums 50 gadījumos, tiek pieņemts, ka iepazīšanas ar veidlapu un veidlapas aizpildīšana aizņems 3,7 minūtes, bet atsevišķas grāmatvedības kārtošana darba algu nošķiršanai, kuras attiecināmas tikai uz lauksaimniecisko darbību, aizņems 696 minūtes, jeb kopā – 11,67 stundas.  **C3 =** 4,32 x 11,67 x 50 x 1 = 2 520,72 *euro*   1. **Apliecinājums dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (Noteikumu projekta 15.pielikums)**   Šī deklarācija paredzēta iesniegšanai lauksaimniekiem, kuriem piedaloties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, būs jāpierāda, ka nav notikusi mākslīgu apstākļu radīšana (piemēram, saimniecības dalīšana) ar vienīgo mērķi, lai gūtu priekšrocības no šīs shēmas. Tiek prognozēts, ka no aptuveni 20 tūkstošiem mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībniekiem, aptuveni 7 000 pretendentiem, būs jāiesniedz šī deklarācija.  Tiek pieņemts, ka iepazīšanas ar veidlapu un veidlapas aizpildīšana aizņems 5,1 minūti, bet apliecinājuma pierādījumu sagatavošana aizņems 60 minūtes, kopā 1,085 stundas.  **C4 =** 4,32 x 1,085 x 7 000 x 1 = 32 810,40 *euro*   1. **Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija (Noteikumu projekta 3.pielikums)**   Šī deklarācija būs jāaizpilda atbalsta pretendentiem, kuriem aprēķinātie tiešie maksājumi iepriekšējā gadā pārsniegs 5000 *euro* un kuri darbojas “negatīvajā” sarakstā iekļautajās nozarēs, lai pierādītu atbilstību noteiktajiem aktīva lauksaimnieka kritērijiem.  Tiek prognozēts, ka šī deklarācija būs jāaizpilda aptuveni 100 atbalsta pretendentiem. Tiek pieņemts, ka iepazīšanas ar veidlapu un veidlapas aizpildīšana aizņems 4,3 minūtes (0,075 stundas). Lai nodrošinātu informācijas ticamību, tiks pieprasīts pievienot zvērināta revidenta ziņojumu, kas apstiprinās deklarācijā sniegto ziņu patiesumu. Tiek pieņemts, ka revidenta pakalpojumu izmaksas vidēji sastādīs 300 *euro*.  **C5 = (**4,32 x 0,075 + 300) x 100 x 1 = 30 032,4 *euro*  **Kopējās administratīvās izmaksas personām:**  **Ckopā =** 607 245,68**+** 739 270,61 + 2 520,72 *+* 32 810,40 + 30 032,40 **=** 1 411 879,81 *euro*  **Cpersonai =** 1 411 879,81 / 60 442 **=** 23,36 *euro* |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 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: | 178 087 209 | 0 | 44 235 136 | 52 379 925 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 178 087 209 | 0 | 44 235 136 | 52 379 925 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 194 165 363 | 0 | 54 397 637 | 37 874 038 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 194 165 363 | 0 | 54 397 637 | 37 874 038 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | -16 078 154 | 0 | -10 162 501 | 14 505 887 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -16 078 154 | 0 | -10 162 501 | 14 505 887 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | -16 078 154 | 0 | -10 162 501 | 14 505 887 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | -16 078 154 | 0 | -10 162 501 | 14 505 887 | 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): | 2015.gadā kopējie izdevumi 194 165 363 EUR apmērā, tai skaitā:   1. Tiešie maksājumi 178 087 209 EUR apmērā; 2. Pārejas posma valsts atbalsts 16 078 154 EUR apmērā.   2016.gadā kopējie izdevumi 248 563 000 EUR apmērā, tai skaitā:   1. Tiešie maksājumi 222 322 345 EUR apmērā; 2. Pārejas posma valsts atbalsts 26 240 655 EUR apmērā.   2017.gadā kopējie izdevumi 232 039 401 EUR apmērā;   1. Tiešie maksājumi 230 467 134 EUR apmērā; 2. Pārejas posma valsts atbalsts 1 572 267 EUR apmērā.   Finansējums, pārejas posma valsts atbalstam, norādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra (prot.Nr.49, 63.§ 4.punkta) pieņemtajiem lēmumiem. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Tiešo maksājumu shēmas ietvaros atbalsta saņēmējiem 2015.gadā tiks izmaksāts atbalsts 194 165 363 *euro* apmērā no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 64.00.00. „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammas 64.08.00. „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)” 2015.gada budžeta līdzekļiem.  Papildus tiek prognozēti ieņēmumi valsts budžetā 150 000 *euro* apjomā katru gadu, ņemot vērā, ka saskaņā ar regulas Nr.1306/2014 55. pantu dalībvalsts var paturēt 20% no summām, kas ir atgūtas pēc pārkāpuma vai nolaidības gadījuma, un par tām uzkrātos procentus, kā arī saskaņā ar regulas Nr.1306/2014 100. pantu, dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, kas radušās, piemērojot samazinājumus un maksājumu nepiešķiršanu par savstarpējās atbilstības prasību pārkāpumiem. Saskaņā ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu, minētie ieņēmumi varētu tikt plānoti ar tiešo maksājumu administrēšanu saistīto Lauku atbalsta dienesta izdevumu segšanai. | | | | |

*Anotācijas IV sadaļa – projekts šo jomu neskar.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz:  - regulu Nr.1307/2013;  - regulu Nr.1306/2013;  - regulu Nr.639/2014;  - Komisijas 2014.gada 11.marta Deleģēto regulu (ES) Nr.640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (turpmāk – regula Nr.640/2014);  - Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr.809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (turpmāk – regula Nr.809/2014). |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Regula Nr.1307/2013, regula Nr.1306/2013, regula Nr.639/2014, regula Nr.640/2014, regula Nr.809/2014 | | | |
| A | B | C | D | |
| Regulas Nr.1307/2013 4. panta 2. punkta (a) apakšpunkts | 65., 66. un 67.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 4. panta 2. punkta (c) apakšpunkts | 64.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 9. panta 2.punkts | 32., 33. un 42. punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 9.panta 2.punkta trešās daļas (a) apakšpunkts | 44.1.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 9.panta 2.punkta trešās daļas (b) apakšpunkts | 37. un 44.2.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 9.panta 2.punkta trešās daļas (c) apakšpunkts | 38. un 44.3.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 9. panta 4.punkts | 33.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 10.panta 1.punkta (b) apakšpunkts | 57.2.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 10.panta 3.punkts | 61.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 11.panta 1.punkts | 49.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 11.panta 2.punkts | 50., 51., 52. un 53.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 11.panta 4.punkts | 54., 55. un 56.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 32.panta 3. punkta (a) apakšpunkts | 62.4.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 32.panta 3. punkta (b) apakšpunkts | 62.5.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 36.panta 1.punkts | 82.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 36.panta 2.punkts | 84.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 36.panta 5.punkts | 57.1.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 37.pants | 15. nodaļa | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 43.panta 1. un 2.punkts | 92.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 43.panta 9.punkta otrā daļa | 93.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 43.panta 11.punkts | 94.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 44.pants | 97.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 44.panta 4.punkts | 98.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 45.panta 1.punkts | 11.2. nodaļa | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 45.panta 2.punkts | 109., 110. un 111.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 45.panta 3.punkts | 109. un 114.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 46.pants | 115.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 46.panta 2.punkts | 116. un 122.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 46.panta 3.punkts | 117.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 46.panta 7.punkts | 118.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 50.panta 1.punkts | 125.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas 1307/2013 50. panta 2. punkta “a” apakšpunkts | 126.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 50.panta 8.punkts | 130.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 50.panta 9.punkts | 131.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 52.pants | 13.nodaļa | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 61. panta 1.punkts | 219.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 61. panta 4.punkts | 225., 226. un 227.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 62. panta 1.punkts | 221.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1307/2013 63. panta 1. punkta (b) apakšpunkts | 220.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 2. panta 2.punkts | 4.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 55. pants | 11.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 59.panta 7.punkts | 29.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 67.panta 4.punkta “a” apakšpunkts | 59.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 72.panta 1.punktu | 19. un 58.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2014 72. panta 2.punkts | 21.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 72.panta 3.punkts | 16.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 72.panta 4.punkts | 13.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 75.panta 1.punkts | 6.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 93.pants | 74.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 94. pants | 76.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 96.panta | 77.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 97.pants | 75.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 99. panta 3.punkts | 81.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 100. pants | 12.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.1306/2013 II pielikums | 76.punkts, 5. pielikums | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 1.nodaļas 3.iedaļa | 32.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 11. pants | 48.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 11. panta 1.punkts | 47.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 12. panta 3. un 4.punkts | 43.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 35. pants | 82.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 3.nodaļa | 92.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 40. pants | 97.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 40. panta 1.punkts | 99.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 40. panta 3.punkts | 100.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 43. pants | 104. un 111.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 44. pants | 109.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 44. panta 2. un 3.punkts | 114.2.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 45. pants | 115.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
|  |  |  |  | |
| Regulas Nr.639/2014 48. pants | 115.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 49. panta 1. punkta “b” apakšpunkts | 127.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.639/2014 53.panta 2.punkts | 135., 143., 151., 159., 171., 180., 190., 197., 204., 207., 211., 215., 218.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 4.panta 2.punkts | 5.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 9.pants | 102.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 9.panta 3.punkts | 63.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 11. pants | 13.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 19. pants | 186., 193. un 200.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.640/2014 31. pants | 137., 145., 153. un 161.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 2. panta 2.punkts | 140., 147., 156., 162., 189., 196. un 203.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 7. pants | 230.2.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 10. pants | 7.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 19. panta 1.punkts | 221.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 III sadaļa | 22.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 21.panta 4.punkta „b” apakšpunkts | 137., 145., 153. un 161.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 30. panta "e" apakšpunkts | 182., 188., 195., 202., 206., 210., 214. un 217.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 30. panta "g" apakšpunkts | 90. un 91.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 33.pants | 139., 146., 155. un 164.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 34. pants | 188., 195. un 202.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 34. panta 2.punkts | 90. un 91.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 34.panta 3.punkts | 139., 146., 155. un 164.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 41. pants | 189., 196. un 203. punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 42. pants | 137., 147., 154. un 163.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 43. pants | 138., 148., 154. un 163.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 45. pants | 85.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
| Regulas Nr.809/2014 72. pants | 79.punkts | Ieviests pilnībā | Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas. | |
|  |  |  |  | |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Regulas Nr.1307/2013 un regulas Nr.1306/2013 nosacījumi ir jāievieš katrā dalībvalstī, lai piešķirtu atbalstu lauksaimniekiem tiešo maksājumu shēmas ietvaros, tai skaitā arī tiešo maksājumu shēmu izvēle, nosacījumi šo shēmu piemērošanai, atbalsta saņemšanas nosacījumi, tomēr šajās regulās ir arī vairākas iespējas dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas normas.  Regulas Nr.1307/2013 4.panta 2.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts pienākums dalībvalstij noteikt kritērijus lauksaimniecības zemes uzturēšanai noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, šie kritēriji ir noteikti noteikumu projekta 65., 66. un 67.punktā, paredzot minimālās darbības, kas jāveic lauksaimniekiem, lai uzturētu lauksaimniecības zemes piemērotā stāvoklī atbilstoši Latvijas situācijai.  Regulas Nr.1307/2013 4.panta 2.punkta “c” apakšpunktā ir noteikts pienākums dalībvalstij noteikt tādu sugu kokus, kurus var atzīt par īscirtmeta atvasājiem, kā arī maksimālais cirtes aprites laiks. Noteikumu projekta 64. punktā ir noteikts, ka atbalstu var saņemt par apses, kārklu vai baltalkšņa stādījumiem ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku. Šāda kārtība ir jau spēkā kopš 2009. gada.  Regulas Nr. 1307/2013 9.panta 2.punkta otrās rindkopas “b” apakšpunktā ir ietverta iespēja dalībvalstīm noteikt savu izvēli par to, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, ja persona, kas darbojas kādā no tām nozarēm, kurām netiek piešķirti tiešie maksājumi, tomēr veic lauksaimniecisko darbību un tās lauksaimnieciskās darbības nav nenozīmīgas, savukārt deleģētās regulas Nr. 639/2014 13.pantā noteikts, ka lauksaimnieciskās darbības uzskata par nenozīmīgām, ja kopējie ieņēmumi, kas iegūti no lauksaimnieciskām darbībām pēdējā fiskālajā gadā, par kuru šādi pierādījumi ir pieejami, ir vismaz viena trešā daļa no kopējiem ieņēmumiem, kas iegūti pēdējā fiskālajā gadā, par kuru šādi pierādījumi ir pieejami”.  Šī izvēle tiek noteikta noteikumu projekta 37. punktā.  Regulas Nr.1307/2013 9.panta 2.punkta otrās rindkopas “c” apakšpunktā ir ietverta iespēja dalībvalstīm noteikt savu izvēli par to, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai persona pierādītu, ka tās darījumdarbības vai uzņēmuma galvenie mērķi ir lauksaimnieciskās darbības veikšana, savukārt deleģētās regulas  Nr.639/2014 13.pantā noteikts, ka dalībvalstis var izstrādāt alternatīvus kritērijus, saskaņā ar kuriem lauksaimniecisku darbību var uzskatīt par fiziskas vai juridiskas personas darījumdarbības vai uzņēmuma galveno mērķi. Šī izvēle tiek noteikta noteikumu projekta 38.punktā.  Regulas Nr. 1307/2013 10.panta 1.punktā ir noteikts, ka dalībvalstij ir jānosaka tiešo maksājumu saņemšanas prasību minimums, šī izvēle tiek noteikta projekta 57.2. apakšpunktā, nosakot, ka lauksaimniekam tiešos maksājumus piešķir, ja atbalstam pieteiktā saimniecības atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz viens hektārs. Šāda kārtība ir spēkā jau no 2004. gada.  Regulas Nr.1307/2013 32.panta 3.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts, ka dalībvalstis var sagatavot sarakstu ar tām platībām, kuras pārsvarā izmanto ar lauksaimniecību nesaistītām darbībām, lai par šīm platībām varētu piešķirt tiešos maksājumus, kā arī nosaka kritērijus šīs daļas īstenošanai savā teritorijā. Šāds saraksts un kritēriji ir noteikti projekta 62.punktā, saraksts izveidots izvērtējot biežāk veiktās nelauksaimnieciskās aktivitātes uz lauksaimniecības zemes.  Regulas Nr.1307/2013 36.panta 1.punktā ir noteikts, ka dalībvalstis, kuras 2014. gadā piemēroja vienotā platībmaksājuma shēmu, var nolemt minēto shēmu turpināt piemērot ilgākais līdz 2020. gada 31. decembrim. Izvēle turpināt šo shēmu ir iekļauta projekta 82. punktā. Latvijā vienotā platībmaksājuma shēma tiek īstenota jau no 2004. gada.  Izvēloties pamatmaksājuma shēmas piemērošanu, kas ir vienīgā alternatīva vienotā platībmaksājums shēmai, tā radītu papildu administratīvo slogu Lauku atbalsta dienestam, ieviešot jaunās shēmas nosacījumus, kā arī lauksaimniekiem, kuriem būtu jāpielāgojas jauniem nosacījumiem.  Regulas Nr.1307/2013 36.panta 1.punktā ir noteikts, ka dalībvalstis, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, var pieņemt lēmumu laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam piešķirt pārejas posma valsts atbalstu (turpmāk - PPVA). Projekta 3. punktā ir noteikts, kādi PPVA veidi tiks īstenoti Latvijā, projekta 15. nodaļā ir noteikti piešķiršanas nosacījumi katram PPVA, kas ir identiski PPVA piešķiršanas nosacījumiem 2014. gadā. PPVA piemērošana tiek plānota līdz 2017.gadam, atkarībā no valsts budžetā pieejamajiem līdzekļiem.  Regulas Nr.1307/2013 45.panta 1.punktā ir noteikta dalībvalsts izvēle noteikt papildus teritorijas, kurās aizsargājami ekoloģiski vērtīgie ilggadīgie zālāji, kas atrodas ārpus teritorijām, uz kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK vai Direktīva 2009/147/EK. Šī izvēle ir noteikta projekta 105. un 106.punktā, lai nodrošinātu konsekventu ekoloģiski vērtīgie ilggadīgo zālāju aizsardzību arī ārpus NATURA2000 teritorijām.  Regulas Nr.1307/2013 46.panta 2.punktā ir paredzēta dalībvalsts izvēle nolemt, kuras no platībām jāuzskata par ekoloģiski nozīmīgām platībām maksājuma par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm nosacījumu nodrošināšanai. Šīs platības ir noteiktas 116. pantā, iekļaujot tos elementus, kas ir raksturīgākie Latvijai, izvēloties vienkāršākos elementus īstenošanai lauksaimniekiem, kā arī tos, kuri radīs salīdzinoši mazāku papildus slogu administrēšanā.  Regulas Nr.1307/2013 46.panta 3.punktā paredzēta dalībvalsts izvēle, aprēķinot katras ekoloģiski nozīmīgo platību, izmantot pārrēķina vai svēruma koeficientus, šī izvēle ir noteikta projekta 117.punktā un 10.pielikumā. Pārrēķina un svēruma koeficientu izmantošana katram ekoloģiskās nozīmīgās platībai ir izvēlētas, ņemot vērā to maksimālo ieguldījumu prasības nodrošināšanā, kā arī lai mazinātu administratīvo slogu lauksaimniekiem, nodrošinot prasības ievērošanu, gan arī administrējošai iestādei.  Regulas Nr.1307/2013 46.panta 7.punktā paredzēta izvēle dalībvalstīm, kurās vairāk nekā 50 % no kopējās sauszemes platības veido meži, nepiemērot ekoloģiski nozīmīgo platību prasību saimniecībām, kas atrodas apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, ar noteikumu, ka vairāk nekā 50 % no minēto apgabalu zemes platības veido mežs un ka meža zemes attiecība pret lauksaimniecības zemi ir lielāka nekā 3:1. Šī izvēle ir noteikta projekta 118.punktā un 11.pielikumā nosakot atbrīvojumu pagastu līmenī, ņemot vērā, ka tā atbrīvojums tiek piemērots skaitliski lielākam saimniecību skaitam, kas savukārt mazinās administratīvo slogu šiem lauksaimniekiem, kā arī administrēšanai.  Regulas Nr.1307/2013 50.panta 8.punktā paredzēta izvēle noteikt maksājuma summu gados jauniem lauksaimniekiem kā skaitli, kas atbilst 25 % no valsts vidējā maksājuma par hektāru, reizinot to lauksaimnieka deklarēto atbalsttiesīgo hektāru skaitu. Šī izvēle ir noteikta projekta 130.punktā, pamatojoties uz diskusiju rezultātiem ar lauksaimnieku organizācijām.  Regulas Nr.1307/2013 50.panta 9.punktā paredzēta dalībvalsts izvēle noteikt maksimālo limitu, ko piemēro to atbalsttiesīgo hektāru skaitam, kurus lauksaimnieks ir deklarējis gados jauno lauksaimnieku atbalsta shēmai, nosakot to robežās no 25 – 90 ha. Izvēle piešķirt maksājumu par ne vairāk kā 90 hektāriem ir noteikta projekta 131.punktā. Ar šo izvēli tiek nodrošināts, ka atbalsta saņēmējiem būs iespēja saņemt maksimāli iespējamo atbalsta summu.  Regulas Nr.1307/2013 52.pantā ir paredzēta iespēja dalībvalstīm piešķirt brīvprātīgu saistīto atbalstu noteiktām lauksaimniecības nozarēm. Projekta 2.4. - 2.17.apakšpunktos ir noteikts, kādām nozarēm tiks piešķirts brīvprātīgs saistītais atbalsts Latvijā, projekta 13. nodaļā ir noteikti piešķiršanas nosacījumi katram brīvprātīgi saistītā atbalsta veidam.  Nozaru izvēle ir ierobežota ar regulas Nr.1307/2013 52.panta 2. punktā uzskaitītajām nozarēm un tika pamatota ar ekonomiskajiem rādītājiem, jo regulas Nr.1307/2013 52.panta 3. punktā ir noteikts, ka saistīto atbalstu var piešķirt tikai tām nozarēm, kas ir īpaši svarīgas ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ un saskaras ar zināmām grūtībām.  Regulas Nr.1307/2013 61.pantā ir paredzēta iespēja dalībvalstij izveidot atbalsta shēmu mazajiem lauksaimniekiem. Šī izvēle ir noteikta noteikumu projekta 219.punktā. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma aizstāj visu citu shēmu atbalstu uz vienkāršotiem nosacījumiem, kas mazinās administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan arī administrācijai. Tiek prognozēts, ka mazo lauksaimnieku shēmas atbalstu varētu pieteikties līdz pat 20 000 pretendenti.  Saskaņā ar regulas Nr.1307/2013 63.pantu, dalībvalstij ir jānosaka maksājuma apjoms mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai, šī izvēle ir noteikta noteikumu projekta 220.punktā, paredzot, ka atbalsts vienam lauksaimniekam gadā būs 500 *euro*, kas atbilst vidējam maksājumam par pieciem hektāriem citās shēmās.  Regulas Nr.1306/2013 72.panta 1. punktā ir paredzēts, ka dalībvalstij jānosaka lauksaimniecības zemes gabalu minimālo lielumu, par kuru var iesniegt iesniegumu – tas tiek noteikts kā 0,3 ha noteikumu projekta 58. punktā. Šāda kārtība ir jau spēkā kopš 2004. gada.  Regulas Nr.1306/2013 72.panta 2.punktā ir paredzēta dalībvalsts izvēle, nosakot, ka lauksaimniecības zemes gabali līdz 0,1 ha lielā platībā, par kuriem nepiesakās maksā­jumu saņemšanai, nav jādeklarē, ja šādu zemes gabalu kopējā platība nepārsniedz 1 ha. Šī izvēle tiek paredzēta noteikumu projekta 21.punktā, ņemot vērā, ka precīza nelielu lauku deklarēšana, iezīmējot tos kartēs, ir visai sarežģīts uzdevums gan lauksaimniekam, gan arī administrējošai iestādei, pārbaudot šos datus. Piemērojot šo izvēli, tiks samazināts slogs gan lauksaimniekiem, gan arī Lauku atbalsta dienestam.  Regulas Nr.1306/2013 72.panta 4. punktā ir paredzēta iespēja dalībvalstij noteikt, ka viens iesniegums var ietvert vairākas vai visas minētās atbalsta shēmas un pasākumus. Šī izvēle ir noteikta projekta 13. punktā, paredzot, ka lauksaimnieks piesakās visām tiešo maksājumu shēmām, kā arī atsevišķām lauku attīstības pasākumu atbalsta shēmām, iesniedzot vienoto iesniegumu, kas ir atrunāts noteikumu projekta 1. pielikumā. Šāda kārtība ir jau spēkā kopš 2004. gada.  Regulas Nr.1306/2013 100.pantā ir paredzēta iespēja dalībvalsts izvēle paturēt 25 % no summām, kas radušās, piemērojot samazinājumus un maksājumu nepieš­ķiršanu par savstarpējās atbilstības kontrolēs konstatētajiem pārkāpumiem. Šī izvēle ir noteikta noteikumu projekta 12. punktā, ņemot vērā, ka šādas summas tiek paturētas valsts budžetā un tās var izmantot kontroles sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai. | | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | Nav | | | |
| **2.tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai 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 | Nav | | | |
| A | B | | | C |
| - | - | | | - |
|  |  | | |  |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar | | | |
| Cita informācija | Nav | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Lauksaimnieku organizācijas un lauksaimnieki tika plaši informēta par KLP reformas paredzamajiem pasākumiem tiešo maksājumu jomā jau gatavojot Latvijas pozīciju par KLP reformas nosacījumiem, kā arī pēc regulas Nr.1307/2013 un regulas Nr.1306/2013 pieņemšanas, veidojot konkrētus priekšlikumus tiešo maksājumu shēmas ieviešanai Latvijā no 2015.gada.  Gatavojot Noteikumu projektu, tika organizēta tiešo maksājumu darba grupa, kurā plaši tika pārstāvētas lauksaimnieku organizācijas, dabas aizsardzības organizācijas, nozaru eksperti un citi interesenti, kopumā ir notikušas 14 darba grupas sanāksmes, kuru laikā sīki tika diskutētas regulās paredzētās dalībvalstu izvēles, tiešo maksājumu shēmu ieviešanas un iespējamie atbalsta piešķiršanas nosacījumi.  Tāpat 2014. gada vasarā Zemkopības ministrija organizēja Reģionālas konferences lauksaimniekiem par aktualitātēm nozarē, kur plaša sabiedrība tika informēta par gaidāmajiem tiešo maksājumu nosacījumiem.  Zemkopības ministrijas pārstāvji arī ir piedalījušies vairākos citos lauksaimnieku organizāciju, atsevišķu pašvaldību rīkotos pasākumos, informatīvos pasākumos konsultantiem, kuros tika sniegtas prezentācijas ar informāciju par sagaidāmajiem nosacījumiem un projekta būtību.  Turklāt Noteikumu projekts pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē publicēts Zemkopības ministrijas mājaslapā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekta sagatavošanas procesā ir notikušas konsultācijas un plašas diskusijas par jauno tiešo maksājumu shēmām un atbalsta piešķiršanas nosacījumiem ar pārstāvjiem no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Zemnieku saeimas, citām nozaru lauksaimnieku organizācijām, dabas aizsardzības organizācijām, nozaru ekspertiem, zinātniekiem, pētniekiem un konsultantiem.  Pēc publicēšanas Zemkopības ministrijas mājaslapā ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja sniegt viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Noteikumu projektu. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Kopumā lauksaimnieku organizācijas atbalsta noteikumu projektu, tomēr par atsevišķiem tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumiem ir notikušas visai plašas diskusijas, kuru rezultātā panāktais kompromiss ir iekļauts noteikumu projektā.  Zemkopības ministrijas organizētajās Tiešo maksājumu darba grupās tika izskatīti tiešo maksājumu iespējamie nosacījumi un  Noteikumu projekta izstrādes laikā Zemkopības ministrija konsultējās ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības atbalsta dienestu, Lauksaimniecības datu centru, Pārtikas un veterināro dienestu, Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomi, Zemnieku Saeimu, Lauksaimnieku Statūtsabiedrību asociāciju, Latvijas Zemnieku federāciju, Lauksaimnieku apvienību, Latvijas Jauno zemnieku klubu, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Latvijas augļkopju asociāciju.  Zemkopības ministrijas rīkotājās Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajās padomēs ar Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, Zemnieku Saeimas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Lauksaimnieku Statūtsabiedrību asociācijas, Latvijas Zemnieku federācijas, Lauksaimnieku apvienības, Latvijas Jauno zemnieku kluba, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas un Latvijas augļkopju asociācijas pārstāvjiem tika pieņemti lēmumi par svarīgākajiem tiešo maksājumu jautājumiem. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts augu aizsardzības dienests, LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests |
| 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. Jaunas institūcijas netiks izveidotas un esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas. Projekta izpilde tiks nodrošināta ar pašreizējiem cilvēkresursiem. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

03.03.2015. 16:14

6136

Orlovskis

67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv