**Informatīvais ziņojums**

Par 2015.gada 26.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

2015.gada 26.oktobrī paredzēta ES Vides ministru sanāksme Luksemburgā. Tajā plānotas politikas debates par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos. Padomē notiks viedokļu apmaiņa par Eiropas pusgada zaļināšanu attiecībā uz videi kaitīgajām subsīdijām un vides tiesību aktu īstenošanu, kā arī par Rīcības programmu ilgtspējīgai attīstībai laikposmā līdz 2030. gadam “Pārveidosim mūsu pasauli” attiecībā uz vides jomu.

1. **Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos -** politikas debates

Eiropadome 2014.gada 24.oktobrī pieņēma secinājumus „Par klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam” (turpmāk – Eiropadomes secinājumi), kā arī noteica nosacījumus Klimata un Enerģētikas politikas satvaram laikaposmam līdz 2030.gadam (turpmāk – KEPS2030) noteikto mērķu īstenošanai. Tie paredz, ka Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (turpmāk – ES ETS), kas tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvu Nr.2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (turpmāk – ETS direktīva), ir jāreformē un jānodrošina ES ETS laba un efektīva funkcionēšana.

2015.gada 15.jūlijā EK Enerģētikas Vasaras pakotnes[[1]](#footnote-1) ietvaros publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos (turpmāk – Direktīvas projekts). Direktīvas projekts ir sagatavots, ņemot vērā Eiropadomes secinājumos noteiktos principus attiecībā uz ES ETS darbību.

Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos” tika apstiprināta 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta sēdē.

Padomē notiks politikas debates par šādiem diskusiju jautājumiem:

1. *Vai ierosinātās reformas kopā ar nesen pieņemto tirgus stabilitātes rezervi pienācīgi stiprina ES ETS, lai tā varētu būt galvenais instruments, ar kuru nākamo desmit gadu laikā sasniedz Eiropas mērķus klimata jomā, ietverot finansējumu klimata pārmaiņu jomā neaizsargātām trešām valstīm?*

ES ETS ir ļoti būtiskas instruments ES klimata politikā. Ņemot vērā tirgus stabilitātes mehānisma izveidi un darbības uzsākšanu no 2019.gada, tirgū pieejamais neizmantoto emisijas kvotu pārpalikums samazināsies. Tādējādi prognozējams emisijas kvotu cenu pieaugums, kas stimulēs operatorus veikt papildus investīcijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas pasākumiem.

Latvijai ir būtiski, lai Direktīvas projektā iekļautie nosacījumi negatīvi neietekmētu emisijas kvotu tirgus stabilitāti, ES ETS operatoru stabilitāti un ilglaicīgo darbības plānošanu. Tāpat Latvijai ir svarīgi, lai ES ETS operatoriem būtu pilnīga skaidrība par ES ETS darbības nosacījumiem.

Eiropadomes secinājumos un direktīvas projektā noteikts, ka ar 2021.gadu ikgadējais emisijas kvotu kopapjoma samazinājuma koeficients tiks palielināts no 1,74% līdz 2,2%, kā arī līmeņatzīmes tiks pārskatītas, ievērojot nozaru tehnoloģisko progresu. Tādējādi ES ETS ļaus sasniegt būtisku SEG emisiju samazinājumu un sniegt ieguldījumu ES klimata mērķu izpildē periodā līdz 2030.gadam. Attīstot pietiekamus stimulus ES ETS operatoriem samazināt emisijas, vienlaikus ir jānodrošina, lai ES uzņēmumi nezaudētu savu konkurētspēju globālajā tirgū, kā arī netiktu kropļota uzņēmumu konkurence ES iekšienē.

Latvija uzskata, ka emisijas kvotu izsolēs gūto ieņēmumu izmantošanai jāpaliek katras dalībvalsts kompetencē. Tādēļ nebūtu pieņemamaobligāta prasība šos ieņēmumus izmantot, lai finansētu klimata pasākumus neaizsargātajās valstīs, kas atrodas ārpus ES, tai skaitā arī, lai finansētu pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus.

1. *Vai ar ierosinātajiem noteikumiem par bezmaksas kvotu piešķiršanu var panākt pareizo līdzsvaru starp oglekļa emisiju pārvirzes riska novēršanu, lai saglabātu energoietilpīgu rūpniecības nozaru konkurētspēju, un stimulu pastiprināšanu nolūkā ieviest inovācijas pārejā uz mazoglekļa ekonomiku?*

Ir svarīgi, lai piedāvātie instrumenti SEG emisiju samazināšanai ETS sektorā veicinātu iniciatīvas investīcijām oglekļa mazietilpīgā ekonomikā, tajā pat laikā neapdraudot ES ETS operatoru kā lielāko ES uzņēmumu attīstības iespējas un konkurenci ar ne-ES valstu uzņēmumiem.

Latvijai ir svarīgi, lai arī turpmāk visām ES ETS iekārtām tiktu piešķirtas bezmaksas emisiju kvotas noteiktā apjomā. Attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu Latvijai ir būtiski, lai bezmaksas emisijas kvotas elektroenerģijas ražošanas iekārtām (izņēmums attiecībā uz 8 ES dalībvalstīm) tiktu piešķirtas tikai par to elektroenerģijas apjomu, kas tiek saražots pašmāju (nacionālajam) elektroenerģijas patēriņam, tādējādi nesubsidējot eksportam saražoto elektroenerģijas apjomu.

Latvijai ir īpaši svarīga 100% bezmaksas emisijas kvotu piešķiršana nozarēm, kas pakļautas oglekļa pārvirzes riskam, jo Latvija atrodas pie ES austrumu robežas un risks nevienlīdzīgai konkurencei ar ne-ES valstīm, kurās nav līdzvērtīgu instrumentu ES ETS, ir īpaši liels.

Latvijai svarīgi nodrošināt, ka paralēli ES ETS reformai un tās iespējamajai ietekmei uz rūpniecības uzņēmumiem, jo īpaši energoietilpīgajām nozarēm (piemēram, tērauda rūpniecība, cementa ražošana), tiek vērtēta arī iespējamā ietekme, ko varētu radīt elektrības cenu kāpums, kas var ietekmēt šo uzņēmumu konkurētspēju un pakļaut oglekļa dioksīda pārvizes riskam.

Nosakot oglekļa pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstu, nepieciešams ņemt vērā un izvērtēt nozaru īpatnības, uzņēmumu ģeogrāfisko novietojumu, kā arī uzņēmumu iespējas samazināt emisijas, nepieļaujot konkurences ierobežošanu ES iekšienē. Latvija vēlētos, lai oglekļa pārvizes riskam pakļauto nozaru saraksta izveidošanā tiktu izmantotas vairākas pieejas un dati (nevis tikai Direktīvas projektā noteiktā tirgus intensitāte kombinācijā ar emisiju intensitāti).

Latvijai ir būtiski, lai līmeņatzīmju pārskatīšana būtu samērīga un neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz ES ETS operatoru darbību. Ņemot vērā to, ka līmeņatzīmju pārskatīšanu pēc jaunākajiem nozaru datiem un veiktā tehnoloģiskā progresa nosaka Eiropadomes secinājumi, šiem nosacījumiem ir jānodrošina atbilstošs bezmaksas emisijas kvotu piešķīruma samazinājums, neradot nepamatotus emisijas kvotu pārpalikumus un nodrošinot emisijas kvotu piešķīrumu noteiktajā apjomā.

Latvijai ir būtiski, lai netiktu pieļauta dalībvalstu neproporcionāla un nesamērīga ietekme, tāpēc oglekļa dioksīda pārvirzes riska novēršanas jautājumi ir jārisina ES līmenī. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt, ka oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto ES ETS tiešo un netiešo izmaksu kompensācija obligāti ir jāveic dalībvalstīm. Tāpat nevaram arī atbalstīt, ka tiek noteikts kā dalībvalstu obligāts pienākums kompensēt šīs tiešās un netiešās izmaksas no dalībvalstu emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumiem. Šobrīd mēs neredzam, kā šie nosacījumi atbilst Eiropadomes secinājumu 2.4.apakšpunktā iekļautajiem nosacījumiem.

*Informācija: Eiropadomes secinājumu 2.4.apakšpunkta konkrētie nosacījumi: „Saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem tiks ņemtas vērā gan tiešās, gan netiešās oglekļa emisiju izmaksas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Lai saglabātu starptautisko konkurētspēju, visefektīvākajām iekārtām šajās nozarēs nevajadzētu saskarties ar nepamatotām oglekļa dioksīda izmaksām, kas radītu oglekļa emisiju pārvirzi.”*

*3) Vai ierosinātie mazoglekļa pasākumu finansēšanas mehānismi rūpnieciskas inovācijas projektiem un enerģētikas nozares modernizācijai ir pietiekams stimuls publiskām un privātām investīcijām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu 2030. gada mērķi klimata jomā?*

Latvijai ir būtiski, lai ES ETS ietvaros izveidotie finansēšanas mehānismi – Inovāciju fonds, Modernizācijas fonds un emisijas kvotu izsolīšana – būtu pieejami un reāli izmantojami visās dalībvalstīs un lai visās dalībvalstīs finansējumu emisiju samazināšanai var saņemt arī maza mēroga projekti, t.sk. ārpus ES ETS īstenojami projekti.

Nepieciešama diskusija par to, kādās nozarēs un kādiem projektiem būs iespējams izmantot jaunizveidoto finansēšanas mehānismu līdzekļus. Tas dalībvalstīm dotu lielāku skaidrību par pieejamo finansējumu un būtu iespējams laicīgi to sasaistīt ar emisiju samazināšanas plāniem un nepieciešamo privātā finansējuma piesaisti.

Būtiski, lai svarīgākie ES ETS ietvaros izveidoto finansēšanas mehānismu nosacījumi būtu iekļauti Direktīvā, sniedzot skaidrību par šo finanšu mehānismu darbību un atbalstāmo projektu nosacījumiem.

Lai stimulētu publiskās un privātās investīcijas, nepieciešams nodrošināt dažādo ES ETS instrumentu finansiālo līdzekļu plānošanas un izlietojuma caurspīdīgumu, ilgtermiņa skatījumu un pastāvīgumu, tādējādi nodrošinot augstāku investīciju atdevi un emisiju samazinājumus. Investoriem ir nepieciešama pārliecība un skaidrība par visiem „spēles nosacījumiem”, un tos nedrīkst mainīt ES ETS perioda vidū.

2030.gada SEG emisiju samazināšanas mērķis visām ES dalībvalstīm ir ambiciozs un daudzām dalībvalstīm mērķi būs ļoti grūti sasniedzami, tāpēc publiskās un privātās investīcijas varētu būt ļoti svarīgs nosacījums. Tas varētu palīdzēt dalībvalstīm gan veicināt SEG emisiju samazināšanu ES ETS, gan nodrošināt ne-ETS darbību SEG emisiju samazināšanu.

1. **Eiropas pusgada zaļināšana – videi kaitīgas subsīdijas un vides tiesību aktu īstenošana -** viedokļu apmaiņa

Saistībā ar aktivitātēm ES Semestra zaļināšanas ietvarā, 2014.gada oktobrī pieņemtajiem Vides padomes secinājumiem un Ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2015, kā arī plānoto Ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2016, Vides ministru padomē plānota viedokļu apmaiņa.Šo diskusiju apkopojums būs kā ieguldījums 2016.gada marta Eiropadomē.

Par ES Semestra zaļināšanu ir izstrādātas nacionālās pozīcijas uz 2014.gada 3.marta un 28.oktobra Vides padomēm.

Viedokļu apmaiņa notiks divos jautājumu blokos par videi kaitīgajām subsīdijām un par vides jautājumu iekļaušanu Semestra procesā un vides likumdošanas īstenošanas uzlabošanu.

**Par videi kaitīgām subsīdijām**

1. *Kādas ir barjeras kaitīgu subsīdiju izskaušanai un kā tās ir pārvarētas jūsu valstī? Kādi faktori (piem., pārejas noteikumi, pastiprināta caurskatāmība/publicitāte par ieguvējiem, inovatīvas shēmas, saskarsmes vadīšana ar īpašām interešu grupām) un kādas interešu grupas pēc jūsu pieredzes ir veiksmīgas videi kaitīgo subsīdiju reformas virzītājas.*
2. *Kā un ar kādiem instrumentiem labāk integrēt videi kaitīgo subsīdiju reformu plašākos ES centienos veicināt konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību? Vai labāka likumdošana un lielāka politikas jomu saskaņotība varētu būt videi kaitīgo subsīdiju reformas virzītājspēki? Kāda ir jūsu valsts pieredze?*

Latvijā nepastāv tiešas subsīdijas fosilajam kurināmajam vai citiem neatjaunojamiem resursiem, kas varētu kropļot tirgu un veicināt izšķērdīgu resursu izlietojumu. Pēdējos gados atceltas arī vairākas nodokļu atlaides, piemēram, dabasgāzei.Piemēram, iepriekš komersanti varēja iegūt tiesības uz atbalstu (elektroenerģijas obligāto iepirkumu vai garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu) elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas elektrostacijās, kas izmanto fosilos energoresursus. Daļai koģenerācijas elektrostaciju šis atbalsts beigsies jau 2017. gada 1.jūlijā.

Joprojām saglabājas nodokļu atlaides lauksaimniecībā un zivsaimniecībā izmantotajai dīzeļdegvielai. Kā būtiskas barjeras tālākām reformām ir uzskaitāmas ietekme uz konkurētspēju, ja līdzvērtīgas reformas neveic arī citas dalībvalstis, sociālā ietekme, kas izriet no zemas maksātspējas, kā arī sasaiste ar ES līmeņa politikām. Uzskatām, ka šie jautājumi būtu jāapskata Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas reformu kontekstā.

Kā pozitīvu piemēru fiskālajam pasākumam varam minēt Dabas resursu nodokli, kas darbojas jau kopš 1991.gada, laika gaitā vairākkārt grozot gan nodokļu likmes, gan paplašinot objektu grupas. Nodokļa likme ietekmē produkta cenu un attiecīgi var ietekmēt patēriņu un mainīt tirgus pieprasījumu, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu un veicināt piesārņojuma samazināšanu.

Kā vēl viens pozitīvs piemērs ir minams, ka ar 2015.gadu Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros ieviesta zaļināšanas komponente, kas palielina lauksaimnieku ieguldījumu vides un klimata pārmaiņu mazināšanas mērķu sasniegšanā.

Lai nodrošinātu, ka ekonomiskie instrumenti sasniedz mērķi efektīvāk izmantot dabas resursus, nepieciešams periodiski pārvērtēt nodokļa likmju apmēru vai pamatotību. Latvijā no 2014.gada 1.janvāra dabas resursu nodokļa likmes dažiem nodokļa objektiem ir palielinātas par 20%-25% un ar nodokli tiek aplikti divi jauni objekti: uguņošanas ierīces un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās ar jaudu <2MW.

Otrs būtisks ekonomiskais instruments ir akcīzes nodoklis par naftas produktiem, kura likmes, tajā skaitā arī dabasgāzei, ir augstākas nekā ES noteiktie minimālie līmeņi attiecīgajiem produktu veidiem. Ik pa laikam tiek pārskatīta minētā nodokļa piemērošana un attiecīgi paaugstināts akcīzes nodoklis.

**Par vides jautājumu iekļaušanu Semestra procesā un vides likumdošanas īstenošanas uzlabošanu**

1. *Vai uzskatāt, ka pāreju uz jaunu ekonomikas modeli, kas pamatojas uz aprites ekonomiku un ir iedvesmots no visiem piemērojamiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ir jāatspoguļo Ikgadējā izaugsmes novērtējumā 2016. un nākamajos gados?*
2. *Ņemot vērā pieredzi politiku un likumdošanas īstenošanā, vai būtu lietderīgi uzsākt strukturētas stratēģiskas politikas diskusijas Padomē par iemesliem, kas rada būtiskus un izplatītus sistēmiskus ES acquis un pieņemto politiku īstenošanas trūkumus, balstoties uz šādu trūkumu analīzi?*

Tā kā resursu efektīvāka izmantošana un materiālu otrreizējas un ilgstošākas izmantošanas veicināšana var palielināt ES valstu konkurētspēju un sniegt būtisku ieguldījumu ilgtspējīgā izaugsmē, piekrītam, ka šie aspekti ir jāapskata ikgadējā ES izaugsmes novērtējuma ziņojumā.

2015.gada 25. septembrī ANO apstiprināja 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ir universāli piemērojami visām ANO dalībvalstīm. Tātad arī ES būs jānodrošina šo mērķu īstenošana un šī uzdevuma integrēšana ES vispārējā izaugsmes un nodarbinātības darba kārtībā ir atbalstāma.

Latvija kopumā atbalsta pieeju koncentrēties uz jau pieņemtās ES vides likumdošanas labāku īstenošanu, kā arī pozitīvi vērtē EK iniciatīvu veikt stratēģisku analīzi par dalībvalstīm kopīgām īstenošanas grūtībām un diskutēt par tām Padomē. Vienlaikus uzskatām, ka ir nepieciešams dialogs ar EK, kura ietvaros esošās īstenošanas grūtības vispirms apspriest kopīgi ar attiecīgo dalībvalsti, lai labāk izprastu to cēloņus un valsts īpašo situāciju. Analītiskajiem ziņojumiem Padomē būtu jābūt vispārīgiem, jākoncentrējas uz gadījumiem, kad ar līdzīgām grūtībām sastopas vairākas dalībvalstis, kā arī to mērķim jābūt risinājumu meklēšanai un atbalstam valstīm.

1. **Rīcības programma ilgtspējīgai attīstībai laikposmā līdz 2030. gadam "Pārveidosim mūsu pasauli" un tās skatījums vides jomā** - viedokļu apmaiņa

ANO Ģenerālās asamblejas Ilgtspējīgas attīstības samita laikā 2015.gada 25.-27.septembrī Ņujorkā tika apstiprināts jauns pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvars 2030 Agenda (turpmāk - 2030 Dienaskārtība). Noslēguma dokuments sastāv no 4 daļām:

1) deklarācija ar preambulu,

2) 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals - SDGs),

3) SDGs īstenošanas līdzekļi (Means of Implementation jeb MoI),

4) īstenošanas uzraudzība un novērtēšana.

Galvenās 2030 Dienaskārtības iezīmes ir universālais raksturs, nevienlīdzības mazināšana visā pasaulē, rīcība visos līmeņos (pašvaldību, nacionālajā, reģionālajā, starptautiskajā), plaša iesaiste (valsts sektors, privātais sektors, NVO, pilsoniskā sabiedrība u.c.), ir nodrošināts līdzsvars starp visām trim ilgtspējīgas attīstības dimensijām (ekonomiskā, sociālā, vides), plaša īstenošanas līdzekļu programma un jaunas globālās partnerības (visu pušu sadarbības) koncepts.

2030 Dienaskārtībā vides dimensija tiešā veidā tiek atspoguļota 5 ilgtspējīgas attīstības mērķos:

1) nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību un ilgtspējīgu pārvaldību (6.mērķis);

2) nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus (12.mērķis);

3) veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi (13.mērķis);

4) saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību (14.mērķis);

5) aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi pārvaldīt mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu (15.mērķis).

Jaunie mērķi un apakšmērķi stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. Attiecīgi visām pasaules valstīm ir jāuzsāk to ieviešanas plānošana. 2030 Dienaskārtības ieviešana notiks globālā, ES un nacionālā līmenī.

Lai pilnvērtīgi ieviestu 2030 Dienaskārtību, ir nepieciešams globāls indikatoru ietvars ar izmērāmiem indikatoriem. Pašlaik ANO notiek tehnisks darbs ekspertu līmenī. Indikatorus ANO līmenī plānots pieņemt 2016.gada martā. Izmērāmi indikatori ļaus novērtēt ieviešanas progresu reģionālā, nacionālā un globālā līmenī.

2030 Dienaskārtības sasniegtā progresa pārskatu, politisko vadību un atskaitīšanās procesu koordinēs ANO Augsta līmeņa politikas forums par ilgtspējīgu attīstību (HLPF - High Level Political Forum for sustainable development). HLPF tiek rīkots Ekonomisko un sociālo lietu padomes (ECOSOC) aizbildniecībā un tā ir galvenā ANO platforma, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību. Nākamais HLPF notiks 2016.gadā no 11. līdz 20. jūlijam.

2030 Dienaskārtībā noteikto globālo mērķu īstenošanā liela nozīme būs arī starptautiskajām vides konvencijām. Piemēram, ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesijā (COP21, norisināsies Parīzē š.g. no 30.novembra līdz 11.decembrim), paredzēts noslēgt jaunu starptautisku vienošanos klimata pārmaiņu ierobežošanai pēc 2020.gada, un tas sniegs vērā ņemamu ieguldījumu 13. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanā.

Lai nodrošinātu 2030 Dienaskārtības ieviešanu ES, Eiropas Komisija plāno sagatavot komunikāciju. Tā izvērtēs ES stratēģiskos dokumentus (piemēram, Eiropa 2020 Stratēģija, ES Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija, Septītais ES Vides Rīcības Plāns), jo to konsekvence un saskanība ar 2030 Dienaskārtību būs vitāli svarīga.

Luksemburgas prezidentūra Vides padomē organizē diskusiju par 2030 Dienaskārtības vides aspektiem. Lai strukturētu diskusijas, tika sagatavoti trīs diskusiju jautājumi:

*1) Lai arī ES ir izstrādāts plašs politiku klāsts SDGs aptvertajās jomās, tomēr ir nepieciešams izvērtēt vai un kur varētu būt nepieciešami tālāki pasākumi. Ko jūs redzat kā galvenās ES prioritātes 2030 Dienaskārtības īstenošanai no vides perspektīvas, gan attiecībā uz vides mērķiem, gan citiem mērķiem ar izteiktu vides dimensiju (piemēram, veselība, transports, enerģētika, lauksaimniecība, pilsētas)?*

Esošajos ES stratēģiskajos plānošanas dokumentos un procesos jau ir integrēti dažādi elementi, kas palīdzēs īstenot 2030 Dienaskārtības mērķus. Mūsu rīcībā ir Septītā ES Vides rīcības programma (7th Environment Action Programme), Eiropas Semestris (The European Semester), ES Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija (The European Sustainable Development Strategy), Eiropa 2020 Stratēģija (Europe 2020 Strategy).

Plānojot 2030 Dienaskārtības ieviešanu, ir jāveic šo politiku un procesu izvērtējumus par to saskaņotību un pienesumu 2030 Dienaskārtībai. Piemēram, Septītais ES Vides rīcības programma jau identificē trīs galvenos vides aizsardzības mērķus, kas sniedz vērā ņemamu pienesumu SDGs un 2030 Dienaskārtības ieviešanā. Un tie ir: aizsargāt ES dabas kapitālu, pārveidot ES ekonomiku par resursu efektīvu ekonomiku, kā arī aizsargāt ES pilsoņus no riskiem, kas saistīti ar vides kvalitāti. Ieviešot 2030 Dienaskārtību, vienai no galvenajām ES prioritātēm vides jomā būtu jābūt pārejai uz aprites ekonomiku, kas Eiropā ir galvenais dzinējs visaptverošai pieejai no ilgtspējīgas attīstības viedokļa. Tāpat īpaša uzmanība būtu jāvelta arī pārejai uz zema oglekļa ekonomiku, ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai, kā arī klimata pārmaiņu politikai.

*2) Politiku saskaņotība būs būtiska, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību un SDGs. Kā ES varētu nodrošināt labāku politiku saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai? Kā varētu nodrošināt saskaņotību starp nacionālo un ES līmeni? Kādas ir labākās prakses Komisijā un dalībvalstīs?*

ES ir līderis ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. ES politiku saskaņotība būs pamatā veiksmīgai ilgtspējīgas attīstības, t.sk. SDGs, ieviešanai. Mēs sagaidām no Eiropas Komisijas izvērtējumu un priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem ES līmenī, lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu 2030 Dienaskārtību.

Papildus jāuzsver, ka svarīgi būtu iesaistīt pēc iespējas vairāk dažādu nozaru speciālistu no valsts sektora, privātiem uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskām organizācijām, tā kā politiku saskaņotības pamatā ir iekļaujoša pārvaldība. Protams, būtiski ir veikt arī pasākumus valstu nacionālā līmenī. Svarīgi nodrošināt visu trīs ilgtspējīgas attīstības dimensiju līdzsvaru, lai arī vides aspektu integrēšana nacionālajās valstu stratēģijās varētu būt izaicinājums. Latvijas vides prioritātes 2030 Dienaskārtības ietvarā ir sauszemes ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana, bioloģiskās daudzveidības zuduma apstādināšana, kā arī ilgtspējīgs patēriņš un ražošana.

Latvijai tāpat kā citām ES dalībvalstīm 2030 Dienaskārtība būs jāievieš nacionāli un starptautiski. Lai veiksmīgi īstenotu 2030 Dienaskārtību, ir nepieciešama laba sadarbība starp institūcijām nacionālā līmenī. Ilgtspējīgas attīstības jautājumus Latvijā koordinē Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Jau šobrīd Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam „Latvija2030” ir integrēti daudzi esošie mehānismi, kas atbalsta SDGs efektīvu ieviešanu. Sagaidāms, ka tiks veikti nacionālo politikas dokumentu (piemēram, Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam „NAP2020”, Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020) izvērtējums, lai pielāgotu un saskaņotu tos ar jauno 2030 Dienaskārtību.

*3) ES ambīcijas un apņemšanās 2030 Dienaskārtības ietvarā nozīmē nepārtrauktu līderību globālā līmenī arī īstenošanā un monitoringā. Kā ES visefektīvāk varētu ziņot par pasākumiem un progresu, ieskaitot HLPF, izmantojot cik iespējams esošo ES ziņošanas sistēmu?*

Lai nodrošinātu vienotu, visaptverošu, reālistisku un caurskatāmu uzraudzības un atskaitīšanās mehānismu, ir jāpabeidz darbs pie Indikatoriem ANO līmenī, kas reizē būs gan tehniska, gan politiska rakstura darbs. Indikatoriem ir jāspēj atspoguļot dažādus ilgtspējas aspektus. HLPF būtu jāsaglabā sava vadošā koordinatora loma 2030 Dienaskārtības ieviešanas procesā globālā līmenī. Papildus, mēs sagaidām iniciatīvas no Eiropas Komisijas par skaidru un pārskatāmu uzraudzības un atskaitīšanās mehānisma izstrādi ES līmenī, paturot prātā esošās ziņošanas prasības un mehānismus, lai neradītu papildus administratīvo slogu.

**Citi jautājumi:**

ES Vides ministru sanāksmes darba kārtībā iekļauts **Citi jautājumi -**  **Braukšanas režīma faktiskās emisijas un automašīnu emisiju kontroles sistēmu viltojumi, kā būtisks šķērslis gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropas Savienībā** saistībā arASV Vides aizsardzības aģentūras paziņojumu par vācu autobūves uzņēmuma “Volkswagen” atsevišķiem dīzeļdzinēju automobiļiem uzstādīto programmatūru auto izplūdes gāzu emisiju kontrolei.

Nav pilnīga informācija, kas raksturotu ar dīzeļdzinējiem aprīkotu vieglo automobiļu radīto NOx emisiju īpatsvaru Latvijā, taču transporta radīto NOx izmešu ietekme uz gaisa kvalitāti ir neapšaubāma – ceļu transports kopumā rada gandrīz 70% NOx izmešu.

NOx un citu emisiju, izņemot CO2, daudzums Latvijā netiek izmantots vieglajiem automobiļiem piemērojamo nodokļu aprēķinos.

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu ietekmes izvērtējumā tika veikti aprēķini par esošā gaisa piesārņojuma radītajām izmaksām veselībai un ekonomikai, par pamatu ņemot pieņēmumus, ka visumā pastāv atbilstība esošajam normām un tādēļ nepieciešams tās stiprināt. Tagad ir atklājies, ka reālais izmešu līmenis faktiski ir bijis lielāks, nekā bijis pieņemts. Tāpēc Latvijai ir svarīgi sekot diskusijas attīstībai un tālākiem nolēmumiem un rīcībām šajā jautājumā.

Atklātais autoražotāju pārkāpums vairāku gadu garumā ir deformējis patieso NOx emisiju apjomu, tādējādi politikas veidotājiem liedzot iespēju adekvāti izvērtēt un izveidot politiku paskābināšanos un eitrofikāciju veicinošā emisiju veida ierobežošanai. Latviju interesētu, Eiropas Komisijas turpmākie soļi emisiju krāpniecības radītās ietekmes uz gaisa un klimata pārmaiņu politikas jomu izvērtēšanā, vai jauno faktu gaismā tiks koriģēti līdz šim uzstādītie kopējo izmešu atskaites punkti, to radītā ietekme vai to samazinājuma mērķi.

Vieglo automobiļu, uz kuriem attiecas emisiju datu neatbilstoša uzrādīšana pārbaudēs, skaits Latvijā provizoriski veido nelielu daļa no kopējā Latvijā reģistrēto vieglo automobiļu skaita, kā arī SEG emisiju aprēķins par ceļu transportu tiek veikts, izmantojot statistikas datus par automobiļos iepildīto degvielas apjomu un automobiļu veikto nobraukumu,un līdz ar to nav sagaidāms būtisks SEG emisiju palielinājums Latvijas kopējā SEG emisiju apjomā.

LV ir ieinteresēta pēc iespējas drīz ES līmenī sakārtot reālo emisiju jautājumu, lai nākotnē mazinātu gaisa piesārņojumu no autotransporta. Transporta emisijas ir viens no būtiskiem faktoriem esošajiem gaisa kvalitātes prasību pārsniegumiem pilsētās.

**Latvijas delegācija**:

Delegācijas vadītājs - **Edgars Tavars**, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

Delegācijas dalībnieki - **Juris Štālmeistars**, vēstnieks, Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja vietnieks Eiropas Savienībā;

**Alda Ozola**, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece;

**Helēna Rimša**, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vecākā eksperte;

**Evita Stanga,** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Starptautiskās sadarbības un ES koordinācijas nodaļas vadītāja;

**Anna Popkova,** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Starptautiskās sadarbības un ES koordinācijas nodaļas vecākā eksperte;

**Anita Drondina,** Vides un reģionālās attīstības ministrijas nozares padomniece.

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministra vietā

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
valsts sekretāra p.i. E.Turka

16.10.2015. 17:05

3380

S.Ķipēna,

67026452, [santa.kipena@varam.gov.lv](mailto:santa.kipena@varam.gov.lv)

1. http://europa.eu/rapid/press-release\_IP-15-5358\_lv.htm [↑](#footnote-ref-1)