**Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izdots saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6.panta 5.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību aktu projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pašreiz atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, kā arī atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības nosaka Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.898).  Piemērojot MK noteikumus Nr.898 praksē, tika konstatētas vairākas problēmas:   1. Neprecīzi formulētas prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu izveidei un darbībai; 2. Nepietiekami precīzi definēti kritēriji atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu darbībai; 3. MK noteikumos Nr.898 ir noteiktas prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kuru darbību regulē citi normatīvie akti un kuras nav pieejamas sabiedrībai – atsevišķu veidu bīstamo atkritumu un ražošanas atkritumu savākšanas punkti, bīstamo atkritumu savākšanas punkti medicīnas iestādēs; 4. Nav noteiktas prasības pietiekami ilgam atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu darba laikam, kā arī šo vietu pieejamībai publiskajā ārtelpā, lai nodrošinātu, ka atkritumu radītājiem ir iespējams dalīti nodot radītos atkritumus; 5. Normatīvajos aktos nav noteiktas prasības metāllūžņu noliktavu, būvniecības atkritumu laukumu, videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas laukumiem; 6. Nav noteikta kārtība, kādā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu īpašnieki vai apsaimniekotāji sniedz informāciju par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas darba laiku, tajā pieņemamiem atkritumu veidiem un par līgumiem, kas noslēgti ar izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem; 7. Pašreiz spēkā esošajā regulējumā nav paredzēts, ka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās un kompostēšanas laukumā ir nepieciešams ierīkot svarus.   Latvijā 2015.gadā darbojās vismaz 3071 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts, un 65 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, papildus šai infrastruktūrai 50 pašvaldībās tiek nodrošināta dalīto atkritumu savākšana, izmantojot savākšanas maršrutus.  Latvijā 2013.gadā tika ekspluatētas 23 manuālās atkritumu šķirošanas iekārtas ar kopējo aprēķināto apstrādes jaudu ~ 200 tūkstoši tonnas gadā, kā arī 13 mehāniskās šķirošanas iekārtas ar kopējo aprēķināto apstrādes jaudu ~ 217 tūkstoši tonnas gadā. 2015. – 2016.gadā ir paredzēts nodot ekspluatācijā vēl 2 atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas un atkritumu šķirošanas līniju Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.  2015.gadā atbilstoši izsniegtajām atļaujām darbojās 204 videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punkti, 157 videi kaitīgo atkritumu savākšanas punkti, kuros tika savākti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kā arī 155 izlietotā iepakojuma savākšanas punkti.  2015.gadā atļaujas būvniecības atkritumu pieņemšanai bija izsniegtas 26 komersantiem.  Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) 2012.gadā izsniedzis 59 licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā (turpmāk - licence), 2013. gadā – 26 licences, 2014. gadā – 17 licences, 2015. gadā – 59 licences.  Informācija par izsniegtajām, grozītajām, anulētajām licencēm ir publiski pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā sadaļā „Publikācijas un statistika”, apakšsadaļā „Statistikas dati” *Statistika vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas, zvejas, radiācijas drošību un kodoldrošības kontrolē* – <http://www.vvd.gov.lv/publikacijas-un-statistika/statistikas-dati/>.  Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:  Noteikumu projekts nosaka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, kā arī atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības.  Noteikumu projektā ir noteiktas prasības būvniecības atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu un metāllūžņu noliktavu ierīkošanai un apsaimniekošanai.  No 2015.gada 1.janvāra ir spēkā prasība, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām un līdz 2014.gada 31.decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu šādām atkritumu kategorijām:  1. papīru saturoši atkritumi;  2. metālu saturoši atkritumi;  3. plastmasu saturoši atkritumi;  4. stiklu saturoši atkritumi.  Tāpēc noteikumu projekts paredz, ka sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumu, tajā skaitā izlietotā iepakojuma, dalītu savākšanu. Vienlaikus noteikumu projektā netiek noteikti ierobežojumi vienā atkritumu konteinerā vākt kopā divus vai vairākus dalīti savāktos sadzīves atkritumu veidus.  Noteikumu projektā ir definēts jēdziens “atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija”[[1]](#footnote-1). Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 11 daļā ir definēts jēdziens “atkritumu poligona pārkraušanas stacija”[[2]](#footnote-2). Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma 5.10.punktam, atļaujas B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai tiek izsniegtas iekārtām sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā šķirošanas un pārkraušanas stacijām, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk**.** Tādejādi atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā arī var tikt veikta atkritumu šķirošana un īslaicīga uzglabāšana.No minētās normas izriet, ka atļaujas tiek izsniegtas iekārtām, nevis atsevišķiem iekārtu elementiem – atkritumu šķirošanas līnijām, kā arī tas, ka vienā atļaujā B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai tiek iekļautas prasības gan atkritumu šķirošanai, gan atkritumu pārkraušanai. Vienlaikus jāatzīmē, ka praksē pastāv arī šķirošanas un pārkraušanas stacijas, kurās notiek tikai savākto atkritumu pārkraušana. Tāpēc noteikumu projektā ir noteiktas stingrākas prasības tikai tām savākšanas un šķirošanas un pārkraušanas stacijām, kurās tiek veikta atkritumu šķirošana vai atkritumu pieņemšana no apmeklētājiem, piemēram, attiecībā uz apmeklētāju piekļuvi šādām stacijām, attiecībā uz prasībām atkritumu dalītas savākšanas nodrošināšanai.  Noteikumu projektā noteiktās prasības – ievērot izsniegtās atļaujas A vai B kategorijas darbības veikšanai vai atkritumu apsaimniekošanas atļaujas prasības – attiecas uz visām atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, neatkarīgi no tā, vai tajās tiek veikta tikai atkritumu savākšana vai tikai atkritumu pārkraušana.  Noteikumu projektā ir noteiktas prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanai. Noteikumu projekts paredz, ka sadzīves atkritumu savākšanas laukumos apsaimniekotājs nodrošina savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu un masas novērtēšanu, un reģistrāciju. Savākšanas laukumā ievesto atkritumu veidus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Savukārt šķirošanas un pārkraušanas stacijās būvniecības un būvju nojaukšanas laukumos un metāllūžņu noliktavās ir jānodrošina ievesto un izvesto atkritumu veidu novērtēšanu un svarus ievesto un izvesto atkritumu svēršanai. Minētā informācija par savākto atkritumu svaru ir nepieciešama, lai novērtētu Latvijas normatīvajos aktos noteikto atkritumu savākšanas un pārstrādes mērķu izpildi. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās ievesto un izvesto atkritumu veidus nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam.  Iedzīvotājiem un citiem atkritumu radītājiem ir jābūt pieejai sadzīves atkritumu savākšanas laukumiem arī tajā laikā, kad ir beidzies darba laiks, lai būtu iespējams atbrīvoties no atkritumiem. Tāpēc pašvaldībām būtu jānosaka sadzīves atkritumu savākšanas laukumu darba laiks. Noteikumu projektā ir noteiktas minimālās prasības atkritumu savākšanas laukuma vai atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, kurā tiek pieņemti atkritumi no apmeklētājiem, darba laikam, izsakot to stundās, nevis darba dienās. Komercuzņēmumiem ir pietiekama rīcības brīvība noteikt, kā minētās laukuma darba stundas tiek nodrošinātas vairāku darba dienu ietvaros, vai arī ierobežojot atkritumu savākšanas laukuma darbību nedēļas nogalēs. Vienlaikus komersanti var noteikt garāku savākšanas laukumu darba laiku.Vienlaikus VARAM norāda, ka būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un metāllūžņu noliktavās netiek pieņemti sadzīves atkritumi, tāpēc šo atkritumu savākšanas vietu darba laiku nosaka šo iekārtu apsaimniekotāji.    Noteikumu projektā ietvertie termiņi dažāda veida atkritumu uzglabāšanai atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās ir noteikti atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktā ietvertajai definīcijai “atkritumu uzglabāšana”, par īslaicīgu atkritumu uzglabāšanu uzskata atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai. Vienlaikus MK noteikumu Nr.1032 1.pielikuma 5.12.punkts paredz, kaiekārtām bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu tiek izdota atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai. VARAM norāda, ka noteikumu projektā ir ietvertas prasības maksimāli pieļaujamiem termiņiem atkritumu uzglabāšanai atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās. Lai nodrošinātu minētās tiesību normas izpildi, noteikumu projektā ir ietverta prasība nodrošināt, ka atkritumu savākšanas laukumos un atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijās katru dienu tiek veikta tajās ievesto atkritumu veidu un daudzumu reģistrācija.  Noteikumu projekts paredz, ka atkritumu savākšanas laukumos var paredzēt aprīkojumu mājsaimniecībās radušos būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumu savākšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Noteikumu projektā ir ietvertas prasības būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumu izveidošanai un apsaimniekošanai. Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” nav ietvertas prasības minēto atkritumu savākšanas laukumu izveidošanai un apsaimniekošanai.  Noteikumu projekts paredz, ka uz konteinera, kuru izmanto savākšanas vietās, izvietot informāciju par atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kam pieder attiecīgais konteiners un tā kontakttālruni. Minētā informācija ir nepieciešama, lai būtu iespējams informēt konteinera īpašnieku par to, ka attiecīgais konteiners ir bojāts vai nav ticis iztukšots, ņemot vērā to, ka savākšanas vietās izvietotie konteineri ne vienmēr pieder atkritumu apsaimniekotājam.  Šķirošanas vietas apsaimniekotājam savā tīmekļa vietnē jāievieto informācija par laukuma apsaimniekotāju un tā kontaktinformācija, lai sabiedrība būt informēta par savākšanas vietas apsaimniekotāju un atkritumu nodošanas iespējām.  Noteikumu projekts paredz, ka atkritumu savākšanas vietās ir jāparedz telpas attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekotāja darbiniekiem.  Noteikumu projektā ir ietverta prasība atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas norobežot ar nožogojumu no cita veida saimnieciskās darbības veikšanas vietām un iekārtām. Minētā prasība ir ietverta tāpēc, lai būtu iespējams identificēt vietu, kurā tiek veikta atkritumu savākšana un šķirošana, kā arī izdot attiecīgajai vietai atkritumu apsaimniekošanas atļauju vai atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, kā arī veikt atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas darbības kontroli atbilstoši izsniegtajai atļaujai.Arī gadījumā, ja vienā laukumā viens operators izveido, piemēram, (1) atkritumu savākšanas laukumu (2) būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumu, arī abi iepriekš minētie laukumi ir jānorobežo ar nožogojumu, jo abos atkritumu savākšanas laukumos tiek savākti dažādi atkritumu veidi, un tiem var tikt izvirzītas dažādas prasības attiecībā uz laukumu virsmas segumu.  Noteikumu projekts paredz, ka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu īpašnieki vai apsaimniekotāji nodrošina, ka pie minētajām vietām tiek izvietotas izkārtnes, kurās ir sniegta informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas īpašnieku vai apsaimniekotāju, par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā pieņemamiem atkritumu veidiem. Minētā informācija ir jāsniedz arī pašvaldības un atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas īpašnieka un apsaimniekotāja tīmekļa vietnē.  Noteikumu projektā ir ietverti pārejas noteikumi, kuros noteikts, ka savākšanas punktu, savākšanas laukumu, šķirošanas un pārkraušanas staciju, būvniecības atkritumu laukumu un metāllūžņu noliktavu, kuras ir nodoti ekspluatācijā vai to būvprojekti likumā noteiktā kārtībā akceptēti līdz 2016.gada 30.jūnijam, īpašnieki vai apsaimniekotāji nodrošina to atbilstību šo noteikumu prasībām līdz 2018.gada 30.jūnijam, tādejādi nodrošinot pietiekami ilgu pārejas periodu, lai nodrošinātu minēto atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Noteikumu projekta Pārejas noteikumiem būtu jāattiecas uz visām šķirošanas un pārkraušanas stacijām, tā kā arī to šķirošanas un pārkraušanas staciju apsaimniekotājiem, kur notiek tikai atkritumu pārkraušana, būtu iespējams izpildīt noteikumu projekta prasības. Lai izpildītu šo noteikumu projekta prasību, minēto atkritumu savākšanas vai šķirošanas vietu īpašnieki izvērtē pasākumus, kas veicami, lai izpildītu noteikumu projekta prasības, kā arī vēršas ar iesniegumu Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē izdarīt grozījumus attiecīgās atkritumu savākšanas vai šķirošanas vietas darbībai izsniegtajā atļaujā A vai B piesārņojošas darbības veikšanai (atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 62.punktam) vai atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas atļaujā (atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.703) 30.punktam. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), VVD |
| 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 | Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – 50 – 60 komersanti.  119 pašvaldības.  Visi sadzīves atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Pašvaldība savā tīmekļa vietnē ievieto un nepieciešamības gadījumā atjaunina informāciju par savākšanas punktiem, savākšanas laukumiem, šķirošanas un pārkraušanas stacijām, būvniecības atkritumu laukumiem, videi kaitīgo preču atkritumu laukumiem, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām savā administratīvajā teritorijā, norādot par katru atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu:  1) attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma vai zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas atrašanās adresi;  2) atkritumu veidus, kuri tiek pieņemti attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā vai zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietā;  3) savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma, videi kaitīgo preču atkritumu laukuma, metāllūžņu noliktavas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma darba laiku;  4) attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma vai zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas operatoru un tā kontaktinformāciju (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts)).  Savākšanas punkta, savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma, metāllūžņu noliktavas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma operators savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par katru tā apsaimniekoto atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu vai bioloģiski noārdāmo atkritumu, norādot:  1) attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas atrašanās adresi;  2) atkritumu veidus, kuri tiek pieņemti attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā;  3) savākšanas punkta, savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma, videi kaitīgo preču atkritumu laukuma, metāllūžņu noliktavas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma darba laiku;  4) attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma īpašnieku un tā kontaktinformāciju (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts)).  Savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrē reģistrācijas žurnālā (pielikums), katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā ievestajiem unizvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem. Bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību. Metāllūžņu noliktavā metāllūžņu uzskaiti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.  Noteikumu projekts paredz, ka bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību. Tādejādi bīstamo atkritumu uzskaitei netiks piemērotas noteikumu projektā minētās prasības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | 1. Administratīvās izmaksas pašvaldībām:   F - Vidējā alga vispārējā vadības sektorā, stundas likme 4,21 *euro*  L – nepieciešamais laiks informācijas sagatavošanai – 40 stundas gadā  N – subjektu skaits – 119 pašvaldības  b- informācijas sniegšanas biežums – 1 reizi  C = (f x l) x (n x b)  C= (4,21 x 40) x (119x1) = 20 039 *euro*   1. Administratīvās izmaksas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantiem   F – stundas likme privātajā sektorā – 4,99 *euro*  L – nepieciešamais laiks informācijas sagatavošanai (252 darba dienas x 8 stundas) – 2016  N – subjektu skaits – 60 atkritumu apsaimniekošanas komersanti  Informācijas sniegšanas biežums – 1 reizi gadā  C = (f x l) x (n x b)  C= (4,99 X 2016) x (60x1) = 603 590 *euro* |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nav attiecināms |
| 2. | Cita informācija | 1. Ar noteikumu projekta spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 193.nr.). 2. Noteikumu projekts nodrošinās likumprojekta “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (reģistrācijas Nr.614/Lp12 Saeimā iesniegto likumprojektu reģistrā), kur ir paredzēts, ka pašvaldības izraudzīts sadzīves atkritumu apsaimniekotājs veic apsaimniekoto sadzīves atkritumu masas un tilpuma mērījumus un iesniedz tos pašvaldībai, kura tos izmanto, precizējot maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši reāli apglabātajiem sadzīves atkritumu daudzumiem. Minētajā likumprojektā ir ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus par kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotāji veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumus un nosaka koeficientu pārejai no masas uz tilpuma vienībām. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts no 2016.gada 12.februāra ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv) sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, līdz ar to ieinteresētajām personām bija iespēja izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Tika saņemti komentāri no AS “Latvijas Zaļais elektrons”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, biedrības ”Baltijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociācija”, biedrības “Atkritumu un otrreizējo izejvielu pārstrādātāju asociācija”, biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”, biedrības “Homo Ecos”, SIA “Clean R”, SIA “Corvus Company”, SIA “Zaļais centrs”, AS “Dīlers”, SIA “ZAAO”. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Apkopotie iebildumi** | **Vai un kādā veidā sabiedrības pārstāvju priekšlikumi ir ņemti vērā noteikumu projekta izstrādes procesā, kā arī par tiem sabiedrības pārstāvju priekšlikumiem, kuri nav tikuši ņemti vērā, norāda, iemeslus, kādēļ priekšlikumi nav ņemti vērā.** |
| 1. | Noteikumos paredzēto atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu izveide un atļauju piešķiršana to darbībai (izņemot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem) ir tiešā veidā atkarīga no attiecīgās pašvaldības saskaņojuma esamības, kas izdota, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu. | Iebildums nav ņemts vērā, jo atkritumu savākšanas vietu izveides kārtība jau ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā, kā arī MK noteikumos Nr.703. |
| 2. | Ir nepieciešams izvērtēt, vai ir nepieciešams veidot īpašu videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas laukumu; nepieciešams pagarināt pārejas periodu videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktu pārveidošanai par videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas laukumiem; | Iebildums ir ņemts vērā, pagarināts pārejas periods noteikumu prasību realizācijai. |
| 3. | Jāprecizē, ka prasības atsevišķai stikla, plastmasas un metāla atkritumu veidi attiecināmas arī uz izlietoto iepakojumu | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 4. | Noteikumos būtu jāparedz, ka komersants ir tiesīgs izmantot arī citus atkritumu dalītās savākšanas paņēmienus, pirms to izmantošanas saņemot attiecīgu atļauju no Valsts vides dienesta | Iebildums nav ņemts vērā. VARAM paskaidro, ka noteikumu projekta mērķis atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6.panta 5.punktam ir noteikt atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus. Vienlaikus norādām, ka noteikumu projekta 2.6.punktā ir norādīts, ka noteikumu projekta prasības neattiecas uzatkritumu savākšanu ar pieņemšanas transporta vai mobilo pieņemšanas punktu starpniecību. Minētajā noteikumu projekta normā ir ietverti arī citi atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidi, uz kuriem neattiecas noteikumu projekta prasības. Noteikumu projekts neierobežo komersanta tiesības un iespējas izmantot dažādus atkritumu savākšanas veidus un metodes. |
| 5. | Jāparedz iespēja šķirošanas un pārkraušanas stacijās paredzēt konteinerus dalītai atkritumu savākšanai; | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 6. | Lūdzam VARAM izvērtēt nepieciešamību noteikt minimālo pieņemamo atkritumu sortimentu pieņemšanas laukumos un šķirošanas un pārkraušanas stacijās ( Projekta pantos 12.4. un 16.4.: „...*vismaz šādiem dalīti savāktiem atkritumu veidiem...*”).  Uzskatam, ka šāda prasība nepamatoti norobežo komersantu brīvo izvēli: uzņēmumam, kurš nolems par saviem līdzekļiem izveidot, piemēram, VKP pieņemšanas laukumu, nebūs iespējas saņemt attiecīgu atļauju atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanai, jo Projekts paredz, ka pieņemšanas laukumā  jāpieņem  visi punktos 12.4.1.-12.4.9. minētie atkritumi, līdz ar ko komersants būs piespiests savākt arī citus atkritumus, ciešot zaudējumus.  Uzskatām, ka prasību - noteikt minimālo pieņemamo atkritumu sortimentu - var noteikt laukumam, kura izveidē ir ieguldīti valsts vai pašvaldības līdzekļi, bet nedrīkst ierobežot komersantu brīvo izvēli. | Iebildums nav ņemts vērā. Noteikumu projektā nav paredzēts izveidot speciālas vietas tikai videi kaitīgo preču atkritumu savākšanai. Vienlaikus norādām, ka videi kaitīgo preču atkritumus ir iespējams savākt arī metāllūžņu noliktavās. |
| 7. | Nav nepieciešams noteikt, ka atkritumu savākšanas laukumos, būvniecības atkritumu savākšanas laukumos nav nepieciešams paredzēt svarus ievesto un izvesto atkritumu masas reģistrēšanai; | Iebildums nav ņemts vērā. VARAM paskaidro, ka gan Latvijas, gan ES normatīvajos aktos ir noteikti atkritumu pārstrādes mērķi. Lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama minēto mērķu izpildes aprēķināšanai, ir nepieciešama informācija par atkritumu pārstrādei nodoto atkritumu svaru. Ne visi atkritumi pēc to savākšanas tiek nogādāti atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijās, kur ir nodrošināta atkritumu svēršana. |
| 8. | Papildināt Projekta 3.punktu ar jauktās (kompleksās) darbības atkritumu pieņemšanas laukumiem vai izdzēst no 10.punkta prasības “norobežo vismaz ar pusotru metru augstu nožogojumu”, jo komersantiem būs nepieciešams sadalīt esošo pieņemšanas punktu (laukumu) telpas dažādās daļās, atdalot metāla noliktavu no VKP atkritumiem un no pārējiem atkritumiem, un uz katras daļas izvietot atsevišķas izkārtnes ar operatora nosaukumu, darba laiku, u.t.t. | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 9. | Ietvert noteikumu projektā prasības kārtībai, kādā tiek slēgti līgumi par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 10. | Vienkāršot prasības ūdensnecaurlaidīgā seguma ierīkošanai atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, vai paredzēt šīm darbībām atbalstu no ES Struktūrfondiem un garāku pārejas periodu šīs prasības ieviešanai | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 11. | Jautājums par noteikumu projekta 14.punktā  teikto „14. Pašvaldība nosaka savākšanas laukumu darba laiku  tās administratīvajā teritorijā, paredzot, ka piekļuvi savākšanas laukumam nodrošina vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē  (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst.19.00.” Vai pašvaldībā noteiktais laukumu darba laiks būs saistošs arī komercuzņēmumiem, jeb šī norma attiecas tikai uz pašvaldības laukumiem? | Par iebildumu ir sniegts skaidrojums noteikumu projekta anotācijā. |
| 12. | Precizēt prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās ievesto un izvesto atkritumu uzskaitei | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 13. | Projekts paredz atkritumu nosvēršanu laukumā, pirms izvešanas un paredz svaru ierīkošanu laukumā. Kā iepriekš minēts, atkritumi tiek savākti ne tikai mazos 1 m3 konteineros, bet arī lielajos 35 m3 konteineros, kuru svars var pārsniegt 20 t. Komersantiem būs nepieciešams uzstādīt automobiļu svarus katrā tādā laukumā. Šī prasība nekādā veidā nevar uzlabot savākto atkritumu kontroli. Prasība uzstādīt svarus var būt pamatota tikai gadījumos, kad laukuma operators nodod atkritumus citam komersantam. Aktuālā likumdošana uzliek par pienākumu atkritumu apsaimniekotājam veikt atkritumu uzskaiti, reģistrējot tos dažādos žurnālos atkarībā no atkritumu veida. Uzskatām, ka komersants var pats izvēlēties svara noteikšanas un kontroles metodi, piemēram, svērt no reģionālajiem laukumiem piegādātos atkritumus uz svariem centrālajā bāzē un nav nepieciešams uzstādīt svarus katrā reģionālajā laukumā. | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 14. | Projekta 11.2.punkts paredz, ka savāktos atkritumus būs nepieciešams izvest no laukuma ik pēc 3 mēnešiem. Uzskatām šo prasību par nepamatotu, jo, pirmkārt, esošā likumdošana atļauj pat bīstamos atkritumus glabāt līdz gadam (kas arī norādīts Projekta 11.3.punktā), un nav saprotams, kāpēc nebīstamos atkritumus drīkst uzglabāt laukumā maksimāli 3 mēnešus. Otrkārt, daudziem apsaimniekotājiem laukumos uzstādīti lielie konteineri ( AS “Dīlers” savā laukumā Rēzeknē dažu atkritumu savākšanai izmanto 35m3 konteinerus), tie var tikt piekrauti ilgākā laikā un izvest nepilnu konteineru no laukuma būs nepamatoti gan no komerciālā viedokļa, gan no vides aizsardzības viedokļa, jo šāda konteinera transportēšana no Rēzeknes līdz Rīgai notiek ar jaudīgu kravas mašīnu. | Par iebildumu ir sniegts skaidrojums noteikumu projekta anotācijā. |
| 15. | kategoriski iebilst pret būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu iekļaušanu obligātajā atkritumu sarakstā (p.13.5.11.). Būvniecības atkritumus nevar pielīdzināt ikdienas sadzīves atkritumiem, tie rodas neregulāri un aktuālās normas paredz speciālā konteinera nomu remonta laikā, ar būvgružu izvešanu un utilizāciju nodarbojas citas nozares firmas, būvgruži tiek atsevišķi reģistrēti (MK 15.04.2014.noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”). Pie būvniecības vai būvju nojaukšanas atkritumi tiek ievietoti speciālā blakus ēkai novietotā konteinerā, nevis atvesti ar kādu transportu uz laukumu. Pie tam, projekta 3.4.punkts paredz atsevišķo būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumu dibināšanu, un būvgružu iekļaušana cita laukuma minimālajā sarakstā ir neloģiska.  Noteikumu projekta 13.5 punktā cita starpā ir noteiks, ka atkritumu savākšanas laukumā jānodrošina atkritumu savākšanas aprīkojums (konteineri) noteiktiem atkritumu veidiem, tai skaitā 13.5.1. punktā -*“plastmasas atkritumi”* savākšana; 13.5.6. punktā - *“cita veida stikla atkritumi”* savākšana; 13.5.7. punktā - *“sadzīvē radušies bīstamie atkritumi”* savākšana; 13.5.10.punktā - *“liela izmēra atkritumi”* savākšana; 13.5.11.punktā -*“būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi”* savākšana u.tml*.* | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 16. | Projektā trūkst definīcijas terminam “operators”. Projekta punktos 13.7.1., 14.6.1., 19.6.1., 21.6.1. un 22.6.1. izvirzītas prasības nodrošināt laukumos darba vietas apsargam un operatoram, bet punktā 23.1. par operatoru jau saukta juridiskā persona. Nav skaidrs, vai katrā laukumā būs nepieciešams nodrošināt tieši juridiskās personas pilnvarotā pārstāvja klātbūtni, jeb par “operatoru” laukumos tiek saukts darbinieks (arī ar “outsorting” sistēmu pieņemtais), kas palīdz iedzīvotājiem izvietot atkritumus un uzskaitīt tos. Vai būs obligāti jānodarbina laukumos gan operatoru, gan apsargu? Vai operators varēs apvienot šīs divas nodarbošanās? Uzskatām, ka komersantam pašam būtu jāizvēlas, cik un kādus darbiniekus viņam ir nepieciešams nodarbināt, lai nodrošinātu laukuma darbību.  5.Projektā nav precīzas definīcijas terminam “publiskā ārtelpa”. Nav skaidrs, kādus kritērijus būtu nepieciešams ievērot komersantiem, lai izpildītu šādu prasību. Ja šis termins paredz brīvu piekļūšanu, piemēram, metāllūžņu pieņemšanas noliktavai (kur “atkritumu” vērtība var pārsniegt 20 eiro par 1 kg), tad šo normu (p.22.7.) nebūs iespējams izpildīt. Tāpat nekontrolējama cilvēku iekļūšana VKP atkritumu laukumā (p.19.7.) var radīt potenciālas riska situācijas, piemēram, VKP nelikumīgas izjaukšanas dēļ, kad tiek sasisti televizora kineskopi, lai piekļūtu vara detaļām, vai tiek demontētas ledusskapja vara detaļas un kompresori, tādejādi radot vidē svina piesārņojumu un/vai freona noplūdi, u.t.t.). Šīs ir visbiežāk novērotās situācijas vietās, kur nav pienācīgas kontroles un īpaši tas varētu būt aktuāli atkritumu laukumos, kur būs lielāks “bīstamo” iekārtu uzkrājums. Nav arī skaidrības, kā izpildīt šo normu, ja laukums ir izveidots telpā (kā noteikts Projekta 10.punktā). Vai laukuma darba laikā jātur vaļā ēkas durvis (arī ziemā – aukstajā laikā)?  Uzskatām, ka komersantiem ir jānodrošina brīva piekļuve laukumam noteiktajā darbalaikā un jābūt tiesībām pašiem lemt par šī procesa organizāciju, izvērtējot apkārtējo situāciju, laukuma izvietošanas īpatnības un citus faktorus. | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 17. | Precizēt un vienkāršot informāciju, kura ir norādāma uz atkritumu savākšanas punktā izvietotajiem konteineriem | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 18. | Uzskatām projekta 24.2.punktu par nepamatotu. No projekta teksta izriet, ka atkritumu savākšanas sistēmā iesaistīti vismaz 3 komersantu veidi:   1. Laukuma īpašnieks; 2. Laukuma operators; 3. Atkritumu apsaimniekotājs (komersants, kuram pieder konteineri, kuri uzstādīti laukumā).   Šāda sistēma ir iespējama, bet vairākos gadījumos atkritumu konteineri pieder laukuma īpašniekam/operatoram, kurš vai nu pats turpmāk apsaimnieko savāktus atkritumus, vai no nodod tos citam komersantam (un bieži vien tam, kurš piedāvā labāko cenu, nevis kādam pastāvīgam partnerim). Uzskatam, ka šajā gadījumā nav nepieciešams dublēt uz konteineriem informāciju par laukuma operatoru, kura tiks izvietota uz izkārtnes pie ieejas laukumā. Lūdzam precīzāk izteikt 24.2.pantu, neuzliekot liekus pienākumus komersantiem, kuri paši apsaimnieko atkritumus. | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 19. | Projekta 26.4.punktu uzskatām par nepamatotu. Norādot operatora tīmekļa vietnē informāciju par laukuma īpašnieku, tā kontaktinformāciju, var padarīt informācijas pieejamību pārāk sarežģītu, jo būs norādīta informācija par operatoru, laukuma adrese un darba laiks, atkritumu veidus un vēl arī īpašnieka kontaktdati. Uzskatām, ka sabiedrībai ir svarīgi būt informētai par laukuma operatoru un atkritumu nodošanas iespēju, nevis par laukuma īpašnieku. | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 20. | Uzskatām arī, ka ir nepieciešams optimizēt atkritumu uzskaiti, reģistrējot visus atkritumus vienā žurnālā (pašlaik AS “Dīlers” reģistrē atkritumus trijos dažādos žurnālos).  Lūdzam skaidrāk izteikt projekta 27.punktu. pašreizējā redakcijā nav skaidrs, vai bīstamie atkritumi un metāllūžņi tiks reģistrēti tikai atbilstoši citiem (punktā norādītajiem) noteikumiem, vai būs nepieciešams dublēt ierakstus arī Projekta pielikumā dotajā žurnālā. | Iebildums nav ņemts vērā. |
| 21. | nav skaidrs, vai bīstamos atkritumus būs nepieciešams reģistrēt šī noteikumu projekta pielikumā dotajā žurnālā (žurnāla formā palicis nosaukums „videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas laukums”), jeb tie tiks reģistrēti tikai atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību (projekta punkts Nr.28)  3) Arī nav skaidrs, kā praktiski izpildīt projekta 28. punkta prasību „...*laukuma* *apsaimniekotājs ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrē reģistrācijas žurnālā (pielikums),  katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā  attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem*.”. Jā laukums ir vieta, kur jebkurš var brīvi atnākt un izmest savus atkritumus, neuzskaitot to svaru un veidu, kā laukuma operators var noteikt atnesto atkritumu daudzumu un veidu, īpaši ja atkritumu savākšanai būs uzstādīti lielie autokonteineri vai preskonteineri? Pat gadījumā, kad laukums būs aprīkots ar svariem, nav iespējams dienas beigās bez speciālās tehnikas (vilcēja) uzstādīt šādu konteineru uz svariem, lai noteiktu atkritumu dienas svara pieaugumu. Arī gadījumos, kad laukumā tiks uzstādīti tikai parastie konteineri 1,2 m3, un arī uzstādīti pietekoši lielie svari, lai nosvērtu konteineru, laukuma operatoram būs nepieciešams katru dienu pārsvērt visus konteinerus, lai noteiktu svaru. Gadījumos, kad laukums netiks aprīkots ar svariem, noteikt dienas laikā savākto atkritumu daudzumu ir iespējams tikai ar ļoti lielu nenoteiktību, un mēneša beigās, summējot pieņemto atkritumu daudzumu, tiks iegūta mēneša laikā uzskaitīto atkritumu masa, kura pat teorētiski nevar būt savākta vienā konteinerā. Arī piegādājot pilno konteineru uz pārkraušanas staciju vai pie atkritumu apsaimniekotāja, starpība starp laukuma žurnālā fiksēto  „aptuveno” svaru un  atkritumu saņēmēja fiksēto svaru var sasniegt ievērojamo lielumu, kas tikai apgrūtinās atkritumu plūsmas uzskaiti.   Noteikumu projektu iepriekšējā versijā  bija noteikta  cita atkritumu  uzskaites norma – vienu reizi mēnesī, kad laukuma apsaimniekotājs var kaut aptuveni noteikt mēneša laikā savākto  atkritumu apjomu. Uzskatam, ka no atkritumu uzskaites viedokļa daudz precīzāk būs atkritumu uzskaite pie konteinera izvešanas, jo pie atkritumu nodošanas citam apsaimniekotājam tiks fiksēts svars vai apjoms.  4) Uzskatam, ka pieņemšanas laukuma operatoriem (gadījumos, ja žurnāls tiks aizpildīts uz vietas) nav iespējams pareizi noteikt reģenerācijas kodu no laukuma izvestiem atkritumiem,   šī informācija tiks profanēta vai ierakstīta formāli un neatbilstoši reālajai situācijai. Tikai atkritumu apsaimniekotājs (pārstrādātājs vai tirgotājs) var pareizi noteikt atkritumu  reģenerācijas veidu. | Attiecībā uz jautājumu par atkritumu uzskaites nodrošināšanu atkritumu šķirošanas laukumos VARAM paskaidro, ka saskaņā ar noteikumu projekta 3.punktu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta, kur savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās transportēšanas. Tāpēc, ievērojot noteikumu projekta 12.5.punktā noteiktās prasības (atkritumu savākšanas laukumā nodrošina visa savākšanas laukuma teritorijas iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi savākšanas laukumam ārpus tā darba laika, un apgaismojumu), nav iespējama situācija, ka atkritumu savākšanas laukumā jebkurš var brīvi ienākt un izmest savus atkritumus. VARAM arī paskaidro, ka noteikumu projekta 15.punkts paredz rīcības brīvību atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotājam izvēlēties metodi, kādā veidā tiks noteikts atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu svars – vai nu izmantojot svarus, vai arī izmantojot pamatotus pieņēmumus.  VARAM paskaidro, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktu, atkritumu īslaicīga uzglabāšana ir uzglabāšana ne ilgāk par 3 mēnešiem. Veicot atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu daudzumu un veidu uzskaiti reizi mēnesī, nav iespējams nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto prasību kontroli.  Iebildums par to, ka atkritumu savākšanas laukuma operators nevar noteikt, kādai darbībai tiek izvesti atkritumi, ir ņemts vērā. Precizēts noteikumu projekta pielikums, nosakot, ka izvedot atkritumus, ir jānorāda atkritumu pārvadātājam izdotās atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs un izdošanas datums. |
| 22. | Projekta 27.05.16. versijā pieņemto un izvesto atkritumu reģistrācija bija paredzēta vienu reizi mēnesī: „*27. Savākšanas laukuma, pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma, videi kaitīgu preču atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrē reģistrācijas žurnālā (pielikums) hronoloģiskā secībā, līdz katra mēneša trešajam datumam veicot ierakstu par iepriekšējā mēnesī izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem.*”  Savukārt Projekta 16.09.16. versijā pieņemto un izvesto atkritumu reģistrācija bija mainīta uz ikdienas reģistrāciju: „*28*.*Savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrē reģistrācijas žurnālā (pielikums), katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem.*”  Lūdzam VARAM izvērtēt, vai savākšanas laukumos savākto atkritumu apjoma ikdienas reģistrācija ir pietekoši pamatota. | Iebildums nav ņemts vērā, skaidrojums sniegts noteikumu projekta anotācijā. |
| 23. | Pie atkritumu savākšanas laukumiem , šķirošanas un pārkraušanas stacijām un videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktos nav nepieciešams norādīt informāciju par noslēgtajiem līgumiem ar videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 24. | Nepiekrīt, ka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekotājam savā mājas lapā ir jānorāda informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas īpašnieku | Iebildums nav ņemts vērā. Atkritumu radītājiem ir nepieciešama plašāka informācija par tiem pieejamiem atkritumu savākšanas un šķirošanas pakalpojumiem. |
| 25. | Precizēt prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem, kas izvietotas sadzīves atkritumu poligonos | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 26. | Vienkāršot prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem, kuros tiek kompostēti tikai parku un dārzu atkritumi | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 27. | Nepieciešams pagarināt pārejas periodu noteikumu projekta prasību ieviešanai | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 28. | Anotācijā jāprecizē noteikumu projekta finansiālā ietekme | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 29. | Anotācijā jāprecizē faktiskās situācijas un normatīvo aktu piemērošanas problemātika | Iebildums ir ņemts vērā. |
| 30. | Nav skaidrots, kā praktiski notiks esošo komersantu pāreja uz jauniem noteikumiem. Pašlaik daudziem komersantiem izsniegtas B kategorijas atļaujas uz videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punktiem, kuri tika iekļauti atkritumu apsaimniekošanas plānos. Vai pārejas periodā šie punkti būs atzīti par atbilstošiem jauniem noteikumiem un var būt izmantoti atkritumu apsaimniekošanas sistēmās? | Iebildums ir ņemts vērā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VARAM, VVD |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Noteikumu projekts neietekmē iesaistīto institūciju funkcijas un uzdevumus.  Nav paredzēta jauno institūciju izveide/likvidēšana/reorganizēšana. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas III. un V.sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.*

Iesniedzējs:

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretārs R.Muciņš

26.10.2016. 09:25

5356

I.Doniņa

67026515; [ilze.donina@varam.gov.lv](mailto:ilze.donina@varam.gov.lv)

1. 6. Šķirošanas un pārkraušanas stacija ir speciāli aprīkota iežogota vieta savākto atkritumu šķirošanai, lai atlasītu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei izmantojamos materiālus, vai pārkrautu atkritumus, kas paredzēti turpmākai transportēšanai. Šķirošanas un pārkraušanas stacijā veic vienu no šādām darbībām:

   6.1. atkritumu šķirošana un pārkraušana;

   6.2. atkritumu šķirošana;

   6.3. atkritumu pārkraušana. [↑](#footnote-ref-1)
2. Šā panta izpratnē atkritumu poligona pārkraušanas stacija ir uz atkritumu poligona infrastruktūru attiecināta pārkraušanas stacija, kurā atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs pieņem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā savāktos atkritumus, lai tos nogādātu apglabāšanai atkritumu poligonā vai sagatavotu apglabāšanai. [↑](#footnote-ref-2)