**Informatīvais ziņojums**

Par 2016. gada 19. decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

2016. gada 19. decembrī notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Vides ministru padomes sanāksme Briselē. Tajā plānots panākt vispārējo vienošanos par grozījumiem Direktīvā 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu, kā arī plānots apstiprināt Padomes secinājumus par cilvēku veselības un vides aizsardzību īstenojot drošu ķīmisko vielu pārvaldību.

**1. Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos -** vispārējā pieeja

Eiropadome 2014. gada 24. oktobrī pieņēma secinājumus „*Par klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam*” (turpmāk – Eiropadomes secinājumi) un tādējādi noteica nosacījumus Klimata un enerģētikas politikas satvara laika posmam līdz 2030. gadam noteikto mērķu īstenošanai. Tie paredz, ka ES 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 ir jānodrošina ES ETS laba un efektīva funkcionēšana.

2015. gada 15. jūlijā Eiropas Komisija (turpmāk – EK) Enerģētikas Vasaras pakotnes[[1]](#footnote-1) ietvaros publicēja *Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko groza ETS direktīvu, 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:

* emisijas kvotu kopapjoma noteikšana, piemērojot Eiropadomes secinājumos noteikto ikgadējo koeficientu maksimālo pieļaujamo emisiju robežvērtības samazināšanai – no 1,74 % uz 2,2 %;
* emisijas kvotu izsolīšanas apjoma, bezmaksas emisijas kvotu piešķīruma, jauno iekārtu rezerves apjoma noteikšana, kā arī to emisijas kvotu apjoma noteikšana, kas ir nepieciešama ES ETS ietvaros izveidoto fondu finansēšanai;
* bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas nosacījumu turpināšana, gan oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru uzņēmumiem, gan pārējiem ES ETS operatoriem, kā arī bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas iespējas turpināšana elektroenerģijas ražotājiem attiecīgajām dalībvalstīm.

Direktīvas projektā ir iekļauti jauni nosacījumi attiecībā uz ES ETS ietvaros izveidojamajiem finansēšanas mehānismiem:

* Inovāciju fonds, ar ko tiek turpināts NER300 fonds, kas jau šobrīd darbojas ES ETS ietvaros, bet tiek palielināts tā ietvaros pieejamais finansējums un atbalstāmie projekti;
* Modernizācijas fonds, tā darbības principi un atbalstāmo projektu izvēles un finansējuma piešķiršanas nosacījumi.

Diskusijas par Direktīvas projektu ir notikušas ES Padomes vides darba grupās Luksemburgas, Nīderlandes un Slovākijas prezidentūras laikā. Ministru politiskās debates par šo jautājumu notika ES Vides padomē 2015. gada oktobrī, kā arī 2016. gada jūnijā. Aktīvi pie šī jautājuma strādā arī Eiropas Parlaments – ENVI komiteja plāno balsot par grozījumiem 15. decembrī.[[2]](#footnote-2) Slovākijas prezidentūra 11 padomes darba grupu laikā ir panākusi zināmu progresu vairumā jautājumu, piemēram, līmeņatzīmju noteikšanā, Modernizācijas fonda izveidē, oglekļa pārvirzes riska atbalstam. Tomēr joprojām atvērti diskusijām ir vairāki gan tehniski, gan politiski jautājumi. 16. decembra COREPER I sanāksmē tiks skatīti atvērtie jautājumi un jauna Slovākijas prezidentūras teksta redakcija, gatavojoties ES Vides padomei š.g. 19. decembrī, kurā plānots panākt vispārējo pieeju.

**Latvijas viedoklis**

ES ETS ir viens no svarīgākajiem instrumentiem ES klimata politikā. Ņemot vērā ES ETS tirgus stabilitātes mehānisma izveidi un tā darbības uzsākšanu no 2019. gada 1. janvāra, emisijas kvotu tirgū pieejamais emisijas kvotu pārpalikums nākotnē pakāpeniski samazināsies[[3]](#footnote-3). Tādējādi prognozējams emisijas kvotu cenu pieaugums, kas stimulēs operatorus investēt SEG emisiju samazināšanas pasākumos. Arī Direktīvas projektā iekļautie nosacījumi ir pietiekami efektīvi, lai ES ETS sektorā veicinātu iniciatīvas investīcijām oglekļa mazietilpīgā ekonomikā.

ES ETS Latvijā ir efektīvi nodrošinājusi siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanu. No 2005. gada līdz 2014. gadam ES ETS sektora īpatsvars kopējā valsts SEG emisiju apjomā ir samazinājies par 4,31 %. ES ETS operatori laika posmā no ES ETS 3. perioda sākuma, proti, 2013.-2015. gadā, ir samazinājuši savas SEG emisijas par 12,73 %. ES ETS operatori aktīvi veic pāreju no fosilo kurināmo izmantošanas uz ilgtspējīgas biomasas izmantošanu. Jau aptuveni 22 % no ES ETS operatoru iekārtās saražotās enerģijas tiek saražoti, izmantojot biomasu. Kopš 2005. gada ilgtspējīgās biomasas izmantošana Latvijā ES ETS ietvaros ir pieaugusi 4 reizes (no 2 191 TJ 2005. gadā līdz 8 655 TJ 2014. gadā).

Detalizēts Latvijas viedoklis tika apstiprināts nacionālajā pozīcijā 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*” Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra sēdē. Savukārt atjauninātā Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 „*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 2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta sēdē.

**2. Padomes secinājumi par cilvēku veselības un vides aizsardzību īstenojot drošu ķīmisko vielu pārvaldību -** pieņemšana

 Padomes secinājumu projekts izstrādāts ar mērķi veicināt drošu ķīmisko vielu pārvaldību, tādējādi īstenojot ES 7. Vides rīcības programmas “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”[[4]](#footnote-4) pamatmērķus drošai ķīmisko vielu pārvaldībai, vadoties no vides politikas pamatprincipiem: piesardzības pamatprincips, izvairīšanās pamatprincips un “piesārņotājs maksā” pamatprincips. Padomes secinājumu projekts vērš uzmanību uz to, ka turpmāk ir ieguldāms nopietns darbs ķīmisko vielu drošā ražošanā un izmantošanā, lai novērstu iespējamās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību un vidi.

Par Padomes secinājumu projektu panākta vienošanās neformālās klusēšanas procedūrās darba grupas līmenī.

**Latvijas viedoklis:**

Latvija atbalsta Padomes secinājumu apstiprināšanu.

**3. Citi jautājumi:**

Šā gada 19. decembra ES Vides ministru padomes sanāksmes darba kārtības sadaļā „Citi jautājumi” iekļauti šādi informatīvi jautājumi, ko Latvija pieņem zināšanai:

**1) Pašreizējie tiesību aktu priekšlikumi – atkritumu pakotne** (Prezidentūras sniegtā informācija)

2015. gada 2. decembrī EK nāca klajā ar paziņojumu „Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku”, detalizētu rīcības plānu un četriem direktīvu projektiem atkritumu apsaimniekošanas jomā:

* Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;
* Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;
* Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem;
* Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlieto iepakojumu.

Slovākijas prezidentūras laikā notika darbs pie direktīvas projekta kompromisa tekstu izstrādes, apskatot tādus direktīvu projektu elementus kā definīcijas, atkritumu atkārtotas izmantošanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķu noteikšana un prasības šo mērķu aprēķināšanai, prasības atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem, jautājumi par paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas piemērošanu, par apglabājamo atkritumu apjomu samazināšanas mērķiem un to aprēķināšanas kārtību, kā arī par izlietotā iepakojuma atkārtotas izmantošanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķiem un to noteikšanas metodēm dažādām izlietotā iepakojuma kategorijām. 2016. gada 6. un 7. novembrī notika Slovākijas prezidentūras un dalībvalstu divpusējās konsultācijas, kurās Latvija ir paudusi atbalstu direktīvu projektos ietvertajiem atkritumu sagatavošanas atkārotai izmantošanai un pārstrādei mērķiem, kā arī norādījusi, ka neatbalsta atsevišķa mērķa noteikšanu atkritumu atkārtotai izmantošanai.

Sagaidāms, ka darbs šajā jomā turpināsies arī Maltas prezidentūras laikā. Sagaidāms, ka 2017. gada pirmajā pusē notiks Eiropas Parlamenta balsojums par grozījumiem direktīvu projektos.

Saskaņā ar 2016. gada 19. janvārī Ministru kabinetā apstiprinātajām **Latvijas** nacionālajām pozīcijām par četriem direktīvu projektiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, Latvija kopumā var piekrist minēto grozījumu virzībai, tomēr kā būtiskākās prioritātes ir lielāka normatīvo aktu harmonizācija, vienotās un skaidrās definīcijas, atkritumu atkārtotas izmantošanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķu aprēķinu metodes. Arī pārtikas atkritumu definīcijas izstrādāšanu vērtējam kā lietderīgu turpmāko rīcību atkritumu apsaimniekošanas nozares turpmākai attīstībai.

**2) Pašreizējie tiesību aktu priekšlikumi – ES ETS neaptvertie sektori** (Prezidentūras sniegtā informācija)

EK 2016. gada 20. jūlijā publicēja tiesību aktu priekšlikumus par ES ETS neaptvertajiem sektoriem - Saistību pārdales regulas projektu (turpmāk - SPR projekts) un regulu, kas saistīta ar zemes izmantošanas jautājumu un mežsaimniecības sasaisti (turpmāk - ZIZIMM regulas projektu).

Slovākijas prezidentūras laikā līdz šim par SPR projektu un ZIZIMM regulas projektu ir notikušas 6 Padomes Vides darba grupas, kā arī divas Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas (COREPER I) sanāksmes – 2016. gada 20. jūlija COREPER I sanāksmē tika prezentēti tiesību aktu projekti, bet 2016. gada 11. novembra COREPER I sanāksmē notika diskusija par SPR projekta un ZIZIMM regulas projekta Ietekmes novērtējuma ziņojumiem. 2016. gada 17. oktobra ES Vides padomes sanāksmē notika politiskā diskusija par abiem projektiem.

Līdz šim notikušajās diskusijās dalībvalstīm bija iespēja paust savu pozīciju vai prezentēt savus priekšlikumus. Aktīvākās diskusijas attiecībā uz SPR projekta nosacījumiem līdz šim izvērsušās par ne-ETS darbību ikgadējo mērķu noteikšanas metodi – ikgadējo mērķu noteikšanā izmantotās trajektorijas sākuma punktu (tonnas SEG) un sākuma gadu, kā arī par SPR projektā iekļautajām elastībām – ES ETS vienību izmantošana atbilstošajām dalībvalstīm, ZIZIMM kredītu izmantošana ne-ETS darbību saistību segšanai, elastība dalībvalstīm atbilstības nodrošināšanai piešķirtajām vienībām. Savukārt ZIZIMM regulas projekta kontekstā plašākās diskusijas līdz šim ir izvērtušās par pavadošo Ietekmes novērtējumu, kā arī 8. pantu par apsaimniekotas meža zemes uzkaiti (meža references līmeņa (turpmāk – FRL) noteikšana, atsauces periods, pārvaldības process.

SPR projektā un ZIZIMM regulas projektā līdz šim Slovākijas prezidentūra nav veikusi redakcionālas izmaiņas.

**Latvijas** nostāja izklāstīta pozīcijā Nr. 1 „*Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām*” un pozīcijā Nr. 1 „*Par priekšlikumu par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām*”, kas apstiprināta 2016. gada 11. oktobra Ministru kabineta sēdē.

**3) EK paziņojums "Turpmākie pasākumi attiecībā uz ilgtspējīgu Eiropas nākotni – Eiropas rīcības plāns virzībai uz ilgtspēju"** (EK sniegta informācija)

2016.gada 22.novembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu "Turpmākie pasākumi attiecībā uz ilgtspējīgu Eiropas nākotni – Eiropas rīcības plāns virzībai uz ilgtspēju" (turpmāk – Paziņojums), kas kalpos par stratēģisku pieeju tam, kā panākt ilgtspējīgu attīstību ES iekšēji un ārpus tās. Paziņojumā skaidrots, kādā veidā Komisijas 10 politiskās prioritātes sekmē ANO Ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtības 2030. gadam īstenošanu un kā ES turpmāk īstenos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Paziņojuma ietvarā (tā pielikumā) Komisija piedāvājusi IAM un esošo ES politiku kartējumu. Saistībā ar Dienaskārtību 2030. gadam Komisija iezīmējusi ES darbam divus virzienus: 1)  iestrādāt IAM ES politikas satvarā un Komisijas pašreizējās prioritātēs un 2) sākt domāt par ilgtermiņa redzējuma pilnveidošanu un nozaru politikas virzienu uzsvara punktiem pēc 2020. gada. ES Vides ministru padomes sanāksmes ietvaros uz pusdienām ir uzaicināts ANO Vides Programmas (turpmāk – UNEP) izpilddirektors Ēriks Solheims, kurš ievadīs diskusijas par Paziņojumu, kā arī prezentēs UNEP darba programmu ANO Ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtības 2030. gadam īstenošanai.

EK apņēmusies izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus (tostarp labāka regulējuma rīkus), lai nodrošinātu, ka esošajā un jaunajā politikā tiek ņemti vērā trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāri: sociālais, vides un ekonomikas. Komisija izveidos daudzpusēju ieinteresēto personu platformu, kuras uzdevums būs uzraudzīt IAM īstenošanu visās nozarēs un apmainīties ar paraugpraksi. Komisija no 2017. gada regulāri sagatavos ziņojumus par ES sekmēm virzībā uz Dienaskārtības 2030. gadam īstenošanu un sāks diskusijas par ilgtermiņa redzējuma izstrādāšanu laikposmam pēc 2020. gada.

**Latvija** atbalsta ambiciozu un sistemātisku Dienaskārtības 2030. gadam ieviešanu ES gan iekšēji, gan ārēji. Paziņojums ir labs pamats turpmākam darbam, un tas sniedz fundamentālu pārskatu par esošajām ES politikām un finanšu instrumentiem, kā arī to saderību ar IAM. Turpmākajā darbā nepieciešams arī analizēt nepilnības un iztrūkumus esošajās ES politikās (*gap analysis*), kā arī strādāt pie ilgtermiņa vīzijas, rīcībām un ES finanšu instrumentiem, lai nodrošinātu IAM ieviešanu tālākā nākotnē. Šajā procesā aicinām ņemt vērā jau nospraustās ilgtermiņa ES politiskās prioritātes un mērķus.

Pārresoru koordinācijas centrs plāno veikt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030 gadam (LIAS2030), Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020. gadam (NAP2020), nozaru politikas pamatnostādņu un plānu sasaites ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par iespējamām izmaiņām LIAS2030 un NAP2020, lai sekmētu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Minētie priekšlikumi tiks skatīti vienlaicīgi ar NAP2020 vidusposma izvērtējumu, kuru paredzēts sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 2017. gada septembrī - oktobrī.

**4)** **EK paziņojums "Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem"** (EK sniegta informācija)

2016. gada 30. novembrī Komisija publicēja dokumentu pakotni “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, kas ietver būtiskus soļus Enerģētikas Savienības ieviešanai ar uzsvaru uz pāreju uz tīro enerģētiku. Jaunie priekšlikumi tika prezentēti ES Enerģētikas ministru sanāksmes laikā š.g. 5. decembrī. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu, kurā pausta Latvijas sākotnējā nostāja par jauno dokumentu pakotni. Informatīvais ziņojums apstiprināts š.g. 29. novembra Ministru kabineta sēdē.

**5**) **ES dabas tiesību aktu atbilstības pārbaude (Putnu un Dzīvotņu direktīvas)** (EK sniegta informācija)

Sekojot iepriekšējās EK iniciatīvai par labāku likumdošanu, 2015. gadā EK uzsāka ES dabas tiesību aktu (Putnu un Biotopu direktīvu ) efektivitātes izvērtējumu. EK uzdevumā konsultanti ir veikuši gan visu ES dalībvalstu aptaujāšanu, gan publisko apspriešanu, kuras rezultāti tika prezentēti konferencē 2015. gada rudenī. Saskaņā ar konsultantu ziņojumu, dabas direktīvu pamatteksti nebūtu jāgroza, tā kā abas direktīvas joprojām veicina sākotnējā mērķa - dabas vērtību aizsardzību – sasniegšanu. Ziņojums arī liecina, ka dabas direktīvu ieviešana ir cieši saistīta ar citu ES politisko mērķu sasniegšanu un tāpēc būtu nepieciešami priekšlikumi lielāku sinerģiju sasniegšanai.

Saskaņā EK 7. decembra kolēģijas lēmumu, EK plāno izstrādāt rīcības plānu, lai novērstu nepilnības dabas tiesību aktu īstenošanā. **Latvija** atznīgi novērtē EK lēmumu par dabas direktīvu neatvēršanu, un ceram uz aktīvu dalībvalstu iesaistīšanu rīcības plāna izstrādē, lai Rīcības plānā precīzāk iezīmētu pasākumus direktīvās noteikto pienākumu ieviešanai.

**6**) **Ziņojumi par nesenām starptautiskām sanāksmēm:**

**i) Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (*UNFCCC*), (Marrākeša, 2016. gada 7.–18. novembris)**

* **Konvencijas par klimata pārmaiņām 22. Pušu konference (*COP* 22)**
* **12. Pušu konference, kas vienlaikus ir Kioto protokola pušu sanāksme (*CMP* 12)**
* **1. Pušu konference, kas vienlaikus ir Parīzes nolīguma pušu sanāksme (*CMA* 1)**

COP 22 ietvaros tika pieņemti Parīzes nolīguma īpašās darba grupas (APA) secinājumi. Tajos atspoguļota turpmākā darba programma saistībā ar Parīzes nolīguma īstenošanas noteikumu izstrādi konkrētiem Parīzes nolīguma elementiem. Paralēli, tika pieņemti arī lēmumi COP, CMP un CMA ietvaros. Būtiskākie:

* Noteikumu izstrāde Parīzes nolīguma pilnvērtīgai īstenošanai ir jānoslēdz ne vēlāk kā 2018. gadā;
* Kioto protokola Pielāgošanās fondam vajadzētu (*should*) darboties arī Parīzes nolīguma ietvaros;
* CMA 1. sesija Marokā netika noslēgta, bet gan atlikta, proti, 2017. gada nogalē notiks CMA 1. sesijas 2. turpinājums un 2018. gada nogalē notiks CMA 1. sesijas 3. turpinājums.

Papildus, COP 22 Prezidentūra (Maroka) prezentēja dokumentu, kam nav formāls statuss, bet kas tiek uzskatīts par paziņojumu visu konferences dalībnieku (to skaitā valstu vadītāju) vārdā – “*Marrakech action proclamation for our climate and sustainable development*”. Dokumentā teikts, ka klimata pārmaiņu ierobežošana ir neatliekama prioritāte un vēlreiz apliecināts, ka attīstītās valstis klimata finansējumam attīstības valstīs mobilizēs 100 miljardu ASV dolāru gadu pēc 2020. gada. Dokumentā pausts aicinājums ratificēt Kioto protokola Dohas grozījumu, kā arī apņemšanās īstenot aktīvu rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanā arī līdz 2020. gadam.

Svarīgi arī pieminēt, ka, ņemot vērā ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu, daļa valstu savos paziņojumos Klimata pārmaiņu konferences laikā pauda tiešus aicinājumus ASV pildīt tās līdzšinējos solījumus un nemainīt nostāju klimata pārmaiņu jautājumos.

**ii**) **Konvencija par bioloģisko daudzveidību (KBD) (Kankūna, 2016. gada
4.–17. decembris)**

* **Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 13. sanāksme (*CBD COP* 13)**
* **8. Pušu konference, kas vienlaikus ir Kartahenas protokola par bioloģisko drošību pušu sanāksme (*COP–MOP* 8)**
* **2. Pušu konference, kas vienlaikus ir Nagojas protokola par piekļuvi un ieguvumu sadali pušu sanāksme**

**(*COP–MOP* 2)**

Š.g. 4.-17. decembrī Kankūnā (Meksika) notiek Bioloģiskās daudzveidības konvencijas un tās abu protokolu dalībpušu konferences (COP 13, Kartahenas protokols par bioloģisko drošumu COP-MOP 8, Nagojas protokola COP-MOP 2), kuru tēma ir “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas apsvērumu integrēšana labākai dzīvei” (*Mainstreaming bioversity for well-being*). Ministru sanāksmes, kas notika pirms dalībpušu konferencēm, galvenā tēma bija “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas apsvērumu iekļaušana lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozarēs”, tika pieņemta Kankūnas deklarācija. Deklarācijai pievienotas vadlīnijas attiecībā uz katru no šīm nozarēm ar veicamajiem darbiem.

**iii) ANO/EEK Konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību Pušu konferences 9. sanāksme (*COP* 9) (Ļubļana, 2016, gada 28.–30. novembris)**

Š.g. 28.–30. novembrī Ļubļanā (Slovēnija) notika konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību COP 9. Tajā piedalījās 38 valstu delegācijas (no 41 valsts kopumā). COP 9 tika atklāts ar semināru “Ilgtspējīgas attīstības mērķu (līdz 2030. gadam) un Sendai ietvardokumenta par avāriju riska novēršanu 2015.-2030. gadam ieviešanas veicināšana”*.* COP 9 galvenā atziņa, ņemot vērā joprojām notiekošo un iespējamo rūpniecisko avāriju postošo ietekmi uz vidi un cilvēkiem, kā arī avāriju seku iespējamo pārrobežu ietekmi, ir nepieciešams veltīt nopietnas pūles preventīvu pasākumu īstenošanai, valstu savstarpējai sadarbībai, kā arī efektīvu saskares mehānismu ar citām konvencijām meklēšanai. COP 9 nevarēja vienoties lēmuma pieņemšanā par konvencijas atvēršanu jaunām pušēm. Vienošanās netika panākta jautājumā, kas attiecas uz sabiedrības informēšanu, iesaisti un piekļuvi tiesu varai, līdzīgi kā to nosaka Orhūsas konvencija[[5]](#footnote-5).

**7**) **ES ekomarķējuma *REFIT* novērtējums** (Čehijas Republikas delegācijas sniegta informācija)

ES ekomarķējums ir oficiāls simbols – augsta vides standartu izpildes kvalitātes zīme, kas parāda, ka konkrētais produkts ir ar samazinātu ietekmi uz vidi (t.sk. cilvēku), salīdzinot ar citiem tās pašas produktu grupas produktiem. Produkti, kam piešķirts ekomarķējums atbilst stingrām kvalitātes prasībām un labi veic savu funkciju. Ekomarķējums ir brīvprātīgi iegūstams un to piešķir tikai konkrētajam produktam un uz noteiktu laiku. Tas ir rīks virzībai uz cirkulārās aprites ekonomiku. Latvijā Ekomarķējums šobrīd piešķirts septiņiem produktiem - uzņēmuma AS *Spodrība* pieciem produktiem un *Sonata Enterprise Inc*. Latvijas filiāles diviem produktiem.

Saistībā ar ES Ekomarķējuma regulējošās komitejas sēdē izskanējušajiem EK plāniem par atteikšanos no atsevišķām Ekomarķējuma produktu grupām, Čehija norāda uz Ekomarķējuma būtiskumu un lūdz EK publicēt viedokli par tālāku ekomarķēto produktu grupu nākotni.

Latvija pieņem zināšani Čehijas Republikas sniegto informāciju.

**Latvijas delegācija**:

Delegācijas vadītājs - **Juris Štālmeistars**, vēstnieks, Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja vietnieks Eiropas Savienībā.

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

**Ilze Prūse,** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore;

**Rudīte Vesere,** Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore;

**Anita Drondina,** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nozares padomniece;

**Linda Leja,** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nozares padomniece.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretārs R. Muciņš

12.12.2016. 09:30

3041

S.Ķipēna

67026452, santa.kipena@varam.gov.lv

1. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5358_lv.htm> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0148(OLP)#tab-0> [↑](#footnote-ref-2)
3. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras apkopojumu (<http://www.eea.europa.eu/highlights/surplus-emission-permits-start-decreasing>) jau 2015.gadā ir sācis samazināties emisijas kvotu pārpalikums [↑](#footnote-ref-3)
4. Pieņemta 2014. gada janvārī. Programmā ir sniegts vides politikas vispārējs satvars laikposmam līdz 2020. gadam un redzējums uz 2050. gadu. Tā ir cieši saistīta ar stratēģiju "Eiropa 2020". Programmā ir noteikti deviņi mērķi, kas jāsasniedz ES un tās dalībvalstīm, atgādinot, ka daudzas no šīm prioritātēm ir mērķi, kas jau ir iekļauti ES vides politikā. [↑](#footnote-ref-4)
5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”, [↑](#footnote-ref-5)