**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**“Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Netiek aizpildīts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.1 punktu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums”” sagatavots pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” (turpmāk – Likums) 32.6 panta septīto daļu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 12. panta ceturto daļu ar Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 312) ir apstiprināts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) konsultatīvās padomes nolikums.  Līdz 2018. gada 8. maijam kopumā ir notikusi 31 KPFI konsultatīvās padomes sēde, pēdējā no tām 2018.gada 23.martā.  Likums nosaka, kādiem mērķiem un kādās nozarēs ir izmantojami ieņēmumi no emisijas kvotu izsolēm un līdz ar Likuma grozījumiem (Saeimā pieņemti 2018. gada 1. februārī; spēkā kopš 2018.gada 6.marta) tiek nodrošināta sabiedrības, t.sk. nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) līdzdalības iespēja Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) vadībā un īstenošanas uzraudzībā.  Ņemot vērā, ka KPFI un EKII darbība pēc būtības ir identiska, lai nepalielinātu administratīvo slogu, veidojot jaunu konsultatīvo padomi, piemērotākais risinājums ir prasības un nosacījumus attiecībā uz EKII konsultatīvo padomi apvienot ar esošo KPFI konsultatīvās padomes darbību. Turklāt KPFI konsultatīvā padomē izskatāmie jautājumi līdz ar KPFI noslēguma posmu ir būtiski samazinājušies, kā rezultātā EKII aspektu izskatīšana varētu sekmēt konsultatīvās padomes pilnvērtīgu izmantošanu.  Ministru kabineta noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus MK noteikumos Nr.312, nosakot, ka KPFI konsultatīvā padome vienlaikus būs arī EKII konsultatīvā padome, tādejādi nosakot EKII konsultatīvās padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī padomes darbības kārtību. Noslēguma jautājums paredz līdz 2019. gada 10. janvārim VARAM ievietot uzaicinājumu VARAM tīmekļvietnē un publicēt uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicinot biedrības (nodibinājumus) VARAM noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai apvienotajā KPFI un EKII konsultatīvajā padomē.  KPFI un EKII konsultatīvās padomes lēmumiem saglabāsies ieteikuma raksturs atbilstoši MK noteikumu Nr.312 18. punkta spēkā esošajai redakcijai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskās personas kapitālsabiedrības | MK noteikumu projektu sagatavoja VARAM. |
| 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 | Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attiecas uz biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas vides aizsardzības sektorā, kā arī enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs un citās tautsaimniecības nozarēs. Tāpat tiesiskais regulējums attiecas uz valsts tiešās pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kas ir vai tiks iesaistīti KPFI vai EKII konsultatīvajā padomē. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projektam būs netieša pozitīva ietekme, jo sabiedrība tiks iesaistīta ne vien KPFI, bet arī EKII vadībā un īstenošanas uzraudzībā, t.i., tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar ieguldījumiem tautsaimniecībā EKII finansēto projektu konkursos, finansējuma izlietojumu, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.  Likuma 32.2 panta 44.daļa nosaka, ka ieņēmumus no emisijas kvotu izsolīšanas izmanto arī starptautisko saistību izpildei siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas jomā, arī emisijas kvotu izsolīšanas procesa nodrošināšanas administratīvo izmaksu segšanai. Tā kā EKII konsultatīvās padomes uzdevumi un funkcijas pēc būtības ir līdzīgi KPFI konsultatīvās padomes uzdevumiem, tad būtisks administratīvā sloga palielinājums nav gaidāms. Turklāt KPFI jautājumi līdz ar KPFI projektu ieviešanas noslēgšanos ir būtiski samazinājušies, kā rezultātā EKII jautājumu iekļaušana konsultatīvās padomes darbā nodrošinās darba apjoma saglabāšanos aptuveni esošajā līmenī. Valsts pārvaldes darbinieki un biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kas iesaistīti padomes darbā var veikt uzdevumus iepriekšējā administratīvā sloga līmenī. Konsultatīvās padomes locekļi par dalību konsultatīvās padomes sēdēs atalgojumu nesaņem. Administratīvās izmaksas rodas VARAM saistībā ar padomes darba organizēšanu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Administratīvo izmaksu novērtējums veikts no šādiem pieņēmumiem: C = (f x l) x (n x b), kur  f – finanšu līdzekļu apjoms, kas nepieciešams, lai nodrošinātu padomes darbu (1230 EUR darbinieka alga, 40 stundas nedēļā, 9,5 EUR stundā. Padomes darba organizēšanai nepieciešamas vidēji viena stunda mēnesī. Kancelejas preču nodrošināšanai nepieciešami 5 EUR mēnesī).  l – laika patēriņš, kas nepieciešams padomes darba nodrošināšanai (1 h mēnesī)  n – subjektu skaits, uz ko attiecas projektā paredzētās informācijas sniegšanas prasības (aptuveni 2 (divi) darbinieki);  b – cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas sniegšanu ( vienu reizi mēnesī). Padomes notiktu divas reizes gadā, taču informācijas apstrādei un uzkrāšanai, materiālu sagatavošanai nepieciešams periodisks darbs ik mēnesi.  C – informācijas sniegšanas pienākuma radītās izmaksas jeb administratīvās izmaksas  C=((9,5+5)x1)x(2x12)=288 EUR  Aprēķinātās izmaksas ir iekļautas esošā budžeta ietvaros. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | Komisijas regula Nr. 651/2014 | | | |
| A | | B | C | | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | | Nav. | | | |
| **2.tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| A | B | | | C | |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.  Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | | | Informācija par to vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | |
| Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. | | | Projekts šo jomu neskar. | |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| Cita informācija | Nav. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | MK noteikumu projekts tika publicēts VARAM tīmekļvietnē 2018. gada 19. aprīlī publiskai apspriešanai un komentāru sniegšanai līdz 4. maijam. Ieinteresētās puses varēja sniegt viedokli arī pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada 17. maijā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrībai bija iespējas sniegt savu viedokli pēc MK noteikumu projekta publicēšanas VARAM tīmekļvietnē, kā arī pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Ieteikumi vai komentāri netika saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Padomes sastāvā tiks iekļauti:  1) pa vienam pārstāvim no VARAM, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas;  2) divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz vienu gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs;  3) divi Vides konsultatīvās padomes deleģēti tādi biedrību vai nodibinājumu pārstāvji, kuru mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Jaunas institūcijas netiks veidotas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs R. Muciņš

2018.06.19. 11:17

7698

G. Zustenieks 67026489,

Gusts.zustenieks@varam.gov.lv