Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Konceptuālais ziņojums “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021. - 2030. gada periodā” |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums: | Elektroniskā saskaņošana 2019. gada 11. aprīlī |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki un datums, kad saņemts atzinums | Ekonomikas ministrija (30.04.2019; 23.05.2019)  Finanšu ministrija (18.04.2019; 27.05.2019)  Tieslietu ministrija (17.04.2019)  Pārresoru koordinācijas centrs (17.04.2019; 23.05.2019) |

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Ekonomikas ministrija |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | - |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Konceptuālais ziņojums** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums Ziņojuma projektu papildināt ar ES ETS Latvijas operatoru viedokli.  Ziņojuma projektā ir nepieciešams iekļaut informāciju par to, vai ES ETS Latvijas operatori, kas ir elektroenerģijas ražotāji, ir izteikuši vēlmi saņemt bezmaksas emisijas kvotas savu iekārtu modernizēšanai.  **Ekonomikas ministrijas 23.05.2019 atzinums**  Tāpat atkārtoti norādām, ka tās emisijas kvotas, kas Direktīvā Nr. 2003/87/EK ir noteiktas, kā izmantojamas bezmaksas emisijas kvotu piešķrišanai elektroenerģijas ražotājiem energosistēmu modernizēšanai, ir arī jāizmanto enerģētikas sistēmas modernizēšanai, t.i. šīs emisijas kvotas vai ieņēmumi no šo emisijas kvotu izsolīšanas ir jānovirza tieši enerģētikas sektorā veicamo pasākumu īstenošanai – energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, enerģijas uzglabāšanas risinājumiem, viedo tīklu attīstībai uc. Un, ņemot vērā, ka 2018.gadā tika būtiski palielinātas enerģētikas sektora mērķu ambīcijas salīdzinot ar 2014.gada 24.oktobra Eiropadomes secinājumos “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikaposmam līdz 2030.gadam” noteiktajām ambīcijām, enerģētikas sektora mērķu sasniegšanai būs nepieciešami vēl būtiskāki papildus finanšu ieguldījumi.  **Ekonomikas ministrijas 23.05.2019 atzinums**  1)Turpinām uzturēt iebildumus, ka Ziņojuma projektā ir jāiekļauj pilnīga un visaptveroša informācija  Ziņojuma projekts ir izstrādāts, balsoties uz likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumu 50.punktu, kurā ir noteikts – “Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim pieņem lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai vai lēmumu šādu piešķiršanu neatbalstīt.”. Norādām, ka Ministru kabinetam šāds lēmums ir jābalsta uz visu pieejamo informāciju, lai pieņemtais lēmums būtu pēc iespējas atbilstošāks esošajai situācijai. Tāpēc uzskatām, ka Ziņojuma projektā ir jāiekļauj visa informācija par iespējamām rīcībām ar tām emisijas kvotām, kuras ir iespējams bez maksas piešķirt elektroenerģijas ražotājiem, bet kuru piešķiršana netiktu atbalstīta.  Norādām, ka šobrīd Ziņojuma projektā ir iekļauta vienpusēja informācija neatbalstīt emisijas kvotu bezmaksas piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem un iekļaut tās emisijas kvotu kopapjomā un izsolīt. Savukārt opcija šīs emisijas kvotas nepiešķirt elektroenerģijas ražotājiem un novirzīt Modernizācijas fondā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 12.oktobra direktīvas Nr. 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (turpmāk – Direktīva 2003/87/EK) 10.d panta 4.punkts) nav atspoguļota Ziņojuma projektā vispār.  Lai nodrošinātu to, ka Ministru kabinets pieņem likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumu 50.pantā minēto lēmumu, balstoties uz pilnīgu un visaptverošu informāciju, Ziņojuma projektā būtu jāiekļauj scenārijs vai rīcības virziens, kas paredzētu elektroenerģijas ražotājiem bez maksas piešķiramo emisijas kvotu novirzīšanu Modernizācijas fondā.  Būtiski norādīt, ka šīs informācijas iekļaušana Ziņojuma projektā atbilst Ziņojuma projekta izstrādes deleģējumam – likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumu 50.punkts. | **Daļēji ņemts vērā**  Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršana ir valstiska izšķiršanās par valstij piederošu aktīvu izmantošanu.  Papildus, uzskatām, ka ES ETS operatoru viedokli šajā jautājumā negatīvi varētu ietekmēt ieilgušās sarunas par atbalsta piešķiršanas elektroenerģijas ražotājiem pārskatīšanu kontekstā ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu. Turklāt dotajā situācijā, lai pagūtu pieņemt MK lēmumu, ES ETS Latvijas operatoru viedokli nebūtu iespējams pagūt apkopot.  Protokollēmuma projekts papildināts ar jaunu punktu, kurā paredzēts pieņemt informatīvo ziņojumu par Modernizācijas fonda pārvaldību Latvijā un tajā pieejamo finansējumu. | Protokollēmuma 3.punkts  “3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju izstrādāt un līdz 2019. gada 15. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu un tā protokollēmuma projektu par Modernizācijas fonda, kura izveidošana paredzēta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. marta Direktīvas 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814, pantu 10.d, pārvaldību Latvijā un tajā pieejamo finansējumu. |
| 2. | **Konceptuālais ziņojums** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums Ziņojuma projektā iekļaut detalizētu informāciju par emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) efektivitāti.  Ņemot vērā, ka Protokollēmuma projektā tiek noteikts neatbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2021. - 2030. gada periodā un Ziņojuma projektā šāda risinājuma gadījumā tiek noteikts, ka šīs bezmaksas emisijas kvotas tiek novirzītas emisijas kvotu izsolīšanai – tiek iekļautas EKII, Ziņojuma projektu vajadzētu papildināt ar detalizētu informāciju par EKII apguvi līdz 2019.gada 1.aprīlim – kāda veida projekti un kādās tautsaimniecības jomās līdz šim ir atbalstīti, kādi ir rezultatīvie rādītāji atbalstītajiem projektiem, cik lielā apjomā līdzekļi ir apgūti, cik liela līdzekļu apguve tiek plānota līdz 2020.gada 31.decembrim, kāda ir apgūto līdzekļu ietekme uz Latvijas siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju apjomu un ietekme uz Latvijai noteikto SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildi un īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (turpmāk – ES ETS) neiekļauto darbību (turpmāk – ne-ETS darbības) radīto SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildi.  Tādējādi būtu skaidri secināms EKII apjoma pamatojums, EKII efektivitāte un ietekme uz valstij noteikto mērķu izpildi. | **Daļēji ņemts vērā.**  EKII konkursos atbalstāmās aktivitātes, kritēriji, rezultatīvie rādītāji un citi nosacījumi ir atrunāti EKII konkursu nolikumos, kas saskaņoti un apstiprināti kā MK noteikumi. Ministriju t.sk. Ekonomikas ministrijas, pārstāvji ir bijuši aicināti arī piedalīties EKII konkursu projektu vērtēšanas komisijā.  Kopumā EKII darbības efektivitātes izvērtējuma veikšana šobrīd pagaidām vēl nav iespējama, jo uz konceptuālā ziņojuma sagatavošanas brīdi no visiem EKII finansētajiem projektiem pabeigti ir tikai divi projekti, bet pārējie ir ieviešanas stadijā. Turklāt par EKII efektivitāti nevar spriest tikai pēc, piemēram, iztērētā EKII finansējuma *euro* pret sasniegtajiem CO2 tiešajiem emisijas samazinājumiem, jo būtiski ņemt vērā arī netiešos SEG emisiju samazinājumus, kas iespējami dēļ projektu demonstrācijas, inovācijas un multiplikatīvā efekta. Tas ir sevišķi svarīgi, jo klimata politikas mērķu sasniegšanai nepieciešamas pakāpeniskas, visaptverošas un būtiskas izmaiņas tautsaimniecībā un iedzīvotāju dzīvesveidā un to nav iespējams panākt tikai līdzfinansējot atsevišķus projektus. Papildus jānorāda, ka EKII ieļautie konkursi var būt ar ļoti atšķirīgiem īstenošanas nosacījumiem un pat viena konkursa ietvaros esošie projekti var būt ar būtiski atšķirīgiem raksturlielumiem. | Papildināta Konceptuālā ziņojuma 16.-17.lpp ar informāciju par EKII četriem projektu konkursiem-atbalstāmajām aktivitātēm, projektu skaitu, plānoto SEG samazinājumu gadā, kontraktēto EKII līdzfinansējumu, līdzekļu apguvi. |
| 3. | **Konceptuālais ziņojums**  **3.tabula** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums Ziņojuma projekta 3.tabulu labot un papildināt, jo šobrīd Ziņojuma projekta 3.tabulā iekļautā informācija nav pilnīga un var būt maldinoša.  Lūgums labot informāciju attiecībā uz ES ETS Latvijas operatoru emisija kvotu bilanci, jo verificēto (un nodoto) un piešķirto emisijas kvotu starpība nesniedz pamatojumu apgalvojumam, ka konkrētajam ES ETS Latvijas operatoram ir radušies brīvi finanšu līdzekļu. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32.3 pantu, jau no 2016. gada ES ETS Latvijas operatori finanšu līdzekļus, kas gūti no darījumiem ar tiem bez maksas piešķirtajām emisijas kvotām var izlietot tikai konkrētiem mērķiem, tai skaitā iepriekš veikto vai plānoto SEG emisiju samazināšanas pasākumu kompensēšanai. Emisiju kvotu pārpalikums gandrīz visām no 3.tabulā minētajām iekārtām ir izveidojies, jo šo iekārtu operatori (Latvijas komersanti) ir apzināti ieguldījuši finanšu līdzekļus fosilā kurināmā aizstāšanai ar biomasas kurināmo, iekārtu un tehnoloģiju nomaiņai uz energoefektīvākām iekārtām, kā arī papildus ir investējuši sev piederošās infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanā, tādā veidā novēršot enerģijas zudumus. Norādām arī, ka vairāki ES ETS Latvijas operatori ir viena komersanta vairākas iekārtas, tāpēc emisijas kvotu bilance – piešķirtais un nodotais apjoms, ir jāskata nevis iekārtu, bet komersantu līmenī, jo komersanti vienas iekārtas emisijas kvotu iztrūkumu kompensēja ar otras iekārtas emisijas kvotu pārpalikumu. Papildus norādām, ka lielākai daļai no 3.tabulā minētajiem ES ETS Latvijas operatiem jau šobrīd ir novērojams emisijas kvotu iztrūkums pat ņemot vērā iepriekšējā periodā 2008.-2012. gadā izveidoto uzkrājumu.  Lūgums tabulu papildināt ar konkrētu informāciju par to, cik lielu finansiālu apjomu obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros un no Kohēzijas fonda ir saņēmuši minētie ES ETS Latvijas operatori.  Lūgums tabulā nodalīt tos ES ETS Latvijas operatorus, kuri ir saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, no tiem, kuri ir saņēmuši tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta 2.4. nodaļa ar skaidrojumu par finanšu līdzekļu izlietojuma prasībām. Nosacījums ETS operatoriem par finanšu līdzekļu, kas gūti no darījumiem ar tiem bez maksas piešķirtajām emisijas kvotām, izmantošanu iepriekš veikto vai plānoto SEG emisiju samazināšanas pasākumiem stājās spēkā vien 2016. gadā. Vienlaikus jāņem vērā, ka SEG emisiju samazināšanas pasākumu ieviešana, piemēram, energoefektivitātes pasākumu ieviešana ir finansiāli izdevīga.  3. tabulā informācija par saņemtā atbalsta apjomu obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros un no Kohēzijas fonda ir pieejama zemsvītras piezīmē norādītajos avotos.  3. tabula ir precizēta., ir nodalīti tie ES ETS Latvijas operatori, kuriem ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, no tiem, kuri saņem garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. | Labota 2.4. apakšnodaļa (11.lpp.)  “Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 323. pantu ETS operatoriem, kas gūst finanšu līdzekļus no darījumiem ar tiem bez maksas piešķirtajām emisijas kvotām jāizmanto, lai kompensētu iepriekš veiktos vai plānotos SEG emisiju samazināšanas pasākumus.”  Labota 3. tabula (12. – 13.lpp.) |
| 4. | **Konceptuālais ziņojums** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums papildināt Ziņojuma projekta 2.4.apakšnodaļu par ES ETS Latvijas operatoru emisijas kvotu pārpalikuma veidošanās iemesliem.  Ņemot vērā iepriekšējā punktā iekļautos apsvērumus, Ziņojuma projekta 2.4. apakšnodaļu ir nepieciešams papildināt ar informāciju par to, cik daudziem no Ziņojuma projekta 3.tabulā minētajiem ES ETS Latvijas operatoriem emisijas kvotu pārpalikums ir veidojies veikto kurināmā nomaiņas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu dēļ, kā arī cik daudzi un kādā apjomā ir ieguldījuši finanšu līdzekļus iepriekšminēto pasākumu īstenošanā. | **Ņemts vērā**  3.tabulā ir sniegta informācija gan par piešķirtajām emisijas kvotām, gan arī par verificētajām emisijām. Kvotu pārpalikumi veidojas, ņemot vērā verificēto emisiju apjomu, kas ir mazāks nekā piešķirto kvotu apjoms.  Papildus skaidrojam, ka tam, ka emisiju apjoms ir mazāks nekā piešķirto emisijas kvotu skaits var būt dažādi iemesli – sākot ar investīcijām enerģiju ražojošajās iekārtās, enerģijas pārvades sistēmās un beidzot ar ražošanas apjomu svārstībām dēļ laikapstākļiem, tirgus cenām, mājsaimniecību energoietaupījumiem, uzņēmumu darbības datu svārstībām u.tml. – precīzu iemeslu identificēšanai būtu nepieciešams plašs pētījums. Tajā pat laikā lēmuma par iespējamu jaunu atbalstu piešķiršanā būtiskākais ir līdz šim piešķirtā atbalsta lielums un informācija par to, kā jau minējām, tabulā ir sniegta. |  |
| 5. | **Konceptuālais ziņojums** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums papildināt Ziņojuma projekta 2.5.apakšnodaļu attiecībā uz EKII apjomu.  Ziņojuma projekta 2.5.apakšnodaļā ir nepieciešams iekļaut informāciju par visu šobrīd EKII pieejamos finanšu līdzekļu apjomu – ne tikai to, ko Latvija guvusi no ES ETS 3.perioda emisijas kvotu izsolēm primārajām tirgū kopējā izsoļu platformā, bet arī to, ko Latvija ir guvusi no emisijas kvotu izsolēm sekundārajā tirgū. | **Ņemts vērā** | Konceptuālā ziņojuma 15. lpp. iekļauta informācija par gūtajiem līdzekļiem no emisiju kvotu realizācijas sekundārajā tirgū 2018. gadā. Papildināta informācija arī atbilstoši 1. attēlā. |
| 6. | **Konceptuālais ziņojums** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Ziņojuma projekta IV nodaļā “Ietekme uz problēmas risināšanu” ir minēts 1.scenārijs “bezmaksas emisijas kvotu nepiešķiršana ES ETS iekārtām 2021.-2030.gada periodā, kas ražo elektroenerģiju”, savukārt šis scenārijs nav minēts un par to nav sniegta informācija Ziņojuma projekta citās nodaļās. | **Ņemts vērā** | Labota redakcija (21.lpp.)  “III nodaļā identificētie risinājuma varianti nodrošinātu likuma “Par piesārņojumu” pārejas noteikumu 50. punktā dotā uzdevuma izpildi, taču, šī ziņojuma kontekstā būtiskākais ir identificēt Latvijai visizdevīgāko no tiem. VARAM ieskatā, ņemot vērā 6. tabulā apskatītos priekšrocības un trūkumus, Latvijai kopumā visizdevīgākais ir 1. scenārijs “bāzes scenārijs”.” |
| 7. | **Konceptuālais ziņojums (3.lpp.)**  “Ziņojumā ir piedāvāti un analizēti seši iespējamās tālākās rīcības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi.” | **Tieslietu ministrija**  Ziņojuma Kopsavilkumā (3. lpp.) norādīts, ka “ziņojumā ir piedāvāti un analizēti seši iespējamās tālākās rīcības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi”. Savukārt ziņojuma III nodaļā “Risinājuma varianti” analizēti divi iespējamie rīcības scenāriji un to ietekme. Lūdzam precizēt ziņojumu, novēršot minēto neatbilstību.  **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Lūgums Ziņojuma projektu papildināt ar visiem iespējamiem tālākas rīcības scenārijiem.  Ņemot vērā, ka Ziņojuma projekta I “Kopsavilkums” nodaļas pēdējā teikumā ir minēts, ka Ziņojumā ir piedāvāti un analizēti seši iespējamie tālākas rīcības scenāriji, Ziņojuma projektā ir nepieciešams iekļaut informāciju pilnā apjomā par minētajiem sešiem scenārijiem. | **Ņemts vērā** | Labota redakcija (3.lpp.)  “Ziņojumā ir piedāvāti un analizēti divi iespējamās tālākās rīcības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi.” |
| 8. | **Konceptuālā ziņojuma 11.lpp. 1.rindkopa** | **Ekonomikas ministrijas 23.05.2019 atzinums**  4) Lūdzam skaidrot, kādi atbalsta pasākumi elektroenerģijas ražotājam, kā Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ES ETS) operatoram, ir pieejami  Ziņojuma projekta 11.lpp 1.rindkopā ir minēts, ka elektroenerģijas ražotāji Latvijā izmanto atbalstu, kas tiem pienākas kā ETS dalībniekiem. Lūgums skaidrot, kādu atbalstu ES ETS ietvaros šobrīd izmanto ES ETS Latvijas operatori, kas ir elektroenerģijas ražotāji, un precizēt Ziņojuma projektu ar informāciju par šādiem atbalsta veidiem. | **Daļēji ņemts vērā**  Skaidrojam, ka Latvijas operatori, kas darbojas ES ETS saņem atbalstu – bezmaksas emisijas kvotas. | Papildināts Konceptuālā ziņojuma teksts. |
| 9. | **Protokollēmuma projekta 2. punkts**  “2. Neatbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2021. - 2030. gada periodā.” | **Tieslietu ministrija**  Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos precizēt protokollēmuma projekta 2. punktu, papildinot to ar atsauci uz tiesību normu, kas paredz Ministru kabineta kompetenci attiecīgā lēmuma pieņemšanā, proti, likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumu 50. punktu. | **Ņemts vērā** | Labots protokollēmuma projekta 2. punkts.  “2. Atsaucoties uz likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumu 50. punktu, neatbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2021. - 2030. gada periodā.” |
| 10. | **Vispārīgi** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Ņemot vērā to, ka likuma “Par piesārņojumu” pārejas noteikumu 50.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinetam lēmums atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai vai lēmumu šādu piešķiršanu neatbalstīt bija jāpieņem līdz 2018. gada 31. decembrim, bet Ziņojuma projekts tika nodots saskaņošanai ministrijām tikai 2019.gada 11.aprīlī, lūgums VARAM skaidrot, kā un vai vispār šobrīd būtu iespējams izpildīt Ziņojuma projektā minēto derogācijas scenāriju – pieņemt lēmumu par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem un izdot likuma “Par piesārņojumu” 32.1 panta septītajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus līdz 2019.gada 30.jūnijam. Norādām, ka minētais termiņš ir stingri noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 12.oktobra direktīvas Nr. 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (konsolidētā versija) (turpmāk – Direktīva Nr.2003/87/EK) 10.c panta 2.punkta 3.rindkopā. | **Ņemts vērā**  Konceptuālais ziņojums tika izstrādāts ātrākajā iespējamā termiņā. Konceptuālā ziņojuma izstrādei bija nepieciešamas un tika veiktas konsultācijas ar Eiropas Komisiju.  Papildus jāņem vērā, ka atbalsta piešķiršana elektroenerģijas ražotājiem ir saistīta arī ar jautājumu par OIK atcelšanu un par šo jautājumu bija nepieciešama lielāka skaidrība, lai sagatavotu konceptuālo ziņojumu. Saeima 2019. gada 10. janvārī uzdeva Ekonomikas ministrijai steidzami izstrādāt normatīvos aktus, lai valsts atbalstu subsidētās elektroenerģijas ražotājiem atceltu jau no 2019. gada 31. marta, tādēļ arī VARAM bija ļoti svarīgi ņemt vērā, kāda būs tālākā rīcība šajā jautājumā.  Tajā pat laikā apstiprinām, ka, ja Ministru kabinets pieņems lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem, VARAM spētu izstrādāt likuma “Par piesārņojumu” 32.1 panta septītajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus noteiktajā termiņā. |  |
| 11. | **Vispārīgi** | **Ekonomikas ministrijas 29.04.2019 atzinums**  Papildus, lai būtu pilnīga skaidrība attiecībā uz VARAM plāniem darbībām ar Latvijai piešķirto emisijas kvotu apjomu un to izlietojumu, lūgums VARAM sniegt informāciju par to, kādā veidā un kad VARAM plāno izpildīt Direktīvas Nr.2003/87/EK 10.d panta 4.punktā minēto pienākumu – līdz 2019. gada 30. septembrim Eiropas Komisijai paziņot attiecīgos kvotu apjomus izmantošanai saskaņā ar Direktīvas Nr.2003/87/EK 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 10.c un 10.d pantu, kā arī to, uz kāda lēmuma pamata šāds paziņojums Eiropas Komisijai tiks sniegts.  Norādām, ka Direktīva Nr.2003/87/EK paredz vairākas iespējas darbībām ar Latvijai pieejamām emisijas kvotām:  1. Emisijas kvotu pamatapjoms;  2. Emisijas kvotas, kuras ir piešķirtas solidaritātes, izaugsmes un starpsavienojumu labad (Ziņojuma projektā – solidaritātes emisijas kvotas) – šīs emisijas kvotas ir iespējams:  a. iekļaut emisijas kvotu pamatapjomā un izsolīt,  b. iekļaut Direktīva Nr.2003/87/EK 10.d pantā minētajā Modernizācijas fondā (turpmāk – Modernizācijas fonds),  c. novirzīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanai elektroenerģijas ražotājiem;  3. Emisijas kvotas, kas bez maksas ir piešķiramas elektroenerģijas ražotājiem – šīs emisijas kvotas ir iespējams:  a. iekļaut emisijas kvotu pamatapjomā un izsolīt;  b. iekļaut Modernizācijas fondā. | **Ņemts vērā**  Konceptuālais ziņojums ir izstrādāts, lai izpildītu likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumos noteikto uzdevumu Ministru kabinetam pieņemt lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai vai lēmumu šādu piešķiršanu neatbalstīt.  Informējam, ka pēc konceptuālā ziņojuma apstiprināšanas VARAM plāno sarunas, iesaistot Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju, lai panāktu vienošanos par Direktīvas Nr. 2003/87/EK 10.d pantā noteiktajām iespējamajām darbībām ar Latvijai pieejamām emisijas kvotām. |  |
| 12. | **Vispārīgi** | **Ekonomikas ministrijas 23.05.2019 atzinums**  2) Lūdzam Ziņojuma projektā iekļaut informāciju arī par netiešiem ieguvumiem no modernizācijas projektu veikšanas.  Šobrīd Ziņojuma projektā ir iekļauta tikai informācija par negatīvo ietekmi uz valsts budžetu tādā gadījumā, ja tiktu atbalstīta emisijas kvotu bezmaksas piešķiršana elektroenerģijas ražotājiem, tomēr nav pat pieminēti netiešie ieguvumi, kādi varētu veidoties valsts budžetā un sabiedrībai kopumā, ja, piemēram, elektroenerģijas ražotāji īstenotu modernizācijas projektus. | **Daļēji ņemts vērā**  Konceptuālais ziņojums ir izstrādāts, lai izpildītu likuma “Par piesārņojumu” Pārejas noteikumos noteikto uzdevumu Ministru kabinetam pieņemt lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai vai lēmumu šādu piešķiršanu neatbalstīt.  VARAM ieskatā konceptuālā ziņojuma 7. tabulā ir aprakstīti potenciālie zaudējumi valsts budžetā, balstoties uz konceptuālajā ziņojumā aplūkotajiem scenārijiem.  Vienlaikus informējam, ka pēc konceptuālā ziņojuma apstiprināšanas VARAM plāno sarunas, iesaistot Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju, lai panāktu vienošanos par Direktīvas Nr. 2003/87/EK 10.d pantā noteiktajām iespējamajām darbībām ar Latvijai pieejamām emisijas kvotām. |  |

Atbildīgā amatpersona:

E. Baltroka, [elina.baltroka@varam.gov.lv](mailto:elina.baltroka@varam.gov.lv);

G. Zustenieks, [gusts.zustenieks@varam.gov.lv](mailto:gusts.zustenieks@varam.gov.lv)