**Likumprojekta “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts[[1]](#footnote-2) ir nepieciešams, lai Latvijas normatīvajos aktos līdz 2020. gada 5. jūlijam pārņemtu trīs direktīvu prasības atkritumu apsaimniekošanas jomā. Likumprojektā tiek precizētas prasības finanšu nodrošinājuma piemērošanai atkritumu apsaimniekotājiem, kā arī tiek paredzēts ieviest finanšu nodrošinājumu atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem. Likumprojektā tiek paredzēts, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Tiek paredzēts, ka atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā tiks iekļauta arī uz atkritumu apglabāšanas vietām nogādāto un izvesto atkritumu uzskaite. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (turpmāk – Likumprojekts) ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Latvijas normatīvajos aktos līdz 2020. gada 5. jūlijam tiek transponētas šādu direktīvu prasības:  1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīva 2018/849/ES, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (turpmāk – Direktīva 2018/849/ES);  2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīva 2018/850/ES, ar ko groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (turpmāk – Direktīva 2018/850/ES);  3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīva 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem (turpmāk – Direktīva 2018/851/ES). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2.1. Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir ietvertas prasības atkritumu apsaimniekošanas organizēšanai. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020. gadam ir noteikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, kā arī ietverta atkritumu rašanās novēršanas valsts programma.  2.2. Piemērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas praksē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir konstatējusi, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā šādu iemeslu dēļ:  2.2.1. Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas pilnībā neatbilst Direktīvās 2018/850/ES un Direktīvā 2018/851/ES ietvertajam regulējumam. Nepieciešams nodrošināt Direktīvas 2018/850/ES un Direktīvas 2018/851/ES prasību transponēšanu līdz 2020. gada 5. jūlijam, gan pārņemot attiecīgās normas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, gan arī ietverot deleģējumus attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izstrādei;   * + 1. Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 302) 5. punktā ir noteikti kritēriji, kad ražošanas procesā radušos vielu vai priekšmetu, kura ražošana nav šā procesa galvenais mērķis, iekārtu operators klasificē attiecīgo vielu vai priekšmetu kā blakusproduktu. Piemērojot minētās tiesību normas, VARAM ir konstatējusi, ka, lai mazinātu atkritumu pārstrādes ietekmi uz vidi, būtu pamatoti Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikt, ka atkritumu pārstrādes procesā radušos vielu vai priekšmetu, kura ražošana nav šā procesa galvenais mērķis, neklasificē kā otrreizējās izejvielas, bet gan kā atkritumus.     2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7. panta otrās daļas 1. punktam valsts kapitālsabiedrība “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) organizē bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Likumprojektā VARAM ir ierosinājusi precizēt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu, nosakot, ka LVĢMC organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ja bīstamo atkritumu valdītāju nav iespējams identificēt.   2.2.4. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. un 4. punkts pašvaldībām uzliek pienākumu pieņemt lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekošana infrastruktūras objektu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu vietas izveidi atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punktā ir definēts jēdziens “ražošanas atkritumi”, no kuras izriet, ka būvdarbos un ēku nojaukšanas procesos radušies atkritumi netiek uzskatīti par sadzīves atkritumiem un tie tiek kvalificēti kā ražošanas atkritumi.  Ņemot vērā to, ka būvniecībā radušies atkritumi ir izdalīti atsevišķi un turpmāk netiks uzskatīti par sadzīves atkritumiem, pašvaldība, balstoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu nevar pieņemt lēmumu par jaunu būvniecības atkritumu vietas izveidi.  Lai pašvaldībām būtu iespējams pieņemt lēmumu par jaunu būvniecības atkritumu vietas izveidi ir nepieciešams papildināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pantu. Tā kā ar būvniecības atkritumiem tiek veiktas ne tikai reģenerācijas un apglabāšanas darbības, bet arī notiek to savākšana, dalītas vākšana, šķirošanas, sagatavošana pārstrādei, un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu izveidošana, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punkts ir attiecīgi papildināts papildināts, paredzot, ka pašvaldība pieņem lēmumus arī par ražošanas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izvietojumu savā administratīvajā teritorijā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar spēkā esošo Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkta redakciju atkritumi, kuri ir radušies būvniecībā, ir ražošanas atkritumi.  Ir nepieciešams attiecīgi precizēt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, izslēdzot regulējumu par to, ko paredzēt pašvaldības saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tiesībām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešajā un ceturtajā daļā ir noteikts, ka administratīvos pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot šajā likumā paredzētos administratīvās atbildības pamatnoteikumus, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos*.* Pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, likumā “Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos.  2.2.5. Pašreiz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10. panta otrā daļa noteic, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības var izstrādāt reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus. Laika posmā līdz 2020.gadam ir izstrādāti un apstiprināti trīs reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni – “Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020. gadam”[[2]](#footnote-3), “Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam”[[3]](#footnote-4) un “Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020. gadam”[[4]](#footnote-5). Ņemot vērā Direktīvā 2018/850/ES un Direktīvā 2018/851/ES noteiktos mērķus sadzīves atkritumu pārstrādei un apglabāšanai, kā arī mērķus apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu samazināšanā, ir nepieciešams plānot atkritumu apsaimniekošanas darbības un tām nepieciešamās investīcijas reģionālā līmenī. VARAM 2020. gadā ir paredzējusi izstrādāt un apstiprināt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam, vienlaikus izvērtējot un pārskatot atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežas, ņemot vērā tādus faktorus kā radīto atkritumu apjomu izmaiņas, demogrāfiskās tendences, prasības atkritumu dalītai vākšanai, pārstrādei un reģenerācijai. Ņemot vērā to, ka ir uzsākta administratīvi teritoriālā reforma, būtu jāparedz pietiekams laiks pašvaldībām reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādei, piemēram, līdz 2022. gada 1. janvārim.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 564) 4.3. apakšpunktu atkritumu rašanās novēršanas programma ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 564 12. punktam VARAM atkritumu apsaimniekošanas plānu un programmas ieviešanu novērtē ne retāk kā reizi trijos gados. VARAM par novērtēšanas rezultātiem sagatavo informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, grozījumus attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas plānā vai programmā.  2.2.6. Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumiem Nr.2 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.2) 9.2.apakšpunktu kopš 2020. gada 1. janvāra atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir izsniegta atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai saistībā ar atkritumiem, vai kuriem ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai vai pārkraušanai, ir jāiesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk - VVD) finanšu nodrošinājums 100000 *euro* vai 50000 *euro* apmērā atkarībā no attiecīgajā atļaujā noteiktā apsaimniekojamo atkritumu daudzuma. VARAM ir konstatējusi, ka ir nepieciešams precizēt prasības finanšu nodrošinājuma iesniegšanai, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atļaujas atkritumu apsaimniekošanai. Vienlaikus ir arī nepieciešams precizēt Atkritumu apsaimniekošanas likumu, paredzot, ka finanšu nodrošinājums ir attiecināms uz visām Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā[[5]](#footnote-6) minētajām darbībām. VVD nodrošina atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrāciju vienotās vides informācijas sistēmas “TULPE” tīmekļa vietnē. VARAM ir konstatējusi, ka kopš finanšu nodrošinājuma piemērošanas atkritumu apsaimniekošanas darbībām ir ievērojami palielinājies VVD reģistrēto atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku skaits, kas varētu raksturot tendenci, ka attiecīgie komersanti cenšas atrast iespējas veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, nenodrošinot attiecīgos finanšu nodrošinājumus, tādejādi radot piesārņojuma risku gadījumos, kad atkritumi netiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  2018. gada 1. janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 1070/Lp12)[[6]](#footnote-7). Kā norādīts minētā likuma anotācijas 1. punktā, ir paredzēts noteikt finanšu nodrošinājumu atkritumu pārvadājumiem, kas ierobežos komersantu nepārdomātu rīcība un darbības “pelēkajā zonā”, nodrošinot līdzekļus gadījumā, ja komersants nav atbilstoši veicis savu darbību un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā.  Ņemot vērā minēto, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta otrās daļas 7. un 8. punktā ietverto deleģējumu, VARAM izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu **“Finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas un iesniegšanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”[[7]](#footnote-8) (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekta izstrādes laikā VARAM konsultējās ar Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ekspertiem, kā arī ar atkritumu apsaimniekošanas jomas profesionālajām asociācijām un atkritumu apsaimniekošanas komersantiem.** Finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanai par pamatu izmantots Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 6. pantā ietvertais regulējums, kas nosaka finanšu garantijas nosacījumus visiem atkritumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams paziņojums bīstamo atkritumu sūtījumiem un sadzīves atkritumu sūtījumiem apglabāšanai.  **Noteikumu projektā sākotnēji tika ietvertas pozīcijas f**inanšu nodrošinājuma apmēra noteikšanai par atkritumu pārvadāšanas, uzglabāšanas, pārstrādes vai reģenerācijas darbību veikšanu un par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un atkritumu pāršķirošanu, paredzot, ka finanšu garantija tikts noteikta katrā atsevišķā gadījumā. Pēc noteikumu projekta ievietošanas VARAM tīmekļa vietnē VARAM saņēma atkritumu saimniecības uzņēmumu profesionālo asociāciju un atkritumu apsaimniekošanas komersantu iebildumus pret piedāvāto finanšu garantijas aprēķināšanas kārtību, kuros tika norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, VARAM un VVD nav pieejama objektīva un pamatota informācija par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un to izmaiņām laika gaitā no finanšu nodrošinājuma iesniegšanas brīža VVD līdz brīdim, kad finanšu garantija vairs netiks uzturēta, tāpēc nebūs iespējams noteikt finanšu nodrošinājuma apmēru katrai atkritumu apsaimniekošanas darbībai. Atzinumos arī tika norādīts, ka finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšana katrā atsevišķā gadījumā atkritumu apsaimniekošanas komersantiem radīs nepamatoti lielu administratīvo slogu. Ņemot vērā atzinumos izteiktos iebildumus un ievērojot Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto piesardzības principu, VARAM ņēma vērā VVD rīcībā esošo informāciju par nelegālas atkritumu apsaimniekošanas rezultātā videi nodarītajiem kaitējumiem. Tāpēc VARAM kā kompromisa risinājumu ierosināja fiksēta finansējuma nodrošinājuma apmēra noteikšanu atkritumu apsaimniekošanas darbībām, kuram piekrita arī atkritumu saimniecības uzņēmumu profesionālās asociācijas un atkritumu apsaimniekošanas komersanti. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumu Nr. 2 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”[[8]](#footnote-9) (turpmāk – MK noteikumi Nr. 2) 9.2. apakšpunktam ir noteikti šādi finanšu nodrošinājuma apmēri:  - par atkritumu apsaimniekošanas atļauju – 35 000 *euro* 2018. gadā, 43 000 *euro* 2019. gadā un 50 000 *euro* no 2020. gada;  - par pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļauju – 70 000 *euro* 2018. gadā, 86 000 *euro* 2019. gadā un 100 000 *euro* no 2020. gada;  - par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un atkritumu pāršķirošanu – 70 000 *euro* 2018. gadā, 86 000 *euro* 2019. gadā un 100 000 *euro* no 2020. gada.  Uz 2019.gada 12.novembri VVD bija iesniegtas 338 polises un bankas garantijas vēstules (sk. 1. tabulu):  1.tabula. VVD iesniegtie finanšu nodrošinājumi atkritumu apsaimniekošanas darbībai   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Atļaujas veids | Kopējais izsniegto atļauju skaits | Atļauju skaits, kurām ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums | Atļauju skaits, par kurām Nav saņemts finanšu nodrošinājums | | B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai | 160 | 44 (28%) | 116 | | B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanas jomā | 213 | 130 (61%) | 83 | | Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši MK noteikumiem Nr.703 | 495 | 271 (55%) | 224 | | Licences melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā atbilstoši MK noteikumiem Nr.960 | 155 | 81 (53%) | 74 | | Kopā: | 1023 | 526 (52%) | 497 |   Datu avots: VVD  Izvērtējot VVD sniegtos datus, var secināt, ka gandrīz pusei atkritumu apsaimniekotāju izsniegtajām atļaujām nav iesniegta finanšu garantija. Līdz ar to netiek sasniegts tiesību normas mērķis – ierobežot komersantu nepārdomātu rīcību ar atkritumiem un darbības “pelēkajā zonā”, nodrošinot līdzekļus gadījumā, ja komersants nav atbilstoši veicis savas darbības ar atkritumiem un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā. Tāpēc ir lietderīgi pārskatīt finanšu nodrošinājuma apmēru un pilnvarot Ministru kabinetu noteikt finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas kārtību, tā apmēru un apmēra diferencēšanas nosacījumiem un termiņu, uz kādu izsniedzams, pagarināms vai atjaunojams nodrošinājums, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu paraugus.Attiecībā uz finanšu nodrošinājuma apmēra diferencēšanas nosacījumiem ir jāņem vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (1.5) daļā noteiktais, ka finanšu nodrošinājuma apmēru nosaka, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļaujas veidu. Piemērojot praksē MK noteikumus Nr. 2, VARAM ir secinājusi, ka ir lietderīgi apsvērt, vai finanšu nodrošinājuma apmēru varētu diferencēt arī pēc citiem kritērijiem, piemēram, apsaimniekoto atkritumu veids, apsaimniekoto atkritumu bīstamība, apsaimniekoto atkritumu daudzums, ar atkritumu apsaimniekošanas darbībām saistītais risks, ka apsaimniekotie atkritumi netiks apsaimniekoti atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.  Ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas komersantiem var būt izsniegt vairāk nekā viena atļauja, Atkritumu apsaimniekošanas likumā jāparedz, ka, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atļaujas 12. panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas iesniedz Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu atbilstoši atļaujai, kurā ir norādīts lielākais apsaimniekojamo atkritumu apjoms. Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt finanšu nodrošinājuma atlīdzību pilnā vai daļējā apmērā atkarībā no atkritumu apsaimniekotāja saistību izpildes attiecībā uz jebkuru atkritumu apsaimniekotājam izsniegto atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, par kuru Valsts vides dienestā nav iesniegts atsevišķs finanšu nodrošinājums. Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt finanšu nodrošinājuma atlīdzību pilnā vai daļējā apmērā atkarībā no atkritumu apsaimniekotāja saistību izpildes attiecībā uz jebkuru atkritumu apsaimniekotājam izsniegto atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, par kuru Valsts vides dienestā nav iesniegts atsevišķs finanšu nodrošinājums.  2.2.7. Kā norādīts direktīvas 2008/98 preambulas 12. un 13. punktā, ja dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti rada potenciālu apdraudējumu, atbilstīgais juridiskais instruments šo risku novēršanai ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009 ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (turpmāk – Regula Nr. 1069/2009). Tādēļ, lai novērstu prasību dublēšanu un nevajadzīgas prasību pārklāšanās ar tiesību aktiem atkritumu jomā, tādas darbības ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem kā transformēšana biogāzē un kompostēšana nav uzskatāmas par darbībām ar atkritumiem, un uzņēmējiem, kas veic darbības  ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem tos transformējot biogāzē vai kompostējot, attiecīgi nav jāiesniedz finanšu nodrošinājumu VVD.  Darbības un noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti), tiek noteikti:  1) Regulā Nr.1069/2009 un  2) Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulai (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk ­– Regula Nr. 1429/2011).  Regulās Nr. 1069/2009 un Nr. 142/2011 ir paredzētas atbilstīgas kontroles attiecībā uz visu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu ieguvi, ražošanu, iepakošanu, uzglabāšanu, laišanu tirgū, transportēšanu, importu, eksportu, tranzītu, savākšanu, apstrādi, pārstrādi, piegādi, izmantošanu, iznīcināšanu, izpēti un izstrādi, tostarp transformēšanu biogāzē un kompostēšanu, tādējādi novēršot iespējamu apdraudējumu.  Saskaņā ar Regulu Nr. 1069/2009 un Regulu Nr. 142/2011, Latvijā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transformēšanai biogāzē un kompostēšanai ir saņemtas atļaujas no Pārtikas un veterinārā dienesta. Pārtikas un veterinārā dienestā ir atzīti 37 biogāzes ražošanas uzņēmumi un 4 komposta ražošanas uzņēmumi (dati uz 2019. gada 22. novembri no Pārtikas un veterinārā dienesta reģistriem[[9]](#footnote-10)).  2.2.8. Piemērojot MK noteikumus Nr. 2, VVD ir konstatējis, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) darbībai izsniegtas – 908 atļaujas B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai atbilstoši 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 8.9. apakšpunktam[[10]](#footnote-11). Tajā skaitā, 183 NAI izsniegtajās atļaujās B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai ir izsniegtas arī Noteikumu Nr. 1082 5.8. apakšpunktā minētajai darbībai[[11]](#footnote-12), t.i., 183 atļaujās ir iekļautas NAI radīto dūņu uzglabāšanas darbības dūņu laukos un NAI mineralizātoros.  Augstāk minētās B kategorijas atļaujas ir izsniegtas NAI operatoriem (pašvaldībām vai to deleģētām juridiskām personām, kurām pašvaldības ir uzdevušas pildīt funkcijas notekūdeņu apsaimniekošanā), kuri uzglabā NAI rezultātā radušas dūņas. Proti, NAI operatori ir NAI dūņu, kā atkritumu, sākotnēji radītāji vai valdītāji (sk. 2. tabulu).  2. tabula. NAI darbībai izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Noteikumu Nr.1082  1.pielikuma 8.9.p. | Noteikumu Nr.1082  1.pielikuma 8.9.p.  1.pielikuma 5.8.p. | | B atļauju skaits | 908 | 183 |   Datu avots:VVD  Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 1. punktu un 2. punktu, atkritumu sākotnējie radītāji vai valdītāji var:   * paši veikt radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju, ja ir saņēmuši attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu,   vai   * nodrošināt, ka radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu veic atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.   Gadījumā, kad NAI operatori paši apsaimnieko savas darbības rezultātā radītās NAI dūņās, NAI operatori tiek uzskatīti par atkritumu radītājiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 6. punkta izpratnē[[12]](#footnote-13).  Tādējādi, dūņu apstrādes darbības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4.1. apakšpunktā, veic atkritumu radītājs, nevis atkritumu apsaimniekotājs.  Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (1.2) daļas izpratnē finanšu nodrošinājums ir nepieciešams atkritumu apsaimniekotājiem. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 21. punktu atkritumu apsaimniekotājs ir komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.  Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumos NAI dūņas ir klasificētas kā atkritumi, finanšu nodrošinājums būtu jāpiemēro NAI dūņu apsaimniekošanai, ja NAI dūņu apsaimniekošanu veic atkritumu apsaimniekotājs, piemēram:   * komersants, kas veic NAI dūņu pārvadāšanu no NAI dūņu radītāja uz NAI dūņu pārstrādes vai reģenerācijas vietu; * komersants, kas veic NAI dūņu pārstrādi vai reģenerāciju, un tam NAI dūņu piegādi veic NAI dūņu radītāji vai atkritumu apsaimniekotāji.   Vienlaikus ir arī tādi uzņēmumi, kas pieņem apsaimniekošanai NAI dūņas no dažādiem komersantiem, t.sk., no atkritumu apsaimniekotājiem, un kuras tiek klasificētas kā atkritumi, līdz ar to šāda veida uzņēmums uzskatāms par atkritumu apsaimniekotāju un var radīt risku, kura novēršanai ir nepieciešams finanšu nodrošinājums. Tāpēc ir pamatoti noteikti, ka finanšu nodrošinājums atkritumu apsaimniekošanas darbībām nav attiecināms uz NAI, kurās tiek apsaimniekotas pašās NAI radītās dūņas.  2.2.9. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. pantā ir definēti jēdzieni “atkritumu tirgotājs”[[13]](#footnote-14) un “atkritumu apsaimniekošanas starpnieks”[[14]](#footnote-15). Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Tā kā atkritumu tirgotājs savā vārdā pērk un pēc tam pārdod atkritumus, minētās darbības nenodrošina Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minēto darbību izpildi. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas starpnieks organizē atkritumu reģenerāciju un atkritumu apglabāšanu citu personu vārdā. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētās darbības nav minētas. Tāpēc nav pamatoti likumprojektā noteikt, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks ir tiesīgs veikt atkritumu tirdzniecības vai atkritumu apsaimniekošanas starpniecības darbības, ja tas paredzēts darba uzdevumā un līgumā ar konkrēto pašvaldību un tam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.  2.2.10. Saskaņā ar Iepakojuma likuma 1. panta 17. punktu depozīta sistēmas operators ir komersants, kura dibinātāji un dalībnieki ir depozīta iepakotāji un biedrības, kuru biedri ir depozīta iepakotāji, un kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu, nodrošina depozīta sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Kā izriet no Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”[[15]](#footnote-16)(Nr. Nr. 179/Lp13 ) 5. pantu, arī izlietotā iepakojuma depozīta sistēmas operatoram ir noteikts pienākums nodrošināt finanšu nodrošinājumu depozīta sistēmas darbībai. Tāpēc nav pamatoti noteikt, ka šīm personām ir jāiesniedz VVD arī finanšu nodrošinājums atkritumu apsaimniekošanas darbībām. Depozīta sistēmas operatora veiktajām atkritumu apsaimniekošanas darbībām tiks piemērots tas pats finanšu nodrošinājums, kurš ir aprēķināts un iesniegts atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam.  2.2.11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk - Direktīvas 2008/98/EK) 9. pants paredz, ka dalībvalstīm ir jāveicina produktu atkārtota izmantošana un sistēmu, kas veicina remontu un atkārtotu izmantošanu, izveide, tostarp jo īpaši attiecībā uz elektriskām un elektroniskām iekārtām, tekstilmateriāliem un mēbelēm, kā arī iepakojumu, būvmateriāliem un būvniecībā izmantojamiem produktiem. Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumā ietverto regulējumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un bateriju un akumulatoru atkritumu pieņemšanu to tirdzniecības vietās, kā arī ņemot vērā tirdzniecības vietu veiktos pasākumus lietoto preču savākšanā (piemēram, “IKEA”, “H&M”, u.c.), kā arī ar šim darbībām saistīto zemo risku, likumprojektā jānosaka, ka dalīti savāktu sadzīves atkritumu un dalīti savāktu sadzīves bīstamo atkritumu, tajā skaitā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru, savākšanas punktiem, kas izvietoti tirdzniecības vietās un minēto atkritumu savākšanai no attiecīgo preču lietotājiem un pārvadāšanai minētajiem atkritumu savākšanas punktiem nav nepieciešamas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā minētās atļaujas, tādejādi mazinot administratīvo slogu attiecīgo preču tirgotājiem.  Pašreiz spēkā esošais Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējums un likumprojektā ietvertais regulējums neattiecas uz tādām atkritumu apsaimniekošanas darbībām, kuras veic atkritumu radītājs vai valdītājs savā valdījumā esošo atkritumu savākšanai un uzglabāšanai pirms savākto atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekotājam, ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 21. punktā sniegto jēdziena “atkritumu apsaimniekotājs” definīciju, kura noteic, ka atkritumu apsaimniekotājs ir komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā. Vienlaikus jāatzīmē, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 12. punktā ir definēts jēdziens “atkritumu uzglabāšana”[[16]](#footnote-17), no kura izriet, ka atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas ilgums nepārsniedz trīs mēnešus. Piemēram, izvērtējot publiski pieejamo informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, VARAM secināja, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” nav izsniegta kāda no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā minētajām atļaujām vai atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma 5. punktā minēto atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai. Tomēr Atkritumu apsaimniekošanas likumā jāprecizē, ka atkritumu radītājam vai valdītājam savā valdījumā esošo atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai pirms to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam nav nepieciešama atkritumu apsaimniekošanas atļauja.  2.2.12. Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir jānosaka, ka VVD, veicot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, ir tiesības izmantot videonovērošanas un globālās pozicionēšanas sistēmas sekošanas iekārtas.  2.2.13. Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 494) ir noteiktas prasības bīstamo atkritumu uzskaitei, identifikācijai, uzglabāšanai, iepakošanai, marķēšanai, kā arī atkritumu pārvadājumu uzskaitei uz atkritumu sagatavošanas pārstrādei, pārstrādes un reģenerācijas iekārtām (saskaņā ar 1.1. apakšpunktu), savukārt Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumos Nr. 199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 199) ir noteiktas prasības būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaitei (saskaņā ar 1.1. apakšpunktu). Izvērtējot MK noteikumu Nr. 494 un MK noteikumu Nr. 199 piemērošanu, VARAM ir konstatējusi, ka ir lietderīgi abas atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas apvienot vienā. VARAM ir arī secinājusi, ka ir nepieciešams uzskaitīt atkritumu pārvadājumus, kuri tiek nogādāti atkritumu apglabāšanas iekārtās, kā arī uzskaitīt atkritumus, kuri tiek atdalīti no poligonos nogādātajiem atkritumiem un pēc tam tiek nogādāti uz citām iekārtām to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai.  Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 15. augustā ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” (VSS – 821), kuru attiecīgi varēs precizēt atbilstoši likumprojektā iekļautajam deleģējumam. Ir izstrādāti arī nepieciešamie tehniskie risinājumi atkritumu pārvadājumu uzskaites nodrošināšanai. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka attiecīgo grozījumu veikšanai MK noteikumos Nr.494 arī ir jāparedz pietiekams laiks.  2.2.14. Eiropas Komisijas ziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanu, tostarp agrīnā brīdinājuma ziņojums par dalībvalstīm, kuras varētu nesasniegt 2020. gadam izvirzīto mērķrādītāju attiecībā uz sadzīves atkritumu sagatavošanu atkalizmantošanai/reciklēšanai[[17]](#footnote-18) sniegta informācija, ka Latvija ziņojumā Eurostat norādījusi, ka 2016. gadā pārstrādāti tika 25 % sadzīves atkritumu (ieskaitot kompostēšanu), savukārt poligonos apglabāti 64 % sadzīves atkritumu. Esošo un noteikti iecerēto atkritumu apsaimniekošanas rīcībpolitiku analīze liecina, ka pastāv risks, ka Latvija varētu nesasniegt 2020. gadam izvirzīto mērķrādītāju – atkalizmantošanai/pārstrādei sagatavot 50 % sadzīves atkritumu.  2.2.15. Direktīvas 2018/851/ES 11. panta 2. punkta c), d) un e) apakšpunktā ir noteikti sasniedzamie atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķi, kuri paredz, ka 2025. gadā ir jāpārstrādā 55% no sadzīves atkritumu daudzuma, 2030. gadā – 60%, un 2035. gadā – 65% no sadzīves atkritumu daudzuma. 2017. gadā Latvijā tika pārstrādāti 27% no sadzīves atkritumu daudzuma. Ņemot vērā šo situāciju, sadzīves atkritumu dalītā savākšana un šķirošana tiks ievērojami un būtiski palielināta, tāpēc VARAM ieskatā pārstrādājamu vai reģenerējamu atkritumu apglabāšanas aizliegums poligonā veicinās atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķu sasniegšanu.  2.2.16. Ir nepieciešams precizēt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto atbildību par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes vai materiālu reģenerācijas, tai skaitā, izmantošanas izrakto tilpju aizpildīšanai, mērķu izpildi. Pašreiz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta septītajā daļā atbildība par šo mērķu sasniegšanu ir noteikta tikai komersantam, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas nav bīstami. Savukārt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 271) nosaka kārtību, termiņu un formu, kādā jāiesniedz ziņojumi par iepriekšējā kalendāra gadā atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto atkritumu apjomu un veidiem, iesniedz atkritumu apsaimniekošanas komersanti, kuriem ir izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu vai atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Lai nodrošinātu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu un nodrošinātu direktīvā 2018/851/ES noteikto prasību izpildi attiecībā uz būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanu, nepieciešams Atkritumu apsaimniekošanas likumā precizēt, ka par minēto pasākumu veikšanu ir atbildīgi arī atkritumu apsaimniekotāji,kuri sagatavo būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus atkārtotai izmantošanai, veic to pārstrādi vai materiālu reģenerāciju, tai skaitā izmantošanu izrakto tilpju aizpildīšanai. Ja būvniecības atkritumu radītājs vēlas pats veikt atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai pārvadāšanas darbības, tad tam, kā jebkuram citam atkritumu apsaimniekotājam, ir saistošas atkritumu apsaimniekošanas prasības, ar no tā izrietošiem pienākumiem, nosacījumiem un prasībām.  2.2.17. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteikto mērķu par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu samazināšanu, likumprojektā ir paredzēts noteikt, ka sadzīves atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs, pašvaldība, kura ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, un Atkritumu apsaimniekošanas likuma18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs nodrošina poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un apjomā.  2.2.18. Ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 44. panta otro daļu ir pārņemta LAPK 58. pantā paredzētā administratīvā atbildība attiecībā uz vides piesārņošanu ar atkritumiem un vides piegružošanu. Tāpēc līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos sods par atkritumu izmešanu mežā tiks piemērots saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu. Ņemot vērā to ka, atbilstoši Valsts meža dienesta likuma 2. panta pirmajai daļai, Valsts meža dienests savas kompetences ietvaros uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, Valsts meža dienesta amatpersonas praksē atklāj pārkāpumus, kas saistīti ar atkritumu izmešanu mežā. Ņemot vērā Valsts meža dienesta likumā noteikto Valsts mežu dienesta kompetenci, ir lietderīgi papildināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 44. panta otro daļu, paredzot, ka Valsts meža dienesta amatpersonas var veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otrajā daļā minēto pārkāpumu (par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu), ja tas izdarīts mežā.  2.2.19. Iepakojuma likuma 1. panta 1.2 un 1.3 punktā ir definēti jēdzieni “depozīta iepakojums”[[18]](#footnote-19) un “izlietotais depozīta iepakojums”[[19]](#footnote-20). Abi minētie jēdzieni neparedz, ka depozīta iepakojumu vai izlietoto depozīta iepakojumu būtu pamats uzskatīt par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē.  2.2.20. VARAM sadarbībā ar VVD 2019. gadā izstrādā atkritumu dalītai vākšanai veltītu tīmekļvietni [www.skiroviegli.lv](http://www.skiroviegli.lv) (turpmāk – “Šķiro viegli”). Šim nolūkam 2019. gada 25. janvārī VVD iesniedza Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā projekta pieteikumu “Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide”. Minētais projekta pieteikums apstiprināts fonda 2019. gada 20. februāra sēdē, līdz ar to VARAM un VVD uzsāka projekta īstenošanu.  “Šķiro viegli” tiks veidota, pilnveidojot jau esošu mikrolapu [www.skiroviegli.lv](http://www.skiroviegli.lv), kura šobrīd ir VARAM pārziņā. “Šķiro viegli” mērķis ir nodrošināt aktuālu, vienuviet atrodamu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas vietām visā Latvijas teritorijā tiem sabiedrības pārstāvjiem, kas vēlas šķirot savus sadzīves atkritumus.  “Šķiro viegli” galvenā mērķauditorija ir sabiedrības pārstāvji, kas vēlas šķirot un nodot dalīti savus radītos. Mērķis ir nodrošināt minēto sabiedrības daļu ar aktuālu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas vietām, vienlaikus sniedzot iespēju ziņot par neatbilstībām.  Pašreizējā situācija ir tāda, ka iedzīvotājiem ir pieejama informācija par atkritumu dalītas vākšanas iespējām, tomēr tā ir izvietota vairākās dažādu organizāciju uzturētās tīmekļvietnēs, informācija tajās var pārklāties, atšķirties, vienlaikus informācija var būt daļēji novecojusi vai neaktuāla. Tāpat arī iedzīvotājiem netiek dota ērta iespēja sniegt atgriezenisko saiti gadījumos, kad fiksēti pārkāpumi jebkurā Latvijas atkritumu dalītas vākšanas vietā vai arī konstatēta atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu neievērošana. “Šķiro viegli” risinās minētās problēmas, jo sabiedrībai tiks piedāvāta ērti lietojama vietne, kurā vienkopus atrodama pilnīga informācija par visām atkritumu dalītas vākšanas vietām Latvijā.  Vienlaikus ar iedzīvotājiem ieguvēji būs arī pašvaldības, kuras ērti varēs kontrolēt ar atkritumu dalītas vākšanas vietām pieejamo informāciju, kā arī tās būs informētas par iedzīvotāju konstatētajām neatbilstībām, kas atvieglos atkritumu apsaimniekotāju uzraudzību.  VVD veiks “Šķiro viegli” pārziņa funkcijas.  Atbildīgās institūcijas un organizācijas, kas iesaistītas “Šķiro viegli” īstenošanā ir VVD, sadzīves atkritumu apsaimniekotāji (atkritumu dalītas vākšanas vietu apsaimniekotāji), kā arī pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu dalītas vākšanas vietas un kuras noslēgušas ar atkritumu dalītas vākšanas vietu apsaimniekotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus.  “Šķiro viegli” darbība paredzēta pēc sekojošas shēmas:   1. Pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, lai veiktu sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Pašvaldība un apsaimniekotājs noslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu. 2. Pēc līguma noslēgšanas apsaimniekotājs informē VVD par darbības uzsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā un pieprasa VVD pieejas datus, lai “Šķiro viegli” ievadītu informāciju par savām apsaimniekotajām atkritumu dalītas vākšanas vietām. 3. VVD pieprasa pieejas datus VRAA un nosūta tos apsaimniekotājam. 4. Apsaimniekotājs ievada nepieciešamo informāciju “Šķiro viegli” un informē par to pašvaldību, ar kuru noslēgts līgums, kā arī VVD. 5. Ievadītās informācijas atbilstību noslēgtā līguma ietvaros kontrolē pašvaldība, attiecīgi informējot apsaimniekotāju par neatbilstībām un vienojoties par neatbilstību novēršanu. 6. Rezultātā iedzīvotājiem ir pieejama aktuāla informācija par visām sadzīves atkritumu dalītas vākšanas vietām. 7. Gadījumā, ja iedzīvotāji, pašvaldība vai VVD konstatē neatbilstības (piemēram, “Šķiro viegli” ir atzīmēts atkritumu dalītas vākšanas vieta, kura faktiski norādītajā adresē neatrodas u.c.), “Šķiro viegli” sniegs iespēju nosūtīt neatbilstības paziņojumu, kurš nonāks pie apsaimniekotāja neatbilstības novēršanai, kā arī informācijai – VVD un pašvaldībai.   2.3. Lai risinātu konstatētās problēmas, Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir paredzēts izdarīt šādus grozījumus:   1. 2.3.1. Ietvert definīcijas “sadzīves atkritumi”, “bioloģiskie atkritumi”, “pārtikas atkritumi”, “būvniecībā radušies atkritumi” atbilstoši Direktīvai 2018/851/ES un precizēt definīcijas “atkritumu apsaimniekošana” un “atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai”; precizēt jēdzienu “atkritumu rašanās novēršana”, kā arī precizēt vielas, kurām netiek piemērotas Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības; 2. Arī pašreiz spēkā esošajā Atkritumu apsaimniekošanas likumā iekļautajā definīcijā “sadzīves atkritumi” ir iekļauti gan bīstamie, gan nebīstamie sadzīves atkritumi, pie tam Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas a) apakšpunktā ir noteikta pašvaldību atbildība arī par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa piešķiršanas kārtību par videi kaitīgām precēm ir noteiktas prasības arī videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktu ierīkošanai un nepieciešamam skaitam. 3. 2.3.2. Precizēt Atkritumu apsaimniekošanas likuma mērķi, ietverot pāreju uz aprites ekonomiku un Latvijas konkurētspējas veicināšanu;   2.3.3. Noteikt, ka, ja atkritumu pārstrādes rezultātā rodas viela vai priekšmets, kurš nav uzskatāms par otrreizējo izejvielu, to uzskata par atkritumiem.  2.3.4. Noteikt, ka VARAM izvērtē sadzīves atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu un sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu izpildi un, ja ir nepieciešams pagarināt termiņus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavo plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā;  2.3.5. Noteikt, ka pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu ražošanas atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem;  2.3.6. Paredzēt, ka pašvaldību saistošajos noteikumos tiek noteiktas prasības liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībās radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanai;  2.3.7. Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, vienlaikus nosakot pietiekami garu pārejas periodu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādei. Tiek arī paredzēts, ka, ja atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstoša pašvaldība neapstiprina reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, tā izstrādā atkritumu apsaimniekošanas plānu savai administratīvajai teritorijai, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un tā atkritumu apsaimniekošanas reģiona reģionālo plānu, kurā atrodas pašvaldības administratīvā teritorija;  2.3.8. Ietvert prasības kārtībai, kādā atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, reģistrējoties VVD, iesniedz finanšu nodrošinājumu. Tiek arī noteikti gadījumi, kad VVD ir tiesīgs pieprasīt finanšu nodrošinājumu. Jāparedz, ka Ministru kabinets nosaka finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas kārtību, tā apmēru un apmēra diferencēšanas nosacījumiem un termiņu, uz kādu izsniedzams, pagarināms vai atjaunojams nodrošinājums, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu paraugus. Jāparedz, kādām atkritumu apsaimniekošanas darbībām finanšu nodrošinājums netiek piemērots atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam;  2.3.9. Precizēt, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā minētās atļaujas nav nepieciešamas dalīti savāktu sadzīves atkritumu un dalīti savāktu sadzīvesbīstamo atkritumu, tajā skaitā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru, savākšanas punktiem, kas izvietoti tirdzniecības vietās un atkritumu radītājam vai valdītājam savā valdījumā esošo atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai pirms to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam.  2.3.10. Precizēt prasības kārtībai, kādā sadzīves atkritumu, ražošanas atkritumu vai bīstamo atkritumu sākotnējais radītājs, pašreizējais vai iepriekšējais sadzīves atkritumu valdītājs sedz izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu;  2.3.11. Ietvert prasības Ministru kabinetam noteikt prasības atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas izveidošanai un darbībai, kurā veic pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai saņemto sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti**,** kā arī precizēt atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas saturu un informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes (iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas) noteikumus un kārtību;  2.3.12. Precizēt prasības bīstamo atkritumu, izņemot sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, atdalīšanai, ja tas ir iespējams, ņemot vērā tehniskās un saimnieciskās iespējas, kā arī prasības rīcībai gadījumos, kad bīstamo atkritumu atdalīšana nav iespējama;  2.3.13. Precizēt prasības atkritumu dalītai savākšanai un atkritumu atkārtotas izmantošanas veicināšanai. Tiek paredzēts, ka atkritumu pārstrādes veicināšanas nolūkos pašvaldības sadarbībā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētajiem atkritumu apsaimniekotājiem organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā papīra, metāla, plastmasas,stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu pašvaldību administratīvajās teritorijās;  2.3.14. Lai veicinātu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteikto atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu izpildi, noteikt, ka pašvaldība atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestajā daļā minētajam līgumam, atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu apsaimniekotājs, kurš veic atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai materiālu reģenerāciju, nodrošina šā panta ceturtajā daļā minēto atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķiem. Ministru kabinets nosaka prasības atkritumu atkārotas izmantošanas apjomu noteikšanai un prasības pārtikas atkritumu apjoma noteikšanai.  2.3.15. Ietvert prasības būvdarbu veicēji, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas nav bīstami, un atkritumu apsaimniekotāji, kuri sagatavo būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus atkārtotai izmantošanai, veic to pārstrādi vai materiālu reģenerāciju, tai skaitā izmantošanu izrakto tilpju aizpildīšanai,attiecībā uz būvju nojaukšanu, lai nodrošinātu iespējas no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi;  2.3.16. Noteikt, ka sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs, pašvaldība, kura ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, un šā likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs nodrošina poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un apjomā;  2.3.17. Noteikt, ka sadzīves atkritumu poligonos ir aizliegts apglabāt sadzīves atkritumus, kurus ir iespējams sagatavot atkārtotai izmantošanai, pārstrādāt vai reģenerēt. Minētā prasība stātos spēkā 2030. gada 1. janvārī.  2.3.18. Noteikt, ka administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 43. panta otrajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts mežā, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts meža dienests. Minētā norma stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu;  2.3.19. Noteikt, ka Valsts vides dienests nodrošina tīmekļvietnes par atkritumu dalīto savākšanu [www.skiroviegli.lv](http://www.skiroviegli.lv) (turpmāk – tīmekļvietne)  darbību un uzturēšanu. Ministru kabinets nosaka informācijas apjomu un kārtību, kādā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersanti, kurus ir izraudzījusies pašvaldība atbilstoši šā likuma 18. panta pirmajai daļai, izmantojot tīmekļvietni, ievada un aktualizē informāciju par publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VARAM sadarbībā ar VVD. Likumprojekts tiks apspriests VARAM izveidotajā darba grupas “Par atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pilnveidošanu” sanāksmē. Darba grupā piedalās pašvaldības, uzņēmēju un nozaru asociāciju pārstāvji (Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Tirgotāju asociācija, Vides konsultatīvā padome). |
| 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  Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu apsaimniekotāji – 11 komersanti;  Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotājs –1 komersants;  Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 141 komersants;  Būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 95 komersanti;  Personas, kas nodarbojas ar sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem – ap 900 komersantiem;  Pašvaldības – 119  Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki – 111 komersants.  Visi sadzīves atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojektam ir ietekme uz maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, tā kā ar Likumprojektu tiek paredzēts noteikt finanšu nodrošinājumu atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem**,** kā arī personām, kuras veic atkritumu savākšanu, pārkraušanu un šķirošanu.  Likumprojektam nav ietekmes uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem mikrolīmenī vai makrolīmenī.  Noteikumu projektam nav ietekmes uz konkurenci, tā kā Likumprojekta prasības attieksies uz visiem atkritumu apsaimniekošanas komersantiem.  Likumprojekta ietekme uz vidi vērtējama pozitīvi, tā kā tiks veicināta atkritumu dalītā vākšana, tiks izstrādāti valsts un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni, atkritumu pārvadājumu uzskaites rezultātā uzlabosies informācijas aprite un caurskatāmība par atkritumu apsaimniekošanu, un tiks novērsta nelegāla atkritumu uzglabāšana, kas var apdraudēt vides kvalitāti.  Likumprojekts tiešā veidā nerada ietekmi uz cilvēku veselību. Noteikumu projekta normu ieviešanas netiešā ietekme uz cilvēka veselību ir vērtējama pozitīvi, ņemot vērā, ka atkritumu pārvadājumu uzskaites rezultātā uzlabosies informācija par atkritumu apsaimniekošanu, un tiks novērsta nelegāla atkritumu uzglabāšana, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.  Likumprojektam nav ietekmes uz nevalstiskajām organizācijām.  Likumprojekts mazina administratīvo slogu:   1. Atkritumu apsaimniekotājiem, kuru darbībai ir izsniegtas vairākas atļaujas atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu vai atkritumu apsaimniekošanu. Likumprojekts paredz, ka šādā gadījumā VVD ir jāiesniedz viens finanšu nodrošinājums par lielāko sadzīves vai bīstamo atkritumu apjomu. 2. Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas un būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotājiem; 3. iekārtu biogāzes ieguvei no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu kompostēšanas iekārtu operatoriem; 4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem, kuriem ir izsniegta atļauja piesārņojošas darbības veikšanai, kurā tiek apsaimniekotas iekārtu radītās dūņas; 5. dabas resursu nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājam atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli, kurš VVD ir iesniedzis finanšu nodrošinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli; 6. dalīti savāktu sadzīves atkritumu un dalīti savāktu sadzīves bīstamo atkritumu, tajā skaitā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru, savākšanas punktiem, kas izvietoti tirdzniecības vietās;   7) atkritumu radītājam vai valdītājam savā valdījumā esošo atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai pirms to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam;  8) depozīta sistēmas operatoram, kurš Iepakojuma likumā noteiktajā kārtībā ir noslēdzis līgumu ar Valsts vides dienestu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā.  Likumprojekts palielina administratīvo slogu:  1) atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem VVD ir jāiesniedz finanšu nodrošinājums;  2) atkritumu apglabāšanas vietu operatoriem, tā kā atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā būs jāiekļauj informācija par atkritumiem, kas tiek nogādāti apglabāšanai un kas tiek izvesti no atkritumu apglabāšanas vietas;  3) pašvaldībām, kurām atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros ir jāizstrādā reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni;  4) atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kurus pašvaldības izvēlējušās atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, attiecībā uz pienākumu nodrošināt piekļuvi atkārtotai izmantošanai piemērotiem atkritumiem, kā arī jānodrošina tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Administratīvo izmaksu novērtējumā iekļauts aprēķins par finanšu nodrošinājuma sagatavošanu, kas ir jāveic atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam.  C = (f x l) x (n x b), kur  **C** – iesniegto finanšu nodrošinājumu uzskaites un apkopošanas izmaksas jeb administratīvās izmaksas;  **f** – finanšu līdzekļu apjoms, kas nepieciešams, lai nodrošinātu noteikumu projektā paredzēto finanšu nodrošinājuma sagatavošanu (stundas samaksas likme) – privātajā sektorā stundas likme ir aprēķināta, dalot vidējo mēneša algu privātajā sektorā (pēc Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnes[[20]](#footnote-21) datiem 2018. gadā tā bija 991,00 *euro/*mēnesī) ar Darba likuma 131. panta pirmajā daļā minēto normālo darba laiku (40 stundas nedēļā x 4 = 160 stundas mēnesī) = 6,19 *euro*/stundā;  **l** – laika patēriņš, kas nepieciešams, lai veiktu finanšu nodrošinājuma sagatavošanu – 80 stundas;  **n** – atkritumu apsaimniekotāju skaits, uz ko attiecas projektā paredzētās prasības – 111 atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks un 60 komersanti, kuri veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;  **b** – biežums finanšu nodrošinājuma sagatavošanai - reizi 3 gados.  Aprēķins: (6,19 x 80) x (171 x 0,3) = 495,2 x 51,3 = 25403,76 *euro/gadā.*  VARAM paskaidro, kalikumprojektā ietvertās prasības par finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekošanas darbībām ir saistītas ar VVD konstatēto videi nodarīto kaitējumu, ko rada atkritumu apsaimniekošana bez atkritumu apsaimniekošanas atļaujas vai pārkāpjot attiecīgajā atļaujā ietvertās prasības, kā arī šāda videi nodarītā kaitējuma novēršanas izmaksas un piesārņotās vides attīrīšanas un monitoringa izmaksas. Piemēram, 2017. gada 18. jūnija ugunsgrēka rezultātā Jūrmalā, Ventspils šosejā 47, kur dega nelegāli uzglabāti plastmasas atkritumi, valstij tika nodarīts kaitējums 696 595 *euro* apmērā. VVD vairākos gadījumos ir arī veicis aprēķinus par iespējamām sanācijas izmaksām ar atkritumiem piesārņotām teritorijām. Nelikumīgu atkritumu apsaimniekošanas darbību rezultātā potenciāli nodarītais kaitējums videi ir būtiski lielāks nekā novērtētās administratīvās izmaksas atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem.  *Pārējās administratīvās izmaksas nav iespējams monetāri novērtēt.* |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Pēc VARAM novērtējuma atbilstības izmaksas par finanšu nodrošinājuma uzturēšanu gādā sastādīs aptuveni 5 000 *euro* gadā. Šīs izmaksas ir atkarīgas no finanšu nodrošinājuma veida (bankas garantija vai apdrošināšana) un starp atkritumu stigotāju, vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku un apdrošinātāju vai banku noslēgtā līguma nosacījumiem. |
| 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** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Lai nodrošinātu Likumprojekta ieviešanu, jāsagatavo grozījumi šādos tiesību aktos:   1. likumā “Par dabas resursu nodokli” saistībā ar ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu regulējumu; 2. Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” (pasākumus atkritumu rašanās novēršanai, pasākumus, kuri piemērojami, lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas darbību piemērošanu prioritārā secībā, programmu un pasākumus pārtikas atkritumu rašanās novēršanai un prasības pārtikas atkritumu apjoma noteikšanai); 3. grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (Ministru kabinets nosaka kritērijus, kad nepiemēro atkritumu dalīto savākšanu, atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, ziņojumu iesniegšanas kārtību par atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu izpildi; nosacījumus atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu izpildes termiņu pagarināšanai. 4. Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” (mērķus poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai;poligonos apglabājamo atkritumu apjomu samazināšanas mērķu aprēķināšanas kārtību;   nosacījumus poligonos apglabājamo atkritumu apjomu samazināšanas mērķu izpildes termiņu pagarināšanai; kārtību, kādā iesniedz ziņojumus par mērķu izpildi);   1. Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 8. augusta noteikumos Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība (Par kārtību, kādā atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā veic pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai saņemto sadzīves, ražošanas**,** būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti un par maksu par pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai saņemto sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību);   6) Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. janvāra noteikumos Nr.2 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” (par kārtību, kādā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks iesniedz VVD finanšu nodrošinājumu, tā pagarinājumu vai atjaunojumu, un par finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas kārtību, tā apmēru, **apmēra diferencēšanas nosacījumus,** termiņu, uz kādu izsniedzams, pagarināms vai atjaunojams nodrošinājums, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu paraugus). |
| 2. | Atbildīgā institūcija | VARAM |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Direktīva 2018/849/ES (*Oficiālais Vēstnesis, L 150, 14.06.2018., 93./99. lpp.* )  Direktīva 2018/850/ES (*Oficiālais Vēstnesis, L 150, 14.06.2018., 100. - 108. lpp.* )  Direktīva 2018/851/ES (Oficiālais Vēstnesis, L 150, 14.06.2018., 109. - 140. lpp. ) |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. tabula  Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | | | | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | **Direktīva** 2018/849/ES[[21]](#footnote-22) | | | | | | | |
| 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 |
| 2.panta 4.punkts | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 33.pants | | | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.panta 1.punkts | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 26.pants | | | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 4.panta 1.punkts | **20**.pants. | | | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 1. tabula  Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | | | | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | **Direktīva** **2018/850/ES** | | | | | | |
| 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 | |
| 1.panta 1.punkts (direktīvas 1999/31/EK 1.panta 1.punkts | | 2.pants | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.a) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 2.panta a) punkts | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 13., 14., 15., 17. punkts. | | Pārņemts pilnībā. Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.b) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 2.panta b) punkts | | 1.panta 1.punkts | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.b) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 2.panta c) punkts | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 2.punkts | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.b) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 2.panta d) punkts | | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”  2.1 punkts | | Pārņemts daļēji. Lai transponētu definīciju “nebīstamie atkritumi”, VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.b) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 2.panta b n) punkts | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 5.punkts | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 2.c) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 2.panta r) punkts) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Dalībvalstīm ir rīcības brīvība attiecībā uz definīcijas “savrupa apdzīvota vieta” piemērošanu tālākajos reģionos Līguma 349.panta nozīmē. | |
| 1.panta 3.a) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 3.panta 2.punkta pēdējais ievilkums) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 3.punkts | | Pārņemts daļēji. . VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 3.b) apakšpunkts (direktīvas 1999/31/EK 3.panta 3.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 3.punkts | | Pārņemts daļēji. VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 4.punkta a) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 2.punkta daļa) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz ES institūciju pilnvarām. | |
| 1.panta 4.punkta b) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 3.punkta f) apakšpunkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 34.punkts | | Pārņemts daļēji. VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 4.punkta c) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 3.a punkts) | | 17.panta **3.**punkts | | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 4.punkta d) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 5.punkts) | | 17.panta 1.punkts | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu pārņemšanu, līdz 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un apjomā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 4.punkta d) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 6.punkts) | |
| 1.panta 4.punkta d) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 7.punkts) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | |
| 1.panta 4.punkta d) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 8.punkts) | | 8.panta 4.punkts | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu pārņemšanu, līdz 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par prasībām atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu un sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu mērķu izpildes termiņu pagarināšanai nepieciešamo plānu saturam. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 4.punkta d) apakšpunkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.panta 9. punkts) | |  | | Netiks pārņemts. Attiecas uz Komisijas kompetenci | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 1.punkta a)apakšpunkts) | | 17.panta 1.punkts | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu pārņemšanu, līdz 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanas mērķa izpildes novērtēšanai, kā arī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 1.punkta b)apakšpunkts) | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 1.punkta c)apakšpunkts) | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 1.punkta d)apakšpunkts) | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 2.punkts) | | 14.pants | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu pārņemšanu, 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā atkritumu apglabāšanas darbību veicējs apliecina atkritumu pārvadājuma saņemšanu. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 3.punkts) | | 17.panta 1.punkts | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu pārņemšanu, līdz 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanas mērķa izpildes novērtēšanai, kā arī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.a panta 4.punkts) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.b panta 1.punkts) | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.b panta 2.punkts) | |
| 1.panta 5.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 5.c pants) | |
| 1.panta 6.punkts (Direktīvas 1999/31/EK 6.panta a) punkts) | | 2.pants | | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 7.punkts  (direktīvas 1999/31/EK 11.panta 2.punkta otrā daļa) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 38.punkts | | Pārņemts daļēji. VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 8.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.panta 1.punkts) | | 17.panta 1.punkts | | Pārņemts daļēji. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību, līdz 2020.gada 1.jūlijam tiks izstrādāti Likumprojektā paredzētie Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanas mērķa izpildes novērtēšanai, kā arī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 8.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.panta 2.punkts) | |
| 1.panta 8.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.panta 3.punkts) | |
| 1.panta 8.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.panta 4.punkts) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | |
| 1.panta 8.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.panta 5.punkts) | |
| 1.panta 9.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.a pants) | | Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3. apakšpunkts un 3. pielikums. | | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 1.panta 9.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.b pants) | |  | | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | |
| 1.panta 9.punkts (direktīvas 1999/31/EK 15.c pants) | |
| 1.panta 10.punkts (direktīvas 1999/31/EK 16.pants) | |
| 1.panta 11.punkts (direktīvas 1999/31/EK 17.panta 1.punkts) | |
| 1.panta 11.punkts (direktīvas 1999/31/EK 17.panta 2.punkts) | |
| 1.panta 12.punkts (direktīvas 1999/31/EK I pielikuma 3.5.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” 26.punkts | | Pārņemts daļēji. VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | |  | |
| 1.panta 13.punkts (direktīvas 1999/31/EK II pielikuma 5.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””4.1.nodaļa | | Pārņemts daļēji. VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | | |  | |
| 1.panta 14.punkts (direktīvas 1999/31/EK III pielikuma 2.punkta pirmā daļa) | |  | | Netiks pārņemts. | | | VARAM ir plānojusi līdz 2020.gada 1.jūlijamsagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” | |
| 1.panta 15.punkts (direktīvas 1999/31/EK IV pielikums) | | 8.panta 1.punkts | | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 2.panta 1.punkts | | 20.pants | | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | |
| 2.panta 2.punkts | |  | | Netiks pārņemts. Paziņošanas pienākums | | |  | |
| 3.pants | |  | | Netiks pārņemts. Spēkā stāšanās | | |  | |
| 4.pants | |  | | Netiks pārņemts. Adresāti. | | |  | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | **Direktīva** **2018/851/ES** | | | | | | |
| 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 | | |
| 1.panta 1. punkts | | 2.pants | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 2.punkts (direktīvas 2008/98/ES 2.panta 2.punkta e)apakšpunkts) | | 3.pants | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta a) punkts (direktīvas 2008/98/ES 3.panta 2.a punkts) | | Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””. | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas | | |
| 1.panta 3.punkta a) punkts (direktīvas 2008/98/ES 3.panta 2.b punkts) | | 1.panta pirmā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta a) punkts (direktīvas 2008/98/ES 3.panta 2.c punkts) | | 1.panta trešā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta b) punkts  (direktīvas 2008/98/EK 3.panta 4.punkts) | | 1.panta otrā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta c) punkts  (direktīvas 2008/98/EK 3.panta 4.a punkts) | | 1.panta trešā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta d)punkts (direktīvas 2008/98/EK 3.panta 9.punkts) | | 1.panta ceturtā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta e)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 12.punkta c)apakšpunkts) | | 8.panta pirmā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta f)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 15.a punkts) | | 1.panta piektā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta g) punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 17.a punkts) | | Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 11.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 3.punkta h) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 3.panta 21.punkts) | |  | Pārņemts daļēji. Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) izskatīts Ministr kabineta sēdē 2020.gada 31.martā. . | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 4.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 4.panta 3.punkts) | | 8.panta otrās daļas 1.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 5.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 5.panta 1.punkta ievaddaļa) | | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 5.punkts | Pārņemts pilnībā.  Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 5.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 5.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 5.punkta c) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 5.panta 3.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Tiks izmantota tiesību normā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstīm. | | |
| 1.panta 6.punkta a) i) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 1.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 5.punkts | Pārņemts pilnībā.  Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 6.punkta a) ii) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 1.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” 6.punkts | Pārņemts pilnībā . Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 6.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 6.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 3.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Tiks izmantota tiesību normā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstīm. | | |
| 1.panta 6.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 4.punkts) | |
| 1.panta 6.punkta c) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 5.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 7.punkts | Pārņemts pilnībā. Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumi Nr.59“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 7.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 7.panta 1.punkta 1.teikums) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 7.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 7.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Tiks izmantota tiesību normā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstīm. | | |
| 1.panta 8.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8.panta 1.punkta 3.un 4.rindkopa) | | Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) | Pārņemts daļēji. Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) izskatīts Ministru kabineta sēdē 2020.gada 31.martā. . | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 8.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8.panta 1.punkta 3.un 4.rindkopa) | | Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) | Pārņemts daļēji. Likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) izskatīts Ministru kabineta sēdē 2020.gada 31.martā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 8.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Tiks izmantota tiesību normā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstīm. | | |
| 1.panta 8.punkta c) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8.panta 5.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 9.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8.a pants) | |  | Pārņemts daļēji. Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (VSS-65 TA-459) izskatīts Ministru kabineta sēdē 2020.gada 31.martā. . | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 1.punkts) | | 8.panta otrās daļas 1.punkts | **Pārņemts daļēji. VARAM līdz** 2020.gada 30.jūnijam **sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 7.panta 2.daļas 1.punktam Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 3.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta otrā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 4.punkts) | | 16.panta ceturtā daļa | **Pārņemts daļēji. VARAM līdz** 2020.gada 30.jūnijam **sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 5.punkts) | | 16.panta ceturtā daļa | **Pārņemts daļēji. VARAM līdz** 2020.gada 30.jūnijam **sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 6.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 7.punkts) | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 8.punkts) | |
| 1.panta 10.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 9.panta 9.punkts) | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 1.punkts) | | 16.panta pirmās daļas 1.teikums | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 2.punkts) | | 16.panta pirmās daļas 2.teikums | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 3.punkts) | | 16.panta pirmā daļa | Pārņemts daļēji.  **Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 1.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 4.punkts) | | 16.panta piektā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 5.punkts) | | 16. panta otrā daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 11.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 10.panta 6.punkts) | | Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijamsagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 12.punkta a)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta virsraksts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Direktīvas 2008/98/EK 11.panta virsrakstu, kurš kā atsevišķa tiesību norma netiks transponēts Latvijas tiesību aktos. | | |
| 1.panta 12.punkta b)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 1.punkts) | | Likumprojekta 16.panta trešā daļa. | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 12.punkta c)punkta i)apakšpunkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 2.punkta ievaddaļa) | |
| 1.panta 12.punkta c)punkta ii)apakšpunkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 2.punkta c,d,e apakšpunkti) | | Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 3.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības | | |
| 1.panta 12.punkta d)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 3.punkts) | | 16.panta piektā daļa | **Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 12.punkta d)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 4.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 12.punkta d)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 5.punkts) | | 16.panta 4.daļa | Pārņemts daļēji.  **Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā.** | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 12.punkta e)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 6.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 12.punkta e)punkts (Direktīvas 2008/98/EK 11.panta 7.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 1.punkts) | | 16.panta 4.un 8.daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.un 8.daļai Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 2.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 3.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 4.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 5.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 6.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 7.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 8.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 9.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.a panta 10.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.b panta 1.punkts) | |
| 1.panta 13.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 11.b panta 2.punkts) | |
| 1.panta 14.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 12.panta 1.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta 9.daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 14.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 12.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 15.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 14.panta 1.punkts) | | 12.un 13.pants | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 15.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 14.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Tiks izmantota tiesību normā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstīm. | | |
| 1.panta 16.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 18.panta 3.punkts) | | 15.pants | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 17.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 20.panta 1.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļas a)  16.panta ceturtā daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 4.daļai un Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktam. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 17.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 20.panta 2.punkts) | | Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 2.1. un 2.2.punkts | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 17.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 20.panta 3.punkts) | | Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 2.1. un 2.2.punkts | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 17.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 20.panta 4.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Netiks pārņemts. | | |
| 1.panta 18.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/ES 21.panta 1.punkta a),b) un c) apakšpunkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”” III.nodaļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 18.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/ES 4.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 19.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 22.panta 1.punkts) | | 1.rindkopa – 16.panta 3.daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 14.panta 3.daļai un Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktam. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. 2.rindkopa – dalībvalstīm ir rīcības brīvība: | | |
| 1.panta 19.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 22.panta 2.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 37.pants | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 19.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 22.panta 3.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 20.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 27.panta 1.punkts) | |
| 1.panta 20.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 27.panta 4.punkts) | |
| 1.panta 21.punkta a) i) apakšpunkts (Direktīvas 2008/98/EK 28.panta 3.punkta b) un c) apakšpunkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” 3.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 21.punkta a) ii) apakšpunkts (Direktīvas 2008/98/EK 28.panta 3.punkta ca) un cb) apakšpunkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” 3.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 21.punkta a) iii) apakšpunkts (Direktīvas 2008/98/EK 28.panta 3.punkta f) un g) apakšpunkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 21.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 28.panta 5.punkts) | | Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” 4.punkts | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 22.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 29.panta 1.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta otrā daļa,  8.panta 2.daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 22.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 29.panta 2.punkta pirmā daļa) | | 8.panta 2.daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 1.jūlijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu atbilstoši likumprojekta 7.panta otrajā daļā un Pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 22.punkta c) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 29.panta 2a.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta otrā daļa,  8.panta 2.daļa | Atbilst pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 22.punkta d) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 29.panta 3.un 4.punkta svītrošana) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta otrā daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 23.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 30.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Savienības institūciju kompetenci. | | |
| 1.panta 24.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 33.panta 2.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 25.punkta a) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 35.panta 1.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta pirmā daļa,  Likumprojekta 18.panta pirmā un otrā daļa | Pārņemts pilnībā | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības | | |
| 1.panta 25.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 35.panta 4.punkts) | | 14.pants, 18.panta trešā daļa | Pārņemts pilnībā | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības | | |
| 1.panta 25.punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 35.panta 5.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 26.punkts (Direktīvas 2008/98/EK 36.panta 1.punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmā daļa. | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 1.punkts) | | 16.panta 4.daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada .jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju””. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 2.punkts) | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 3.punkts) | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 4.punkts) | | 16.panta 4.daļa | Pārņemts pilnībā.. Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumi Nr.45“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam ”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 5.punkts) | | 16.panta 4.daļa | Pārņemts daļēji. VARAM līdz 2020.gada 30.jūnijam sagatavos Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 6.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Attiecas uz Eiropas Komisijas kompetenci. | | |
| 1.panta 27.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 7.punkts) | |
| 1.panta 28.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.panta 1.punkts) | |
| 1.panta 28.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.panta 2.punkts) | |
| 1.panta 28.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.panta 3.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 1.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 2.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 3.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 4.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 5.punkts) | |
| 1.panta 29.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 38.a panta 6.punkts) | |
| 1.panta 30.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 39.panta 1.punkts) | |  | Netiks pārņemts. | | | Komiteju procedūra | | |
| 1.panta 30.punkts  (Direktīvas 2008/98/EK 39.panta 2.punkts) | |
| 1.panta 31.punkts (II pielikuma R 3, R 4 un R 5 punkts) | | Atkritumu apsaimniekošanas likuma 22.panta otrās daļas 1.punkts | Pārņemts pilnībā. Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.610 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”” 1., 2., 4.punkts | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 32.punkts (IV A pielikums) | | 7.panta otrā daļa | Pārņemts daļēji. Atbilstoši likumprojekta 6.panta otrajā daļā un pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā ietvertajam deleģējumam Ministru kabinets līdz 2020.gada 30.jūnijam izdos Ministru kabineta noteikumus, kur pilnībā nodrošinās attiecīgās direktīvas normas transponēšanu. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 1.panta 32.punkts (IV B pielikums) | | 5.panta pirmā daļa | Pārņemts daļēji. Atbilstoši likumprojekta 4.panta pirmajai daļai un pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā ietvertajam deleģējumam Ministru kabinets līdz 2020.gada 30.jūnijam izdos Ministru kabineta noteikumus, kur pilnībā nodrošinās attiecīgās direktīvas normas transponēšanu. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 2.panta 1.punkts | | 20.pants | Pārņemts pilnībā. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| 2.panta 2.punkts | |  | Netiks pārņemts. | | | Paziņošanas pienākums | | |
| 3.pants | |  | Netiks pārņemts. | | | Direktīvas spēkā stāšanās | | |
| 4.pants | |  | Netiks pārņemts. | | | Direktīvas adresāti. | | |
| Pielikums (IVA pielikums) | | 8.panta otrā daļa. | Pārņemts daļēji. Atbilstoši likumprojekta 4.panta pirmajai daļai un pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā ietvertajam deleģējumam Ministru kabinets līdz 2020.gada 30.jūnijam izdos Ministru kabineta noteikumus, kur pilnībā nodrošinās attiecīgās direktīvas normas transponēšanu. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| Pielikums (IV B pielikums) | | 5.panta pirmā daļa | Pārņemts daļēji. Atbilstoši likumprojekta 4.panta pirmajai daļai un pārejas noteikumu 49.1.apakšpunktā ietvertajam deleģējumam Ministru kabinets līdz 2020.gada 30.jūnijam izdos Ministru kabineta noteikumus, kur pilnībā nodrošinās attiecīgās direktīvas normas transponēšanu. | | | Netiek noteiktas stingrākas prasības. | | |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | | 1. Direktīvas 2018/850/ES 1. panta 2. c) apakšpunktā (direktīvas 1999/31/EK 2. panta r) punkts) dalībvalstīm ir noteikta rīcības brīvība attiecībā uz definīcijas “savrupa apdzīvota vieta” piemērošanu tālākajos reģionos Līguma par Eiropas Savienību 349. panta izpratnē Rīcības brīvība šajā jautājumā netiks izmantota, tā kā Latvijā nav tālāko reģionu Līguma par Eiropas Savienību 349. panta izpratnē 2. Direktīvas 2018/851/ ES 1. panta 5. punkta c) punktā (Direktīvas 2008/98/EK 5. panta 3. punkts) Dalībvalstis var noteikt sīki izstrādātus kritērijus, pēc kuriem nosacījumus par blakusproduktu statusu piemēro konkrētām vielām vai priekšmetiem. Latvija nav izmantojusi šo rīcībās brīvību un nav normatīvajos aktos noteikusi kritērijus blakusproduktu statusa piemērošanai. **Šī rīcības brīvība nav izmantota, jo, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, kritēriji blakusprodukta statusa piemērošanai būtu jānosaka ES normatīvajos aktos.** 3. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 6. punkta b) punktā (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 3.punkts) ir paredzēts, ka, ja kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai nav noteikti Savienības līmenī saskaņā ar 2. punktā izklāstīto procedūru, dalībvalstis var noteikt sīki izstrādātus kritērijus, pēc kuriem 1. punktā paredzētos nosacījumus piemēro konkrētiem atkritumu veidiem. Latvija nav izmantojusi šo rīcības brīvību un normatīvajos aktos nav noteikusi kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai. **Šī rīcības brīvība nav izmantota, jo, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai būtu jānosaka ES normatīvajos aktos.** 4. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 6. punkta b) punktā (Direktīvas 2008/98/EK 6.panta 4.punkts) ir noteikts, ka, ja atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritēriji nav noteikti ne Savienības, ne dalībvalstu līmenī, dalībvalsts var lemt par katru gadījumu atsevišķi vai veikt atbilstīgus pasākumus, lai pārbaudītu, ka konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, pamatojoties uz 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem un, vajadzības gadījumā, ņemot vērā prasības, kas noteiktas 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā, un ņemot vērā piesārņotāju robežvērtības, kā arī jebkādu iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.” Latvija nav izmantojusi šo rīcības brīvību un normatīvajos aktos nav noteikusi kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai. **Šī rīcības brīvība nav izmantota, jo, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai būtu jānosaka ES vai Latvijas normatīvajos aktos.** 5. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 7. punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 7. panta 2. punkts) paredz, ka dalībvalstis var uzskatīt atkritumus par bīstamiem atkritumiem, ja tiem piemīt viena vai vairākas no III pielikumā uzskaitītajām pazīmēm, pat, ja tie nav kā tādi minēti atkritumu sarakstā. Latvija nav izmantojusi šo rīcības brīvību, **tā kā Latvijā nav konstatēti tādi atkritumi, kurus būtu pamatoti uzskatīt par bīstamajiem atkritumiem atbilstoši šai direktīvas normai.** 6. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 8. punkta b) punkts (Direktīvas 2008/98/EK 8. panta 2. punkts) noteic, ka dalībvalstis var veikt piemērotus pasākumus, lai veicinātu tādu produktu un produktu sastāvdaļu izstrādi, kas mazina to ietekmi uz vidi un atkritumu radīšanu ražošanas un produktu tālākas izmantošanas gaitā, kā arī lai nodrošinātu par atkritumiem kļuvušu produktu reģenerāciju un apglabāšanu saskaņā ar 4. un 13. pantu. **Latvija nav izmantojusi šo rīcības brīvību un iekļāvusi minēto regulējumu normatīvajos aktos, tā kā minētie pasākumi tiks iekļauti Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam.** 7. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 15. punktā (Direktīvas 2008/98/EK 14. panta 2. punkts) noteikts, ka dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pilnīgi vai daļēji jāsedz tā produkta ražotājam, no kā šie atkritumi radušies, un ka šīs izmaksas daļēji var segt šāda produkta izplatītāji. Latvija nav izmantojusi šo rīcības brīvību, **tā kā Latvijas normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā produktu ražotājs var segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.** 8. Direktīvas 2018/851/ES 1. panta 19. punkta (Direktīvas 2008/98/EK 22. panta 1. punkts) 2. rindkopa paredz, ka dalībvalstis var atļaut kopā ar bioloģiskajiem atkritumiem vākt arī atkritumus ar līdzīgām bioloģiskās noārdīšanās un kompostēšanās īpašībām, kas atbilst attiecīgajiem Eiropas standartiem vai jebkuriem līdzvērtīgiem valsts standartiem attiecībā uz iepakojumu, kas reģenerējams kompostējot un bioloģiskās noārdīšanās procesā. **Likumprojektā šāda rīcības brīvība nav paredzēta, ņemot vērā, ka prasības atkritumu dalītai savākšanai tiks noteiktas Ministru kabineta noteikumos, kuri tiks izstrādāti pēc likumprojekta pieņemšanas.** | | | | | | |
| 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 | | Pārējās Direktīvas 2018/849/ES normas ir transponētas:   1. Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 115 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām””[[22]](#footnote-23);  Ministru kabineta 2019. gada 19. marta noteikumos Nr. 126 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””[[23]](#footnote-24);Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 225 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””[[24]](#footnote-25). | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu tā izstrādes stadijā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 2019. gada 5.augustā tika publicēts VARAM tīmekļvietnē: [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv). |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | **2019.gada 13.septembrī tika saņemts biedrības “Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumu asociācija” (turpmāk – NTPUB) iesniegums,** kurā NTPUB aicina pārskatīt pašreiz spēkā esošo normatīvajos aktos noteikto regulējumu par finanšu nodrošinājuma piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas darbībām, ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas komersantu apsaimniekoto atkritumu daudzumu. NTPUB norāda, ka likumprojektam ir būtiska ietekme uz konkurenci, jo mazie un vidējie uzņēmumi nespēs nodrošināt nepieciešamo finanšu nodrošinājumu atkritumu starpniecības darbībām un tirdzniecībai ar atkritumiem.  **VARAM viedoklis:** Likumprojekta turpmākās virzības gaitā tiks izvērtēts NTPUB viedoklis, tā kā tas attiecas uz pašreiz spēkā esošo regulējumu par finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekošanā. VARAM vienlaikus informē, ka precīzāku finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtību atkritumu starpniecības darbībām un tirdzniecībai ar atkritumiem ir paredzēts noteikt Ministru kabineta noteikumos, kuri tiks izdoti atbilstoši likumprojektā ietvertajam deleģējumam (grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. janvāra noteikumos Nr.2 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”) .  **2019.gada 20.septembrī saņemti priekšlikumi no VVD:**  1) Lūdzam rast iespēju no projekta pirms izsludināšanas VSS svītrot 12.pantā ( apakšpunktu (111). Pamatojums pielikumā. Šobrīd ir sagatavots izstrādei tehniskais risinājums IS TULPE, kas nodrošinās Finanšu nodrošinājuma aktuālās informācijas publicēšanu pie katras atļaujas, norādot finanšu nodrošinājuma termiņu, vai faktu, ka atļaujas darbība ir apturēta, jo nav spēkā finanšu nodrošinājums. Informācijas publicēšanas kārtība un saturs būtu nosakāms zemāka līmeņa dokumentos.  **VARAM viedoklis:** priekšlikums ņemts vērā.  2)Svarīgi būtu arī precizēt 12.1 panta sesto daļu pēc analoģijas kā tas ir noteikts 12.panta (13) daļā.  **VARAM viedoklis:** iebildums ņemts vērā.  3)Lūdzam svītrot Pārejas noteikumu 49.panta svītrošanu. VVD nav iespējas šādus datu apstrādāt vēlākai lietošanai. Ministru kabineta noteikumos var paredzēt, ka ja sistēma nestrādā, tad datus ievada 24 stundu laikā pēc sistēmas darbības atjaunošanas. Tomēr līdz šim tāda prakse attiecībā uz valsts informācijas sistēmām netiek pārāk plaši praktizēta. Valsts informācijas sistēmai jānodrošina darbības nepārtrauktība atbilstoši speciālajam regulējumam.  **VARAM viedoklis:** priekšlikums ņemts vērā.  **2019.gada 23.septembrī saņemti Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (turpmāk – LASUA) iebildumi par likumprojektu:**  1) Projektā paredzēts papildināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.pantu ar 2.1 daļu, paredzot, ka, ja atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošā pašvaldība neapstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu, tā izstrādā atkritumu apsaimniekošanas plānu savai administratīvajai teritorijai. Pēc LASUA ieskata, atsevišķa pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plāna izveide un apstiprināšana faktiski varētu kavēt valsts atkritumu apsaimniekošanas attīstību, tā kā pašvaldība viena pati nevar izpildīt atkritumu apsaimniekošanas mērķus.  **VARAM viedoklis:** LASUA iebildums nav ņemts vērā. VARAM ieskatā ir nepieciešams izstrādāt regulējumu, kas veicinātu, ka visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības iesaistās atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē.  2) Likumprojektā paredzēts papildināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 22.pantu ar 1.1 daļu, kas noteiktu, ka sadzīves atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs nodrošina poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un apjomā. LASUA norāda, ka atkritumu poligonā nonākušais atkritumu daudzums ir vistiešākā veidā saistīts ar to, kā pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji veic un organizē atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, šķirošanu, pārstrādi, reģenerāciju pirms atkritumu apglabāšanas posma, proti, jo vairāk savākto atkritumu tiek reģenerēti vai pārstrādāti, jo mazāks atkritumu daudzums nonāk atkritumu poligonā apglabāšanai. Tāpēc atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs nav vienīgais iesaistītais subjekts, kas ir atbildīgs par apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos. Tāpēc likumprojektā attiecībā uz grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma 22.pantā būtu jāparedz, ka apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu nodrošina ne tikai atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs, bet arī pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.  **VARAM viedoklis:** iebildums ir ņemts vērā.  **2019.gada 23.septembrī tika saņemti Latvijas Tirgotāju asociācijas (turpmāk – LTA) priekšlikumi:**  1) Grozījumu 15.punkts, kas ierosina papildināt 22.pantu ar 5.daļu, kuru paredzēts ieviest no 2030.gada 1.janvāra un kas paredz aizliegumu apglabāt sadzīves atkritumus, kurus ir iespējams sagatavot atkārtotai izmantošanai, pārstrādāt, reģenerēt tehniski un ekonomiski pamatotā veidā. Šis likuma grozījums ir noteikts ar mērķi ieviest Direktīvas 3.a punktu, kas nosaka, ka dalībvalstis cenšas panākt, lai no 2030. gada visi atkritumi, kas derīgi pārstrādei vai citādai reģenerācijai, jo īpaši sadzīves atkritumi, vairs netiktu pieņemti apglabāšanai poligonā, ja vien tie nav atkritumi, kuru apglabāšana poligonā ir videi nekaitīgākais rezultāts saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 4. pantu. Minētās normas ieviešanas rezultātā, sadzīves atkritumi būs vēl vairāk jāšķiro, turklāt šķirošana būs sarežģītāka par kartona, plastmasas un tml. nodalīšanu, kas varētu prasīt ievērojamus resursus šīs normas izpildei. Attiecīgi, ierosinām pieņemt direktīvas piedāvāto maigāko variantu, proti, ka dalībvalstis cenšas panākt, ka atkritumi tiek pārstrādāti, paredzot pasākumu plānu normas ieviešanai, taču vienlaikus nenosakot stingru aizliegumu no 2030.gada 1.janvāra poligonos apglabāt atkritumus, kurus iespējams izmantot atkārtoti, pārstrādāt vai reģenerēt.  **VARAM viedoklis:** Priekšlikums nav ņemts vērā. VARAM paskaidro, ka Direktīvas 2018/851/ES 11.panta 2.punkta c), d) un e) apakšpunktā ir noteikti sasniedzamie atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķi, kuri paredz, ka 2025.gadā ir jāpārstrādā 55% no sadzīves atkritumu daudzuma, 2030.gadā – 60%, un 2035.gadā – 65% no sadzīves atkritumu daudzuma. 2017.gadā Latvijā tika pārstrādāti 27% no sadzīves atkritumu daudzuma. Ņemot vērā šo situāciju, sadzīves atkritumu dalītā savākšana un šķirošana tiks ievērojami un būtiski palielināta, tāpēc VARAM ieskatā pārstrādājamu vai reģenerējamu atkritumu apglabāšanas aizliegums poligonā veicinās atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes mērķu sasniegšanu. Vienlaikus VARAM izvērtēs šo priekšlikumu likumprojekta turpmākās virzības gaitā.  2) Grozījumu 7. punkts, kas ierosina 11.pantu papildināt ar trešo daļu, bet tieši ar 2. apakšpunktu, kas nosaka Ministru kabinetam pienākumu līdz 2020. gada 1. jūlijam noteikt pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas saturu un atkritumu rašanās novēršanas pasākumu ieviešanas monitoringa kārtību. Aicinām VARAM iesaistīt tirgotājus šo MK noteikumu izstrādē, kas ar savu pieredzi un zināšanām pārtikas nozarē, var dot pienesumu noteikumu izstrādes procesā, lai nodrošinātu sabiedrības veselībai drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu pārtikas atkritumu apsaimniekošanu.  **VARAM viedoklis:** VARAM atbalsta LTA priekšlikumu iesaistīt profesionālās asociācijas Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanā atbilstoši likumprojektā ietvertajam deleģējumam atbilstoši normatīvajos aktos par sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesos, gan iesaistot darba grupās normatīvā regulējuma izstrādei . |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VARAM, VVD, pašvaldības |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts neietekmē VARAM un VVD funkcijas un uzdevumus.  Likumprojektā tiek paredzēts, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības nodrošina reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi.  Jaunas institūcijas nav jāveido. Esošās institūcijas nav jāreorganizē. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

Doniņa, 67026515

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

v\_sk. = 14163

1. Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” [↑](#footnote-ref-2)
2. Pieejams: <http://www.zaao.lv/sites/default/files/zvraap_21_03_2014_178lpp2.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
3. Pieejams: http://www.zemgaleseko.lv/view/zemgales\_reg\_atkritumu\_apsaim\_plans [↑](#footnote-ref-4)
4. Pieejams: http://liepajasras.lv/lv/projekti/lraap-2014-2020/lraap-2014-2020gadam-dokumentos/ [↑](#footnote-ref-5)
5. **Atkritumu apsaimniekošanas likuma** **12. pants.** (1) Atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem Valsts vides dienesta atļauju atkritumu 1) savākšanai; 2) pārvadāšanai; 3) pārkraušanai; 4) šķirošanai; 5) uzglabāšanai; 6) slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai. [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/8B9B6ABCE4F5C8D1C22581B7004B2862?OpenDocument> [↑](#footnote-ref-7)
7. Pieejams: <http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/?doc=25614> [↑](#footnote-ref-8)
8. Noteikumu projekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada 1. martā (<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449471>). Zaudējuši spēku ar 2019. gada 8 .janvāra noteikumiem Nr. 2 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 2019. gada 11. janvārī. [↑](#footnote-ref-9)
9. Skat.: <https://registri.pvd.gov.lv/cr> [↑](#footnote-ref-10)
10. MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 8.9.punkts - *notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē*. [↑](#footnote-ref-11)
11. MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.8.punkts - *apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 6. punkts - *atkritumu radītājs — ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības*). [↑](#footnote-ref-13)
13. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 19 .punkts: 19) **atkritumu tirgotājs** — jebkura persona, kas rīkojas savā vārdā, lai pirktu un pēc tam pārdotu atkritumus, arī tāda persona, kas nesaņem atkritumus turējumā; [↑](#footnote-ref-14)
14. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 20.punkts: 20) **atkritumu apsaimniekošanas starpnieks** — jebkura persona, kas organizē atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu citu personu vārdā, arī persona, kas nesaņem atkritumus turējumā; [↑](#footnote-ref-15)
15. Skat. https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/33A6B73B58A2E0B8C225851A003E7655?OpenDocument [↑](#footnote-ref-16)
16. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punkts: 12) **atkritumu uzglabāšana** — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai]; [↑](#footnote-ref-17)
17. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0420 [↑](#footnote-ref-18)
18. Iepakojuma likuma 1.panta 1.2 punkts: **depozīta iepakojums** — atkārtoti vai vienreiz lietojamais dzērienu iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem; [↑](#footnote-ref-19)
19. Iepakojuma likuma 1.panta 1.3 punkts: **izlietotais dzērienu depozīta iepakojums** — atkārtoti vai vienreiz lietojamais dzērienu iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu; [↑](#footnote-ref-20)
20. [www.csb.gov.lv](http://www.csb.gov.lv) [↑](#footnote-ref-21)
21. ### Pārējās Direktīvas 2018/849/ES normas ir pārņemtas ar Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumiem Nr.115 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”” (<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195083>) , Ministru kabineta 2019.gada 19.marta noteikumos Nr.126 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”” (<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466923>) un Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.225 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”” (<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40466604> ).

    [↑](#footnote-ref-22)
22. https://likumi.lv/ta/id/305515-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-22-februara-noteikumos-nr-135-noteikumi-par-nolietotu-transportlidzeklu-parstradi-un-apst... [↑](#footnote-ref-23)
23. https://likumi.lv/ta/id/305806-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-8-julija-noteikumos-nr-388-elektrisko-un-elektronisko-iekartu-kategorijas-un-markesanas-p... [↑](#footnote-ref-24)
24. https://likumi.lv/ta/id/307166-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-21-junija-noteikumos-nr-485-atsevisku-veidu-bistamo-atkritumu-apsaimniekosanas-kartiba- [↑](#footnote-ref-25)