|  |
| --- |
| Precizēta izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**konceptuālā ziņojuma projektam “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”** |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 25.08.2020. – 10.09.2020. |
|   |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, AS "Enerģijas publiskais tirgotājs", Pārresoru koordinācijas centrs, SPRK, Zemkopības ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tieslietu ministrija |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |   |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | AS “Latvenergo”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, , Latvijas Darba devēju konfederācija |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts:2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” iekļaut:(..)2.2.finansējumu obligātās iepirkuma komponentes samazināšanai, energoietilpīgo uzņēmumu atbalsta finansēšanai un aizsargāto lietotāju atbalsta finansēšanai 2021.gadā – 31 576 857 *euro*, 2022.gadā – 48 562 002 *euro* un 2023.gadā – 48 510 176 *euro*; | **Labklājības ministrija (25.08.2020)**1. lūdzam Ministru kabineta rīkojuma projekta 2.2. punktu sadalīt divos atsevišķos punktos, ņemot vērā, ka energoietilpīgo uzņēmumu atbalsta finansēšana un aizsargāto lietotāju atbalsta finansēšana ir finansiāli atšķirīgi ietilpīgi pasākumi un ietver saturiski ļoti atšķirīgas mērķa grupas;  | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts:2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” iekļaut:(..)2.2. finansējumu obligātās iepirkuma komponentes samazināšanai, un energoietilpīgo uzņēmumu atbalsta finansēšanai 2021.gadā – 19 576 857 *euro*, 2022.gadā – 31 688 226 *euro* un 2023.gadā – 21 496 400 *euro*;2.3. finansējumu aizsargāto lietotāju atbalsta 2021., 2022. un 2023.gadā finansēšanai katru gadu 12 000 000 *euro;* |  |
| 2. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts:4. Gadījumā, ja likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētais finansējums ir mazāks par faktiski nepieciešamo, papildu nepieciešamais finansējums tiek nodrošināts, veicot apropriācijas pārdali no citām valsts budžeta programmām. | **Labklājības ministrija (25.08.2020)**2.iebilstam pret Ministru kabineta rīkojuma projekta 4. punktu pašreizējā redakcijā, kas paredz veikt apropriācijas pārdali no citām valsts budžeta programmām, taču nenorāda uz konkrētu risinājumu. Lūdzam ietvert punktā konkrētu risinājumu, ka gadījumā, ja Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētais finansējums ir mazāks par faktiski nepieciešamo, papildu nepieciešamais finansējums tiek nodrošināts, veicot apropriācijas pārdali no citām Ekonomikas ministrijas valsts budžeta programmām.” Gadījumā, ja šādu risinājumu šobrīd nav iespējams paredzēt, aicinām punktu svītrot | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma 4.punkts par finansējuma pārdali no citām valsts budžeta programmām svītrots. |  |
| 3. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4. sadaļa | **Labklājības ministrija (25.08.2020)**3. lūdzam papildināt konceptuālā ziņojuma 1.4. sadaļu ar norādi, ka saistībā ar Satversmes tiesas spriedumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni (lieta Nr.2019-24-03), par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (lieta Nr.2019-25-03) un citiem saistītiem Satversmes tiesas spriedumiem, kas attiecas uz plašu personu loku ar minimālajiem ienākumiem, Labklājības ministrija gatavo izmaiņas virknē normatīvo aktu, par kurām vēl jāvienojas Ministru kabinetā un Saeimā. Izmaiņas attiecībā uz trūcīgas personas ienākumu līmeni un maznodrošinātās personas statusu var ietekmēt aizsargāto lietotāju mērķgrupu un līdz ar to aizsargāto lietotāju atbalstam nepieciešamā finansējuma apjomu.  | **Ņemts vērā.** | Papildināta konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļa. |  |
| 4. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4. sadaļa | **Labklājības ministrija (25.08.2020)**Vienlaikus ierosinām konceptuālā ziņojuma 1.4. sadaļu papildināt ar zemsvītras atsauci, skaidrojot, kas šajā ziņojumā tiek saprasts ar jēdzienu “ģimene”, t.i., pēc kādām pazīmēm persona ir tiesīga pretendēt uz aizsargātā lietotāja atbalsta saņemšanu daudzbērnu ģimenei. | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļa papildināta ar zemsvītras atsauci. |  |
| 5. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (25.08.2020)**Saskaņā ar Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku, obligātā iepirkuma izmaksas tiek segtas ar viena gada nobīdi, līdz ar to rodas obligātā iepirkuma izmaksu uzkrājums, kas parasti tiek segts no nākošā gada Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) ieņēmumiem. Pēc stāvokļa uz 2020.gada 30.jūniju obligātā iepirkuma izmaksu uzkrājums ir aptuveni 85 milj. EUR. Ņemot vērā, ka Konceptuālā ziņojuma 3.scenārijā ir paredzēts pakāpenisks vidējās OIK samazinājums no pašreizējiem 22,68 EUR/MWh līdz 11,04 EUR/MWh 2023.gadā, kas ievērojami samazinās OIK ieņēmumus, vienlaicīgi būtu nepieciešams mazināt šo izmaksu.Ņemot vērā augstāk minēto, AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" aicina 3.scenārijā paredzēt iespēju AS "Latvenergo" kapitāla daļu turētājam lemt par lielāku maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (dividendes) no akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas 2020., 2021. un 2022.gadā gadījumā, ja tā kādā no gadiem izrādītos lielāka Ņemot vērā augstāk minēto, AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" aicina 3.scenārijā paredzēt iespēju AS "Latvenergo" kapitāla daļu turētājam lemt par lielāku maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (dividendes) no akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas 2020., 2021. un 2022.gadā gadījumā, ja tā kādā no gadiem izrādītos lielāka kā Jūsu vēstules Nr. 3.1-8/2020/2213 pielikumā sagatavotā MK rīkojuma projekta 5.punktā minētajiem dividenžu apjomiem, un starpību novirzīt dotācijai AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" uzkrāto obligātā iepirkuma izmaksu samazinājumam. | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekta 3.punkts:3. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt dividendes maksāt atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, paredzot, ka 2021.gadā dividendēs no 2020.gada pārskata gada peļņas izmaksāt ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā no 2021.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), un 2023.gadā no 2022.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli). Ja akciju sabiedrības “Latvenergo” kapitāla daļu turētājs lemj par lielāku dividenžu izmaksu 2021., 2022., vai 2023.gadā, piekrist šo dividenžu novirzīšanu dotācijai akciju sabiedrībai "Enerģijas publiskais tirgotājs" uzkrāto obligātā iepirkuma izmaksu samazinājumam. |  |
| 6. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**1.Jautājums par *Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP)* pētniecības daļas īstenošanu un valsts pētījumu programmu “Enerģētika” pēc 2021.gada un turpmākajos gados nebūtu skatāms šī konceptuālā ziņojuma ietvaros, kura mērķis ir “*risināt aktuālās problēmas enerģētikas tirgū un piedāvāt scenārijus obligātā iepirkuma komponentes (OIK) problemātikas risināšanai”* (konceptuālā ziņojuma 3.lpp.). Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, valsts pētījumu programmu finansēšana ir virzāma atsevišķi likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Ekonomikas ministrija š.g. jūlijā ir iesniegusi izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai valdībā prioritārā pasākuma pieteikumu *Enerģētikas politikas īstenošanai*, kas cita starpā ietver arī finansējuma pieprasījumu *NEKP* ietvaros plānotajai pētniecību enerģētikas jomā, t.sk., lai nodrošinātu valsts pētījumu programmas īstenošanu pēc 2021.gada. Līdz ar to, šis jautājums jāskata un jāvērtē budžeta veidošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem un būtu nepieciešams attiecīgi precizēt konceptuālo ziņojumu un MK rīkojuma projektu, izslēdzot enerģētikas pētniecības jautājumus. **Finanšu ministrija (28.08.2020)**2. Konceptuālā ziņojuma 2.sadaļā “NEKP pētniecības daļas īstenošana” (turpmāk – 2.sadaļa) sniegta informācija par Ekonomikas ministrijas izveidotās budžeta apakšprogrammas “Valsts pētījumu programma enerģētikā” un jaunas budžeta apakšprogrammas “NEKP pētniecības daļas īstenošana” paredzētajiem mērķiem un nepieciešamo finansējumu. Ņemot vērā, ka minēto apakšprogrammu mērķi pēc būtības sakrīt, uzskatām, ka pētniecības izdevumus, tajā skaitā, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam īstenošanu, Ekonomikas ministrijai jāplāno jau esošajā apakšprogrammā 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā” un attiecīgi jāprecizē konceptuālā ziņojuma 2.sadaļā sniegtā informācija. Papildus lūdzam norādīt kādu konkrēti Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam pasākumu/aktivitāšu īstenošanai ir plānots novirzīt paredzēto finansējumu.**Finanšu ministrija (28.08.2020)**2. Rīkojuma projekta 2.4.apakšpunkts paredz finansējumu jaunai apakšprogrammai “NEKP pētniecības daļas īstenošana” 2021. gadā 1 403 014 *euro* apmērā un turpmāk ik gadu 2 000 000 *euro* apmērā. Ņemot vērā konceptuālā ziņojuma 2.sadaļā sniegto informāciju, uzskatām, ka jaunās apakšprogrammas mērķis pēc būtībās sakrīt ar Ekonomikas ministrijas apakšprogrammas 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā” mērķi, turklāt nav atbalstāma jaunas budžeta programmas veidošana vienā plānošanas dokumentā paredzēto pasākumu īstenošanai. Ņemot vērā minēto, arī turpmāk pētniecības izdevumus, tajā skaitā, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam īstenošanu, jāplāno Ekonomikas ministrijas apakšprogrammā 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā”. Tādējādi lūdzam svītrot rīkojuma projekta 2.4.apakšpunktu, vienlaikus precizējot rīkojuma projekta 2.3.apakšpunktu. Tāpat norādām, ka finansējums apakšprogrammā 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā” ir norādāms tikai 2021., 2022. un 2023.gadam atbilstoši piedāvātajam finansēšanas avotam. | **Daļēji ņemts vērā.**Paskaidrojam, ka atbilstoši Konceptuālā ziņojuma mērķim visaptveroša VPP un no NEKP izrietošo pētījumu īstenošana ir būtiska enerģētikas aktuālo problēmu risināšanai, gan kontekstā ar OIK problemātikas risināšanu tuvākajos gados, gan enerģētikas tirgus pārkārtošanas aspektiem līdz 2030.gadam.Finansējuma pieprasīšanas kārtība saskan ar 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība ".**Ņemts vērā.**Mainīts sadaļas nosaukums atbilstoši saturam, norādīti Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna pasākumu kopums, kam paredzēts novirzīt finansējumu. NEKP pētījumiem nepieciešamais finansējumam netiks veidota atsevišķa apakšprogramma, tiks izmantota 97.00.00 programma.**Ņemts vērā**Precizēts rīkojuma projekta 2.4.apakšpunkts (pēc papildinājumiem 2.5.apakšpunkts), atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumiem svītrots rīkojuma 3.punkts par finansējumu NEKP pētniecības daļas īstenošanai. NEKP pētījumiem nepieciešamais finansējumam netiks veidota kā atsevišķa apakšprogramma, tiks izmantota 97.00.00 programma. |  |  |
| 7. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.3. sadaļaAtbalsts elektroenerģijas lietotājiem vidējās OIK samazināšanai samazina lietotāju kopējos maksājumus, taču daudziem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem ir liela energoietilpība un ar šo atbalstu nepietiek to konkurētspējas nodrošināšanai. Lai mazinātu OIK pieauguma negatīvo efektu uz komersantiem, kas savu pamatdarbību ir izvērsuši energoietilpīgajās nozarēs, tostarp, metālrūpniecībā un būvmateriālu ražošanā, tika pieņemti Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, kuri apstrādes rūpniecības komersantiem paredz tiesības kvalificēties samazinātam OIK līdzdalības maksājumam. Saglabājot OIK, ir nepieciešams saglabāt arī atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem konkurences saglabāšanai. Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 395 ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, kad ir nepieciešams izvērtēt, vai turpināt atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un lēmuma ietekmi uz valsts budžetu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gadā izdotajām Valsts atbalsta vadlīnijām atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 395 var turpināt vēl vienu gadu, t.i. līdz 2021.gada beigām, kas šobrīd ir optimālākais risinājums. Nav paredzams, ka atbalsts OIK pazudīs, un, visticamāk, valsts atbalsts 700000 EUR apmērā būs nepieciešams katru gadu arī turpmāk.Atbalsta mehānisma īstenošanai valsts budžetā paredzētais finansējuma apmērs atspoguļots 6. tabulā. | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**2.Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 395 *“Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”* komersanti var pieteikties OIK samazinājumam par izmaksām, kas komersantiem rodas laikposmā līdz  2020. gada 31. decembrim. Ņemot vērā minēto, lūdzam 1.3. nodaļā detalizētāk iezīmēt turpmāk veicamās darbības (piemēram, saskaņošana ar Eiropas Komisiju, nacionālo normatīvo aktu izdošana u.c.) un to laika grafiku, lai OIK samazināšanas scenārijā nodrošinātu atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem arī turpmākajos gados | **Ņemts vērā.** | 1.3. Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem(..)Saglabājot OIK, ir nepieciešams saglabāt arī atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem konkurences saglabāšanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 395 atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem var piešķirt par periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, kad ir nepieciešams izvērtēt, vai turpināt atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un lēmuma ietekmi uz valsts budžetu. . Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts ir pieņēmis paziņojumu, saskaņā ar ko “Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.-2020. gadam piemērošanas”, atbilstoši kurām saskaņots atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, piemērošanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.Tādējādi iespējams pagarināt arī energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu atbalstu un Ekonomikas ministrija strādā pie attiecīgiem MK noteikumu Nr.395 grozījumiem, kas Ministru kabinetā tiks apstiprināti līdz 2020.gada beigām un varēs stāties spēkā pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas. Paredzams, ka arī jaunās valsts atbalsta vadlīnijas pieļaus šāda valsts atbalsta programmu, tādēļ visticamāk, valsts atbalsts 700000 EUR apmērā būs nepieciešams katru gadu arī turpmāk. |  |
| 8. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**3.Valsts kapitālsabiedrības, aprēķinot un izmaksājot dividendes no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, izmaksājamā peļņas daļā ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodokli. Lūdzam precizēt konceptuālajā ziņojumā un MK rīkojuma projektā (2.1., 5., 6., 7., 8. punkts) izmantotos terminus “pārskata gada peļņa”, “dividendes”, “maksājums par valsts kapitāla izmantošanu” | **Ņemts vērā.** | Precizēts visā konceptuālā ziņojuma projektā. |  |
| 9. | 5. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt 2021.gadā dividendēs par 2020.gada pārskata gadu izmaksāt 74 513 776 *euro*, 2022.gadā par 2021.gada pārskata gadu – 74 513 776 *euro* un 2023.gadā par 2022.gada pārskata gadu – 74 513 776 *euro*.6. Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” maksājumu prognozi par valsts kapitāla izmantošanu 2021.gadā – 74 513 776 *euro*, 2022.gadā – 74 513 776 *euro* un 2023.gadā – 74 513 776 *euro*. | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**4. Lai precīzi būtu norādītas AS “Latvenergo” dividendēs izmaksājamās summas, t.i., maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājums, ir nepieciešams pārskatīt norādītās summas gan MK rīkojuma projektā, gan konceptuālajā ziņojumā, jo pašreiz lietoti dažādi termini pie identiskām summām. Piemēram, MK rīkojuma projekta 5. un 6.punkts, kur norādītas identiskas summas, bet atšķirīgi maksājumi, jo dividendes ietver arī uzņēmuma ienākuma nodokli, kas pašreiz nav atsevišķi uzrādīts;  | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts3. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt dividendes maksāt atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, paredzot, ka 2021.gadā dividendēs no 2020.gada pārskata gada peļņas izmaksāt ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā no 2021.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), un 2023.gadā no 2022.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli). Ja akciju sabiedrības “Latvenergo” kapitāla daļu turētājs lemj par lielāku dividenžu izmaksu 2021., 2022., vai 2023.gadā, piekrist šo dividenžu novirzīšanu dotācijai akciju sabiedrībai "Enerģijas publiskais tirgotājs" uzkrāto obligātā iepirkuma izmaksu samazinājumam.4. Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” dividenžu maksājumus, tajā skaitā uzņēmuma ienākuma nodokli, saskaņā ar kapitālsabiedrības apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju, paredzot 2021.gadā - ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā - ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) un par 2023.gadā - ne mazāk kā 74 500 000 euro.  |  |
| 10. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts5. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt 2021.gadā dividendēs par 2020.gada pārskata gadu izmaksāt 74 513 776 *euro*, 2022.gadā par 2021.gada pārskata gadu – 74 513 776 *euro* un 2023.gadā par 2022.gada pārskata gadu – 74 513 776 *euro*. | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**5. Lai tiktu nodrošināta AS “Latvenergo” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde, kā arī atbilstība Ministru kabineta 2015.gada 22. decembra noteikumu Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 3.punktam, kas nosaka, ka minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 80 % apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, rīkojuma projekta 5.punktu izteikt šādā redakcijā: *“Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt dividendes maksāt atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, paredzot, ka 2021.gadā dividendēs no 2020.gada pārskata gada peļņas izmaksāt vismaz 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā no 2021.gada pārskata gada peļņas – vismaz 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), un 2023.gadā no 2022.gada pārskata gada peļņas – vismaz 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli).”*; | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts 3. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt dividendes maksāt atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, paredzot, ka 2021.gadā dividendēs no 2020.gada pārskata gada peļņas izmaksāt ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā no 2021.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), un 2023.gadā no 2022.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli). Ja akciju sabiedrības “Latvenergo” kapitāla daļu turētājs lemj par lielāku dividenžu izmaksu 2021., 2022., vai 2023.gadā, piekrist šo dividenžu novirzīšanu dotācijai akciju sabiedrībai "Enerģijas publiskais tirgotājs" uzkrāto obligātā iepirkuma izmaksu samazinājumam. |  |
| 11. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” iekļaut:2.1. regulējumu, kas paredz, kādā apmērā akciju sabiedrība “Latvenergo” ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) no akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas 2020., 2021. un 2022.gadā, tai skaitā dividendes, kas tiek novirzītas elektroenerģijas lietotāju atbalstam, valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai 2021.gadā 16,78 *euro*/MWh, 2022.gadā 14,16 *euro*/MWh un 2023.gadā 11,04  *euro*/MWh, apmērā, kā arī valsts pētījumu programmai enerģētikas jomā un Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030.gadam pētniecības daļas īstenošanai; | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**6. Lūdzam MK rīkojuma projektā iekļaut 2.1. punktu, kas paredz likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam”  konkrētu minimālo AS “Latvenergo” dividenžu summu maksājumus: *“Noteikt, ka akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2020. pārskata gadu ir ne mazāka kā 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), par 2021. pārskata gadu ne mazāka kā 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) un par 2022. pārskata gadu ne mazāka kā 74 513 776  euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli).*” | **Ņemts vērā.** | 3. Akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt dividendes maksāt atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, paredzot, ka 2021.gadā dividendēs no 2020.gada pārskata gada peļņas izmaksāt ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā no 2021.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), un 2023.gadā no 2022.gada pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli). Ja akciju sabiedrības “Latvenergo” kapitāla daļu turētājs lemj par lielāku dividenžu izmaksu 2021., 2022., vai 2023.gadā, piekrist šo dividenžu novirzīšanu dotācijai akciju sabiedrībai "Enerģijas publiskais tirgotājs" uzkrāto obligātā iepirkuma izmaksu samazinājumam. |  |
| 12. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts6. Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” maksājumu prognozi par valsts kapitāla izmantošanu 2021.gadā – 74 513 776 *euro*, 2022.gadā – 74 513 776 *euro* un 2023.gadā – 74 513 776 *euro*. | **Pārresoru koordinācijas centrs (25.08.2020)**7. Lūdzam MK rīkojuma projekta 6.punktu izteikt šādā redakcijā: *“Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” dividenžu maksājumus, tajā skaitā uzņēmuma ienākuma nodokli, saskaņā ar kapitālsabiedrības apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju, paredzot 2021.gadā - ne mazāk kā 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā - ne mazāk kā 74 513 776 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) un par 2023.gadā - ne mazāk kā 74 513 776  euro.”*  | **Ņemts vērā.** | 4. Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” dividenžu maksājumus, tajā skaitā uzņēmuma ienākuma nodokli, saskaņā ar kapitālsabiedrības apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju, paredzot 2021.gadā - ne mazāk kā 89 640 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā - ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) un par 2023.gadā - ne mazāk kā 74 500 000 euro. |  |
| 13. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**1. Ņemot vērā, ka obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk - OIK) kā tāds netiek atcelts nevienā no scenārijiem, proti, atbalsts elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros tiks sniegts konkrētiem elektroenerģijas ražotājiem, neatkarīgi no tā, vai izmaksas tiks segtas no elektroenerģijas patērētāju maksām, no valsts budžeta vai AS “Latvenergo” dividendēm, lūdzam viennozīmīgai uztverei konceptuālajā ziņojumā nelietot jēdzienu “OIK atcelšana”, bet lietot terminus atbilstošas konkrētajai situācijai. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka neatkarīgi no tā, vai izmaksas, sniedzot atbalstu elektroenerģijas ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, tiks segtas no elektroenerģijas patērētāju maksām, no valsts budžeta vai AS “Latvenergo” dividendēm, tās kvalificējas kā publiskie resursi, attiecīgi secināms ka OIK shēma turpinās darboties.  | **Ņemts vērā.**4.scenārijs precizēts “OIK atcelšanas no patērētāju rēķiniem scenārijs”. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 14. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**2. Lai novērtētu aprēķinu korektumu un sekojoši ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, lūdzam sniegt detalizētus aprēķinus par konceptuālajā ziņojumā ietverto tabulu pozīcijas “Valsts atbalsta dotācija elektroenerģijas ražotājiem, t.sk. administrēšanas vajadzībām (Ietekme)” prognozēm. Vienlaicīgi identificējam, ka prognozes 2021. un 2022.gadam būtiski atšķiras no Finanšu ministrijā 2020.gada jūlija vidū iesniegtajām prognozēm par obligātā iepirkuma ietvaros administrētajām ieņēmumu un izdevumu plūsmām, tādējādi lūdzam sniegt skaidrojumu par prognožu izmaiņām. | **Ņemts vērā.**Finanšu ministrijā iesniegtās prognozes sakrīt ar ziņojuma projekta 2.scenāriju, izņemot attiecībā uz to, ka šajā scenārijā piedāvāts turpināt energointensīvo atbalstu arī par 2021. un 2022. gada patēriņu, t.i. izmaksas sedzot 2022. un 2023.gadā. Atšķirības citos scenārijos ir skaidrojamas ar atšķirīgajām OIK likmēm, kas sekojoši maina OIK neto ieņēmumus. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 15. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**3. Konceptuālajā ziņojumā atspoguļoti AS “Latvenergo” plānotie dividenžu maksājumi vidējā termiņā. Atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai tikai tie dividenžu (t.sk uzņēmumu ienākuma nodoklis) maksājumi, kas izpilda super-dividendes testu, ir uzskatāmi par vispārējās valdības budžeta ieņēmumiem un sekojoši var neitralizēt priekšlikumu negatīvo ietekmi. Lūdzam papildināt konceptuālo ziņojumu par super-dividendes testa izpildi un iesniegt Finanšu ministrijā detalizētus testa aprēķinus, ņemot vērā 2020.gada aprīļa vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas rezultātā īstenoto uzskaiti attiecībā uz AS “Latvenergo” dividendēm un uzņēmumu ienākuma nodokli. | **Daļēji ņemts vērā.** Konceptuālā ziņojuma visi 4 scenāriji paredz LE dividenžu izmaksu ne mazāk kā 80% apmērā no Koncerna peļņas. Attiecīgi situācija, kurā nav nepārprotamas skaidrības par superdividenžu testa izpildes nosacījumiem, ir pamats uzskatīt, ka dividenžu izmaksa piedāvātajā apjomā izpildīs superdividenžu testu. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 16. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**5. Lai konceptuālajā ziņojumā iekļautu pilnu informāciju par atbalsta pasākumiem, ņemot vērā, ka atbalsts elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros un atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem tiek piešķirts saskaņā ar komercdarbības atbalsta nosacījumiem, kas saskaņoti ar Eiropas Komisiju, lūdzam papildināt konceptuālā ziņojuma 1.1.sadaļas “Atbalsts elektroenerģijas ražošanai un obligātā iepirkuma komponente” 1.rindkopu ar atsaucēm uz konkrētajiem Eiropas Komisijas lēmumiem par atbalsta pasākumu saderību ar iekšējo tirgu. | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma projekts papildināts ar zemsvītras atsaucēm 1.1. un 1.3. sadaļās. |  |
| 17. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**Papildus lūdzam sniegt detalizētu aprēķinu 2021.gadam nepieciešamā finansējuma apmēram, ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.septembra rīkojumam Nr.530 “Par konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.530) energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu atbalstam 2020.gadā paredzēts finansējums 3 370 000 *euro* apmērā. | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.3. sadaļa:(..)Saskaņā ar EM aplēsēm, t.sk. ņemot vērā vēsturiskos pieteikumus atbalstam, ieskaitot tādus, kuri netika apstiprināti, un ņemot vērā, ka EM līdz ar atbalsta pagarināšanu piedāvās arī izmaiņas esošajā atbalstā, kā arī rūpniecības izaugsmi, paredzams, ka nepieciešamais finansējums var sasniegt 7,00 milj. EUR. |  |
| 18. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**Ņemot vērā, ka no konceptuālā ziņojuma 1.3.sadaļas izriet, ka saglabājot OIK, ir nepieciešams saglabāt arī atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, vēršam uzmanību uz sekojošo. Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam” ir valsts atbalsta programma, kura ir ieviesta ievērojot Komisijas paziņojuma “Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014. – 2020.gadam” nosacījumus un saskaņota ar Eiropas Komisiju valsts atbalsta lietas SA.42854 ietvaros. Atbilstoši valsts atbalsta lietas SA.42854 26.punktā noteiktajam “paziņotā pasākuma beigu termiņš ir 2020.gada 31.decembris.” Vienlaikus informējam, ka Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts 2020.gada 2.jūlijā ir pieņēmis *Komisijas paziņojumu par darbības termiņa pagarināšanu un grozījumiem Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, Pamatnostādnēs par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus, Pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam, Pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai un Paziņojumā par kritērijiem, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs, Komisijas paziņojumā – Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai un Komisijas Paziņojumā dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai (202/C 224/02)*, ar kuru, tajā skaitā, tiek pagarināts “Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014. – 2020.gadam” piemērošanas termiņš līdz 2021.gada 31.decembrim.Līdz ar to, ja tiek plānots saglabāt atbalstu SA.42854 lietas ietvaros, pasākumu ir iespējams pagarināt par vienu gadu, t.i., līdz 2021.gada 31.decembrim(informācija par atbalsta programmu pagarināšanu ir sniegta FM 2020.gada 7.jūlija vēstulē Nr.7-7/18/3706). | **Daļēji ņemts vērā.**Paredzams, ka arī jaunās valsts atbalsta vadlīnijas pieļaus šāda valsts atbalsta programmu. Precizēta un ar skaidrojumu papildināta 1.3.sadaļa. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.3.sadaļa. |  |
| 19. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**Papildus skaidrojam, ka pagarināt atbalsta pasākumu uz ilgāku laiku nekā ir spēkā “Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014. – 2020.gadam” nevar un Finanšu ministrijas izstrādātās Valsts atbalsta vadlīnijas ir informatīvs materiāls un atbalstu saskaņā ar tām nav iespējams sniegt. Tādējādi lūdzam atbilstoši skaidrotajam precizēt konceptuālā ziņojuma 1.3.sadaļas 2.rindkopu. Vienlaikus skaidrojam, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija pēc 2021.gada paredzēs jaunu valsts atbalsta regulējumu vides aizsardzībai un enerģētikai ar mērķi sniegt atbalstu, samazinot līdzdalību enerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem finansēšanā, tad pasākumu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas varēs turpināt īstenot. Tāpat arī, ņemot vērā atbalsta shēmas SA.42854 iespējamo maksimālo pagarinājuma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka OIK izmaksas tiek kompensētas ar gada nobīdi, lūdzam pārskatīt konceptuālā ziņojuma 3.sadaļas “Risinājumi” 11., 14. un 15.tabulā 2023.gada prognozi energoietilpīgu uzņēmumu finansēšanai. | **Daļēji ņemts vērā.**Paredzams, ka arī jaunās valsts atbalsta vadlīnijas pieļaus šāda valsts atbalsta programmu. Precizēta un ar skaidrojumu papildināta 1.3.sadaļa. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.3.sadaļa. |  |
| 20. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4.sadaļa | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**1. Konceptuālā ziņojuma 1.4.sadaļā “Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem” norādīts, ka aizsargāto lietotāju atbalstam kopā 2021.-2023.gadā ik gadu ir nepieciešams finansējums 11 888 490 *euro* apmērā (11 573 490 + 315 000 *euro*), savukārt tabulās par katra risinājuma ietekmi uz budžetu ir norādīts finansējums 12 000 000 *euro* apmērā. Lūdzam novērst minēto neatbilstību. | **Ņemts vērā.**Būtiski uzsvērt, ka aizsargāto lietotāju skaits ir mainīgs, tāpēc atbalstam nepieciešamā summa ir tuvināts aprēķins. Tāpat jāmin, ka tikai pēc jaunā aizsargāto lietotāju atbalsta mehānisma darbības uzsākšanas, izmantojot ALDIS datus, varēs skaidrāk saprast ikmēneša un gada izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī precizētu aizsargāto lietotāju, kas saņem pakalpojumu, skaitu.Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļā veikts papildu skaidrojums un precizētas izmaksas. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļa |  |
| 21. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4.sadaļa | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**Papildus uzskatām, ka nav pamatojuma paredzēt izdevumus aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas (ALDIS) uzturēšanas izmaksām 75 000 *euro* apmērā, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā “Par enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam” pielikumā (Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.44 47.§) sniegto informāciju, ka informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas izmaksas (EMAD, Aizsargājamie lietotāji) 2020.gadā 73 025 *euro*, 2021. un 2022.gadā 72 842 *euro* apmērā tiks segtas Būvniecības valsts kontroles birojam enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodrošinātai piešķirtā finansējuma ietvaros. | **Ņemts vērā.**Tā kā ALDIS vēl nav nodota ekspluatācijā, tai BVKB informācijas sistēmu uzturēšanas budžetā nav iedalīts finansējums. BVKB esošā budžeta ietvaros pēc nepieciešamības sedz ALDIS papildu funkciju izstrādes izmaksas, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu projekta “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības noteikumi” (VSS-258) saskaņošanas gaitā atbalstītos risinājumus.Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļā veikts precizējums par ALDIS uzturēšanas izmaksām. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.4 sadaļa |  |
| 22. | Konceptuālā ziņojuma projekta 3.sadaļa | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**3. Konceptuālā ziņojuma 3.sadaļas “Risinājumi” 8., 9., 11., 12., 14., 15., 17. un 18.tabulā ir sniegta informācija par nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta atbalsta nodrošināšanai elektroenerģijas ražotājiem (OIK apmēra mazināšanai), tajā skaitā administrēšanas vajadzībām. Norādām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.44 47.§ “Informatīvais ziņojums “Par enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam” 2.punktam likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”” ir paredzēts finansējums 2020.gadam 1 271 000 *euro* apmērā, 2021.gadam un turpmākajiem gadiem 931 000 *euro* apmērā ik gadu, lai Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošinātu enerģētikas politikas administrēšanas funkciju veikšanu, tajā skaitā elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka nav pamatojuma paredzēt izdevumus administrēšanas vajadzībām un attiecīgi ir pārskatāms un samazināms OIK apmēra mazināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs. | **Ņemts vērā.**No ziņojuma svītrota atsauce noteiktajās pozīcijās uz administrēšanas vajadzībām. | Konceptuālā ziņojuma projekta 3.sadaļa |  |
| 23. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai” iekļauto 3. risinājuma variantu OIK likmes samazināšanai. | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**1. Ņemot vērā, ka OIK likmes samazināšanas scenārijs ir noteikts konceptuālā ziņojuma 3.3.sadaļā “OIK samazināšanas scenārijs”, lūdzam atbilstoši precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, ietverot tajā atsauci uz konceptuālā ziņojuma 3.3.sadaļā piedāvāto risinājumu. | **Ņemts vērā.** | 1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai” iekļauto 3. risinājuma variantu - OIK samazināšanas scenārijs. |  |
| 24. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**3. Lūdzam svītrot rīkojuma projekta 3.punktu, jo jautājums par nepieciešamo finansējumu pētījumiem ir skatāms gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā vienlaikus visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem vai kārtējā Ekonomikas ministrijas sagatavojamā konceptuālā ziņojuma “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” ietvaros. | **Ņemts vērā.**No rīkojuma projekta svītrots 3.punkts par finansējumu NEKP pētniecības daļas īstenošanai. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts |  |
| 25. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**4. Uzskatām, ka nav pamatojuma paredzēt, ka Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētais finansējums varētu būt nepietiekams un attiecīgi būtu nepieciešama apropriācijas pārdale no citām valsts budžeta programmām, tādējādi lūdzam svītrot rīkojuma projekta 4.punktu. | **Ņemts vērā.**No rīkojuma projekta svītrots 4.punkts par finansējuma pārdali no citām valsts budžeta programmām. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts |  |
| 26. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts7. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam”, ņemt vērā plānoto ieņēmumu prognozes Ekonomikas ministrijas izdevumu segšanai (pēc naudas plūsmas metodes), lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktā atbalstīto komplekso risinājumu 2021.gadā – 74 513 776 *euro*, 2022.gadā – 74 513 776 *euro* un 2023.gadā – 74 513 776 *euro* apmērā no akciju sabiedrības “Latvenergo” dividendēm. | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**5. Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 7.punktu ar atsauci uz likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam”. | **Ņemts vērā.** | 5. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam”, ņemt vērā plānoto ieņēmumu prognozes, lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktā atbalstīto komplekso risinājumu 2021.gadā – 69 640 000 euro, 2022.gadā – 59 500 000 euro un 2023.gadā – 59 500 000 euro apmērā no akciju sabiedrības “Latvenergo” dividendēm. |  |
| 27. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**6. Lūdzam svītrot rīkojuma projekta 8.punktu, jo tas dublē jau rīkojuma projekta 2.punktā noteikto. | **Daļēji ņemts vērā.**Attiecīgie punkti precizēti un izteikti jaunā redakcijā. | 2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” iekļaut:2.1. regulējumu, kas paredz, kādā apmērā akciju sabiedrība “Latvenergo” ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2020., 2021. un 2022.gadu, tai skaitā dividendes, kas tiek novirzītas elektroenerģijas lietotāju atbalstam, valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai 2021.gadā 17,51 euro/MWh, 2022.gadā 16,38 euro/MWh un 2023.gadā 13,25 euro/MWh, apmērā, kā arī valsts pētījumu programmai enerģētikas jomā un Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030.gadam pētniecības daļas īstenošanai;2.2. finansējumu obligātās iepirkuma komponentes samazināšanai un energoietilpīgo uzņēmumu atbalsta finansēšanai 2021.gadā – 19 576 857 euro, 2022.gadā – 31 688 226 euro un 2023.gadā – 21 496 400 euro;2.3. finansējumu aizsargāto lietotāju atbalsta 2021., 2022. un 2023.gadā finansēšanai katru gadu 12 000 000 euro; 2.4. finansējumu, kas paredzēts valsts enerģētikas un klimata politikas izstrādei un tās ietvaros īstenojamo pasākumu izpētei visās piecās Enerģētikas savienības dimensijās, 2021.gadā 545 160 euro apmērā, tai skaitā minētās apakšprogrammas administrēšanas izdevumiem;2.5. finansējumu NEKP pētniecības daļas īstenošanai un tās ietvaros īstenojamo pasākumu izpētei, fokusējoties uz enerģētikas ekosistēmu iedzīvināšanu, papildinot Latvijas zinātnes esošo un nākotnes potenciālu ar Latvijas enerģētikas sektora attīstības virzieniem, tostarp sekmējot pētniecību enerģētikas industrijas attīstībai, 2021.gadā 1 403 014 euro apmērā un 2022.gadā un 2023.gadā ik gadu 2 000 000 euro apmērā, tai skaitā administrēšanas izdevumiem.(..)6. Atbalstīt akciju sabiedrības “Latvenergo” ikgadējo dividenžu novirzīšanu Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” nepieciešamajā apjomā 2021.gadā – 31 576 857 euro, 2022.gadā – 43 688 226 euro, 2023.gadā – 33 496 400 euro un Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā” 2021.gadā 545 160 euro apmērā un Ekonomikas ministrijas valsts budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 2021.gadā 1 403 014 euro apmērā un 2022.gadā un 2023.gadā ik gadu 2 000 000 euro apmērā NEKP pētniecības daļas īstenošanai un tās ietvaros īstenojamo NEKP pasākumu izpētei tai skaitā administrēšanas izdevumiem.  |  |
| 28. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**7. Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk MK noteikumi Nr.806) 3.punkts paredz minimālo dividendēs izmaksājamo summu, t.i., 80% no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas. Lai nodrošinātu, ka valsts budžets saņem piekritīgo valsts daļu ne mazāku kā noteikts minētajā normatīvajā aktā, lūdzam papildināt rīkojuma projekta 5.punktu pirms skaitliskās vērtības ar vārdiem “ne mazāk kā”. | **Ņemts vērā.** | 4.Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības “Latvenergo” dividenžu maksājumus, tajā skaitā uzņēmuma ienākuma nodokli, saskaņā ar kapitālsabiedrības apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju, paredzot 2021.gadā - ne mazāk kā 89 640 000euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli), 2022.gadā - ne mazāk kā 74 500 000 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) un par 2023.gadā - ne mazāk kā 74 500 000  euro. |  |
| 29. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**Gadījumā, ja plānots noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo summu mazāku kā noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.806 3.punktā un, ņemot vērā, ka šobrīd rīkojuma projekta 5.punktā nav skaidri noteikts, vai dividenžu apmērs, ko AS “Latvenergo” paredzēts izmaksāt valstij atbilst MK noteikumu Nr. 806 3.punktam vai arī ar rīkojuma projekta 5.punktu paredzēts noteikt atšķirīgu prognozējamo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, lūdzam papildināt konceptuālo ziņojumu ar attiecīgu skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā arī izvērtējumu atbilstoši MK noteikumu Nr.806 6.1. un 6.2.apakšpunktam. | **Daļēji ņemts vērā.**Visos gados tiek paredzēts izmaksāt vismaz 80% no plānotās pelņas, attiecīgi MK noteikumu Nr.806 noteikto 6.1 un 6.2 punktu gadījumi neiestājas. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 30. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (25.08.2020.)**Papildināt konceptuālo ziņojumu ar informāciju, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12.decembra noteikumu Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 28. punkta prasībām. | **Daļēji ņemts vērā.**Ekonomikas ministrijas ieskatā konceptuālā ziņojuma struktūra un tajā ietvertā informācija atbilst Ministru kabineta 2014.gada 12.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības un plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 28.punkta prasībām. Papildus ziņojumi par OIK un citiem enerģētikas jautājumiem un to risināšanu ir regulāri aprakstīti ziņojumos, kuri skatīti Ministru kabinetā. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 31. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (25.08.2020.)**Konceptuālā ziņojuma mērķis ir piedāvāt scenārijus obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai, t.sk. atbalsta nosacījumus specifiskiem ar obligāto iepirkumu saistītiem gadījumiem. Tajā pat laikā nav skaidra obligātā iepirkuma sasaiste ar konceptuālajā ziņojumā iekļauto sadaļu un rīcībām par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna līdz 2030.gadam pētniecības daļas īstenošanu. Papildināt konceptuālo ziņojumu ar atbilstošu argumentāciju. | **Daļēji ņemts vērā.**Paskaidrojam, ka nozaru ministrijas finansējumu VPP veidošanai pieprasa individuāli, ņemot vērā nozares prioritātes un plānošanas dokumentos noteiktos mērķus. NEKP noteikto ambiciozo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams īstenot virkni pētījumu un pasākumu enerģētikas nozarē. Šie pasākumi ir tieši saistīti ar 2030.gada mērķiem nepieciešamajām enerģētikas tirgus izmaiņām. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| 32. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija (28.08.2020)**4. Vēršam uzmanību, ka konceptuālā ziņojuma 4.scenārija gadījumā mainās OI mehānisma darbību no tāda, kur izmaksas sedz patērētāji (iedzīvotāji) uz tādu, kur izmaksas sedz valsts budžets, kā rezultātā priekšlikuma īstenošana varētu nozīmēt, ka atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai lielākā daļa ar attiecīgās elektroenerģijas ražošanas staciju saistītajiem riskiem ir pārnesti uz publisko partneri un sekojošo aktīvi būtu attiecināmi kā vispārējās valdības sektora aktīvi, radot negatīvu ietekmi uz budžeta bilanci un parādu. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt konceptuālo ziņojumu, ka risinājuma īstenošanas procesā 4.scenārija priekšlikums pirms tā ieviešanas ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības statistikas biroju *Eurostat*.  | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma projekta 3.4. sadaļa papildināta “Risinājuma īstenošanas procesā 4.scenārija priekšlikums pirms tā ieviešanas ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības statistikas biroju *Eurostat*.”  |  |
| 33. | Konceptuālā ziņojuma projekts | **Tieslietu ministrija (06.09.2020.)**Vēršam uzmanību, ka ziņojuma projektā iztrūkst informācijas par vairākiem svarīgiem aspektiem. Pirmkārt, ziņojuma projektā trūkst izklāsta par problemātiku, kuras dēļ vispār ziņojuma projekts sagatavots, proti, tajā ir apraksts par obligātā iepirkuma komponenti, taču nav ietverts Ekonomikas ministrijas kā nozares politikas veidotājas redzējums par aktuālajām problēmām elektroenerģijas tirgū saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti, līdz ar to nav arī līdz galam skaidrs, kādas tieši problēmas radušās pašreiz spēkā esošā obligātā iepirkuma komponentes regulējuma ietvaros, vai regulējums būtu jāgroza, un kādi mērķi elektroenerģijas tirgū saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā būtu sasniedzami obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanā un elektroenerģijas tirgus attīstībā. Otrkārt, pēc tam, kad tiek definēta ar obligātā iepirkuma komponenti saistītā problemātika, ir nepieciešams attiecībā uz visiem ziņojuma projektā piedāvātajiem risinājumu variantiem skaidrot, vai un kā tie varētu/nevarētu risināt obligātā iepirkuma komponentes problemātiku, lai Ministru kabinets varētu lemt par to, vai ir atbalstāms Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"" (turpmāk – rīkojuma projekts) 1. punktā minētais risinājuma variants. No ziņojuma projekta ir jābūt skaidram, vai un kādēļ izvēlētais risinājums ir uzskatāms par tādu, kas visveiksmīgāk un efektīvāk risina konstatēto problemātiku. Turklāt ziņojuma projektā būtu jāatspoguļo risinājumu izvērtējums no dažādiem aspektiem, nevis tikai no valsts budžeta līdzekļu izlietojuma viedokļa, piemēram, tajā būtu jāiekļauj arī informācija par to, kā risinājumi ietekmēs elektroenerģijas galalietotājus un elektroenerģijas ražotājus, kuriem tiek sniegts atbalsts, izmantojot obligātā iepirkuma komponenti. Tāpat arī uzskatām, ka ziņojuma projektā nepieciešams ietvert informāciju par to, vai un kādas izmaiņas izvēlētais risinājuma variants prasītu šobrīd spēkā esošajā regulējumā, un kā tas salāgojams ar prasībām, kuras Latvijas Republikai ir noteiktas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Vēršam uzmanību uz to, ka, ja izvēlētā risinājuma ietvaros tiek plānots samazināt atbalstu elektroenerģijas ražotājiem (kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem), tas izvērtējams no viņu tiesību uz īpašumu ierobežojuma aspekta un tiesiskās paļāvības principa kontekstā. Latvijas Republikas Satversmes 105. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Ar "tiesībām uz īpašumu" saprotamas visas mantiska rakstura tiesības, kuras tiesīgā persona var izlietot par labu sev un ar kurām tā var rīkoties pēc savas gribas, kā arī dažādas ekonomiskās intereses (*skat., piemēram, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2010-60-01 17.1. apakšpunktu un 2012. gada 7. jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-19-01 9.1. apakšpunktu*). Ņemot vērā minēto, ja tiek plānots atcelt vai samazināt personai līdz šim garantētās tiesības (atbalsta sniegšana), ir jāizvērtē, vai šāds ierobežojums ir attaisnojams, kā ietvaros ir jāpamato gan ierobežojuma leģitīmais mērķis, gan tā atbilstība samērīguma principam. Ņemot vērā minēto, ziņojuma projektu nepieciešams papildināt ar iepriekš minēto informāciju, plašāk aprakstot ar obligātā iepirkuma komponenti saistīto konstatēto problemātiku, kuras risināšanai sagatavots ziņojuma projekts, risinājumu efektivitāti problemātikas risināšanai un to ietekmi uz dažādiem subjektiem, ar izvēlēto risinājumu saistītās nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā (un kā tas vērtējams kopsakarā ar Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem dalībvalstu pienākumiem elektroenerģijas jomā), kā arī ziņojuma projektā nepieciešams ietvert izvērstākus secinājumus par to, kādēļ uzskatāms, ka izvēlētais risinājums visveiksmīgāk atrisinātu ar obligātā iepirkuma komponenti saistīto problemātiku, kā arī šī risinājuma izvērtējumu kontekstā ar Latvijas Republikas Satversmē ietvertajiem principiem, ja tas varētu skart atbalsta saņēmēju tiesības uz īpašumu. | **Daļēji ņemts vērā.**Papildināta konceptuālā ziņojuma projekta 1. sadaļa, 3.3. sadaļa un 3.4.. sadaļa.Paskaidrojam, ka piedāvātais OIK mazināšanas scenārijs neparedz elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas maksājumu atcelšanu, bet gan tā daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, nav sagaidāma tā ietekme uz Latvijas starptautiskajām saistībām atjaunojamās enerģijas jomā, siltumenerģijas cenām, elektroenerģijas jaudu nodrošinājumu vai Latvijas enerģētisko neatkarību. OIK daļēja finansēšana no valsts budžeta neietekmēs elektroenerģijas ražotāju, kas saņem valsts atbalstu, darbību. | Konceptuālā ziņojuma projekta 1.sadaļa: “Pašreizējā Latvijas ekonomikas attīstības līmenī esošais OIK maksājuma apmērs elektroenerģijas gala lietotājiem radījis būtisku slogu, atstājot negatīvu ietekmi uz Latvijas globālo konkurētspēju ilgtermiņā, ko vēl vairāk pastiprina globālās pandēmijas radītās ietekmes. . Lai arī pēdējos gados valdības īstenotās politikas rezultātā ir izdevies būtiski mazināt elektroenerģijas izmaksu slogu noteiktām elektroenerģijas lietotāju grupām, aplūkojot reģionālā griezumā, joprojām mazo un vidējo uzņēmumu elektroenerģijas izmaksas Latvijā ir vērtējamas kā salīdzinoši augstas, tādējādi samazinot rūpniecības, īpaši apstrādes rūpniecības attīstības iespējas. Energoresursu izmaksu īpatsvars uzņēmumu apgrozījumā īpaši kritisks ir kļuvis piespiedu ekonomiskās dīkstāves laikā.Līdz šim ar Ministru kabineta lēmumiem OIK ir bijusi fiksēta noteiktā līmenī, šim mērķim novirzot budžeta līdzekļus, kā arī ir piešķirti līdzekļu atbalstam energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, aizsargāto lietotāju atbalstam un Valsts pētījumu programmai enerģētikā. Vidēja termiņa budžetā 2020. – 2022.gadam nav iezīmēti līdzekļi minētajiem pasākumiem”.Konceptuālā ziņojuma projekta 1.1. sadaļa papildināta:“Elektroenerģijas tirgus cenas samazinājuma rezultātā 2020. gadā, prognozētā OIK 2021. gadā pārsniegs līdzšinējo politikā noteiktos ierobežojuma griestus 22,68 EUR/MWh apmērā. Tādējādi pretēji valdības noteiktajam mērķim par OIK mazināšanu bez papildu valsts budžeta dotācijas OIK 2021. un 2022.gadā salīdzinājumā ar 2020.gada līmeni palielinātos. Ņemot vērā minēto, Ministru kabinetam ir jālemj par atbilstošo risinājumu.”Konceptuālā ziņojuma projekta 3.3. sadaļa papildināta:“Tādējādi salīdzinājumā ar esošo situāciju, mazinot izdevumus par elektroenerģiju, tiktu veicināta komersantu konkurētspēja un izdevumu samazinājums mājsaimniecībām. Vienlaikus ar šo risinājumu tiktu nodrošināts, ka daļa Latvenergo koncerna dividenžu būtu citām budžeta vajadzībām (20 milj. *euro* 2021. gadā un 15 milj. *euro* 2022. un 2023.gadā).” |  |
| 34. | Konceptuālā ziņojuma projekta kopsavilkums:Konceptuālais ziņojums “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai” (turpmāk – konceptuālais ziņojums) sagatavots, lai risinātu aktuālās problēmas elektroenerģijas tirgū, piedāvājot scenārijus obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) problemātikas risināšanai | **Tieslietu ministrija (06.****09.2020.)**Ziņojuma projekta kopsavilkumā norādīts, ka tas izstrādāts, lai risinātu obligātā iepirkuma komponentes problemātiku. Vienlaikus ziņojuma projekta 2. nodaļa paredz Latvijas Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam pētniecības daļas īstenošanu. No ziņojuma projekta nav skaidrs, kā pētniecības enerģētikas jomā finansēšana attiecināma uz obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanu. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt ziņojuma projektu vai svītrot no ziņojuma projektu 2. nodaļu un citu informāciju, kas saistīta ar pētniecības enerģētikas jomā finansēšanu. Vienlaikus lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektam pievienoto rīkojuma projektu. | **Ņemts vērā.** | Konceptuālā ziņojuma projekta kopsavilkums:“Konceptuālais ziņojums “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai” (turpmāk – konceptuālais ziņojums) sagatavots, lai piedāvātu pasākumus obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) problemātikas risināšanai un risinātu citas aktuālās problēmas elektroenerģijas tirgū, tostarp veicinātu enerģētikas sektoram noteikto mērķu sasniegšanu. Konceptuālajā ziņojumā ir piedāvāti četri iespējamie attīstības scenāriji:..”Konceptuālā ziņojuma projekta 2.sadaļa papildināta “Lai sasniegtu Latvijas Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam īstenošanu (turpmāk – NEKP) noteiktos ambiciozos mērķus, kā arī ņemot vērā nozares prioritātes un plānošanas dokumentus, ir nepieciešams īstenot virkni pētījumu un pasākumu enerģētikas nozarē. Šie pasākumi ir tieši saistīti ar 2030.gada mērķiem nepieciešamajām enerģētikas tirgus izmaiņām.” |  |
| 35. | Konceptuālā ziņojuma rīkojuma projekts | **Tieslietu ministrija (06.09.2020.)**Rīkojuma projekta 1. punkts paredz atbalstīt risinājuma variantu obligātā iepirkuma komponentes likmes mazināšanai. Rīkojuma projekta 2. punkts paredz pienākumu Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2021. gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" paredzēt tajos obligātā iepirkuma komponentes likmes samazināšanai nepieciešamo finansējumu. Rīkojuma projekta 2.4. apakšpunktā paredzēts, ka finansējums jāparedz arī pētniecības enerģētikas jomā finansēšanai. No ziņojuma projekta neizriet, ka šobrīd pētniecību enerģētikas jomā finansē no obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumiem. Līdz ar to nav skaidrs, kāpēc obligātā iepirkuma komponentes likmes samazināšanas rezultātā nepieciešams papildu finansējums pētniecības enerģētikas jomā finansēšanai. Ja ar ziņojuma projektu paredzēts risināt jautājumu par pētniecībai enerģētikas jomā papildu nepieciešamo finansējumu, lūdzam attiecīgi precizēt ziņojuma projektu. Savukārt, ja pētniecību enerģētikas jomā finansē no obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumiem, lūdzam to norādīt ziņojuma projektā. | **Daļēji ņemts vērā.**Paskaidrojam, ka nozaru ministrijas finansējumu VPP veidošanai pieprasa individuāli, ņemot vērā nozares prioritātes un plānošanas dokumentos noteiktos mērķus. Paredzot finansējumu obligātā iepirkuma komponentes likmes mazināšanai no Latvenergo koncerna dividendēm, ir paredzēts daļu no dividendēm izmantot pētījumu un pasākumu īstenošanai enerģētikas nozarē.Šie pasākumi ir tieši saistīti ar 2030.gada mērķiem nepieciešamajām enerģētikas tirgus izmaiņām. | Konceptuālā ziņojuma projekts |  |
| Atbildīgā amatpersona |  |  |
|  | (paraksts)\* |   |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Agnese Līckrastiņa

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Vecākā eksperte |
| 67013029 |
| agnese.lickrastina@em.gov.lv  |