**Likumprojekta “Grozījumi Energoefektivitātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Nav attiecināms. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija sēdes protokola Nr. 33 88.§ “Informatīvais ziņojums “Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām”” 3. punkts paredz Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk – BVKB). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām” (turpmāk – informatīvais ziņojums) norādītajam, veicot izvērtējumu par šā brīža enerģētikas politikas īstenošanas kapacitātes un efektivitātes iespējām Ekonomikas ministrijā un tiem esošajiem un jaunajiem pienākumiem, kas izriet no ES normatīvo aktu pilnīgas ieviešanas, īstenošanas un uzraudzības, tika secināts, ka šobrīd Ekonomikas ministrijas kompetencē ir vairākas īstenošanas funkcijas un uzdevumi, kuru izpildei nav pieejama kapacitāte, līdz ar to tās tiek veiktas samazinātā apjomā. Tāpat secināts, ka vairākas funkcijas un uzdevumi ir jāsāk īstenot pēc iespējas ātrāk vai jāturpina veikt daudz lielākā kapacitātē un apjomā, lai nepieļautu situāciju, ka Eiropas Komisija nosaka Latvijas Republikai soda sankcijas ES normatīvo aktu neieviešanas un neizpildes gadījumā, piemēram, attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanas pienākumu veikšanas uzraudzību. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā iekļautais risinājums paredz iespēju šobrīd Ekonomikas ministrijai noteiktās enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas un uzdevumus, tostarp attiecībā uz energoefektivitātes jautājumu administrēšanu, nodot BVKB. Līdz ar to ir jāveic grozījumi Energoefektivitātes likumā (turpmāk – Likumprojekts), kas nosaka energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju nodošanu BVKB, t.sk. paredzot Ekonomikas ministrijas un BVKB atbildības ietvaru un uzdevumus: Energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšana;* + - * Energopārvaldības ieviešanas pienākumu izpildes uzraudzība valsts iestādēs un pašvaldībās;
			* Lielo enerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu saraksta sastādīšana, obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes kontrole un ziņojumu par veiktajiem pasākumiem apkopošana;
			* Brīvprātīgo vienošanos pārraudzība;
			* Energoefektivitātes nodevas administrēšana;
			* Energoefektivitātes mērķu sasniegšanas monitorings;
			* Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistra uzturēšana;
			* Energoauditoru iesniegto pārskatu administrēšana.

Iepriekš minēto energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkcijas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – Direktīva 2012/27/ES). Tomēr jau šobrīd ir zināms, ka energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju un uzdevumu apjoms palielināsies sakarā ar 2018. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvu (ES) 2018/2002, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti.Lai precizētu Būvniecības valsts kontroles biroja nosaukumu un darbības jomu, tādejādi novēršot potenciāli maldinošu priekšstatu par iestādes darbības jomu, Ekonomikas ministrija papildus plāno veikt grozījumus Būvniecības likumā un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos. Grozījumus plānots veikt 2020. gadā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Ekonomikas ministrija |
| 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 | Ekonomikas ministrija, BVKB. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Tiesiskajam regulējumam prognozējama pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, proti, veicinās valsts saistību izpildi (obligātais energoefektivitātes mērķis) – līdz 2020. gadam nodrošināt kumulatīvu gala enerģijas ietaupījumu 9896 GWh apjomā, savukārt 2021. – 2030. gada periodā uzkrātais enerģijas galapatēriņa ietaupījums: 19871 GWh (mērķa apjoms ir indikatīvs un, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem, tiks precizēts līdz 2019. gada 31. decembrim pirms Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam gala versijas iesniegšanas Eiropas Komisijai).Tiesiskais regulējums palielina administratīvo slogu BVKB. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020. | 2021. | 2022. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 |  300 000 | 0 | 280 000  | 280 000  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 |  300 000 | 0 | 280 000  | 280 000  |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 |  0 |  0 | -300 000 |  0 | -280 000 | -280 000 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 |  0 |  0 | -300 000 |  0 | -280 000 | -280 000 |
| 3.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |  | 0 |  | 0 |  |  0 |  0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Energoefektivitātes uzraudzības īstenošanai BVKB ir nepieciešami 300 000 *euro* 2020.gadā un 280 000 *euro* turpmākajos gados. Minētais finansējumus tiks ieplānots Ekonomikas ministrijas jaunajā apakšprogrammā 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana".Izdevumu finansēšanas avots daļēji ir likumprojektā “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” paredzētie ieņēmumi no valsts nodevas par enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības regulēšanu.Detalizēts izdevumu aprēķins ir pievienots informatīvā ziņojuma “Par enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam” pielikumā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Energoefektivitātes uzraudzības īstenošanas jautājumiem BVKB ir nepieciešamas 8,5 amata vietas, kas tiks nodrošinātas kopējā Ekonomikas ministrijas resora ietvaros. |
| 8. Cita informācija | BVKB nepieciešamais finansējums energoefektivitātes uzraudzības īstenošanai ir iekļauts likumprojektā “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”.Likumprojekts ir skatāms vienlaicīgi ar likumprojektiem “Grozījumi Enerģētikas likumā”, “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nepieciešami grozījumi tālāk minētājos tiesību aktos.**Saistītie tiesību akti**- Būvniecības likums (2020.gadā plānots veikt grozījumus attiecībā uz Būvniecības valsts kontroles biroja nosaukumu atbilstoši jaunajām funkcijām);* + - * Elektroenerģijas tirgus likums;
			* Enerģētikas likums;
			* Likums “Par zemes dzīlēm”;
			* Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”;
			* Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”;
			* Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 576 “Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums”;
			* Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”;
			* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi”;
			* Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumi Nr. 883 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”;
			* Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra noteikumi Nr. 86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”;
			* Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā;
			* Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”;
			* Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”;
			* Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi”;
			* Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”;
			* Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumi Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību”;
			* Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”;
			* Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”;
			* Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”;
			* Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 218 “Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu”;
			* Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām”;
			* Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”;
			* Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu”;
			* Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 459 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība”.
 |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Ekonomikas ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts paredz energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju nodošanu BVKB, tādējādi efektivizējot valsts pārvaldi, centralizējot atbalsta funkcijas un apvienojot saistītās funkcijas. Likumprojekts neparedz jaunu institūciju izveidi vai esošu institūciju likvidāciju. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Ekonomikas ministrs R.Nemiro

Vīza:

Valsts sekretārs Ē.Eglītis

Mičule, 67013030

Liga.Micule@em.gov.lv