**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par**

**Informatīvo ziņojumu “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu” (VSS-779)**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | **2019.gada 8.novembrī** |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts kanceleja, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Nav |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrētā punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Tieslietu ministrijas iebildums**  *(2019.gada 29.augusta atzinums Nr.1-9.1/875)*  Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar nepārprotamu norādi uz to, ka valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju tikai tad, ja tām elektroenerģiju nenodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs. | **Iebildums ņemts vērā**  Izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, informatīvais ziņojums precizēts, paredzot elektroenerģijas centralizēto iepirkumu īstenot dinamiskajā iepirkumu sistēmā (DIS) Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturētajā elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), paredzot iespēju iestādēm izvērtēt lietderības apsvērumus iegāžu veikšanai DIS ietvaros EIS. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 2. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Iekšlietu ministrijas iebildumi**  *(2019.gada 30.augusta atzinums Nr.1-57/2068)*  Savas kompetences ietvaros atbalsta elektroenerģijas iepirkumu centralizāciju, vienlaikus iebilstot pret to, ka iestādēm obligāti jāslēdz piegādes līgums ar valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” organizētajā iepirkumā izraudzīto piegādātāju. Iekšlietu ministrija norāda, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17.panta desmitās daļas 2.punktu tiešās pārvaldes iestāde var neiegādāties preces un pakalpojumus no Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja tiešās pārvaldes iestāde var nodrošināt preču vai pakalpojumu iegādi par zemāku cenu. Iekšlietu ministrijas pieredze liecina, ka ne visos gadījumos iepirkumu centralizācija nodrošina preču un pakalpojumu iegādi par iespējami zemāko cenu, kā piemēru varam minēt biroja papīra iegādi, kas elektronisko iepirkumu sistēmā ir nopērkams par augstāku cenu, kā to iegādājas Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu publiskās personas rīcībai ir jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Ievērojot minēto, iestādei būtu jābūt tiesībām izvēlēties lētāko piedāvājumu, pretējā gadījumā tas var atstāt negatīvu ietekmi uz iestādes fiskālo telpu. Līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.  Iekšlietu sistēmā elektroenerģijas iegāde jau vairākus gadus tiek organizēta centralizēti, kas devis iespēju jau šobrīd būtiski samazināt kopējās elektroenerģijas izmaksas. Salīdzinājumā ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, iekšlietu sistēmas iestādes par elektroenerģiju maksā līdz pat 20% mazāk. Esošais līgums par elektroenerģijas piegādi Iekšlietu ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm beigsies 2020.gada 1.jūnijā un šā gada beigās plānots veikt jaunu iepirkumu.  Papildus tam Iekšlietu ministrija izsaka arī citus iebildumus:  - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitajā daļā noteikto, informāciju pircēja profilā ievieto pasūtītājs. Piedāvātajā modelī pasūtītājs būtu valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, kam attiecīgi arī būtu jāievieto informācija pircēja profilā. Ievērojot minēto, precizēt informāciju, kas norādīta iepirkuma shēmā;  - no iepirkuma shēmas izriet, ka tehniskā specifikācija būs jāsaskaņo ar katra resora kontaktpersonu. Iekšlietu ministrijas skatījumā tādā pašā veidā būtu skaņojams arī iepirkuma līguma projekts.  Vienlaikus Iekšlietu ministrija aicina vērtēt, vai pie šāda modeļa kādam no elektroenerģijas piegādātājiem neveidosies dominējošs tirgus stāvoklis. | **Iebildums ņemts vērā**  Izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, informatīvais ziņojums precizēts, paredzot elektroenerģijas centralizēto iepirkumu īstenot DIS VRAA uzturētajā EIS, paredzot iespēju iestādēm izvērtēt lietderības apsvērumus iegāžu veikšanai DIS ietvaros EIS.  **Iebildums izvērtēts**  Izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, informatīvais ziņojums precizēts, paredzot elektroenerģijas centralizēto iepirkumu īstenot DIS VRAA uzturētajā EIS. VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija nodrošinās iepirkuma procedūras īstenošanu tik tālu, lai tiktu nodrošināta iespēja katram pasūtītājam pašam veikt elektroenerģijas iepirkšanu DIS ietvaros EIS. Katra pasūtītāja kompetencē būs nodrošināt noslēgtā iepirkuma līguma pamatteksta ievietošanu savā pircēja profilā EIS, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitās daļas noteikumus.  **Iebildums izvērtēts**  Iespēju robežās tiks lūgts katra resora kontaktpersonai sniegt priekšlikumus par līgumprojektu. Paredzot iespējamas atšķirīgas iestāžu pozīcijas līguma projekta satura jautājumos, lai nodrošinātu centralizētā elektroenerģijas iepirkuma virzību, nebūtu paredzama līguma projekta saskaņojuma nepieciešamība.  **Iebildums ņemts vērā**  Informējam, ka Finanšu ministrijas (VNĪ) rīcībā nav pietiekamas informācijas par valsts pārvaldei piegādātās elektroenerģijas īpatsvaru, līdz ar to nav iespējams izdarīt secinājumus par iespējamu dominējošā tirgus stāvokļa izveidošanos. Lai šādu risku iespēju robežās novērstu, pārskatīts elektroenerģijas iepirkuma modelis – paredzēta elektroenerģijas iepirkšana DIS ietvaros EIS, kas ir konkurencei atvērts iegādes modelis. Vienlaikus, lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, aicinātas ministrijas, valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, veikt elektroenerģijas iegādi DIS centralizēti resora ietvaros. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 3. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes iepirkuma procedūras organizē un elektroenerģijas piegādes līgumus slēdz par elektroenerģijas piegādi līdz 2020.gada 31.decembrim.  5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Aizsardzības ministrijas priekšlikums** *(2019.gada 2.septembra atzinums Nr.MV-N/2090)*  Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā norādīto, papildināt protokollēmuma 4. punktu ar teikumu šādā redakcijā:  “Ja līgumi vai vispārīgās vienošanās jau šobrīd noslēgti uz ilgāku termiņu, Valsts kanceleja, ministrija vai valsts pārvaldes iestāde saņems elektroenerģijas pakalpojumu centralizētā iepirkuma ietvaros pēc noslēgtā līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa beigām”.  Papildus AM informē, ka iepirkuma procedūras rezultātā (iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/132) 2018. gada 17. decembrī tika noslēgta Vispārīgā vienošanās Nr. Vv/2018-38 “Par elektroenerģijas iegādi” uz 48 mēnešiem (tas ir – līdz 2022. gada 17. decembrim) starp pasūtītāju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru un trim elektroenerģijas tirgotājiem. | **Priekšlikums ņemts vērā**  Izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, informatīvais ziņojums precizēts, paredzot elektroenerģijas centralizēto iepirkumu īstenot DIS VRAA uzturētajā EIS, paredzot iespēju iestādēm izvērtēt lietderības apsvērumus iegāžu veikšanai DIS ietvaros EIS, kā arī iespēju elektroenerģijas iegādi veikt EIS laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām). | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 4. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums** *(2019.gada atzinums Nr.4-3,2e/19/2691)*  Atbalsta tā tālāku virzību, izsakot priekšlikumu izstrādāt regulējumu situācijām, kad informatīvajā ziņojumā ietvertajiem elektroenerģijas lietotājiem no elektroenerģijas tirgotāja ir iespēja iegādāties elektroenerģiju par zemāku cenu (situācijās kad elektroenerģijas pārdošanas - pirkšanas līgums vēl nav noslēgts ar centralizētā elektroenerģijas iepirkumā izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju) nekā centralizētā elektroenerģijas iepirkuma rezultātā iegūto elektroenerģijas cenu. | **Priekšlikums ņemts vērā**  Izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, informatīvais ziņojums precizēts, paredzot elektroenerģijas centralizēto iepirkumu īstenot DIS VRAA uzturētajā elektronisko iepirkumu sistēmā EIS, paredzot iespēju iestādēm izvērtēt lietderības apsvērumus iegāžu veikšanai DIS ietvaros EIS. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 5. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “1. Nosakāms, ka centralizētā elektroenerģijas iepirkuma ietvaros VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija līdz 2020.gada 1.jūnijam nodrošina centralizētā elektroenerģijas iepirkuma īstenošanu.  4. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes iepirkuma procedūras organizē un elektroenerģijas piegādes līgumus slēdz par elektroenerģijas piegādi līdz 2020.gada 31.decembrim.  5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Satiksmes ministrijas priekšlikumi**  *(2019.gada 02.09.2019. atzinums Nr.03-03/121)*  Saskaņo bez iebildumiem. Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:  1. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka ar centralizētu elektroenerģijas iepirkuma veikšanu plānots gūt vairākus ieguvumus. Tomēr informatīvajā ziņojumā nav sniegta argumentācija izvirzītajiem apgalvojumiem ne par plānoto finansiālo ieguvumu (nav konstatējams, ka būtu veikta tirgus izpēte, kurā būtu aprēķināts plānotais ieguvums), ne par elektroenerģijas piegādātāju savstarpējo konkurenci (konkurence uz noslēgta līguma termiņu būs likvidēta), ne par administratīvā sloga mazināšanu (nav konstatējams, ka būtu veikta izpēte par to, cik šobrīd tiek veikti centralizēti iepirkumi par elektroenerģijas iegādi; nav konstatējams, ka būtu veikta izpēte par to, cik liels administratīvais slogs būs tik apjomīgu projektu vadīt, uzraudzīt un savstarpēji komunicēt).  No informatīvā ziņojuma pirmšķietami saprotams, ka centralizētajā iepirkumā plānots viens elektroenerģijas sniedzējs. Ņemot vērā Konkurences padomes aktīvo iesaisti publiskajos iepirkumos, ierosinām pirms tik apjomīga iepirkuma veikšanas, kurā paredzēts viens elektroenerģijas piegādātājs, lūgt Konkurences padomes viedokli, vai šāda veida centralizēts iepirkums visām valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām nerada pamatotas bažas elektroenerģijas tirgū, jo konkurence uz vairākiem gadiem būs ierobežota.  2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA), nodrošinot elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un attīstību, ir veiksmīgi pierādījusi sevi kā galveno centralizēto iepirkumu institūciju. VRAA ir gan platforma, gan izstrādāti pasūtītājiem saprotami procesi, kā iegādāties preces un pakalpojumus elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Līdz ar to, ja elektroenerģijas iepirkumu organizētu VRAA, katrs pasūtītājs varētu izvēlēties, ko un kad iegādāties atbilstoši savai vajadzībai. Pasūtītājiem un pretendentiem saprotami procesi nodrošina sekmīgāku iepirkuma rezultātu.  Ņemot vērā, ka valsts rīcībā ir gatava un darbojošās platforma, kurā iegādāties preces un pakalpojumus, ierosinām izskatīt iespēju iegādāties elektroenerģiju VRAA uzturētajā elektronisko iepirkumu sistēmā.  3. Šobrīd informatīvajā ziņojumā ir noteikts maksimālais termiņš, līdz kuram pasūtītājiem būtu jāslēdz elektroenerģijas piegādes līgumi par elektroenerģijas piegādi, proti, līdz 2020.gada 31.decembrim. Ja pasūtītāja līdzšinējais līgums beidzas 2020.gada vidū, tad pastāv pamatots risks, ka elektroenerģijas pirkuma līgums centralizētajā iepirkumā varētu vēl nebūtu noslēgts. Turklāt pasūtītājam veikt iepirkumu uz pāris mēnešiem varētu būtu ļoti neizdevīgi mazā apjoma dēļ. Gadījumā, ja centralizētais elektroenerģijas iepirkums dažādu apstākļu dēļ aizkavētos, šādu pasūtītāju, kuri pērk elektroenerģiju uz īsu termiņu, būtu vēl vairāk.  Ņemot vērā minēto, ierosinām noteikt elektroenerģijas piegādes līgumu termiņus tikai tad, kad pārsūdzības termiņi lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir beigušies, tādējādi nodrošinot iepirkumu nepārtrauktu plānošanu un pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu.  Papildus minētajam Satiksmes ministrija ir apkopojusi no atsevišķām kapitālsabiedrībām saņemtos viedokļus par informatīvā ziņojuma projektu.  VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk - CSDD) ir vērsusi uzmanību uz to, ka CSDD elektroenerģijas apjomi šobrīd nav identificējami, jo saskaņā ar deleģēšanas līgumu visā Latvijā tiek ieviests transportlīdzekļu elektrouzlādes staciju tīkls. Līdz ar to CSDD līdz plānotā centralizētā iepirkuma izsludināšanas datumam nevarētu iesniegt precīzus apjomus.  Vienlaikus CSDD novērtē iespēju centralizētā elektroenerģijas iepirkumu rezultātā saņemt kvalitatīvu produktu par izdevīgu cenu, piemēram, izmantojot VRAA izveidoto elektronisko iepirkumu sistēmu, un labprāt izmantotu iespēju iegādāties arī elektroenerģiju elektroniskajā iepirkuma sistēmā.  VAS “Latvijas Pasts” (turpmāk – Latvijas Pasts) ir informējusi, ka Latvijas Pasta pašreizējā līguma par elektroenerģijas piegādi darbības laiks ir 2020.gada 30.janvāris. Tādejādi Latvijas Pastam līdz 2020.gada 30.janvārim būs jānoslēdz jauns līgums par elektroenerģijas piegādi un iespēju slēgt līgumu ar centralizētā iepirkuma ietvaros izvēlēto elektroenerģijas piegādātāju Latvijas Pasts izvērtēs nākotnē, kad būs zināmi pirmā centralizētā iepirkuma rezultāti un gūtās atziņas.  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” rosina, lai attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām centralizētais elektroenerģijas iepirkums paliek kā brīvprātīgs pasākums, ņemot vērā to, ka nav zināms, kādas cenas būs centralizētajā iepirkumā.  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk –LVRTC) ir norādījusi, ka valsts kapitālsabiedrībai no 2021.gada jābūt iespējai obligātā kārtā neizmantot VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNI) organizētā centralizētā elektroenerģijas iepirkuma ietvaros izvelēto tirgotāju, ja LVRTC savu tehnoloģisko iekārtu patēriņa specifikas dēļ brīvajā elektroenerģijas tirgū var elektroenerģiju iepirkt lētāk nekā VNI organizētā iepirkumā. | **Priekšlikumi ņemti vērā**  Finanšu ministrijas (VNĪ) rīcībā nav pietiekamas informācijas par valsts pārvaldei piegādātās elektroenerģijas īpatsvaru, līdz ar to nav iespējams izdarīt secinājumus par iespējamu dominējošā tirgus stāvokļa izveidošanos. Lai šādu risku iespēju robežās novērstu, pārskatīts elektroenerģijas iepirkuma modelis (plānota elektroenerģijas iepirkšana DIS ietvaros EIS, kas ir konkurencei atvērts iegādes modelis). Vienlaikus, lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, tiek aicinātas ministrijas, valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, veikt elektroenerģijas iegādi DIS centralizēti resora ietvaros. Tāpat, izvērtējot institūciju sniegtos viedokļus, paredzēta iespēja iestādēm izvērtēt lietderības apsvērumus iegāžu veikšanai DIS ietvaros EIS, kā arī iespēja elektroenerģijas iegādi veikt EIS laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “1. Noteikt, ka centralizētā elektroenerģijas iepirkuma ietvaros VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija sadarbībā ar VRAA līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina DIS darbības uzsākšanu EIS elektroenerģijas iegādes īstenošanai.  4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 6. | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes iepirkuma procedūras organizē un elektroenerģijas piegādes līgumus slēdz par elektroenerģijas piegādi līdz 2020.gada 31.decembrim.  5. Nosakāms, ka Valsts kanceleja un ministrijas nodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par elektroenerģijas piegādi no 2021.gada 1.janvāra slēdz elektroenerģijas piegādes līgumus ar VNĪ organizētajā centralizētā iepirkumā izraudzīto piegādātāju.” | **Valsts kancelejas priekšlikums**  *(2019.gada 23.augusta elektroniskais saskaņojums)*  Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 4. punktu, nosakot, ka tās iestādes, kurām ir spēkā esošs elektroenerģijas piegādes līgums, var pievienoties centralizētā iepirkuma kārtībā izvēlētajam elektroenerģijas piegādātājam pēc iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām. | **Priekšlikums ņemts vērā** | Informatīvā ziņojuma 4.lapa  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 7. | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punkts  “2. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” kā centralizētā iepirkuma institūcija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru līdz 2020.gada 1.oktobrim nodrošina dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu elektronisko iepirkumu sistēmā elektroenerģijas iegādes īstenošanai.” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildums**  *(2019.gada 12.novembra elektroniskais saskaņojums Nr.1-15/10542)*  Lūdzam precizēt Ministru kabineta protokollēmuma 2.punktā valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai  (turpmāk – Aģentūra)  **noteikto termiņu – līdz 2020.gada 1.oktobrim** nodrošināt dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu elektronisko iepirkumu sistēmā elektroenerģijas iegādes īstenošanai, **aizstājot to ar termiņu līdz 2020.gada 1.novembrim.**  Atbilstoši termiņš  precizējams arī informatīvā ziņojuma “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu” plānotajā centralizētā elektroenerģijas iepirkuma laika grafikā - rindā “DIS darbības laiks, kad pasūtītāji normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  var veikt elektroenerģijas iegādes DIS ietvaros” un rindā “CII Iepirkuma komisija pastāvīgi DIS darbības laikā turpina izvērtēt jaunu pretendentu kvalifikāciju atbilstoši to iesniegtajiem pieteikumiem un pieņemt lēmumus par to iekļaušanu DIS”, **nosakot to 01.11.2020.-31.12.2023.**  Termiņa precizējums nepieciešams, jo saskaņā ar Aģentūras  noslēgto dinamiskās iepirkumu sistēmas izstrādes darba uzdevumu, funkcionalitāte (jaunu piegādātāju pievienošanās izveidotajai dinamiskajai iepirkumu sistēmai), kas nepieciešama dinamiskās iepirkumu sistēmas pilnvērtīgai darbībai, no sistēmas izstrādātāja tiks saņemta 2020.gada 6.oktobrī un Aģentūrai nepieciešams laiks, lai saņemto funkcionalitāti pārbaudītu un ieviestu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas produkcijas vidē, minēto darbu plānotais izpildes datums ir 2020.gada 1.novembris. | **Ņemts vērā**  Ministru kabineta sēdes protokollēmumā un informatīvajā ziņojumā precizēti termiņi, paredzot, ka pasūtītāji elektroenerģijas iepirkumu DIS sistēmā var veikt sākot no 2021.gada 1.janvāra. | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punkts  2. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” kā centralizētā iepirkuma institūcija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu elektronisko iepirkumu sistēmā elektroenerģijas iegādes īstenošanai. |
| 8. | Informatīvā ziņojuma 5.lp. 5.punkts  “5. Uzdot Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs vai pārvaldītājs.” | **Satiksmes ministrijas priekšlikums**  *(2019.gada 7.novembra elektroniskais saskaņojums)*  Lūdzam informatīvajā ziņojumā ietvert sekojošo priekšlikumu “Valsts kapitālsabiedrības, kurās elektroenerģija primāri tiek izmantota deleģēto uzdevumu izpildei, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai, nevis biroju vai līdzīga rakstura patērētāju elektroapgādei un kurās iepirkumu organizēšanai pastāvīgi darbojas iepirkumu komisijas, ir tiesīgas patstāvīgi organizēt elektroenerģijas iepirkumus un izvelēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, balstoties uz pasūtītāja vajadzību, tajā skaitā specifiskām vajadzībām, kādas ir LVRTC, un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. | **Priekšlikums izvērtēts un daļēji ņemts vērā**  Nekustamo īpašumu izmantošana deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai vai saimnieciskās darbības īstenošanai nav izšķirošanais nosacījums, lai lemtu elektroenerģijas iepirkumu neveikt DIS. Katra pasūtītāja kompetencē ir izvērtēt un lemt par lietderīgāko rīcību konkrētajā situācijā, ņemot vērā pasūtītāja darbības specifiku un pamatotus secinājumus, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. | Informatīvā ziņojuma 5.lp. 5.punkts  “5. Uzdot Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 9. | Informatīvā ziņojuma 5.lp. 4.punkts  “4.Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs vai pārvaldītājs. | **Iekšlietu ministrijas priekšlikums**  *(2019.gada 11.novembra elektroniskais saskaņojums)*  Vienlaikus Iekšlietu ministrija lūdz precizēt, kādos gadījumos iestādes varēs neveikt elektroenerģijas iegādi dinamiskajā iepirkumu sistēmā, skaidrojot, kas informatīvā ziņojuma izpratnē ir saprotams ar vārdiem “nav lietderīgi”, proti, vai tas ir saistīts tikai ar finansiālo izdevīgumu, vai arī citiem apstākļiem, tāpat būtu skaidri jānosaka, ka šo izvērtējumu veic katrs pasūtītājs atsevišķi. Informatīvajā ziņojumā tāpat būtu nepieciešams skaidrot iestāžu rīcību gadījumā, ja tām noteiktajā periodā būs vēl spēkā esoši elektroenerģijas piegādes līgumi, kā arī gadījumā, ja piegādes līguma darbības termiņš beidzas pirms iestādei ir iespējams veikt elektroenerģijas iegādi dinamiskajā iepirkumu sistēmā. Tāpat norādām, ka formulējums “savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām” var tikt interpretēts dažādi, tāpēc to būtu nepieciešams precizēt, lai iestādēm būtu viennozīmīgi skaidrs tām dotais uzdevums. | **Priekšlikumi izvērtēti un daļēji ņemti vērā**  Informatīvajā ziņojumā nav iespējams iekļaut izvērstu skaidrojumu par lietderības apsvērumiem, lietderības apsvērumu pamatošana ir katra pasūtītāja kompetencē.  Ja DIS darbības laikā iestādēm un kapitālsabiedrībām ir spēkā esoši elektroenerģijas iepirkuma līgumi, tām nav jāveic darbības spēkā esošu elektroenerģijas līgumu izbeigšanai un iepirkumu veikšanai DIS sistēmā, ja vien pasūtītāja ieskatā nepastāv kādi tiesiski apsvērumi līguma saistību izbeigšanai un iepirkuma veikšanai DIS sistēmā. Savukārt, ja elektroenerģijas piegādes līguma darbības termiņš beidzas pirms iestādei ir iespējams veikt elektroenerģijas iegādi DIS, pasūtītājs veic elektroenerģijas iepirkumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nosakot līguma termiņu tādu, lai sasniegtu lietderīgāko rezultātu. Arī “savlaicīguma” interpretācija ir katra pasūtītāja kompetencē, ņemot vērā pasūtītāja darbinieku kapacitāti, lai nodrošinātu elektroenerģijas iepirkšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. | Informatīvā ziņojuma 5.lp. 4.punkts  “4. Uzdot Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.” |
| 10. | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punkts  “2. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” kā centralizētā iepirkuma institūcija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu elektronisko iepirkumu sistēmā elektroenerģijas iegādes īstenošanai.” | **Valsts kancelejas priekšlikums**  *(2019.gada 7.novembra elektroniskais saskaņojums)*  Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta protokollēmuma 2.punkts rada iespaidu, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" ir institūcija, kura ir saistīta vai var ietekmēt dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības uzsākšanu Elektroniskās iepirkumu sistēmā. | **Priekšlikums izvērtēts**  Vērtējot Ministru kabineta sēdes protokollēmumā minēto kopsakarā ar informatīvā ziņojuma tekstu, secināms, ka, savstarpēji sadarbojoties, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kā centralizētā iepirkuma institūcija veic darbības iepirkuma procedūras īstenošanai, savukārt Valsts reģionālās attīstības aģentūra īsteno darbības EIS pilnveidošanai, lai tajā nodrošinātu DIS. |  |
| 11. |  | **Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšlikumi**  *(2019.gada 7.novembra atzinums Nr.2019/1139)*  LTRK ieskatā būtiski ir precizēt elektroenerģijas iegādes principu, proti, ir jāiesaista visas ieinteresētās puses, īpaši elektroenerģijas tirgotājus, kas varētu piedalīties iepirkuma nolikuma izstrādes un izvērtēšanas procesā.  Izšķiroša nozīme ir brīdim, kad tiek fiksēta elektroenerģijas cena un iesniegts cenas piedāvājums. Ja tas tiek darīts brīdī, kad cenas ir visaugstākās, pastāv būtisks risks, ka iepirkumā iekļautās iestādes par iegādāto elektroenerģiju ievērojami pārmaksās. Vienlaikus LTRK ieskatā tirgotājiem iepirktais apjoms ir jānofiksē, nodrošinoties pret cenu svārstības risku. Lielu apjomu gadījumā, ievērojot valsts pārvaldes iestāžu un kapitālsabiedrību skaitu un elektroenerģijas patēriņa specifiku, to kļūst izdarīt arvien dārgāk, līdz ar to centralizēta iepirkuma organizēšana potenciāli rada būtisku risku, ka par elektroenerģiju būs jāmaksā dārgāk, nekā tas būtu gadījumā, ja katrs no pasūtītājiem iepirkumu rīkotu atsevišķi.  Ja iestāžu elektroenerģijas profili ir savstarpēji atšķirīgi, šajā gadījumā visām tiktu piemērota viena cena, kas citām būs izdevīgāka, savukārt, citas – par elektroenerģiju būtiski pārmaksātu. Tāpēc ir svarīgi, ka iestādēm, kas elektroenerģiju vairāk patērē nakts stundās, ir iespējama elektroenerģijas iepirkšana, izmantojot biržas cenas, kā tas paredzēts arī precizētajā informatīvajā ziņojumā. Izvirzītā mērķa sasniegšanu sekmētu tāda konkursa organizēšana, kurā tiktu kvalificēti elektroenerģijas piegādātāji noteiktam periodam un apjomam, taču nefiksējot cenu. Katra iestāde, ievērojot tās specifiku, tirgus situāciju un citus tām būtiskus apsvērumus, pēc tam varētu izsludināt iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā, kur tirgotājiem būtu jāiesniedz tikai cenas piedāvājums, kas sekmētu abus izvirzīto mērķu sasniegšanu – administratīvā sloga un izmaksu samazināšanu, kā arī elektroenerģijas iegādi par iespējami zemāko cenu.  Attiecībā par turpmāko rīcību centralizētā elektroenerģijas iepirkuma īstenošanai, LTRK norāda, ka nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma turpmākās rīcības 3.punktu (4.lpp.), paredzot, ka Finanšu ministrija (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”), pieprasot AS “Sadales tīkls” iesniegt informāciju par katras valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības patērēto elektroenerģijas apjomu katrā konkrētā nekustamajā īpašumā un laika zonā 2019.gadā, vienotā sarakstā norāda visus objektus (konkrētus nekustamos īpašumus), par kuriem sniedzama informācija, kā arī ietver deleģējumu attiecīgo objektu elektroenerģijas patēriņa datu nodošanai citai personai (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”). LTRK norāda, ka ikkgadējā elektroenerģijas patēriņa informācijas apkopošana būs cilvēkresursu darbs, tāpēc būtiski ir saņemt pēc iespējas detalizētāku informācijas pieprasījumu. | **Priekšlikumi izvērtēti un daļēji ņemti vērā**  Informatīvajā ziņojumā ir paredzēts, ka tiks izvērtēta iespēja centralizētā iepirkuma īstenošanā iesaistīt arī elektroenerģijas nozares ekspertus.  Vēršam uzmanību, ka projektā paredzēta DIS īstenošana, t.i., VNĪ kā centralizētā iepirkumu institūcija nodrošinās pretendentu kvalifikācijas vērtēšanu un pieņems lēmumus par to iekļaušanu DIS visā DIS īstenošanas laika periodā, savukārt pasūtītāji DIS darbības laikā DIS iepirkumu veiks brīdī, kad tiem risināms jautājums par jauna elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanu (iespēju robežās centralizējot resora ietvaros).  Precizēts informatīvā ziņojuma teksts, paredzot, ka katra resora deleģētās kontaktpersonas kompetencē ir sniegt informāciju VNĪ par visiem resora lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kuru apgādei ar elektroenerģiju plānots īstenot iepirkumu DIS. Savukārt AS “Sadales tīkls” sniedz VNĪ informāciju par katras valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības patērēto elektroenerģijas apjomu katrā konkrētā nekustamajā īpašumā un laika zonā 2019.gadā saskaņā ar VNĪ iesniegtu nekustamo īpašumu sarakstu. | Precizēts informatīvā ziņojuma teksts. |
|  | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma punkti:  “4.Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs vai pārvaldītājs.  5. Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs vai pārvaldītājs.  6. Lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, iespēju robežās veikt elektroenerģijas iegādi dinamiskajā iepirkumu sistēmā centralizēti resora ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu) iznomātājs vai pārvaldītājs.”  Attiecīgs teksts informatīvajā ziņojumā. | **Satiksmes ministrijas priekšlikums**  *(2019.gada 2.decembra elektroniskais saskaņojums)*  AS „Pasažieru vilciens” Elektroenerģijas piegāde (t.i.: elektroenerģijas piegāde, elektroenerģijas pārvades pakalpojumi, elektroenerģijas sadales pakalpojumi, maksa par obligāto iepirkuma komponenti, maksu par atļauto slodzi, maksu par pārvades jaudas uzturēšanu, u.c. izmaksas) ir nepieciešama pamatdarbības nodrošināšanai – lai nodrošinātu PV elektrovilcienu darbību.  Elektrovilcienu darbības nodrošināšanai AS „Pasažieru vilciens” nepieciešams 3,3 kV līdzstrāva ar plānoto apjomu elektrovilcienu vilcei 36 mēnešu periodam 142 700 000 kWh apmērā, kuras piegādi tehniski var nodrošināt vienīgi VAS „Latvijas dzelzceļš”, kas caur AS „Augstspriegumu tīkls” pārvades sistēmām un AS „Sadales tīkls” sadales sistēmām saņem maiņstrāvas elektroenerģiju uz VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošām 11 vilces apakšstacijām. AS „Pasažieru vilciens”, kā elektroenerģijas lietotājam, nav savu elektroenerģijas piegādes pieslēgumu objektu (elektroenerģijas uzskaites sistēmas pieslēguma vietas) elektrovilcienu vilcei, jo elektroenerģiju vilcienu vilcei tehniski ir iespējams nodrošināt vienīgi izmantojot VAS „Latvijas dzelzceļš” infrastruktūru, tāpēc elektroenerģijas piegādi vilcienu vilcei sarunu procedūras rezultātā nodrošina VAS „Latvijas dzelzceļš”.  SM izsaka **priekšlikumu** papildināt informatīvo ziņojumu ar vārdiem “vai infrastruktūras objektu”:  Uzdot Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt DIS ietvaros EIS, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi (piemēram, pasūtītājs pamatoti secinājis, ka finansiāli izdevīgāks piedāvājums tai tiks iesniegts, patstāvīgi organizējot iepirkuma procedūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā), kā arī ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma (telpu), vai infrastruktūras objektu iznomātājs, vai pārvaldītājs. | **Priekšlikums izvērtēts un daļēji ņemts vērā.**  Ņemot vērā Civillikuma 842.panta piezīmi, redakcijas netiek papildinātas ar vārdiem “infrastruktūras objektu”, bet tiek svītrots vārds iekavās “(telpu)”. | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma punkti:  “4. Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (savlaicīgi pirms iestādes spēkā esošā elektroenerģijas piegādes līguma termiņa beigām) veic dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.  5. Ministrijām aicināt valsts kapitālsabiedrības, jo īpaši tās, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, elektroenerģijas iegādes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim veikt dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.  6. Lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, iespēju robežās veikt elektroenerģijas iegādi dinamiskajā iepirkumu sistēmā centralizēti resora ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.”  Attiecīgs teksts informatīvajā ziņojumā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts) |

Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”

Valdes locekle Sigita Janvāre

J.Upeniece 67024684

[Jana.Upeniece@vni.lv](mailto:Jana.Upeniece@vni.lv)

I.Ozola 67024675

[Ieva.Ozola@vni.lv](mailto:Ieva.Ozola@vni.lv)