Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Informatīvais ziņojums par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Informatīvais ziņojums un MK sēdes protokollēmums | **Tieslietu ministrijas 23.10.19 atzinums**  Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā ietverti konceptuāla rakstura jautājumi, kas nav ietverami informatīvajā ziņojumā, bet gan politikas plānošanas dokumentā. Ievērojot minēto, lūdzam pārstrādāt informatīvo ziņojumu par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” V nodaļai. Un attiecīgi protokollēmuma vietā sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu. | **Nav ņemts vērā**  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 3. punktu attīstības plānošanas dokumentus izstrādā Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantā noteiktajos gadījumos, kas ir iestādes iniciatīva, augstākas institūcijas uzdevums vai normatīvā akta prasības. Ņemot vērā, ka VARAM nav dots šāds uzdevums un spēkā esošie tiesību akti neparedz izstrādāt politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz ieņēmumu izmantošanu no emisijas kvotu izsolīšanas, politikas plānošanas dokumenta – konceptuālā ziņojuma izstrāde VARAM ieskatā nav nepieciešama. Likuma Par piesārņojumu 32.2 panta 4.6 daļa paredz, ka izsoļu ieņēmumu izmantošanu šā panta 4.4 daļas 1. un 2. punktā minētajiem mērķiem nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus. Ņemot vērā, ka arī turpmāk izsoļu ieņēmumu izmantošana plānota, izmantojot atklātos projektu iesniegumu konkursus, tad veidu kā to administratīvi organizēt var pieņemt atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem, izvērtējot iespējamos riskus un ieguvumus.  Papildus norādām, ka šī nav pirmā reize, kad ilgtermiņa dokuments tiek virzīts, piemēram: 2017. gada 23. maija MK sēdē apstiprinātais Informatīvais ziņojums "Latvijas ilgtermiņa stratēģija rīcībai ar gada emisijas sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam" (prot. 27. 33§) vai piemēram šobrīd izskatīšanai MK iesniegtais informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam”. | **Tieslietu ministrijas 08.01.20 atzinums**  Galvenokārt uzsveram, ka uzturam iepriekš izteiktos iebildumus, papildus norādot, ka:  1. Vēršam uzmanību uz to, ka informatīvā ziņojuma ievadā norādīts, ka “ziņojums tiek izstrādāts kā ilgtermiņa dokuments, t.i. laika posmam no 2020. gada līdz 2020. gadam”. Nav pieļaujams ar informatīvo ziņojumu apstiprināt ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu. | Informatīvais ziņojums un MK sēdes protokollēmums |
| 2. | Informatīvais ziņojums | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Lūdzam mainīt izstrādātā dokumenta formu, **izstrādājot to kā plānu vai konceptuālo ziņojumu**, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (MK  noteikumi Nr.737) noteiktās prasības, tai skaitā izvērtējot piedāvāto risinājumu, tā alternatīvas, kā arī katra risinājuma ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem. Projekts satur plānošanas dokumenta pazīmes – identificēts mērķis un pasākumi sektoriem / nozarēm, kā arī tiek paredzēts katru otro gadu ziņot par sasniegtajiem rezultātiem (protokollēmuma 2.punkts). Turklāt projekts satur jautājumus par jaunu izšķiršanos turpmākajai rīcībai iepriekš noteiktas politikas īstenošanā; | **Nav ņemts vērā**  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 3. punktu attīstības plānošanas dokumentus izstrādā [Attīstības plānošanas sistēmas likuma](https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums) 10. pantā noteiktajos gadījumos, kas ir iestādes iniciatīva, augstākas institūcijas uzdevums vai normatīvā akta prasības. Ņemot vērā, ka VARAM nav dots šāds uzdevums un spēkā esošie tiesību akti neparedz izstrādāt politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz ieņēmumu izmantošanu no emisijas kvotu izsolīšanas, politikas plānošanas dokumenta – konceptuālā ziņojuma izstrāde VARAM ieskatā nav nepieciešama. Likuma par Piesārņojumu 32.2 panta (46) daļa paredz, ka izsoļu ieņēmumu izmantošanu šā panta 4.4 daļas 1. un 2.punktā minētajiem mērķiem nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus. Ņemot vērā, ka arī turpmāk izsoļu ieņēmumu izmantošana plānota, izmantojot atklātos projektu iesniegumu konkursus, tad veidu kā to administratīvi organizēt var pieņemt atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem, izvērtējot iespējamos riskus un ieguvumus. |  | Informatīvais ziņojums |
| 3. | MK sēdes protokollēmums un informatīvais ziņojums | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punktu. Vēršam uzmanību, ka projekts nesatur izvērtējumu par to, vai jaunas kapitālsabiedrības SIA “Zaļo investīciju Fonds” izveidošana ir efektīvākā alternatīva (salīdzinot ar citām iespējām) lielāka privātā kapitāla piesaistei ar klimatu saistītu aktivitāšu finansēšanai. Turklāt atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrajai daļai ir jāievēro nosacījumi, kad publiskas personas kapitālsabiedrībai (šajā gadījumā, SIA “Vides investīciju fonds”) var būt līdzdalība citā kapitālsabiedrībā (indikatīvi dibināmajā SIA “Zaļo investīciju Fonds”), savukārt 4.panta trešā daļa nosaka, ka kapitālsabiedrība, kura vēlas iegūt līdzdalību citā kapitālsabiedrībā, pirms lēmuma pieņemšanas sniedz publiskas personas augstākajai lēmējinstitūcijai vērtējumu, vai ar līdzdalību citā kapitālsabiedrībā tās resursi tiks izmantoti racionāli un ekonomiski pamatoti, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus. Bet Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.pants nosaka līdzdalības iegūšanas lēmuma saturu. | **Daļēji ņemts vērā**  Informatīvā ziņojuma 5. sadaļa papildināta ar informāciju attiecībā uz SIA “Zaļo investīciju fonds”.  Finansējuma ieguldīšana SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā ir administratīva darbība, ar kuru sagatavoties tālākai finansējuma piešķiršanai gala saņēmējiem, analoģiski ES struktūrfondiem, kas tiek ieguldīti Altum pamatkapitālā, tālākai ieguldīšanai riska kapitāla fondos, kas iegulda gala saņēmējos – komersantos.  Pirms finansējuma izmantošanas tiks izstrādāts un ar VARAM saskaņots Zaļo investīciju fonda biznesa plāns. Aktivitātes ieviešana – finansējuma piešķiršana gala saņēmējiem, notiks atbilstoši biznesa plānam un likuma Par piesārņojumu 32.2 panta 4.6 daļai izstrādātiem un Ministru kabineta apstiprinātiem MK noteikumiem (konkursu nolikumiem).  Vēršam uzmanību, ka Zaļo investīciju fondu plānots veidot kā uz komerciāliem nosacījumiem balstītu investīciju fondu, līdzīgi publisku investīciju fondu labās prakses piemēriem citās valstīs (piemēram, Zviedrijā – *Almi Invest* ar meitas uzņēmumu *Almi Invest Greentech*, arī *Norrlandsfonden*, Somijā – *Finnish Industry Investment*). Attiecīgi zaudējumi šobrīd netiek prognozēti. Detalizētāk minētais jautājums tiks vērtēts augstākminēto MK noteikumu un biznesa plāna izstrādes procesā. |  | MK sēdes protokollēmums un informatīvais ziņojums |
| 4. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā attiecībā uz II komponenti nav konstatējams pamatojums, kādēļ nepieciešams izveidot SIA “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) pakļautībā jaunu uzņēmumu “Zaļo Investīciju Fonds” (turpmāk – Fonds), ja VIF jau šobrīd nodrošina tādas funkcijas kā projektu atlasi, vērtēšanu, līgumu slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un sasniegto rezultātu pēcuzraudzību, turklāt arī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ietvaros jau ir līdzīga personāla un tehniskā kapacitāte šādu uzdevumu veikšanai.  Līdz ar to lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par iespēju iepriekš minētās funkcijas īstenot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum.”  Uzskatām, ka funkcijas īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunu kapitālsabiedrību ar jaunu administratīvo vadību, jo finanšu plūsmu nodalīšanu var nodrošināt arī viena uzņēmuma grāmatvedības procesa ietvaros. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  SIA “Vides investīciju fonds” ir liela pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumu risināšanā (vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošana), t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu KPFI un EKII finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. Savukārt, Altum sniedz atbalstu dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml. Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem Altum finansētā riska kapitāla fondiem: *Buildit Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un Baltijas Inovāciju fonds. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu. |  | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 5. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Norādām, ka informatīvajā ziņojumā nav sniegta detalizēta informācija par to, kāda ir EKII ieviešanas mehānisma ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai, ņemot vērā nobīdi laikā attiecībā uz ieņēmumu atzīšanu un vispārējās valdības budžetā ieplānoto finansējumu/izdevumus un papildu plānoto finansējumu/izdevumus. Vienlaicīgi lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas nosacījumiem ir un var arī nākotnē atzīt emisiju kvotu tirdzniecības atsevišķos darījumus par vienreizējiem darījumiem, kā rezultātā tie nepalielina fiskālo telpu prioritāro vai citu pasākumu īstenošanai. Vienlaikus informējam, ka VIF atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajam institucionālo vienību klasifikācijas sarakstam ir klasificēts vispārējās valdības sektorā, kā rezultātā tas ar savu saimniecisko un finanšu darbību tiešā veidā ietekmē vispārējās valdības budžeta fiskālos rādītājus (t.sk. deficītu un parādu). Turklāt jauna kapitālsabiedrība, kas būs VIF meitassabiedrība, provizoriski un automātiski tiks klasificēta vispārējās valdības sektorā.  Lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu ar piedāvātā modeļa ilgtspējas un ekonomisko pamatojumu. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Zaļo investīciju fonda ekonomiskais pamatojums un ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai tiks izstrādāts Zaļo investīciju fonda biznesa plāna izstrādes procesā.  Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas ietver valsts un pašvaldību budžeta apakšnozares un atsaucoties uz 2003. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Finanšu ministrijas nolikums” 5.3. punktu, kur minēts, ka Finanšu ministrija sniedz tiešās pārvaldes iestādēm un atvasinātajām publiskajām personām metodisku palīdzību ar budžeta izstrādāšanu un izpildi saistītajos jautājumos, VARAM lūgs Finanšu ministrijas iesaisti ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai izvērtējuma izstrādē. |  | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 6. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Papildus lūdzam izvērtēt valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM iespējas nodrošināt lielāka privātā kapitāla piesaisti ar klimatu saistītu aktivitāšu finansēšanai (gadījumā, ja tiek nodrošināta pamatkapitāla palielināšana par projektā minētajiem 60 655 516,20 eiro), izmantojot jau esošo infrastruktūru un pieredzi, ņemot vērā, ka ALTUM ir finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze.  Atbalstu ir plānots ieviest, SIA “Vides investīciju fonds” izveidojot (Ministru kabineta lēmums pēc vispusīgas un detalizētas informācijas sagatavošanas) specializētu meitas uzņēmumu ar profesionālu investīciju veikšanas un pārvaldes komandu, kas tālāk ieguldītu Zaļo Investīciju Fonda komponentes līdzekļus uzņēmumos aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasības un nepieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalsta sniegšanu.  SIA “Vides investīciju fonds” ir izveidots 1997. gadā un tam ir vairāk kā 10 gadu pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumu risināšanā (vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošana), t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu KPFI un EKII finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. 2004. gada 5. februārī VIF saņēma ISO 9001 sertifikātu, kas bija mērķtiecīgas Fonda darbības pilnveidošanas rezultāts, lai nodrošinātu visiem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus un pilnveidotu VIF darbību arvien pieaugošo klientu vajadzību apmierināšanai. Papildus tam būtisks aspekts ir SIA “Vides investīciju fonds” pieredze un zināšanas attiecībā uz komercdarbības atbalsta nosacījumu piemērošana vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Līdz ar to SIA “Vides investīciju fonds” esošo zināšanu un pieredzes izmantošana ir būtiska turpmākā klimata politikas ieviešanā, t.sk. jaunu iniciatīvu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.  Savukārt, Altum sniedz atbalstu dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml.  Papildus jānorāda, ka Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem Altum finansētā riska kapitāla fondiem: *BuildIt Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un *Baltijas Inovāciju fonds.* Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu.  Ātrākai un efektīvākai darbības uzsākšanai Zaļo Investīciju Fonds sākotnēji būs tikai ar vienu investoru, proti šo 60,7 milj. eiro finansējumu, bet visa struktūra jau sākotnēji tiks veidota, lai pieļautu un veicinātu citu investoru iesaisti projekta nākamajā stadijā. Tiks izvērtēta iespēja izmantot Altum, līdzīgi tās iepriekšējai iesaistei Latvijas riska kapitāla nozarē kā investoram citu uzņēmumu vadītos investīciju fondos, piesaistot Altum kā papildus investoru Zaļo investīciju fondā, līdzās citiem potenciālajiem investoriem – Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka, Eiropas Investīciju Fonds un citi institucionālie investori. |  | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 7. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 25.10.2019 atzinums**  Tā kā ieņēmumu prognoze no emisijas kvotu izsolēm laika periodā no 2019.-2030. gadam ir plānota 554,390 milj. euro apmērā, tad LPS ieskatā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) ir svarīgi publiskajā telpā sniegt argumentētus pierādījumus ieguldījuma fonda izveidei kā jaunai SIA zem jau esošas SIA “Vides investīciju fonds”, lai kliedētu bažas, ka šis projekts varētu būt viens no projektiem, kas pēc gadiem varētu tikt klasificēts kā neizdevies un ir izmaksājis dārgi gan valdībai, papildus ieguldot lielus līdzekļus, gan sabiedrībai, dārgi maksājot par pakalpojumu. Piemēram, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns paredz ilgtermiņā realizēt pasākumus, lai sasniegtu konkrētus enerģētikas un klimata mērķus, pētniecības un inovācijas mērķus tīro tehnoloģiju attīstīšanā, un tas prasa būtiski lielāku nacionālo līdzfinansējumu tieši publiskajā sektorā. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze, bet mērķis ir sekot nozares labajai praksei un veidot meitas uzņēmumu. Atbalstu ir plānots ieviest, SIA “Vides investīciju fonds” izveidojot (Ministru kabineta lēmums pēc vispusīgas un detalizētas informācijas sagatavošanas) specializētu meitas uzņēmumu ar profesionālu investīciju veikšanas un pārvaldes komandu, kas tālāk ieguldītu Zaļo Investīciju Fonda komponentes līdzekļus uzņēmumos aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasības un nepieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalsta sniegšanu.  SIA “Vides investīciju fonds” (VIF) ir izveidots 1997. gadā un tam ir vairāk kā 10 gadu pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumu risināšanā (vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošana), t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. 2004. gada 5. februārī VIF saņēma ISO 9001 sertifikātu, kas bija mērķtiecīgas VIF darbības pilnveidošanas rezultāts, lai nodrošinātu visiem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus un pilnveidotu VIF darbību arvien pieaugošo klientu vajadzību apmierināšanai. Papildus tam būtisks aspekts ir VIF pieredze un zināšanas attiecībā uz komercdarbības atbalsta nosacījumu piemērošana vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Līdz ar to SIA “Vides investīciju fonds” esošo zināšanu un pieredzes izmantošana ir būtiska turpmākā klimata politikas ieviešanā, t.sk. jaunu iniciatīvu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.  Savukārt Altum sniedz atbalstu daudz dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml..  Papildus jānorāda, ka Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem *Altum finansētā riska kapitāla fondiem: BuildIt Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un *Baltijas Inovāciju fonds*. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu. Sabiedrība par Zaļo investīciju fonda izveidi un darbību tiek informēta, publicējot informatīvo ziņojumu un tiesību aktus gan ministrijas, gan Ministru kabineta tīmekļa vietnēs. Dokumentu saskaņošanas laikā ikvienai personai ir tiesības iesniegt priekšlikumus dokumentu uzlabošanai un jautājumus par neskaidrajām situācijām. | **LPS 06.01.2020 atzinums**  Iepazīstoties ar papildināto Informatīvā ziņojuma 5.nodaļu, LPS ieskatā joprojām nav sniegta pamatota visaptveroša analīze par to, ka Zaļo Investīciju Fonda izveide ir efektīvākā alternatīva, salīdzinot ar vairāk nekā desmit gadu sekmīgi darbojošos SIA “Vides investīciju fonds” un valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM, kas ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c. nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas.  Līdz ar to LPS uztur spēkā iepriekš izteikto iebildumu par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir svarīgi publiskajā telpā sniegt argumentētus pierādījumus Zaļo Investīciju Fonda izveidei kā jaunai SIA zem jau esošas SIA “Vides investīciju fonds”. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 8. | Informatīvais ziņojums | **Tieslietu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” jau ir līdzīga personāla un tehniskā kapacitāte informatīvajā ziņojumā minēto uzdevumu veikšanai. Uzskatām, ka nav nepieciešams veidot jaunu sabiedrību ar jaunu administratīvo vadību, jo finanšu plūsmu nodalīšanu var nodrošināt arī viena uzņēmuma ietvaros. | **Nav ņemts vērā**  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Jānorāda, ka Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem Altum finansētā riska kapitāla fondiem: *BuildIt Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un *Baltijas Inovāciju fonds*. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu. |  | Informatīvais ziņojums |
| 9. | Informatīvais ziņojums | **Tieslietu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Informatīvajā ziņojumā minēts, ka “pirms vienreizējas iemaksas veikšanas VIF pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai, VARAM novērtēs vai plānotais pasākums ir klasificējams kā valsts atbalsts atbilstoši KAKL 5. pantā uzskaitītajām valsts atbalsta pazīmēm” un ka “VARAM sagatavos informāciju par finansējuma apjomu un jaunās komercdarbības atbalsta programmas ietvaru, kuru īstenotu VIF Zaļo investīciju fonds, kā arī informāciju par VIF un tā Zaļo investīciju fonda izveides un darbības pamatprincipiem (t.sk. paredzamais programmas laika periods, finansēšanas struktūra, atbalsta saņēmēju profils, fonda līdzdalībnieku ieguvumu sadales principi, tirgus nepilnību izvērtējums u.c.) un atspoguļos ex-ante analīzes, kas balstītas uz vispārpieņemtām investīciju analīzes metodēm, rezultātus ar mērķi novērtēt sagaidāmo atdevi no Zaļo investīciju fonda veiktajiem darījumiem vai sagaidāmo zaudējumu apmēru.”  Tieslietu ministrijas ieskatā atbildēm uz šiem jautājumiem būtu jābūt Ministru kabineta locekļu rīcībā jau brīdī, kad tie pieņem lēmumu par informatīvajā ziņojumā minētās atbalsta sistēmas izveidi. Nav pieļaujams, ka Ministru kabinets pieņem lēmumu bez pietiekamas un skaidras izpratnes par to, kā iecerētais mehānisms darbosies.  Projektā tāpat minēts, ka “pirms finansējuma izmantošanas tiks izstrādāts un ar VARAM saskaņots Zaļo investīciju fonda biznesa plāns. Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze. Aktivitātes ieviešana – finansējuma piešķiršana gala saņēmējiem – notiks atbilstoši biznesa plānam… .” Tas nozīmē, ka atbalsta saņemšanas nosacījumus noteiks privāto tiesību juridiska persona, iegūstot vienas ministrijas (VARAM) saskaņojumu. Ņemot vērā valsts ieguldītā finansējuma apjomu un projekta iespējamo ietekmi uz valsts ekonomiku kopumā, uzskatām, ka kontroli par atbalsta saņemšanas noteikumiem nedrīkstētu uzticēt tikai vienai valsts institūcijai. Papildus jāparedz mehānisms, kā personas īstenos savas tiesības apstrīdēt iespējami nelabvēlīgos lēmumus. | **Nav ņemts vērā**  Lūdzam ņemt vērā, ka šī informatīvā ziņojuma un protoklolēmuma ietvarā plānots konceptuāli atbalstīt Zaļo investīciju fonda izveidi un tikai dot mandātu uzsākt tālāko virzību uz ieguldījuma veikšanu. Lēmums Ministru kabinetā par Zaļo investīciju fonda izveidi un līdzekļu ieguldīšanu pamatkapitālā tiks pieņemts pēc vispusīga un detalizētā izvērtējuma.  Būtiski uzsvērt, ka Informatīvā ziņojuma 27.lpp norādīts:” VARAM sadarbībā ar VIF un SIA “Zaļo investīciju fonds” sagatavo atklāto projektu konkursu nolikumus pēc kuru apstiprināšanas MK, Zaļo investīciju Fonds izsludina atklātu pieteikšanos, definētam pretendentu lokam, kam nepieciešams finansējums, ar obligātu privātā līdzfinansējuma dalību”. Līdz ar to tiks nodrošināta procesa caurskatāmība, atbilstoša citu ministriju iesaiste piedevām ne zemākā kvalitātē kā līdz šim esošo EKII projektu konkursu izstrādē.  Attiecībā uz personu iespējām īstenot savas tiesības apstrīdēt iespējami nelabvēlīgos lēmumus, jānorāda, ka Zaļo invstīcijas fonda visu procesu regulējums tiks izstrādāts pirms šī fonda izveides un nav šī informatīvā ziņojuma uzdevums. Analoģiski ar EKII projektu konkursu nolikumiem iespējas apstrīdēt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek atrunātas tieši katra projektu konkursa nolikumā nevis spēkā esošajā EKII stratēģijā. |  | Precizēts protokollēmuma 2. punkts:  “Konceptuāli atbalstīt Zaļo investīciju fonda izveidi un uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzsākt virzīt procesu vienreizējas iemaksas veikšanai SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai 60 655 516,20 EUR apmērā, kas gūti realizējot (izsolot un pārdodot) 3 126 573 emisijas kvotas sekundārajā tirgū, nosakot šo līdzekļu tālāku izmantošanu atbilstoši likuma Par piesārņojumu 322. panta 44. daļai” |
| 10. | Informatīvais ziņojums un MK sēdes protokollēmums | **Ekonomikas ministrijas 25.10.2019 atzinums**  Lūdzam **konceptuāli mainīt** Informatīvā ziņojuma 5.nodaļas II sadaļu un Protokollēmuma 2.punktu par Zaļo investīciju fonda izveidi, veidojot to AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ietvaros, tai skaitā izvērtējot vai VARAM ieguldot finansējumu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pamatkapitālā varētu kļūt par tās akcionāru.  Norādām, ka AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir uzkrāta būtiska pieredze darbā ar dažāda tipa finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.), jau šobrīd AS “Attīstības finanšu institūcija Altum nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums, līdz ar to nav pamatojuma un nepieciešamības veidot jaunu valsts kapitālsabiedrību, kas darbotos līdzvērtīgā finanšu tirgus jomā. | **Nav ņemts vērā**  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze,. Atbalstu ir plānots ieviest, SIA “Vides investīciju fonds” izveidojot (Ministru kabineta lēmums pēc vispusīgas un detalizētas informācijas sagatavošanas) specializētu meitas uzņēmumu ar profesionālu investīciju veikšanas un pārvaldes komandu, kas tālāk ieguldītu Zaļo Investīciju Fonda komponentes līdzekļus uzņēmumos aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasības un nepieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalsta sniegšanu.  SIA “Vides investīciju fonds” (VIF) ir izveidots 1997. gadā un tam ir vairāk kā 10 gadu pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumu risināšanā (vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošana), t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. 2004. gada 5. februārī VIF saņēma ISO 9001 sertifikātu, kas bija mērķtiecīgas VIF darbības pilnveidošanas rezultāts, lai nodrošinātu visiem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus un pilnveidotu VIF darbību arvien pieaugošo klientu vajadzību apmierināšanai. Papildus tam būtisks aspekts ir VIF pieredze un zināšanas attiecībā uz komercdarbības atbalsta nosacījumu piemērošana vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Līdz ar to SIA “Vides investīciju fonds” esošo zināšanu un pieredzes izmantošana ir būtiska turpmākā klimata politikas ieviešanā, t.sk. jaunu iniciatīvu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.  Savukārt Altum sniedz atbalstu daudz dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml..  Papildus jānorāda, ka Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem *Altum finansētā riska kapitāla fondiem: BuildIt Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un *Baltijas Inovāciju fonds*. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu. Sabiedrība par Zaļo investīciju fonda izveidi un darbību tiek informēta, publicējot informatīvo ziņojumu un tiesību aktus gan ministrijas, gan Ministru kabineta tīmekļa vietnēs. Dokumentu saskaņošanas laikā ikvienai personai ir tiesības iesniegt priekšlikumus dokumentu uzlabošanai un jautājumus par neskaidrajām situācijām.  Ātrākai un efektīvākai darbības uzsākšanai Zaļo investīciju fonds sākotnēji būs tikai ar vienu investoru, proti šo 60 655 516,20 eiro finansējumu, bet visa struktūra jau sākotnēji tiks veidota, lai pieļautu un veicinātu citu investoru iesaisti projekta otrajā stadijā. Tiks izvērtēta iespēja izmantot Altum, līdzīgi tās iepriekšējai iesaistei Latvijas riska kapitāla nozarē kā investoram citu uzņēmumu vadītos investīciju fondos, piesaistot Altum kā papildus investoru Zaļo investīciju fondā, līdzās citiem potenciālajiem investoriem – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju fonds un citi institucionālie investori.  Lūdzam, ņemt vērā, ka saskaņā ar 2019. gada 9.decembrī[[1]](#footnote-1) Valsts Kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu “Par Modernizācijas fonda ieviešanu” un tā pievienoto protokollēmumu, VARAM tiek noteikts par Modernizācijas fondu atbildīgo iestādi nacionālā līmenī, savukārt Altum tiek paredzēts, kā Modernizācijas fonda līdzekļu apsaimniekotājs. Līdz ar to VARAM kļūšana par Altum akcionāru varētu tikt vērtēta no Modernizācijas fonda dimensijas puses.  Norādām, ka par šo jautājumu tika panākta vienošanās, ņemot vērā sarunas par Modernizācijas fonda līdzekļu īstenošanu caur Altum, tādejādi iepriekš tika norādīts, ka “**Vienošanās panākta saskaņošanas laikā**” (lūdzam ņemt vērā, ka VARAM nebija norādījis, kā “**Ņemts vērā**”, bet gan ka panākta vienošanās sarunu rezultātā). | **Ekonomikas ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Uzturam Ekonomikas ministrijas 2019.gada 25.oktobra atzinumā Nr. 3.1-20/2019/282 izteikto iebildumu konceptuāli mainīt Informatīvā ziņojuma 5.nodaļas II sadaļu un Protokollēmuma 2.-4.punktu attiecībā uz Zaļo investīciju fonda izveidi un atkārtoti lūdzam minētajam fondam paredzētos līdzekļus ieguldīt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pamatkapitālā (fonda izveidi un darbību nodrošināt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ietvaros). Minētajā risinājumā arī būtu iespējams mazināt Informatīvajā ziņojuma 23.-24.lpp minētās administratīvās izmaksas.  Tāpat lūdzam arī labot izziņas II sadaļas 3.punktā nekorekti norādīto informāciju, ka minētais Ekonomikas ministrijas iebildums ir ņemts vērā, jo šis iebildums nav ņemts vērā. | Informatīvais ziņojums un MK sēdes protokollēmums |
| 11. | Inofrmatīvais ziņojums | **Ekonomikas ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Pievienojamies Tieslietu ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra izteiktajiem iebildumiem attiecībā uz informatīvā ziņojuma formu un lūdzam to izteikt kā konceptuālo ziņojumu, ņemot vērā tajā iekļautos konceptuāla rakstura jautājumus. Norādām, ka lēmums par kāda risinājuma atbalstu ir jāpieņem Ministru kabinetam, balstoties uz piedāvātajiem risinājumiem un katra risinājuma izvērtējumiem. | **Nav ņemts vērā**  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 3. punktu attīstības plānošanas dokumentus izstrādā Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantā noteiktajos gadījumos, kas ir iestādes iniciatīva, augstākas institūcijas uzdevums vai normatīvā akta prasības. Ņemot vērā, ka VARAM nav dots šāds uzdevums un spēkā esošie tiesību akti neparedz izstrādāt politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz ieņēmumu izmantošanu no emisijas kvotu izsolīšanas, politikas plānošanas dokumenta – konceptuālā ziņojuma izstrāde VARAM ieskatā nav nepieciešama. Likuma Par piesārņojumu 32.2 panta 4.6 daļa paredz, ka izsoļu ieņēmumu izmantošanu šā panta 4.4 daļas 1. un 2. punktā minētajiem mērķiem nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus. Ņemot vērā, ka arī turpmāk izsoļu ieņēmumu izmantošana plānota, izmantojot atklātos projektu iesniegumu konkursus, tad veidu kā to administratīvi organizēt var pieņemt atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem, izvērtējot iespējamos riskus un ieguvumus. |  |  |
| 12. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Ekonomikas ministrijas 25.10.2019 atzinums**  Ņemot vērā, ka Informatīvais ziņojums attiecas uz periodu līdz 2030.gadam, kā arī to, ka saskaņā ar Informatīvajā ziņojumā iekļauto informāciju periodā līdz 2030.gadam EKII varētu būt pieejami vismaz 660 milj.EUR, lūgums Informatīvajā ziņojumā iekļaut prioritāros atbalsta virzienus ne tikai nākamajiem diviem gadiem, bet visam periodam. Norādām, ka klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi ir tādi pasākumi, kas ir īstenojami ilgtermiņā un kuru ilgtermiņa īstenošana ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku šo pasākumu ietekmi. Tāpat norādām, ka privāto investīciju piesaistei būtisks nosacījums ir pasākumu stabilitāte un nemainība, līdz ar to arī potenciālajiem investoriem jau šobrīd ir jādara zināmi valsts plāni attiecībā uz pasākumu īstenošanu un īstenošanas atbalstu. Līdz ar to nav pieļaujams, ka šāda būtiski liela finansējuma apjoma izmantošana tiek tikai aptuveni noteikta nākamajiem diviem gadiem, bet pārējiem gadiem netiek noteikti vispār.  Nav saprotams arī uzstādījums par 2022.-2025.gada prioritāšu identificēšanu pēc stratēģijas starpposma novērtējuma sagatavošanas 2021.gadā, kas aptvers laika periodu līdz 2020.gadam (iespējams, tikai līdz 2019.gadam). Tā kā līdz 2019.gada oktobra beigām nav izsludināts neviens cits EKII atklāto projektu iesnieguma konkurss kā tikai tie, kas ir minēti Informatīvajā ziņojumā, nav paredzams, ka minētajā stratēģijas starpposma novērtējuma informatīvajā ziņojumā būs iekļauts kāds papildu izvērtējums salīdzinājumā ar šobrīd esošo situāciju. | **Daļēji ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Ņemot vērā, ka notiek diskusijas par nākamo Daudzgadu finanšu shēmas ietvaru 2021.-2027. gadam un Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. ir izstrādes stadijā, šobrīd nav pamatoti noteikt konkrētus atbalstāmos pasākumus EKII ietvaros līdz 2030. gadam.  Stratēģijas starpposma novērtējuma sagatavošanas laikā būs skaidri zināma situācija attiecībā uz Daudzgadu finanšu shēmas ietvaru 2021.-2027. gadam, līdz ar to būs iespējams identificēt prioritāros pasākumus, ko varēs atbalstīt EKII ietvaros.  Prioritātes tiks noteiktas ievērojot likuma “Par piesārņojumu” 322.panta (44) daļā noteiktos izsoļu ieņēmumu izmantošanas nosacījumus. | **Ekonomikas ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Atkārtoti lūdzam Informatīvajā ziņojumā iekļaut prioritāros atbalsta virzienus ne tikai nākamajiem diviem gadiem, bet vismaz periodam līdz 2025.gadam. Norādām, ka jau šobrīd, ņemot vērā Nacionālā enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas jaunās prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem, ir iespējams identificēt tās nozares un tās darbības, kurās prioritāri būtu nepieciešams īstenot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus. Norādām arī, ka finansējums no emisijas kvotu izsolīšanas tā plānotajā kopējā apjomā ir viens no galvenajiem finansējuma avotiem iepriekšminēto pasākumu īstenošanai, ņemot vērā mazināto Eiropas Savienības struktūrfondu apjomu. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 13. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu par procesa virzīšanu vienreizējas iemaksas veikšanai SIA “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) pamatkapitālā “Zaļo Investīciju Fonds” (turpmāk – ZIF) finansēšanai 60 655 516,20 *euro* apmērā, ievērojot to, ka VIF specializētā meitas uzņēmuma ar indikatīvo nosaukumu ZIF biznesa plāns ar detalizētu juridisko un finanšu analīzi, ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai, kā arī jautājums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem vēl tikai tiks izstrādāts un vērtēts. Uzskatām, ka šobrīd Ministru kabinetam var piedāvāt konceptuāli atbalstīt VARAM priekšlikumu par ZIF izveidi, savukārt jautājumu par ieguldījumu pamatkapitālā jāvirza izskatīšanai Ministru kabinetā pēc ZIF biznesa plāna izstrādes un izvērtēšanas, kā arī Ministru kabineta protokollēmuma projekta 3.punktā noteiktā uzdevuma izpildes. Ņemot vērā minēto, lūdzam arī papildināt Ministru kabineta protokollēmuma projekta 4.punktu, nosakot, ka VARAM ikgadējā budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesa ietvaros jāpiedāvā risinājums kā faktiski būtu nodrošināms ieguldījums VIF pamatkapitālā, jautājumu izskatot Ministru kabinetā. | **Dalēji ņemts vērā**  Lūdzam ņemt vērā, ka informatīvā ziņojuma un protokollēmuma ietvarā plānots no Ministru Kabineta saņemt konceptuālu atbalstu par Zaļo investīciju fonda izveidi un saņemt mandātu uzsākt tālāko virzību uz ieguldījuma veikšanu. Lēmums Ministru kabinetā par Zaļo investīciju fonda izveidi un līdzekļu ieguldīšanu pamatkapitālā tiks pieņemts pēc vispusīgas un detalizētas izvērtējuma sagatavošanas un pozitīvu lēmuma saņemšanas no Eiropas Komisijas par pasākuma atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā.  Šobrīd nav zināms precīzs laika grafiks attiecībā uz Zaļo investīciju fonda tālāko virzību, līdz ar ko neuzskatām, ka protokllēmuma projekta 4.punkts ir papildināms ar piebildi, ka VARAM ikgadējā budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesa ietvaros jāpiedāvā risinājums kā faktiski būtu nodrošināms ieguldījums VIF.  Tai pat laikā norādām, ka sekmīga Zaļo investīcija fonda attīstības procesa gaitā, VARAM centīsies ikgadējā budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesa ietvaros atspoguļot risinājums kā faktiski būtu nodrošināms ieguldījums VIF pamatkapitālā.  s |  | Precizēts protokollēmuma 2. punkts un izteikts šādā redakcijā: “Konceptuāli atbalstīt Zaļo investīciju fonda izveidi un uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzsākt virzīt procesu vienreizējas iemaksas veikšanai SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai 60 655 516,20 EUR apmērā, kas gūti realizējot (izsolot un pārdodot) 3 126 573 emisijas kvotas sekundārajā tirgū, nosakot šo līdzekļu tālāku izmantošanu atbilstoši likuma Par piesārņojumu 322. panta 44. daļai”. |
| 14. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Atkārtoti lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 5.sadaļas ievadā sniegto informāciju, ka institucionālās rīcībspējas nodrošināšana darbam ar klimata pārmaiņu jautājumiem tiks novirzīti aptuveni 10% no kopējiem faktiskajiem emisijas kvotu izsolīšana instrumenta ieņēmumiem. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka emisijas kvotu izsolīšana instrumenta finansējums ir atkarīgs no ieņēmumiem, kas iegūti no emisiju kvotu izsoles pie svārstīgām cenām, attiecīgi tā maksimālais finansējuma apmērs nav zināms, tādēļ nav skaidrs, kā un kādā laika posmā VARAM plāno ievērot norādīto procentuāli iezīmēto finansējuma apmēru. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot norādi par procentuālo iedalījumu un finansējuma novirzīšanā iepriekš minētajam mērķim primāri ievērot likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta (44) noteiktos nosacījumus. | **Nav ņemts vērā**  VARAM norāda, ka minētais procentuālais sadalījums informatīvā ziņojuma 5. sadaļas ievadā (18.-19.lpp) ir indikatīvs un pēc tā netiks veikti precīzi aprēķini pieejamajam finansējumam projektiem vai administratīvajām izmaksām.  Informējam, ka VARAM, kā Latvijai piešķirto emisiju kvotu izsolītājs, regulāri seko līdzi emisijas kvotu tirgus tendencēm, t.sk. emisijas kvotu cenām, tāpēc esam informēti par to svārstīgumu.  VARAM norāda, ka norādītais sadalījums nav pretrunā ar likuma Par piesārņojumu 32.2 panta (44) daļas minētajiem nosacījumiem, jo, piemēram, institucionālās rīcībspējas nodrošināšana darbam ar klimata pārmaiņu jautājumiem ir saistāma ar likuma Par piesārņojumu 32.2 panta (44) daļas 3) un 4) punktu. |  | Informatīvais ziņojums |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums: | Izsludināts VSS 10.10.2019 (VSS-1017)  Starpministriju saskaņošanas sanāksme 14.11.2019.  Elektroniskā saskaņošana 30.12.2019 |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki un datums, kad saņemts atzinums | Ekonomikas ministrija (25.10.2019; 08.01.2020)  Finanšu ministrija (30.09.2019; 08.01.2020)  Tieslietu ministrija (23.10.2019; 08.01.2020)  Zemkopības ministrija (30.10.2019; 07.01.2020)  Ārlietu ministrija (23.10.2019; 07.01.2020)  Satiksmes ministrija (28.10.2019; 07.01.2020)  Pārresoru koordinācijas centrs (29.10.2019)  Latvijas pašvaldību savienība (25.10.2019; 06.01.2020) |

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Pārresoru koordinācijas centra iebildumus |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Latvijas Darba devēju konfederācija  Izglītības un zinātnes ministrija |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  1. | Informatīvā ziņojuma 3.nodaļa | **Satiksmes ministrijas 28.10.2019 atzinums**  Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 3.nodaļas “3. SEG emisiju samazināšanas nepieciešamība dažādās tautsaimniecības nozarēs” transporta sektora politikas un pasākumu uzskaitījumu investīciju piesaistei (13.lpp.) ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:  “Atbalsts ilgtspējīgas dzelzceļa transporta izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei, tostarp atbalsts konkurētspējīgam un videi draudzīgam TEN-T dzelzceļa tīklam, jaunas dzelzceļa infrastruktūras izveidei, esošā dzelzceļa tīkla (1520 mm) elektrifikācijai un Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai ”. | **Ņemts vērā**  Lūdzu ņemt vērā, ka 3.nodaļā ir identificētas atbalsta jomas un pasākumi katrā no sektoriem, lai virzītos uz SEG mērķu sasniegšanu. Šie nav pasākumi, kuriem tiek paredzēts (garantēts) EKII finansējums.  Vēršam uzmanību, ka atbalsts TEN-T dzelzceļa tīkla attīstībai paredzēts jau esošā plānošanas perioda Kohēzijas fonda ietvaros (vairāk nekā 318 milj. *euro* apmērā). Turklāt arī 2021.-2030. gada ES daudzgadu budžeta ietvaros dzelzceļa elektrifikācija būs *top-up* piedāvājums priekš Kohēzijas fonda finansējuma. Papildus tam ir jānodrošina demarkācija starp dažādajiem finanšu avotiem. | Informatīvā ziņojuma 3.nodaļa |
| 2. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Latvijas Pašvaldību savienības 25.10.2019 atzinums**  LPS ieskatā nav pieņemams vienkāršs uzstādījums, ka granti līdz šim bija viens no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) sniegtiem atbalstiem, kas nav sevi attaisnojuši un ka projektu finansēšanā būtu prioritāri jāvirzās uz aizdevuma orientētiem (*debt - based*) instrumentiem, garantijām, riska kapitāla ieguldījumiem vai jaukto finansējumu (*blended finance*). LPS piekrīt, ka privātā sektora finanšu mobilizēšana ir būtiska klimata mērķu sasniegšanā, un tāpēc lūdz ar vietējām komercbankām vienoties par viņām labāko risinājumu, lai patiešām varētu vairot privātā sektora ieguldījumus klimata finansējumā | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.sadaļa.  Minētais apgalvojums ir vērsts uz projektu iesniedzējiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, primāri komersanti, nevis valsts un pašvaldību iestādēm. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 1.  3. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa | **Ekonomikas ministrijas 25.10.2019 atzinums**  Ņemot vērā Informatīvā ziņojuma 2.nodaļā iekļauto informāciju ir secināms, ka emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) ietvaros īstenotajiem konkursiem ir īpaši zema efektivitāte. Saskaņā ar Eiropas Komisijas ekspertu sniegto informāciju Eiropas Savienībā vidējās SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksas kopumā ir apmēram 50-60 EUR par tonnu SEG emisiju samazinājuma. Savukārt EKII konkursu ietvaros šādu pasākumu efektivitāte ir būtiski zemāka. Ņemot vērā minētos secinājumus, lūgums iekļaut Informatīvajā ziņojumā detalizētu izvērtējumu par EKII darbības līdzšinējiem rezultātiem, kā arī iekļaut izvērtējumu, kā Informatīvā ziņojumā iekļautā stratēģija šos rezultātus uzlabos. | **Ņemts vērā**  Lūdzam ņemt vērā, ka informatīvā ziņojuma 2.nodaļā (9.-10.lpp) ir iekļauta informācija par EKII un KPFI efektivitātes rādītājiem kg CO2/*euro*.  Iekļauta atsauce uz Valsts kontroles revīzijas Nr. 2.4.1-16/2016 “Vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētie klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi tiek plānoti un izlietoti efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”[[2]](#footnote-2) (2017.gads) ziņojumu.  Par EKII efektivitāti nevar spriest tikai pēc izlietotā EKII finansējuma *euro* pret sasniegto CO2 emisijas tiešo samazinājumu jo būtiski ir ņemt vērā arī netiešos SEG emisiju samazinājumus, kas iespējami dēļ projektu demonstrācijas, inovācijas un multiplikatīvā efekta. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa |
| 4. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Ekonomikas ministrijas 25.10.2019 atzinums**  Likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 44 daļa noteic, ka visus EKII līdzekļus izmanto konkrētu pasākumu finansēšanai, savukārt likuma 32.2 panta 46 daļā ir noteikts, ka EKII līdzekļu izmantošanu nodrošina, organizējot atklātus projektu iesnieguma konkursus. Ņemot vērā iepriekšminēto, lūgums Informatīvajā ziņojumā iekļaut informāciju, kā EKII līdzekļu iekļaušana Zaļo investīciju fondā atbilst likumā “Par piesārņojumu” noteiktajiem nosacījumiem, tāpat lūgums iekļaut izvērtējumu, kādā apjomā SEG emisiju samazinājumu nodrošinās šajā fondā iekļautais EKII finansējums. Norādām, ka šāda informācija ir obligāti iekļaujama atklāto projektu iesniegumu konkursu ietvaros iesniegtajos projektu pieteikumos. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Pirms finansējuma izmantošanas tiks izstrādāts un ar VARAM saskaņots Zaļo investīciju fonda biznesa plāns. Aktivitātes ieviešana – finansējuma piešķiršana gala saņēmējiem notiks atbilstoši šim biznesa plānam un likuma Par piesārņojumu 32.2 panta 4(6) daļai izstrādātiem Ministru kabineta apstiprinātiem MK noteikumiem (konkursu nolikumiem). Attiecīgi informācija par SEG emisiju samazinājumu tiks atspoguļota augstākminētajos MK noteikumos un izvērtējums tiks sniegts katra konkrētā MK noteikumu anotācijā, kā arī biznesa plānā pirms finansējuma tālākas izmantošanas. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 5. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa | **Latvijas Pašvaldību savienības 25.10.2019 atzinums**  Lūgums sniegt vērtējumu SIA “Vides investīciju fonds” darbam ar KPFI un EKII finansētiem projektiem, kā arī īstenoto projektu ietekmi uz siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanu, klimata pārmaiņu novēršanu un pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām. LPS ieskatā līdz šim veiktās investīcijas, piemēram, ar finansējumu 9 milj. euro apmērā CO2 emisiju samazināšanai, veicot esoša valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (vienas vai vairāku ēku) pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu, kā arī ar finansējumu 23 milj. euro CO2 emisiju samazināšanai, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām, ir ļoti svarīgas arī no reģionālās attīstības viedokļa. Lūgums precizēt finansējuma avotu līdzīgiem projektiem. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 2.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa |
| 6. | MK sēdes protokollēmuma 2.punkts un informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Tieslietu ministrijas 23.10.19 atzinums**  Protokollēmuma 2. punktā norādīts, ka VARAM nepieciešams veikt vienreizēju iemaksu SIA “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) pamatkapitālā 60 655 516,20 *euro* apmērā Zaļo investīciju fonda finansēšanai.  Lai arī informatīvā ziņojuma 20.–23. lapaspusē norādīts, ka VIF noslēgts deleģēšanas līgums ar VARAM par finanšu instrumenta līdzekļu apguves īstenošanu, kā arī atsevišķi tiks izveidots Zaļais investīciju fonds veiksmīgākai finanšu instrumenta līdzekļu apguvei, tomēr no minētās informācijas nav skaidrs, kādēļ finanšu līdzekļu apguvei nepieciešams izveidot šādu divpakāpju shēmu, kā arī kādēļ nav iespējams rīkot atklātu konkursu, kurā netiek speciāli izveidota atsevišķa juridiska persona (Zaļais investīciju fonds). Ievērojot minēto, lūdzam izvērsti skaidrot, kādēļ nepieciešama divpakāpju shēma finanšu līdzekļu apguvei, kā arī, kādēļ nav iespējams rīkot atklātu konkursu bez papildus administratīvo resursu tērēšanas. Turklāt papildus lūdzam skaidrot, kā minētais risinājums atbilst vienlīdzības principam, it sevišķi ņemot vēro ievērojamo finanšu līdzekļu apjomu.  Vienlaikus lūdzam nepieciešamības gadījumā precizēt protokollēmumu un informatīvo ziņojumu, skaidri norādot Zaļā investīcijas fonda darbības mērķi. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa un MK sēdes protokollēmums. | MK sēdes protokollēmuma 2.punkts un informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 7. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā (18.lpp.) norādīta informācija par to, ka turpmāk Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) darbību plānots balstīt uz 3 komponentēm, vienlaikus norādīts, ka 90% EKII finansējums paredzēts I komponentei un 10% EKII finansējums paredzēts III komponentei, attiecīgi II komponentei atstājot 0% EKII finansējuma, lai gan paredzēts, ka tās apmērs būs 60,7 milj. *euro*. Vienlaikus, ievērojot to, ka EKII finansējums ir atkarīgs no ieņēmumiem, kas iegūti no emisiju kvotu izsoles pie svārstīgām cenām, EKII maksimālais finansējuma apmērs nav nosakāms, attiecīgi nav skaidrs, kā VARAM plāno ievērot norādīto EKII finansējuma procentuālo sadalījumu starp komponentēm.  Vienlaikus uzskatām, ka ieguldījums pamatkapitālā vai tā izmantošana var būt iespējama tikai pēc detalizētas atbalsta programmas izstrādes, kas saskaņota un atbalstīta Ministru kabinetā. Attiecīgi ziņojumā nepieciešams sniegt detalizētu informāciju par 60,7 milj. euro ieguldījuma izlietojumu (t.sk. paredzamo programmas laika periodu, finansēšanas struktūru, atbalsta saņēmēju profils, fonda līdzdalībnieku ieguvumu sadales principi u.c.) un atspoguļot ex-ante analīzes, kas balstīta uz vispārpieņemtām investīciju analīzes metodēm, rezultātus ar mērķi novērtēt sagaidāmo atdevi no fonda veiktajiem darījumiem vai sagaidāmo zaudējumu apmēru. Vēršam uzmanību, ka zaudējumu gadījumā tiks radīta negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci un sekojoši jautājums par šādu ieguldījumu iespējams būs jāskata ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā | **Ņemts vērā**  Attiecībā uz EKII finansējuma sadalījumu ir veikti redakcionāli precizējumi informatīvajā ziņojumā, norādot ka II komponentei tiek novirzīts vienreizējais finansējums 60 655 516,20 euro apmērā, kas iegūts realizējot emisijas kvotas sekundārajā tirgū, savukārt I un III komponentes tiek finansētas no regulāro emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumiem, kas tiek dalīti attiecīgi 90% un 10% proporcijās.  Finansējuma ieguldīšana SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā ir administratīva darbība, ar kuru sagatavoties tālākai finansējuma piešķiršanai gala saņēmējiem, analoģiski ES struktūrfondiem, kas tiek ieguldīti Altum pamatkapitālā, tālākai ieguldīšanai riska kapitāla fondos, kas iegulda gala saņēmējos – komersantos.  Pirms finansējuma izmantošanas tiks izstrādāts un ar VARAM saskaņots Zaļo investīciju fonda biznesa plāns. Aktivitātes ieviešana – finansējuma piešķiršana gala saņēmējiem, notiks atbilstoši biznesa plānam un likuma Par piesārņojumu 32.2 panta 4(6) daļai izstrādātiem Ministru kabineta apstiprinātiem MK noteikumiem (konkursu nolikumiem). Attiecīgi visa iebildumā norādītā informācija tiks atspoguļota augstākminētajos MK noteikumos un biznesa plānā pirms finansējuma tālākas izmantošanas.  Norādām, ka Zaļo investīciju fondu plānots veidot kā uz komerciāliem nosacījumiem balstītu investīciju fondu, līdzīgi publisku investīciju fondu labās prakses piemēriem citās valstīs (piemēram, Zviedrijā – *Almi Invest* ar meitas uzņēmumu *Almi Invest Greentech*, arī *Norrlandsfonden*, Somijā – *Finnish Industry Investment*). Attiecīgi zaudējumi šobrīd netiek prognozēti. Detalizētāk minētais jautājums tiks vērtēts augstākminēto MK noteikumu un biznesa plāna izstrādes un saskaņošanas procesā. | Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa attiecībā uz valsts atbalsta izvērtējumu.  Papildināts protokollēmums ar punktiem šādā redakcijā: “3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot informāciju par finansējuma apjomu un jauno komercdarbības atbalsta programmu ietvaru, kurus īstenotu SIA “Vides investīciju fonds” Zaļo investīciju fonds, kā arī informāciju par SIA “Vides investīciju fonds” un tā Zaļo investīciju fonda izveides un darbības pamatprincipiem un, atbilstoši komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2020.gada 30. jūnijam Finanšu ministrijai iesniegt minēto informāciju Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai, lai nodrošinātu, ka, tai skaitā vienreizējā iemaksa SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai, atbilst komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā.  4. Vienreizēja iemaksa SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai tiek veikta pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par pasākuma atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā.” |
| 8. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā (18.lpp.) minētais 4. un 7. nosacījums ir vispārīgs un nav skaidrs, kādā jomā aktivitātei jābūt ar potenciāli plašu izmantojamību un kādā virzienā aktivitātei jānodrošina patēriņa un dzīvesveida paradumu maiņa, proti, nav nodrošināta šo nosacījumu sasaiste ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 9. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā (19.lpp.) I komponentes norādītajiem prioritārajiem virzieniem nav pievienots skaidrojums par to atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 4.4daļā noteiktajam. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 10. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā (20.lpp.) sniegta informācija, ka I komponentes ietvaros VIF turpmāk nodrošinās arī maksājumu veikšanu, bet nav sniegts skaidrojums, kā turpmāk EKII projektu ietvaros plānots organizēt budžeta plānošanu, ievērojot to, ka šobrīd līdzekļi EKII projektu īstenošanai tiek plānoti VARAM budžeta apakšprogrammā un maksājumu veikšanu EKII projektu ietvaros nodrošina VARAM. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Svītrota atsauce uz maksājuma funkcijas deleģēšanu VIF. VARAM arī turpmāk nodrošinās maksājumu veikšanu finansējumu saņēmējiem I komponentes ietvaros. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 11. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Norādām, ka informatīvā ziņojuma 5.sadaļā attiecībā uz II komponenti:   * + nav sniegta informācija, kā plānots nodrošināt Fonda darbību, nav norādīta administratīvā struktūra, darbinieku skaits, un cita informāciju, kas sniedz skaidru priekšstatu par Fonda struktūru, tā uzturēšanas izmaksām un kā tās plānots segt (kā daļu no Fonda kapitāla (cik liela) vai kā papildu finansējumu no EKII administrācijas izdevumiem);   + nav sniegta analīze, vai ir pieprasījums šādu aktivitāšu īstenošanai aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, attiecīgi trūkst pamatojuma tam, kā noteikts II komponentes īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs.   Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka šobrīd nav iespējams pilnvērtīgi novērtēt II komponentes īstenošanas iespējas. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa un MK sēdes protokollēmums. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa  MK sēdes protokollēmma 3. punkts:  “3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot informāciju par finansējuma apjomu un jauno komercdarbības atbalsta programmu ietvaru, kurus īstenotu SIA “Vides investīciju fonds” Zaļo investīciju fonds, kā arī informāciju par SIA “Vides investīciju fonds” un tā Zaļo investīciju fonda izveides un darbības pamatprincipiem un, atbilstoši komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2020. gada 30. jūnijam. Finanšu ministrijai iesniegt minēto informāciju Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai, lai nodrošinātu, ka, tai skaitā vienreizējā iemaksa SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai, atbilst komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā.” |
| 12. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā attiecībā uz II komponenti nav sniegts skaidrojums, vai un kā emisiju kvotu izsoļu ieņēmumu ieguldījums pamatkapitālā atbilst likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 4.4 daļā noteiktajam, kā arī II komponentes ietvaros indikatīvi atbalstāmajām darbībām nav pievienots pamatojums, kas skaidrotu to atbilstību iepriekš minētā likuma normām. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Finansējuma ieguldīšana SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā ir administratīva darbība, ar kuru sagatavoties tālākai finansējuma piešķiršanai gala saņēmējiem, analoģiski ES struktūrfondiem, kas tiek ieguldīti Altum pamatkapitālā, tālākai ieguldīšanai riska kapitāla fondos, kas iegulda gala saņēmējos – komersantos  Komponentes ieviešana – finansējuma piešķiršana gala saņēmējiem, notiks atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 4.6 daļai izstrādātiem MK noteikumiem. Likuma par Piesārņojumu 32.2 panta (46) daļa paredz, ka izsoļu ieņēmumu izmantošanu šā panta 4.4 daļas 1. un 2.punktā minētajiem mērķiem nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus. Ministru kabinets izdod atklāto projektu iesniegumu konkursu nolikumus, kuros nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību. Ņemot vērā, ka arī turpmāk izsoļu ieņēmumu izmantošana plānota, izmantojot atklātos projektu iesniegumu konkursus, tad veidu kā to administratīvi organizēt var pieņemt atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa  Precizēts Protokollēmuma 2. punkts: “Konceptuāli atbalstīt Zaļo investīciju fonda izveidi un uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzsākt virzīt procesu vienreizējas iemaksas veikšanai SIA “Vides investīciju fonds” pamatkapitālā Zaļo investīciju fonda finansēšanai 60 655 516,20 EUR apmērā, kas gūti realizējot 3 126 573 emisijas kvotas sekundārajā tirgū, nosakot šo līdzekļu tālāku izmantošanu atbilstoši likuma Par piesārņojumu 322. panta 44. daļai.” |
| 13. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā attiecībā uz II kompetenti nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta Fonda finanšu līdzekļu kontrole un uzraudzība no VARAM puses. Norādām, ka ieņēmumi no emisiju kvotu izsolēm ir uzskatāmi par valsts īpašumu un jānodrošina attiecīga to izmantošanas pārraudzība. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Zaļo investīciju fonda kontrole tiks nodrošināta caur VIF iekšējās kontroles sistēmu un papildus VARAM nodrošinās EKII darbības ikgadēja audita veikšanu**.** | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 14. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta īstenošanā esošo EKII projektu ieviešana un administrēšana, ievērojot VARAM valsts budžeta programmā 33.00.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” 2020.gadan un turpmāk piešķirtos līdzekļus. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 15. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Ņemot vērā, ka Informatīvā ziņojuma 21.lpp. ietvertais pasākums “SEG emisiju samazināšanai enerģētikas sektorā – ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmu ieviešanai”” provizoriski var kvalificēties kā komercdarbības atbalsta pasākums, uzskatām, ka jāpapildina 21.lpp. 3.rindkopu, ka, izstrādājot pirmo projektu konkursa nolikumu “SEG emisiju samazināšanai enerģētikas sektorā – ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmu ieviešanai”, tiks ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles normas. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 16. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā attiecībā uz I komponenti, kā arī citur Informatīvajā ziņojumā norādīta informācija par potenciālo Kohēzijas politikas finansējuma apjomu pēc 2020.gada, norādot, ka arī turpmāk plānots piesaistīt būtisku Kohēzijas politikas finansējumu (nevis būs pieejams būtisks finansējuma apjoms). Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī vēl turpinās diskusijas par ES dalībvalstīm pieejamo Kohēzijas politikas finansējumu 2021.–2027.gada plānošanas periodam un atbalsta tvērumu. Savukārt nacionālā līmenī saskaņošanas procesā ir Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam (turpmāk – NAP2027) un atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam Nacionālais attīstības plāns ir noteikts kā ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas hierarhiski ir augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Saskaņā ar minētā likuma ietvaros noteikto, ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzību regulējošos attīstības plānošanas dokumentos iekļaujamo saturu prioritāri balsta uz Nacionālajā attīstības plānā noteikto. Ņemot vērā minēto, nacionālā līmenī Kohēzijas politikas finansējuma sadalījums un atbalsta tvērums nozaru vajadzību īstenošanai 2021.–2027.gada plānošanas periodam tiks balstīts uz NAP2027 noteikto. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 17. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma projekta 5.sadaļā attiecībā uz I komponenti iekļauto informāciju pie apakšpunkta par enerģētikas sektoru nav saprotams, vai ar biomasas tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai ir domātas investīcijas darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros vai kāds cits pasākums. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Šajā apakšpunktā ir minētas atsevišķas jomas, kuras tika/tiek atbalstītas ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, t.sk. specifiskais atbalsta mērķis 4.3.1. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 18. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa | **Finanšu ministrijas 30.10.2019 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 2.sadaļā (9.lpp.) norādītā informācija par EKII konkursu ietvaros noslēgto līgumu par projekta īstenošanas kopsummu nesakrīt ar Finanšu ministrijas rīcībā esošu informāciju. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar VARAM 2020.gada budžeta sagatavošanas procesā sniegto informāciju, kā arī VIF mājas lapā pieejamo informāciju, projektu īstenošanas līgumi EKII finansējumam noslēgti 49 758 345,23 *euro* apmērā. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 2.nodaļa.  Atšķirība skaitļos ir saistāma ar to, ka EKII projektu konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros ir lauzts viens projekta līgums (EKII summa 323 766,02 euro) un divi projekta līgumi EKII projektu konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" ietvaros (EKII summa 907 632,95 euro). Tādējādi spēkā esoši uz 01.11.2019. ir projekta īstenošanas līgumi par kopējo summu 48 526 946,26 euro apmērā. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa |
| 19. | Informatīvais ziņojums | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Uzskatām, ka EKII atbalstītajiem projektiem/ pasākumiem ir jābūt stingrā sinerģijā (sasaistē) ar Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu (turpmāk - NEKP), jo NEKP ir visaptverošs, nozaru integrēts dokuments, kas ticami – datos balstīti virzīs tautsaimniecību uz klimatneitrālu attīstību. Tāpēc EKII darbības stratēģijas izstrādāšana atrauti no NEKP plānošanas, veidos papildus administratīvo slogu efektīvāko pasākumu atlasē un finansēšanā, kā arī **nenodrošinās vienotas klimata politikas īstenošanu**. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 1.nodaļa.  EKII ir viens no finanšu instrumentiem, kas veicinās NEKP iekļauto pasākumu īstenošanu. Līdz ar to ir saskatāma tieša sinerģija un mērķis – vienotas klimata politikas izstrāde un ieviešana. | Informatīvais ziņojums |
| 20. | Informatīvais ziņojums | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Vēršam uzmanību, ka projektā ir minēti vairāku nozaru politikas plānošanas dokumenti, kas jau ir pieņemti MK vai ir izstrādes stadijā un paredz dažādus pasākumus klimata politikas mērķu sasniegšanā. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu, norādot konkrētus politikas plānošanas dokumentus (nacionālo regulējumu), kurā noteikti  tie klimata politikas mērķi, kas būtu laika periodā 2020 – 2030.gadā sasniedzami, izmantojot EKII instrumentu. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 1.nodaļa. | Informatīvais ziņojums |
| 21. | Informatīvā ziņojuma 2.nodaļa | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Lūdzam projekta  9. lpp papildināt informāciju par Latvijas tautsaimniecības kopējo radīto emisiju apjomu (tonnas gadā), tā ilustrējot EKII lomu uz kopējo emisiju samazināšanu. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 3.nodaļa. | Informatīvā ziņojuma 3.nodaļa |
| 22. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Lūdzam projekta 19. lpp kvantitatīvi precizēt minēto – “būtisks finansējuma apjoms” (SEG samazināšanai). | **Ņemts vērā**  Precizēta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Svītrots vārds “būtisks”. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 23. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Pārresoru koordinācijas centra 29.10.2019 atzinums**  Papildus lūdzam izvērtēt valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM iespējas nodrošināt lielāka privātā kapitāla piesaisti ar klimatu saistītu aktivitāšu finansēšanai (gadījumā, ja tiek nodrošināta pamatkapitāla palielināšana par projektā minētajiem 60 655 516,20 eiro), izmantojot jau esošo infrastruktūru un pieredzi, ņemot vērā, ka ALTUM ir finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze. Atbalstu ir plānots ieviest, SIA “Vides investīciju fonds” izveidojot (Ministru kabineta lēmums pēc vispusīgas un detalizētas informācijas sagatavošanas) specializētu meitas uzņēmumu ar profesionālu investīciju veikšanas un pārvaldes komandu, kas tālāk ieguldītu Zaļo Investīciju Fonda komponentes līdzekļus uzņēmumos aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasības un nepieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalsta sniegšanu.  SIA “Vides investīciju fonds” ir liela pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumu risināšanā (vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošana), t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu KPFI un EKII finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. Savukārt, Altum sniedz atbalstu dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml. Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem Altum finansētā riska kapitāla fondiem: *Buildit Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II* un Baltijas Inovāciju fonds. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu. Plānots, ka ātrākai un efektīvākai darbības uzsākšanai Zaļo Investīciju Fonds sākotnēji būs tikai ar vienu investoru, proti šo 60,7 milj. eiro finansējumu, bet visa struktūra jau sākotnēji tiks veidota, lai pieļautu un veicinātu citu investoru iesaisti projekta otrajā stadijā. Tiks izvērtēta iespēja izmantot Altum, līdzīgi tās iepriekšējai iesaistei Latvijas riska kapitāla nozarē kā investoram citu uzņēmumu vadītos investīciju fondos, piesaistot Altum kā papildus investoru Zaļo Investīciju Fondā, līdzās citiem potenciālajiem investoriem – Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka, Eiropas Investīciju Fonds un citi institucionālie investori. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 24. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa | **Latvijas pašvaldību savienības 25.10.2019 atzinums**  Ieguldījumu fondi ir būtiska kapitāla tirgus ietekmējoša sastāvdaļa, un liela daļa kapitāla tirgū piedāvāto finanšu tirgus produktu tiek ieguldīti tieši ieguldījumu fondos. Ieguldītāji savus brīvos līdzekļus iegulda ar mērķi panākt ieguldīto kapitāla līdzekļu vērtības pieaugumu. Lūgums paskaidrot ekonomisko pamatojumu jaundibināmajai SIA “Zaļo investīciju fonds”, kas tiek veidota zem jau esošas SIA “Vides investīciju fonds”. Lūgums precizēt izmaksas, ja šāds fonds tiktu veidots zem A/S "Attīstības finanšu institūcija Altum", kurā kā akcionāri darbojas Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas deleģēti pārstāvji. Šai attīstības finanšu institūcijai jau ir profesionāļu komanda, kas spēj nodrošināt augstu servisa līmeni un līdz ar to mazāku iespējamā riska pakāpi fonda darbībā. Tāpat, ja šāds fonds tiktu atvērts zem attīstības finanšu institūcijas, tad jebkuram ieguldītājam nebūtu nepieciešams nodrošināt papildu kontroli un arī būtu iespēja, ka samazinās fonda noguldījumu un konta uzturēšanas izmaksas. | **Vienošanās panākta saskaņošanas laikā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5.nodaļa.  Nozares labā prakse ir veidot atsevišķu specializētu fonda vadības kompāniju, kas nodarbojas tikai ar investīcijām klimata politikas jomā.  Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze, bet mērķis ir sekot nozares labajai praksei un veidot meitas uzņēmumu. Atbalstu ir plānots ieviest, SIA “Vides investīciju fonds” izveidojot (Ministru kabineta lēmums pēc vispusīgas un detalizētas informācijas sagatavošanas) specializētu meitas uzņēmumu ar profesionālu investīciju veikšanas un pārvaldes komandu, kas tālāk ieguldītu Zaļo Investīciju Fonda komponentes līdzekļus uzņēmumos aizdevumu vai kvazikapitāla veidā, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasības un nepieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošu valsts atbalsta sniegšanu.  Ir būtiski atzīmēt, ka VIF ir liela pieredze tieši vides un klimata politikas jautājumos, t.sk. veicot kvalitatīvu un profesionālu KPFI un EKII finansēto projektu īstenošanas uzraudzību. Savukārt Altum sniedz atbalstu dažādās jomās, piemēram, biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, atbalstam lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei, eksporta veicināšanai, energoefektivitātes veicināšanai un tml..  Papildus jānorāda, ka Altum īsti nenodarbojas ar tiešo investīciju veikšanu, bet piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos, caur dažādiem Altum finansētā riska kapitāla fondiem: *Buildit Latvia, Commercialization Reactor, Overkill Ventures, Expansion capital AIFP, ZGI-4, FlyCap Mezzanine Fund II*, Baltijas Inovāciju fonds. Savukārt Zaļo investīciju fonds nodarbosies ar tiešo investīciju veikšanu un investīciju fonda portfeļa pārvadīšanu.  Plānots, ka ātrākai un efektīvākai darbības uzsākšanai Zaļo Investīciju Fonds sākotnēji būs tikai ar vienu investoru, proti šo 60,7 milj. eiro finansējumu, bet visa struktūra jau sākotnēji tiks veidota, lai pieļautu un veicinātu citu investoru iesaisti projekta otrajā stadijā. Tiks izvērtēta iespēja izmantot “Altum, līdzīgi tās iepriekšējai iesaistei Latvijas riska kapitāla nozarē kā investoram citu uzņēmumu vadītos investīciju fondos, piesaistot Altum kā papildus investoru Zaļo Investīciju Fondā, līdzās citiem potenciālajiem investoriem – Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka, Eiropas Investīciju Fonds un citi institucionālie investori. | Informatīvā ziņojuma 5.nodaļa |
| 25. | Informatīvais ziņojums | **Tieslietu ministrijas 08.01.2020. atzinums**  Informatīvais ziņojums nesniedz skaidru atbildi uz jautājumu, kā valsts veiks jaundibināmās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (provizoriskais nosaukums – “Zaļo investīciju fonds”) kontroli. Vēršam uzmanību, ka līdzīgas funkcijas veicošā “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir dibināta valsts kapitālsabiedrības juridiskajā formā, bet Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir Ekonomikas ministrijas padotības iestāde. Attiecībā uz abām minētajām iestādēm pastāv normatīvajos aktos skaidri noteikts valsts kontroles īstenošanas mehānisms, savukārt no informatīvā ziņojuma teksta ir saprotams, ka jaundibināmais komersants tiks veidots kā “vienkārša” sabiedrība ar ierobežotu atbildību. | **Ņemts vērā**  Precizēts informatīvais ziņojums. Zaļo investīciju fonda juridiskā forma šobrīd vēl nav noteikta.  Zaļo investīciju fonda kontrole tiks nodrošināta caur SIA “Vides investīciju fonda iekšējās kontroles sistēmu un papildus VARAM nodrošinās EKII darbības ikgadēja audita veikšanu. | Papildināta Informatīvā ziņojumā 5.nodaļa |
| 26. | Informatīvais ziņojums | **Tieslietu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Ņemot vērā to, ka pašlaik vēl nav skaidrs jaunā atbalsta juridiskais ietvars, nav saprotams, kādēļ jaundibināmās sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālā būtu jāiegulda tieši 60655516,20 euro. Izstrādātais projekts būtu papildināms ar izvērstāku skaidrojumu. | **Ņemts vērā**  Kā tas norādīts Ziņojuma 16.,18. un 23.lpp šie 60,66 milj. eiro ir gūti no emisijas kvotu realizēšanas sekundārajā tirgū. Lūdzam ņemt vērā, ka šie ieņēmumi ir ārpuskārtas ieņēmumi un par tiem nav jāatskaitās Eiropas Regulas 525/2013[[3]](#footnote-3) 17.panta ietvaros vai Regulas 2018/1999[[4]](#footnote-4) 19. panta 2. punkta ietvaros par izsoļu ieņēmumu izlietošanu. Līdz ar to, lai tiktu vienkāršots izdevumu uzskaites process un nebūtu jāizmanto proporcionalitātes principa piemērošanas metodika, kā tas bija, piemēram, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma uzskaitē, kad finansējums projektu īstenošanai tika piešķirts no dažādiem noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līgumiem. ir noteikts, šis ieguldījuma apmērs. | Papildināta Informatīvā ziņojumā 5.nodaļa |
| 27. | Informatīvais ziņojums | **Ekonomikas ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Iebilstam Informatīvā ziņojuma 26.lpp 3.rindkopā minētajam, ka atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem var izvēlēties veidu, kā administratīvi organizēt finansējuma no emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumu izlietojumu. Atkārtoti norādām, ka minēto ieņēmum izlietojuma veidu jau nosaka likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta 46 daļa – izsoļu ieņēmumus izmanto, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus.  Ja finansējuma no emisijas kvotu izsolīšanas izmantojums ir noteikts arī citos veidos, tad lūgums Informatīvajā ziņojumā iekļaut atsauces, kur šādi nosacījumi ir noteikti. | **Ņemts vērā**  Precizēts iepriekš neveiksmīgi formulētais teksts**.**  Arī turpmāk izsoļu ieņēmumu izmantošana plānota, izmantojot atklātos projektu iesniegumu konkursus, tikai veidu kā to administratīvi organizēt pieņems atbildīgā iestāde pēc saviem ieskatiem, izvērtējot iespējamos riskus un ieguvumus.  Atgādinām, ka likuma Par piesārņojumu 322. panta 44 daļas 1) un 2) punktos ir norāde, ka Izsoļu ieņēmumus izmanto, lai mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, tai skaitā: “….arī tādu projektu un **finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir…**” | Precizēta Informatīvā ziņojuma 3 rindkopa. |
| 28. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020**   * + - 1. Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā joprojām nav sniegta analīze, vai ir pieprasījums informatīvā ziņojumā 5.sadaļas II komponentes ietvaros piedāvātajam atbalsta modelim, attiecīgi lūdzam informatīvo ziņojumu papildināt, ka šāda analīze tiks veikta ZIF biznesa plāna izstrādes ietvaros. | **Ņemts vērā.**  VARAM norāda, ka biznesa plāns saskaņā ar biznesa plāna veidošanas pamatprincipiem[[5]](#footnote-5) iekļauj arī tirgus situācijas izpēti, t.sk. pieprasījumu, taču ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu tiks precizēts teikums informatīvajā ziņojumā par biznesa plāna izstrādi 26.lpp otrajā rindkopā. | Precizēts informatīvais ziņojums.  “Biznesa plāna izstrādes ietvaros tiks veikta detalizēta juridiskā un finanšu analīze, kā arī tirgus analīze.” |
| 29. | Protokollēmuma 3. punkts | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Ņemot vērā, ka informāciju par plānoto komercdarbības atbalsta pasākumu Eiropas Komisijā, izmantojot SANI2 sistēmu, iesniedz komercdarbības atbalsta sniedzējs (VARAM) ar Finanšu ministrijas starpniecību, lūdzam protokollēmuma 3.punkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: “VARAM ar Finanšu ministrijas starpniecību, iesniegt Eiropas Komisijas konkurences ģenerāldirektorātā paziņojumu, lai nodrošinātu, ka, tai skaitā vienreizējā iemaksa VIF pamatkapitālā ZIF finansēšanai, atbilst komercdarbības atbalsta kontroles tiesiskajam regulējumam Eiropas Savienībā.” | **Ņemts vērā** | Protokollēmuma 3.punkts |
| 30. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Ņemot vērā, ka informāciju par plānoto komercdarbības atbalsta pasākumu Eiropas Komisijā ar Finanšu ministrijas starpniecību, izmantojot SANI2 sistēmu, iesniedz komercdarbības atbalsta pasākuma ieviesējs/atbalsta sniedzējs (VARAM), lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 24.lpp pēdējo rindkopu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11.pantam, t.i., ka atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta paziņojumu atbalsta sniedzējs Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo komercdarbības atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu: SANI2 | **Ņemts vērā** | Informatīvais ziņojums |
| 31. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Informatīvā ziņojuma 24.lp noteikts, ka valsts atbalsta risku identificēšanas kontekstā VARAM sagatavos informāciju par finansējuma apjomu un jaunās komercdarbības atbalsta programmas ietvaru, kuru īstenotu VIF ZIF, kā arī informāciju par VIF un tā ZIF izveides un darbības pamatprincipiem (t.sk. paredzamais programmas laika periods, finansēšanas struktūra, atbalsta saņēmēju profils, fonda līdzdalībnieku ieguvumu sadales principi, tirgus nepilnību izvērtējums u.c.) un atspoguļos *ex-ante* analīzes, kas balstītas uz vispārpieņemtām investīciju analīzes metodēm, rezultātus ar mērķi novērtēt sagaidāmo atdevi no ZIF veiktajiem darījumiem vai sagaidāmo zaudējumu apmēru.  Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma attiecīgo sadaļu, nosakot, ka pirms vienreizējas iemaksas veikšanas VIF pamatkapitālā ZIF finansēšanai augstāk minētā informācija un novērtējums tiks veikts ne tikai ar nolūku, lai novērtētu valsts atbalsta riskus, bet arī, lai noteiktu paredzamo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai.  Vēršam uzmanību, ka Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijas ieviešanas jomā nacionālā līmenī kompetentā iestāde Latvijā ir Centrālā statistikas pārvalde un nepieciešamības gadījumā tā var lūgt viedokli ES statistikas birojam *Eurostat*. Tādējādi, jautājumu par paredzētā VIF pamatkapitāla palielināšanas ietekmi Finanšu ministrija var aicināt saskaņot ar CSP. Informējam, ka gadījumā, ja metodoloģiskais atbalsts tiks lūgts *Eurostat*, tad maksimālais viedokļa sniegšanas termiņš ir divi mēneši no *Eurostat* apstiprinājuma nosūtīšanas par pilnīgas informācijas saņemšanu. Lūdzam ņemt vērā minēto informāciju jautājuma tālākā virzībā un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu. | **Ņemts vērā**  Papildināta informatīvā ziņojuma 5. nodaļa. Ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai tiks atspoguļota arī Zaļo investīciju fonda biznesa plāna izstrādes procesā. | Informatīvais ziņojums |
| 32. | Informatīvais ziņojums | **Finanšu ministrijas 08.01.2020 atzinums**  Pamatojoties uz informatīvā ziņojuma 26.lpp. sniegtās informācijas par Eiropas Komisijas veikto Latvijas finanšu tirgus nepilnību novērtējumu, vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā, ka ZIF darbība tiks orientēta uz dažāda veida aizdevumiem un kvazikapitāla finansējumu, VARAM, gatavojot atbalsta programmas paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā, būs jāveic un jāiesniedz Eiropas Komisijā aktualizēta ex-ante analīze par Latvijas finanšu tirgū konstatētajām tirgus nepilnībām, tādējādi definējot ZIF uzdevumus, kuru mērķis būtu novērst konstatētos trūkumus, īstenojot pasākumus, kas atbilst komercdarbības atbalsta kontroles noteikumiem. Attiecīgi lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, ka VARAM sagatavos ex-ante analīzi par Latvijas finanšu tirgū konstatētajām tirgus nepilnībām un informāciju ZIF uzdevumiem šo tirgus nepilnību novēršanā. | **Ņemts vērā** | Informatīvais ziņojums |

Atbildīgā amatpersona:

R. Kašs,

[raimonds.kass@varam.gov.lv](mailto:raimonds.kass@varam.gov.lv)

1. 2019. gada 9. decembra VARAM vēstule Nr. 1-15/11434 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrijas-administretie-klimata-parmainu-samazinasanai-paredzetie-lidzekli-tiek-planoti-un-izlietoti-efektivi-un-atbilstosi-normativo-aktu-prasibam/> [↑](#footnote-ref-2)
3. 2013. gada 21. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu. [↑](#footnote-ref-3)
4. 2018. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. piemēram: <http://miljons.jal.lv/Documents/bp/ka_veidot_biznesa_planus.pdf> vai <http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-plans> [↑](#footnote-ref-5)