**Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis – aktualizēt minētos Ministru kabineta noteikumus, nodrošinot ūdeņu aizsardzības tiesību aktu savstarpējo saskaņotību un atbilstību spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam ūdeņu aizsardzībai.  Noteikumu projekts aktualizē prioritāro un bīstamo vielu sarakstus, prasības sabiedrības informēšanai un ziņošanai Eiropas Komisijai, nosacījumus par rīcības programmu izstrādi un informāciju par sadzīves notekūdeņiem raksturīgo parametru koncentrācijām, precizē prasības attiecībā uz mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras atrodas aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, kā arī veic vairākus tehniskus precizējumus.  Noteikumu projekts stājas spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts, lai Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 34) aktualizētu šādas prasības:   * prioritāro un bīstamo vielu sarakstus; * prasības attiecībā uz sabiedrības informēšanu un ziņojumu sagatavošanu Eiropas Komisijai; * informāciju par tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru koncentrācijām, * prasības mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (ar jaudu mazāku par 5 m3/diennaktī), kuras atrodas aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 2000; * veiktu vairākus tehniskus precizējumus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | MK noteikumos Nr. 34 noteikts regulējums, lai iespējami ierobežotu vai novērstu ar notekūdeņu emisijām radīto piesārņojošo vielu ietekmi uz ūdeņiem un vidi kopumā. Prasības attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu, kā arī dažādu piesārņojošo vielu kontroli attīrīto notekūdeņu izplūdēs ir iekļautas minēto noteikumu III, IV, V, VI, VII nodaļā, kā arī 1., 2., un 5. pielikumā. Savukārt, minēto noteikumu VIII nodaļa noteic prasības informācijas sniegšanai sabiedrībai un Eiropas Komisijai.  Virszemes ūdeņu bagātināšanās ar augu barības vielām (pamatā slāpekļa un fosfora savienojumiem) veicina ūdeņu pastiprinātu aizaugšanu, izmaiņas to dabiskajos apstākļos un līdz ar to ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanos un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Savukārt, nekontrolēta dažādu ķīmisko savienojumu ienese ūdeņos pasliktina ūdeņu ķīmisko kvalitāti un rada draudus ne tikai sīkajiem ūdens organismiem, zivīm un augiem, bet arī cilvēku veselībai. Notekūdeņu emisijas ūdens objektos ir viens no minētā piesārņojuma avotiem.  MK noteikumu Nr. 34 7. punkts noteic, ka prioritārās vielas, arī ūdens videi īpaši bīstamās vielas ir ķīmiskas vielas, kas rada būtisku risku ūdens videi (turpmāk – prioritārās vielas). Par īpaši bīstamām vielām tiek uzskatītas tādas vielas, kas ir toksiskas, stabilas ūdens vidē un spēj uzkrāties dzīvajos organismos. Savukārt, MK noteikumu Nr. 34 8. punktā ir noteiktas to ķīmisko vielu grupas, no kurām izvēlas konkrētas vielas prioritāro vielu sarakstam. Jāatzīmē, ka prioritāro vielu saraksts tiek izveidots, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (turpmāk – Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK), noteikto stratēģiju ūdeņu aizsardzībai pret ķīmisko piesārņojumu. Minēto vielu sarakstu, kā arī prasības to uzraudzībai nosaka ar direktīvu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto priekšlikumu. Spēkā esošo MK noteikumu Nr. 34 1. pielikumā noteikto prioritāro vielu sarakstu noteica Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, II pielikums. Prioritāro vielu saraksts regulāri tiek pārskatīts, un jauno šo vielu sarakstu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīvas [2013/39/E](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:LV:HTML)K, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā (turpmāk – Direktīva [2013/39/E](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:LV:HTML)K ) I pielikums un arī II pielikums, kurā noteiktas prioritārās vielas un tām piemērojamie vides kvalitātes normatīvi. Jaunais prioritāro vielu saraksts ir iekļauts Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 92 “Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” (3.pielikumā) un Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (1.pielikumā). Līdz ar to ir nepieciešams atbilstoši aktualizēt MK noteikumu Nr. 34 1. pielikumu, lai nodrošinātu normatīvo aktu savstarpējo saskaņotību attiecībā uz minēto vielu sarakstu, kā arī lai ūdenssaimniecības uzņēmumi, kuri saņem un attīra notekūdeņus, būtu informēti par izmaiņām prioritāro vielu kontrolei notekūdeņos. Jāatzīmē, ka bez prioritārajām vielām, kuru uzraudzība virszemes ūdeņos tiek regulēta Eiropas Savienības līmenī, ir svarīgi kontrolēt arī citas ūdeņu videi bīstamas vielas, kuru izmantošana un radītā ietekme uz ūdensobjektiem var būt nozīmīga konkrēta reģiona vai upju sateces baseina robežās. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 11. punktam ūdens videi bīstamas ir ķīmiskās vielas, kuru emisijas negatīvā ietekme ir atkarīga no pieņemošo ūdeņu īpašībām un var tikt ierobežota noteiktā platībā. Šādu vielu grupas ir noteiktas MK noteikumu Nr. 34 12. punktā. MK noteikumu Nr. 34 5. pielikumā ir noteiktas prasības notekūdeņu attīrīšanai no organiskajām un suspendētajām vielām, arī slāpekļa un fosfora savienojumiem atkarībā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ienākošā piesārņojuma slodzes. Specifiskas ķīmiskās vielas, kuru izmantošanu pamatā nosaka Latvijai raksturīgā tautsaimniecības struktūra un kuras ar notekūdeņu emisijām var radīt ūdeņu ķīmiko piesārņojumu, ir noteiktas MK noteikumu Nr. 34 2. pielikumā “Ūdens videi bīstamās vielas”. Pašreiz tajā iekļautas kopskaitā 22 vielas un vielu grupas.Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 34 15. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) 2. pielikumā iekļautā informācija ir regulāri jāizvērtē. Līdz šim bīstamo vielu sarakstā noteikto vielu pārskatīšanu atbilstoši iepriekš minētā 15. punkta nosacījumiem ir veikusi valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – Centrs), pamatojoties uz Centra darba plānā atbilstoši atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģējuma līgumam starp Ministriju un Centru doto uzdevumu. Šāda darba izpildei ir nepieciešami specifiski dati un informācija, kas ir Centra rīcībā, jo tas atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. jūlija Rīkojuma Nr. 448 “Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu” 6.12. apakšpunktam veic ķīmisko vielu pārvaldības nacionālās kompetentās iestādes uzdevumus Latvijā. Turklāt saskaņā ar Rīkojuma 6.4. apakšpunktu Centrs veic arī vides novērojumus un nodrošina vides kvalitātes informācijas uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizāciju un papildināšanu, kā arī atbilstoši 6.5. apakšpunktā noteiktajam novērtē vides kvalitātes un dabas resursu stāvokli, tendences, prognozes un riska faktorus. Ievērojot minēto, ar noteikumu projektu tiek veiktas izmaiņas MK noteikumu Nr. 34 15. punktā, nosakot, ka Centrs izvērtē šo noteikumu 2. pielikumā ietverto informāciju ne retāk kā reizi sešos gados - upju baseinu apsaimniekošanas plānu atjaunošanas gaitā, kas noteikta vides aizsardzības normatīvajos aktos par ūdens apsaimniekošanu. Retāka ūdens videi bīstamo vielu saraksta pārskatīšana noteikta, lai to saskaņotu ar visas tās informācijas pārskatīšanu un atjaunošanu, kura nepieciešama katra turpmākā, sešu gadu cikla, upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei. 2019. gadā Centrs Ministrijas uzdevumā izvērtēja MK noteikumu Nr. 34 2. pielikumā noteiktās vielas un to aktualitāti pašreizējos apstākļos, kā arī papildus vēl vairāk kā 50 izvēlētas vielas, ņemot vērā to bīstamības riska ūdens videi un cilvēku veselībai novērtējumu, izmantojot piesārņojošo darbību atļaujās, Ķīmisko vielu/maisījumu datu bāzē un Latvijas Augu aizsardzības reģistrā iekļautos datus un informāciju par bīstamu ķīmisko vielu saturošas saražotās produkcijas veidiem, daudzumu, kā arī bīstamu ķīmisku vielu un tās saturošu ķīmisko maisījumu importu un eksportu. Tāpat tika izvērtēti bīstamu ķīmisko vielu piesārņojuma avoti vidē, to radītais piesārņojuma apjoms un vides monitoringa rezultāti. Veiktā darba rezultātā tika izstrādāts aktualizēts ūdens videi bīstamo vielu saraksts ar 25 vielām un vielu grupām, kas ar noteikumu projektu tiek iekļauts MK noteikumu Nr.34 2. pielikumā. Ūdens videi bīstamo vielu saraksta aktualizācija laikā ir notikušas Centra konsultācijas, piemēram, ar Valsts Augu aizsardzības dienestu, kura kompetencē ir uzturēt dažādu augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu sarakstus un veikt valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu aprites jomā, tādējādi nodrošinot vispusīgu un kompetentu izvērtējumu atjaunotajā sarakstā iekļaujamajām vielām. Pamatojoties uz iepriekšminēto, ar noteikumu projektu tiek veiktas izmaiņas MK noteikumu Nr. 34 16. punktā, nosakot pienākumu Ministrijai informēt sabiedrību un vides aizsardzības un veselības aizsardzības valsts institūcijas par ūdeņu piesārņojumu ar prioritārajām un bīstamajām vielām upju baseinu apsaimniekošanas plānu sabiedriskās apspriešanas laikā, kad minēto plānu izstrādei ir apkopota un izvērtēta visa informācija attiecībā uz ūdeņu piesārņojumu ar ķīmiskajām vielām. Spēkā esošo MK noteikumu Nr. 34 21. punkta regulējums noteic, ka bīstamo vielu radīto virszemes ūdeņu piesārņojumu samazināšanai ir jāizstrādā rīcības programma. Līdzīgi arī 47. punktā noteikta prasība izstrādāt rīcības programmu komunālo notekūdeņu novadīšanas radītā piesārņojuma samazināšanai. Abos minētajos punktos ir atsauce uz likuma “Par piesārņojumu” 17. panta deleģējumu.  Lai izpildītu likuma “Par piesārņojumu” un MK noteikumu Nr. 34 prasības, kā arī Nacionālā vides politikas plāna 2004. - 2008. gadam un Eiropas Kopienas 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk - Direktīva 91/271/EEK) prasības, ar Ministru kabineta 2004. gada 31. marta Rīkojumu Nr. 181 tika apstiprināta toreizējās Vides ministrijas izstrādātā Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai. Kopš tā laika situācija ir mainījusies, un rīcībām paredzētie termiņi notecējuši - kanalizācijas sistēmu ierīkošana aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu virs 2000 bija jāpabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim (atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 71. punktam). Turklāt izmaiņas ir notikušas arī vides aizsardzības tiesiskajā regulējumā, piemēram, likumā “Par piesārņojumu”. Atbilstoši pašreizējam likuma “Par piesārņojumu” 17. panta pirmās daļas nosacījumam Ministrija izstrādā rīcības plānu piesārņojuma samazināšanai, ja tiek vai var tikt pārsniegti konkrēta veida piesārņojumam noteiktie vides kvalitātes normatīvu robežlielumi, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Pēc būtības minētais rīcības plāns ir plāns par nepieciešamajām investīcijām ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarēs, lai attiecībā uz notekūdeņiem panāktu atbilstību tiesiskajam regulējumam notekūdeņu attīrīšanā un samazinātu vidē novadīto piesārņojumu. Atbilstoši *Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (*COM(2018) 375 final) šāda plānošanas dokumenta izstrāde ir būtisks nosacījums, lai Latvija Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) finanšu plānošanas periodā varētu pretendēt uz ES fondu finansējuma piesaisti minētajās nozarēs. Pašlaik (2020. gada pirmajā pusgadā) Ministrijas uzdevumā notiek investīciju vajadzību izvērtējums notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes jomā, kas tiks izmantots ūdenssaimniecības attīstībai nepieciešamo investīciju pamatošanai un plānošanai 2021. - 2027.gadā.  Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu 2000/60/EK upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumu programmā jāietver kopsavilkums par pasākumiem, kas nepieciešami arī citu ES tiesību aktu, t.sk. Direktīvas 91/271/EEK, ieviešanai un ūdensobjektiem izvirzīto vides kvalitātes mērķu sasniegšanai. Pasākumu programmā norāda pasākumu, tā īstenošanas vietu (ūdensobjektu), atbildīgo institūciju, izpildes termiņu, nepieciešamos ieguldījumus un to avotus. Pamatojoties uz minēto, kā arī lai nodrošinātu saskaņotu pieeju dažādu direktīvu prasību izpildē atbilstoši iedibinātajai praksei, ar noteikumu projektu tiek veiktas izmaiņas MK noteikumu Nr. 34 21. punktā, nosakot, ka prioritāro un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai, Centrs attiecīgus pasākumus ietver atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdeņu apsaimniekošanu izstrādāto upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumu programmās. Līdzīgi MK noteikumu Nr. 34 47. punkta jaunā redakcija noteic, ka pasākumus komunālo notekūdeņu radītā piesārņojuma samazināšanai ietver atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu izstrādāto upju baseinu apsaimniekošanas plānu pasākumu programmās, nosakot gan pasākumu izpildes termiņus, gan informāciju par nepieciešamo finansējumu un tā avotiem.  Papildus minētajam gan 21. punktā, gan 47. punktā tiek iekļauts jauns nosacījums attiecībā uz īpašiem gadījumiem, kad būtu nepieciešams izstrādāt rīcības plānu konkrēta piesārņojuma novēršanai un apstiprināt to Ministru kabinetā. Ar šo papildinājumu tiek noteikts, ka konkrēta veida piesārņojuma novēršanai Ministrija var izstrādāt rīcības plānu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajam.Šādu gadījumu iespējamību nākotnē nevar izslēgt, un kā piemērus varētu minēt situācijas, ja ūdensobjektos piesārņojuma dēļ tomēr netiek sasniegti vides kvalitātes mērķi, Eiropas Komisija ierosina pārkāpumu procedūru par ūdeņu aizsardzības prasību nepilnīgu izpildi, kā arī tie varētu būt gadījumi, kad jāveic neatliekamas rīcības kāda jauna veida piesārņojuma ierobežošanai, piemēram, attiecībā uz ūdeņu piesārņojumu ar mikroplastmasu vai specifiku grupu ķīmiskajām vielām.  Ar noteikumu projektu jaunā redakcijā tiek izteikts MK noteikumu Nr. 34 67. punkts, aktualizējot Ministrijai un Centram noteiktās ziņošanas prasības Eiropas Komisijai atbilstoši Direktīvas 91/271/EEK nosacījumiem, jo daļa no pašreiz minētajā punktā noteiktajām ziņošanas prasībām izrietēja no spēku zaudējušām direktīvām - Padomes un Parlamenta 2006. gada 15. februāra Direktīvas 2006/11/EK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē (kodificēta Padomes 1976. gada 4. maija Direktīva 76/464/EEK), kas bija spēkā līdz 2013. gada 21. decembrim, Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvas 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā (spēkā līdz 2012. gada 22. decembrim), Padomes 1979. gada 17. decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu (spēkā līdz 2013. gada 21. decembrim). Ministrijai sadarbībā ar Centru ir saglabātas šādas ziņošanas prasības Eiropas Komisijai:   * ne retāk kā reizi divos gados, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma un tās norādītajā formātā – sniegt ziņojumu par komunālo notekūdeņu novadīšanu un notekūdeņu dūņu izmantošanu un apglabāšanu Latvijas teritorijā, kā arī aktuālo informāciju par veiktajām un plānotajām rīcībām komunālo notekūdeņu radītā piesārņojuma samazināšanai; * ziņot par komunālo notekūdeņu monitoringā izmantotajām metodēm.   Arī šobrīd Eiropas Komisijai tiek gatavots kārtējais ziņojums par panākto progresu un atbilstību MK noteikumu Nr. 34 un reizē arī Direktīvas 91/271/EEK prasību izpildē attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu Latvijā noteiktajās aglomerācijās (apdzīvotās vietās vai to teritorijas atsevišķās daļās), kurās notekūdeņu slodze, izteikta cilvēku ekvivalentos[[1]](#footnote-2), ir lielāka par 2000. Minētais ziņojums par situāciju 2018. gadā jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 2020. gada 30. jūnijam.  **2019. gada sākumā Eiropas Komisija** ir vērsusi **Latvijas uzmanību uz to, ka notekūdeņu savākšana un attīrīšana 14 pilsētās (aglomerācijās) ir uzskatāma par Direktīvas 91/271/EEK prasībām neatbilstošu, jo minētajās pilsētās pārmērīgi izmanto nekontrolētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Eiropas** Komisija uzskata, ka augsta decentralizēto kanalizācijas sistēmuizplatība ir tad, ja decentralizēto kanalizācijas sistēmāsnonākošo notekūdeņu daudzums pārsniedz 2 % no kopējās radītās slodzes aglomerācijā vai 2000 CE (cilvēku ekvivalents). Ja lielākajās pilsētās centralizēti tiek savākti vismaz 98 % notekūdeņu, Eiropas Komisijas ieskatā prasības ir izpildītas. 2016. gadā 14 aglomerācijās centralizēti savākti no 84 % līdz 97,9 % notekūdeņu. Lai izpildītu Direktīvas 91/271/EEK prasības, pēc Eiropas Komisijas norādes, nepieciešams mazināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu nekontrolētu lietojumu aglomerācijās, lai novērstu vides piesārņojuma risku blīvi apdzīvotajās vietās.  Atbilstoši MK 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 3. punktam, decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir tādas, kur notekūdeņu savākšana vai attīrīšanai izmanto:   * rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī (turpmāk – individuālas attīrīšanas iekārtas); * septiķus; * notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un nosēdumi.   Saskaņā ar MK 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma 6.3. apakšpunktu C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums nepieciešams notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu no 5 līdz 20 m3/diennaktī. Individuālo attīrīšanas iekārtu darbībai nosacījumi netiek izvirzīti. Jāņem vērā, ka pilsētu teritorijās (to aglomerācijās) ir izbūvētas un darbojas arī šādas mazas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Jāvērš uzmanība, ka Direktīvā 91/271/EEK nav paredzēti izņēmumi (mazāk stingras prasības) notekūdeņu attīrīšanai individuālajās attīrīšanas iekārtās – prasības ir vienotas visām aglomerācijā esošām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām neatkarīgi no šo iekārtu jaudas. Turklāt, nosacījumi notekūdeņu attīrīšanai ir atkarīgi no aglomerācijā radītās kopējās notekūdeņu slodzes (izteikta cilvēku ekvivantos) un noteikti MK noteikumu Nr. 34 5. pielikumā (1. un 2. tabulā).  Lai novērstu nekontrolētu individuālo attīrīšanu iekārtu darbību aglomerācijās un vides piesārņojuma risku blīvi apdzīvotajās vietās, MK noteikumi Nr. 34 tiek papildināti ar jaunu – 40.1punktu, kas noteic: ja aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 2000, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, iekārtu īpašnieks vai valdītājs nodrošina notekūdeņu atbilstību šo noteikumu 5. pielikuma 1**.**tabulānoteiktajām prasībām, kas noteiktas tās piesārņojuma slodzes kategorijas aglomerācijām, kurā atrodas konkrētās attīrīšanas iekārtas.  Papildus minētajam 5. pielikums tiek papildināts ar 9.1punktu, kas noteic, kādos gadījumos un kas veic individuālo attīrīšanas iekārtu pārbaudi: ja aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 2000, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmantoto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, novadīto notekūdeņu paraugus ņem, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu noteiktajām institūcijām vai personām, kas veic šādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību un kontroli, rodas pamatotas aizdomas par novadīto notekūdeņu neatbilstību šo noteikumu prasībām. Šādā gadījumā iekārtu īpašnieks vai valdītājs pēc minēto institūciju vai personu pieprasījuma nodrošina notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Ja analīžu rezultāti neuzrāda atbilstoši šo noteikumu 40.1 punktam noteikto piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, tad paraugu ņemšanu atkārto ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem. Ja analīžu rezultāti uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzes atkārto pēc iekārtas darbībā konstatēto trūkumu novēršanas, kontroli veicošo institūciju vai personu norādītajā termiņa.  MK noteikumu Nr. 34 2.3. apakšpunktā ietverts dažādu veidu notekūdeņu raksturojums, tai skaitā 2.3.1. apakšpunktā noteikts, ka sadzīves notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ. Savukārt minēto noteikumu 5. pielikuma III nodaļā ir iekļautitipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri un tiem raksturīgās vērtības (4. tabula). Šo informāciju izmanto ūdenssaimniecības uzņēmumi, slēdzot līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un nosakot maksu par notekūdeņu attīrīšanu. Ņemot vērā, ka kopš MK noteikumu Nr. 34 izstrādes un apstiprināšanas 2002. gada 22. janvārī ir pagājis ilgs laiks un mainījušies ūdens lietošanas paradumi gan iedzīvotājiem, gan publiskās ēkās un pakalpojumu sniegšanas vietās, gan arī uzņēmumos, ieviešot dažādus ūdens taupīšanas pasākumus un maksājot par ūdens izmantošanu, Ministrija 2016. un 2017. gadā īstenoja pētījumu “Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija”[[2]](#footnote-3). Pētījuma rezultātā tika apsekotas vairāk kā 40 apdzīvotu vietu centralizētās kanalizācijas sistēmas visā Latvijas teritorijā, paraugu ņemšanai pēc iespējas izvēloties tās vietas attiecīgajās centralizētajās kanalizācijas sistēmās, kur būtu iespējami mazāka ražošanas notekūdeņu ietekme. Pamatojoties uz iegūto datu analīzi, ir ierosināts mainīt MK noteikumu Nr. 34 5. pielikuma 4. tabulā noteikto parametru koncentrāciju intervāla augšējo robežu attiecībā uz bioķīmisko skābekļa patēriņu (BSP5), kopējo fosforu (Pkop) un kopējo slāpekli (Nkop). Ar noteikumu projektu minētās izmaiņas tiek iekļautas 5. pielikuma 4. tabulā.  Ar noteikumu projektu MK noteikumos Nr. 34 tiek veikti vairāki tehniski precizējumi:   * tiek precizēta MK noteikumu 2.3.1. apakšpunkta redakcija, jo sadzīves notekūdeņi rodas ne tikai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās, bet arī, piemēram, frizētavās, šūšanas darbnīcās un citās līdzīga veida pakalpojumu sniegšanas vietās, kas nav pieskaitāmas sabiedriskajiem pakalpojumiem; * jaunā redakcijā tiek izteikts 63. punkts, ņemot vērā, ka tajā norādītajam standartam ir stājusies spēkā jaunā redakcija - LVS EN ISO/IEC 17025 : 2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības". Turklāt, saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācija biroja tīmekļvietnē pieejamo informāciju pēc 2019. gada jūnija laboratoriju novērtēšana notiek tikai atbilstoši jaunā standarta prasībām; * informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām tiek svītrotas pirmajā un otrajā atsaucē minētas direktīvas, jo abas direktīvas bija spēkā līdz 2013. gada 21. decembrim. Savukārt, papildus tiek iekļauta Direktīva 2013/39/EK, kas noteic spēkā esošo prioritāro vielu sarakstu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Ministrija, Valsts vides dienests, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), eksperti notekūdeņu attīrīšanas jomā (Aqua Brambis, Lakalme, Ūdensaina). |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību**  **un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 1. Ūdenssaimniecības komersanti, kuri pieņem un attīra notekūdeņus – visu pašvaldību sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji. 2. Aglomerāciju robežās esošo individuālo attīrīšanas iekārtu īpašnieki vai pārvaldītāji – šobrīd to skaits nav zināms, jo pašvaldībās nav noslēgusies decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija, kas jāīsteno līdz 2021. gada 31. decembrim. Tomēr indikatīvi var spriest, ka šādu iedzīvotāju skaits nav liels. 2018. gadā Ministrija veica 76 aglomerāciju (lielāko apdzīvoto vietu) ūdenssaimniecības uzņēmumu aptauju; cita starpā tika vākta informācija arī par kopējo iedzīvotāju skaitu aglomerācijā, centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotājiem un iedzīvotāju skaitu aglomerācijā, kas izmanto individuālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, aglomerāciju teritorijā 2018. gadā dzīvoja 1 498 555 jeb aptuveni 77% no valsts iedzīvotājiem. No tiem individuālās attīrīšanas izmantoja 2 261 iedzīvotāji jeb aptuveni 0,12 % no Latvijas iedzīvotājiem. 3. Rūpnieciski ražoto individuālo attīrīšanas iekārtu ražotāji vai izplatītāji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |
|  |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.augusta Direktīva [2013/39/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:LV:HTML), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā. Direktīvas 2013/39/ES prasības normatīvajos aktos jāpārņem līdz 2015.gada 14.septembrim. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.tabula  Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīva [2013/39/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:LV:HTML), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā. | | |
|  | | | | |
| A | B | | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību | | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, – sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, – norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Direktīvas 2013/39/ES  I pielikums | Noteikumu projekta 12. punkts (MK noteikumu Nr.34 1. pielikums) | | pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas. Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīvas [2013/39/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:LV:HTML), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā, prasības pilnībā ir pārņemtas šādos ūdeņu aizsardzības tiesību aktos: Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr. 118 Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 527 “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr. 118 "[Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti](https://likumi.lv/ta/id/60829-noteikumi-par-virszemes-un-pazemes-udenu-kvalitati)””. Anotācija pieejama tiešsaistē: <https://likumi.lv/ta/id/276837-grozijumi-ministru-kabineta-2002-gada-12-marta-noteikumos-nr-118-noteikumi-par-virszemes-un-pazemes-udenu-kvalitati>) ;Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 646 ”Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām” (ar Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 64 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām””.Anotācija pieejama tiešsaistē: <https://likumi.lv/ta/id/272141-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-25-junija-noteikumos-nr-646-noteikumi-par-upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-planiem>);Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 92 “Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” (ar Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 65 “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei””.Anotācija pieejama tiešsaistē: <https://likumi.lv/ta/id/272142-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-17-februara-noteikumos-nr-92-prasibas-virszemes-udenu-pazemes-udenu-un-aizsargajamo-terit...>). | | | |
| 2.tabula  Ar tiesību akta projektu uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem  Pasākumi šo saistību izpildei | | | | |
| Projekts šo jomu neskar. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji tika aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji tika informēti par iespēju līdzdarboties, publicējot paziņojumu par līdzdalības procesu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts sabiedriskai apspriešanai tika publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē 2020. gada 13. maijā. Noteikumu projekts Valsts kancelejas tīmekļvietnē ievietots 2020. gada 14. maijā. Sabiedrības līdzdalības īstenošanas procesā nav saņemti iebildumi, priekšlikumi un viedokļi. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ministrija, Centrs, Valsts vides dienests. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts nerada institucionālas izmaiņas attiecībā uz izpildē iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija netiek paredzēta. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

Teibe, 67026574

[Iveta.Teibe@varam.gov.lv](mailto:Iveta.Teibe@varam.gov.lv)

Rimša, 67026903

[Ruta.Rimsa@varam.gov.lv](mailto:Ruta.Rimsa@varam.gov.lv)

1. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 31. punktam cilvēku ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo nedēļas vidējo piesārņojuma daudzumu, kas normālos laikapstākļos komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk — attīrīšanas iekārtas) nonāk gada laikā. Plānošanas vajadzībām cilvēku ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu var aprēķināt, pamatojoties uz iedzīvotāju un uzņēmumu skaitu, kam plānots pieslēgums, un atkarībā no tiem raksturīgā ūdens patēriņa un notekūdeņu bioķīmiskā skābekļa patēriņa (BSP5) vērtībām. Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā [↑](#footnote-ref-2)
2. Pieejams tiešsaistē latviešu valodā: <https://drive.google.com/file/d/1vsuGnrm_3ivCjjWNrNKZawylGCXRfFKY/view> [↑](#footnote-ref-3)