# pielikums

# Latvijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam plānotās rīcībpolitikas un to īstenošanas pasākumi: katra ietekmes uz vidi novērtējums

|  |  |
| --- | --- |
| **Plāna mērķis** | **Pēc iespējas samazinot enerģētisko atkarību, sabiedrības labklājību, tai skaitā mazinot enerģētisko nabadzību, un ekonomikas konkurētspēju reģionā un pasaulē, ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus principiem balstītā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.** |
| **Ietekmju uz vidi veida kritēriji** | **nav:** ja Plāna periodā nekādas ietekmes neizpaužas (piem., ir veikta izpēte, sniegtas rekomendācijas, veiktas apmācības, optimizētas birokrātiskas procedūras, pieņemts normatīvs akts, no kura Plāna periodā izriet tikai citu normatīvu aktu nepieciešamība, lai radītu konkrētus instrumentus)  **tieša:** ja ir radīts instruments (piem., ar normatīvu aktu izveidots fonds, finansējuma programma, nodokļu atvieglojums), kas praktiski atbalsta pasākumus ar tiešām ietekmēm  **netieša:** ja ir radīts instruments (piem., ar normatīvu aktu izveidots fonds, finansējuma programma, nodokļu atvieglojums), kas praktiski atbalsta pasākumus bez tiešām ietekmēm uz vidi, bet no tiem tālāk citas sekas ar (potenciālu) ietekmi uz vidi  **īstermiņa/ilgtermiņa:** vai ietekme ir terminēta Plāna periodā, vai sagaidāms tās turpinājums pēc Plāna perioda  **primāra/sekundāra:** vai ietekme ir paša pasākuma īstenošanai, vai tā rada priekšnoteikumus citiem faktoriem, kam ir ietekme  **atgriezeniska/neatgriezeniska:** vai ietekme pastāv tikai, kamēr tiek veikts pasākums, vai tā laikā radītā ietekme paliek pēc pasākuma pabeigšanas (nevis Plāna perioda) (piem., normatīvā akta spēka zaudēšanas, fonda atbalsta perioda izbeigšanās); neatgriezeniskums ir nosacīts – ilgākā laikā tas dažādu iemeslu dēļ var arī zust, kritērijs ir tas, ka tieši konkrētā pasākuma pabeigšana nav tiešs cēlonis tam, ka ietekme zūd |

| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts**  **(kopsavilkums: izvērsumu skat. Plāna 4.pielikumā)** | **Ietekme uz vidi** | **Ietekmes veids** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tieša/**  **netieša** | **Ilgtermiņa/**  **īstermiņa** | **primāra/**  **sekundāra** | **Atgriezeniska/**  **neatgriezeniska** |
| **Horizontālie pasākumi** | | | | | | | |
| H.1 | Visaptveroši ieviest un īstenot (piemērot) “energoefektivitāte pirmajā vietā” (“*energy efficiency first*”) principu | Izvērtēta iespēja Latvijas attīstības plānošanas sistēmas tiesību aktos iekļaut šo principu un ES Kohēzijas politikas fondu vadības likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos, nozaru tiesību aktos, kas izstrādāti, lai noteiktu ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros īstenojamo pasākumu atbalsta nosacījumus, ir noteikts “energoefektivitāte pirmajā vietā” (“*energy efficiency first*”) princips. | nav |  |  |  |  |
| H.2 | Paplašināt EPS, lai tādējādi būtiski veicinātu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu lielajos enerģijas piegādātājos un enerģijas patērētājos | Veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, un tajos izteikti nosacījumi EPS paplašināšanai, tostarp pasākumi, kuros tiek uzlabota energoefektivitāte un gūti enerģijas ietaupījumi gala patērētāju ēkās, iekārtās un transportā. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | atgriezeniska |
| H.3 | Vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu, AER izmantošanu un energoefektivitātes pakalpojumu veicināšanu stiprināšana un vienlaicīgs atbalsts vienošanos noslēgšanai un īstenošanai | Izstrādāti attiecīgie tiesību akti un finansējuma programma, nosakot atbalsta veidus un pieejamā līdzfinansējuma apjomus tiem komersantiem vai pašvaldībām, kas būs noslēguši vienošanos energoefektivitātes atbalsta programmās, akceptējot ESKO kā projekta īpašnieka pārstāvi, kur vienošanās ietvaros atbalsts tiktu noteikts gan pētījumiem, gan pašu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | atgriezeniska |
| H.4 | Uzlabot energoietaupījumu uzskaites sistēmu, monitoringu un ziņošanu par veiktajiem pasākumiem | Izstrādāts un ieviests ziņošanas rīks, attiecīgais tiesiskais regulējums un pienākums ziņot par plānotajiem un veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. | nav |  |  |  |  |
| H.5 | Veicināt biogāzes un biometāna ražošanu un biometāna izmantošanu | Izstrādāti attiecīgie tiesību akti, lai ES fondu vai citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu biogāzes ražošanu un attīrīšanu un tās izmantošanu lauksaimniecībā, transportā un stacionārās sadedzināšanas iekārtās. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
| H.6 | Nodrošināt izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnvērtīgu darbību | Ar normatīvajiem aktiem nodrošināta izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnvērtīga darbība. | nav |  |  |  |  |
| H.7 | Paātrināt un vienkāršot AER tehnoloģiju ieviešanas (t.sk. atļauju) procedūru un nodrošināt sabiedrisko labumu no AER projektiem | Ar normatīvajiem aktiem paātrināta un vienkāršota AER tehnoloģiju ieviešanas (t.sk. atļauju) procedūra un nodrošināts sabiedriskais labums no AER projektiem. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
| H.8 | Veicināt AER izmantošanas veicināšanai un energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamā finansējuma ieguvi | Izveidots AER veicināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas fonds pasākumu finansēšanai un izvērtēta iespēja fondam nodrošināt nepieciešamo finansējumu (aizdevumus) uzņēmumiem, AE kopienām un pašvaldībām AER projektu finansēšanai, kā arī pēc iespējas nodrošināt granta daļu projekta idejas attīstībai un tehniskai palīdzībai, arī iespēja fondā AE kopienu projektu finansēšanai novirzīt arī EKII finansējumu. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
| H.9 | Izvērtēt iespēju ieviest energoietaupījumu tirdzniecību | Izvērtēta iespēja ieviest energoefektivitātes ietaupījumu pārpalikumu savstarpēju tirdzniecību, kura ietvaros viens sistēmas dalībnieks var nodot otram savu radīto ietaupījumu pārpalikumu. | nav |  |  |  |  |
| H.10 | Veikt izpēti Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ģeotermālajos ūdeņos pieejamo AER izmantošanai enerģijas ieguvē (izņemot vēja enerģija), tai skaitā, infrastruktūras izveides izpēte | Veikti pētījumi par AER izmantošanas potenciālu no Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem – jūras siltuma izmantošanu, jūras biomasas izmantošana biodegvielas / biogāzes ieguvei un enerģijas ražošanai, viļņu, plūdmaiņu u.c. potenciāls elektroenerģijas ražošanai, perspektīvie pasākumi iekļauti Plāna aktualizētajā projektā 2023.gadā un izstrādāts attiecīgais finansēšanas mehānisms perspektīvo projektu īstenošanai. | nav |  |  |  |  |
| H.11 | Enerģētikas un klimata padomes darbības paplašināšana | Enerģētikas un klimata padomes ietvaros ir izveidota analītiskā enerģētikas un klimata ekspertu darba grupa. | nav |  |  |  |  |
| H.12 | Visaptveroši ieviest un piemērot sociālās situācijas aspektu enerģētikas un klimata politikā | Izvērtēta iespēja normatīvajos aktos iekļaut pienākumu, ka izstrādājot enerģētikas un klimata politikas tiesību aktus, jo īpaši, ja šāda tiesību akta pieņemšanas rezultātā var palielināties enerģijas cena sabiedrībai, ir obligāti jāanalizē iespējamā ietekme uz enerģētisko nabadzību un kur nepieciešams, jāparedz kompensējošie pasākumi, kā arī noteikt, ka pirms enerģētikas un klimata plānošanas un politikas un investīciju lēmumu pieņemšanas ir jāizvērtē, vai paredzētos plānošanas, politikas un investīciju pasākumus tiek ievērots taisnīgas pārejas princips. | nav |  |  |  |  |
| H.13 | Izstrādāt risinājumu paralēli pieslēdzamo energoapgādes sistēmu skaitam | Izvērtēta iespēja vai veikts pētījums par energoapgādes sistēmu optimizāciju, izvērtējot iespēju pašvaldībām (saskaņojot ar energoapgādes komersantu) savā līmenī noteikt nosacījumus attiecībā uz paralēli pieslēdzamo energoapgādes sistēmu skaitu vienam objektam vienā teritorijā. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Ēku energoefektivitātes uzlabošana** | | | | | |
|  | Turpināt veicināt energoefektivitātes uzlabošanu valsts ēkās | Izstrādāti MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros varētu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus valsts ēkās. Iespēju robežās izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Turpināt veicināt energoefektivitātes uzlabošanu dzīvojamās ēkās | Izstrādāti MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros, finansiālā atbalsta kritērijos nosakot enerģētiskās nabadzības mazināšanas nepieciešamības nosacījumu, varētu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus dzīvojamām ēkās (daudzdzīvokļu ēkās), un izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Turpināt atbalstīt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanu pašvaldību publiskajās ēkās | Izstrādāti MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros varētu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus pašvaldību publiskajās ēkās. Iespēju robežās izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus privātmājās vai neliela skaita ēku kompleksos, kā arī veicināt efektīvu resursu izmantošanu | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, ņemot vērā nepieciešamību ievērot gaisa kvalitāti regulējošos normatīvos aktus un nosacījumus, lai periodā pēc 2021.gada citu finansējuma avotu ietvaros, finansiālā atbalsta kritērijos nosakot enerģētiskās nabadzības mazināšanas nepieciešamības nosacījumu, nodrošinātu, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus privātmājās vai neliela skaita ēku kompleksos. Iespēju robežās izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi. Izstrādāta iespēja pieteikties konkursā “*first come-first serve*” on-line, pamatojot ar izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ja Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts citādi. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Noteikt nosacījumus AER tehnoloģiju uzstādīšanai ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanā | Tiesību aktos – uz ES Kohēzijas politikas fondu vadības likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, nozaru tiesību aktos, kas izstrādāti, lai noteiktu ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros īstenojamo pasākumu atbalsta nosacījumus, noteikts pienākums ēkām – daudzdzīvokļu mājām un privātmājām, kurās tiek veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ņemot vērā emisiju samazināšanas nepieciešamību, izvērtēt tehnisko un juridisko iespējamību un ekonomisko pamatojumu ēkas pieslēgšanai pie CSA un iespējamību uzstādīt ne-emisiju AER tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai vai elektroenerģijas ražošanai, turklāt ne-emisiju AER tehnoloģiju uzstādīšana ēkām – daudzdzīvokļu mājām un privātmājām, kurās tiek veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ir obligāta. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Direktīvas 2010/31/ES un Direktīvas 2012/27ES ieviešana attiecībā uz energoefektivitātes prasībām un nosacījumiem | Veikti grozījumi attiecīgajos tiesību aktos vai izstrādāti jauni tiesību akti. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Izstrādāt Latvijas dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanas ilgtermiņa risinājumu | Veikti attiecīgie pētījumi un izstrādāts dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanas kompleksu ilgtermiņa risinājums; ņemot vērā pētījuma rezultātus, perspektīvie pasākumi iekļauti Plāna aktualizētajā projektā 2023.gadā un izstrādāti attiecīgie finansēšanas mehānismi risinājuma īstenošanai. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Nodrošināt investīciju piesaisti ēku energoefektivitātes pasākumiem | Attīstot ESKO tirgu, ir piesaistītas privātās investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, un, attīstot PESKO iespējas, ir nodrošināta pašvaldību iesaiste energoefektivitātes paaugstināšanas projektu atbalstīšanā. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē, un rūpniecībā** | | | | | |
|  | Noteikt veicamo pasākumu prioritizācijas izvērtēšanas nepieciešamību | Tiesību aktos – horizontālajos noteikumos, nozaru tiesību aktos, kas izstrādāti, lai noteiktu ES fondu un citu finansējum avotu ietvaros īstenojamo pasākumu atbalsta nosacījumus vai pašvaldību teritoriālajā plānojumā, tiek noteikts, ka pirms pasākumu, kas tiek finansēti no minētajiem finansējuma avotiem vai pašvaldību budžeta, ieviešanas vai īstenošanas tiek veikts pasākuma efektivitātes (atbilstības) novērtējums, ņemot vērā ekonomiskās, tehniskās un juridiskās iespējas. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt AER izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu centralizētajā siltumapgādē  Pielāgot CSA aukstumapgādei ēkās | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu darbības energoefektivitātes uzlabošanai un AER izmantošanas veicināšanai CSA. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt AER izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu rūpniecībā | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas projektos veicinātu privāto investīciju piesaisti, nodrošinātu darbības AER izmantošanas un energoefektivitātes veicināšanai rūpniecībā. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt AER izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu lokālajā siltumapgādē (LSA) un individuālā siltumapgādē  Ieviest un veicināt lokālo un individuālo aukstumapgādes sistēmu | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai arī pēc 2021. gada ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros, finansiālā atbalsta kritērijos nosakot enerģētiskās nabadzības mazināšanas nepieciešamību, nodrošinātu, ka LSA vai individuālajā siltumapgādē tiek uzstādītas ne-emisiju tehnoloģijas vai biomasas sadedzināšanas iekārtas ar augstu energoefektivitāti (vai attiecīgi modernizētas esošās), vienlaikus nosakot aizliegumu uzstādīt jaunas tikai cieto vai šķidro fosilo kurināmo sadedzināšanas iekārtas. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Izvērtēt siltumapgādes tirgus uzlabošanas iespējas | Veikti attiecīgie izvērtējumi un izstrādāti risinājumi siltumapgādes tirgus uzlabošanas iespējām; perspektīvie pasākumi iekļauti Plāna aktualizētajā projektā 2023.gadā un izstrādāti attiecīgie finansēšanas mehānismi risinājuma īstenošanai. | nav |  |  |  |  |
|  | Atbalstīt inovatīvu tehnoloģiju un pakalpojumu attīstīšanu energoefektivitātes uzlabošanai ēkās, energoapgādē un ražošanā, un AER īpatsvara paaugstināšanai energopatēriņā. | ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros sniegts atbalsts pētniecības, tehnoloģiju attīstīšanas un demonstrēšanas projektu īstenošanai energoefektivitātes uzlabošanai ēkās, energoapgādē, ražošanā un AER īpatsvara palielināšanai energopatēriņā, jaunu tehnoloģiju, risinājumu un lietotājcentrētu produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kas veicina energoefektivitātes uzlabošanu ēkās, energoapgādē, ražošanā un AER īpatsvara energopatēriņā paaugstināšanu, un sadarbības sekmēšanai starp komersantiem, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, NVO u.c. ieinteresētajām pusēm jaunu, inovatīvu un lietotājcentrētu energoefektivitātes un AER tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanai. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijās ražošanā** | | | | | |
|  | Īstenot starpvalstu projektus selgas vēja parku izveidei (sadarbībā ar Lietuvu / Igauniju) | Izstrādāts vēja parka projekts, piesaistīts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) un Kopējo interešu projektu (PCI) līdzfinansējumu, un izveidots viens lielas jaudas selgas vēja parks (vismaz 800 MW kopā ar 3.3.pasākumu). Izvērtēta iespēja uzstādīt no vēja enerģijas ūdeņradi ražojošas iekārtas un iespēja šim pasākumam piesaistīt Inovāciju fonda finansējumu. | negatīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Pārskatīt teritoriālos, būvniecības regulējuma un zemes izmantošanas ierobežojumu nosacījumus AER tehnoloģiju izveidei | Pārskatīti teritorijas plānošanas, zemes izmantošanas noteikumi un būvnoteikumi, projektu attīstītājiem pieejamas kartes par vēja parku attīstībai piemērotajām teritorijām Latvijā. | nav |  |  |  |  |
|  | Izstrādāt konceptuālo risinājumu sauszemes vēja parku (vēja enerģijas ražošana) attīstībai | Ir attīstīti lielas jaudas vēja parki (vismaz 800 MW kopā ar 3.1.pasākumu). | negatīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt saules enerģijas izmantošanu elektroenerģijas ražošanā | Izvērtēta iespēja un, ja atbilstoši, izveidota ALTUM aizdevumu vai garantiju programma ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros saules elektroenerģijas ražošanas un akumulācijas iekārtām komersantiem un pašvaldībām. | nav |  |  |  |  |
|  | Nepieciešamo izvērtējumu veikšana tālākai AER elektroenerģijas attīstībai | Veikti nepieciešamie izvērtējumi. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt AER elektroenerģijas tirdzniecību | Izstrādāti nosacījumi elektroenerģijas izcelsmes informācijas iekļaušanai rēķinos, regulējums AER elektroenerģijas pirkuma līgumiem[[1]](#footnote-2), AER elektroenerģijas savstarpējās tirdzniecības regulējums[[2]](#footnote-3) un AER elektroenerģijas pirkumu līgumu vai AER savstarpējās tirdzniecības izmantošanai. | nav |  |  |  |  |
|  | Atbalstīt inovatīvu un energoefektīvu risinājumu attīstīšanu AER īpatsvara paaugstināšanai energosistēmā (elektroapgāde, siltumapgāde, aukstumapgāde) | Izstrādātas programmas. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Ekonomiski pamatotas enerģijas pašražošanas, pašpatēriņa un AE kopienu veicināšana** | | | | | |
|  | Izstrādāt tiesisko regulējumu enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšanai | Izstrādāts regulējums, lai atļautu un atvieglotu procedūru vairākiem AE pašpatērētājiem darboties kopīgi, lai ražotu, patērētu, uzkrātu un pārdotu elektroenerģiju, lai pilnvērtīgi nodrošinātu dažādām AE pašpatērētāju[[3]](#footnote-4) grupām tiesības pārdot saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, tostarp izmantojot savstarpējas tirdzniecības mehānismus (*peer-to-peer trading*), lai taisnīgi piemērotu atbilstošos nodokļus pašpatērētājiem, lai atļautu lietotājiem atslēgties no neefektīvas siltumenerģijas sistēmas, nolūkā pašiem ražot sev nepieciešamo enerģijas veidu no AER. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Izstrādāt risinājumu elektroenerģijas neto sistēmas[[4]](#footnote-5) izmantošanas veicināšanai | Veikts izvērtējums. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt AER kopienu izveidi | Izstrādāts tiesību akts un veikts pētījums. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt AER tehnoloģiju izmantošanu lauku saimniecībās | Izstrādāti attiecīgie tiesību akti, lai periodā pēc 2021. gada piesaistītu ES lauksaimniecības finansējumu energoefektīvu ne-emisiju tehnoloģiju, tostarp akumulācijas iekārtu, uzstādīšanai lauku saimniecībās. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana publiskajā sektorā | Izstrādātas vadlīnijas un veikts izvērtējums. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā** | | | | | |
|  | Atbalstīt ilgtspējīgu transporta elektrifikācijas infrastruktūras izveidi | Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas, veicot dīzeļlokomotīvju nomaiņu un novirzot kravas no autoceļiem uz dzelzceļu, pilnībā elektrificēta Rail Baltica dzelzceļa līnija, attīstītas ETL ātrās un lēnās uzlādes stacijas, līdz 50% ēku norobežoto stāvvietu aprīkotas ar uzlādes iespēju. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt un atbalstīt mazemisiju un bezemisiju iegādi privātpersonām vai komersantiem (komerc-transportam) | Sniegts atbalsts līdz 15 000 bezemisiju/mazemisiju transportlīdzekļu iegādei, ar dabasgāzi (tostarp biometānu) darbināmu transportlīdzekļu skaits 2030.gadā līdz 30 000 | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt zemu emisiju transportlīdzekļu pārvietošanos lielajās pilsētās | Nodrošināts vismaz 50% AER vai elektroenerģijas īpatsvars lielo pilsētu sabiedriskajā transportā izmantotajai transporta enerģijai | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Palielināt “tīro”, t.i., mazemisiju un bezemisiju, transportlīdzekļu skaitu caur publisko iepirkumu veiktajos pakalpojumos un piegādēs. | 1. Nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvā Nr.2019/1161 noteikto mērķrādītāju izpilde attiecībā uz “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanu, izstrādāti MK noteikumi, lai ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros radītu finansiālu atbalstu pašvaldībām mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanu publiskajos iepirkumos. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Noteikt AER realizācijas pienākumu degvielas piegādātājiem, apvienojot to ar pienākumu samazināt aprites cikla SEG emisijas uz vienu piegādāto enerģijas vienību[[5]](#footnote-6) | Izstrādāti attiecīgi tiesību akti, kuri paredz tādu pienākumu[[6]](#footnote-7) degvielas piegādātājiem, un rezultātā nodrošināts vismaz 7% AER īpatsvars transportā | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Pilnveidot sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas pilsētās | Izstrādāti noteikumi vai iekšējie noteikumi, izvērtējums un vadlīnijas. | nav |  |  |  |  |
|  | Attīstīt stāvparku (*Park&Ride*) infrastruktūras būvniecību | Izstrādāts izvērtējums un vadlīnijas. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt mūsdienīga un videi draudzīga dzelzceļa sabiedriskā transporta izmantošanu | Iegādāti 32 jauni elektrovilcieni, optimizēts vilcienu kustības grafiks, popularizēta dzelzceļa izmantošana, pārskatīta iekšzemes lidojumu ietekme, īpaši, ja to maršruts atbilst dzelzceļa transporta maršrutam. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Attīstīt velosatiksmi, attīstot velonovietņu pieejamību, pilnveidojot velonovietņu pieejamību, izbūvējot papildu un atjaunojot esošos veloceļus | Izstrādāts plānojums, politikas plānošanas dokuments, attiecīgie tiesību akti un tehniskie noteikumi. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt gājēju infrastruktūras uzlabošanu | Izstrādāti tiesību akti un tiek īstenota programma. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt lēngaitas transportlīdzekļu[[7]](#footnote-8) infrastruktūras attīstību | Izstrādāti tiesību akti un tiek īstenota programma. | nav |  |  |  |  |
|  | Samazināt iedzīvotāju darījumu pārvietošanās nepieciešamību, veicinot attālināta darba, studiju un citu pakalpojumu saņemšanas iespējas. | Izstrādāti jauni pilsētu teritoriju funkcionālie zonējumi, kas nodrošina kompleksus risinājumus transporta, mājokļa un pakalpojumu pieejamībai, izvērtējot tehnoloģiju attīstību un iedzīvotāju paradumu izmaiņas, un kas samazina ietekmi uz klimata pārmaiņām, veicinot e-pakalpojumu ieviešanu, tādējādi samazinot iedzīvotāju nepieciešamību apmeklēt institūcijas, lai saņemtu pakalpojumus, veicinot attālinātā darba iespēju izmantošanu privātajā un publiskajā sektorā, IKT izmantošanu sanāksmju organizēšanā u.tml. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt multimodālo punktu izveidi | Radīti labvēlīgi apstākļi daudzfunkcionālu loģistikas centru attīstībai, lai sekmētu transporta novirzīšanu no pilsētu centriem, veicināta sabiedriskā transporta multimodālo punktu izveide, lai sekmētu transporta novirzīšanu no pilsētu centriem, nodrošinot, ka multimodālie punkti apvieno daudzveidīga sabiedriskā transporta (autoceļi, dzelzceļš, veloceļi) iespējas, attīstīts Salaspils multimodālais termināls, izveidoti multimodālie punkti. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Atbalstīt alternatīvo degvielu (moderno biodegvielu, ūdeņraža, elektroenerģijas, u.c. ne-emisiju degvielu) ieguves, ražošanas un infrastruktūras tehnoloģiju izpēti un inovatīvu risinājumu izstrādi to integrēšanai energosistēmā, kā arī mobilitātes, transporta sistēmas un loģistikas risinājumu attīstīšanu energoefektivitātes un vides ilgtspējas uzlabošanai. | ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros sniegts atbalsts jaunu tehnoloģiju, risinājumu un lietotājcentrētu produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kas veicina alternatīvo degvielu īpatsvara palielināšanu transportā, kā arī mobilitātes, transporta sistēmas un loģistikas risinājumu attīstīšanu energoefektivitātes un vides ilgtspējas uzlabošanu, kas spēj strādāt un darboties uz tirgus principiem; atbalsts vai nefinansiāli pasākumi savstarpējās sadarbības sekmēšanai starp komersantiem, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, NVO u.c. ieinteresētajām pusēm mobilitātes un transporta sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Enerģētiskā drošība, enerģētiskās atkarības mazināšana, pilnīga enerģijas tirgu integrācija un infrastruktūras modernizācija** | | | | | |
|  | Nodrošināt enerģētisko drošību un enerģētiskās atkarības mazināšanu, nodrošināt pilnīgu enerģijas tirgus integrāciju | Nodrošināta alternatīvu gāzveida kurināmā / degvielas piegādātāju iesaiste tirgū, īstenots Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekts, izveidots Baltijas valstu tirgus ietvars patēriņa reakcijas pakalpojumu ieviešanai balansēšanas tirgū ar agregācijas starpniecību, pabeigta Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropas tīklu un nodrošināta tās augsta drošuma pakāpe, īstenots Latvijas – Igaunijas elektroenerģijas trešais starpsavienojums, pabeigts Latvijas – Lietuvas gāzes starpsavienojuma projekts, uzsākts Latvijas – Zviedrijas elektroenerģijas starpsavienojuma projekts | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Modernizēt infrastruktūru | Turpināts īstenot gāzveida kurināmā / degvielas infrastruktūras modernizācijas projektus, ņemot vērā šīs infrastruktūras izmantošanas iespējas AER gāzveida kurināmajiem / degvielai, īstenots Pļaviņu HES pārgāznes projekts, pabeigta viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana patērētājiem, veikts pētījums par gāzes tīkla dekarbonizāciju – iespējām dabasgāzes pārvades sistēmu pielāgot AER ūdeņraža un citu gāzveida kurināmo (ne-metāna) ievadei, izstrādāts rīcības plāns ūdeņraža infrastruktūras izveidei un tirgus nosacījumiem. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Izstrādāt efektīvu un optimālu regulējumu daļējam energoapgādes izmaksu atbalstam aizsargātajiem lietotājiem | Izstrādāti tiesību akti un veikti izvērtējumi. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana** | | | | | |
|  | Nodrošināt apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu, veicināt dažāda veida atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un reģenerāciju | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai ES fondu vai citu finansējuma avotu ietvaros periodā tiktu panākts apglabāto atkritumu apjoma samazinājums līdz 10% 2035. gadā, veicinātu un nodrošinātu dažāda veida atkritumu sagatavošanu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi (tai skaitā stikla šķiedras atkritumu pārstrādi) un reģenerāciju, nodrošinātu industriālās atkritumu kompostēšanas apjomu pieaugumu atbilstoši apstiprinātajām investīcijām, uzlabotu atkritumu dalīto savākšanu, samazinātu atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu, t.sk., ar atkritumu sadedzināšanu enerģijas ieguvei. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | primāra | neatgriezeniska |
|  | Īstenot atkritumu rašanās novēršanas pasākumus un pasākumus, kuri veicina pāreju uz aprites ekonomiku | Veikti veicināšanas pasākumi. | nav |  |  |  |  |
|  | Palielināt centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju ēku skaitu noteiktās aglomerācijās | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai ES fondu vai citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstību un uzlabošanu, kā arī pieslēgšanas iespējas, izveidota sistemātiska pieeja, lai palielinātu pieslēgto iedzīvotāju ēku skaitu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, izstrādāti finansēšanas pasākumi pieslēgšanās pārejai, izstrādāta pieeja dūņu apsaimniekošanai. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Atbalstīt inovatīvu tehnoloģiju un pakalpojumu attīstīšanu atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanai SEG emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai | ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros sniegts atbalsts pētniecības, tehnoloģiju attīstīšanas un demonstrēšanas projektu īstenošanai atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanai un SEG emisiju samazināšanai, jaunu tehnoloģiju, risinājumu un lietotājcentrētu produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kas veicina atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu un sekmē SEG emisiju samazināšanu, kas spēj strādāt un darboties uz tirgus principiem, savstarpējās sadarbības sekmēšanai starp komersantiem, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, NVO u.c. ieinteresētajām pusēm atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumu uzlabošanai un jaunu, inovatīvu un lietotājcentrētu pasākumu ieviešanai ar mērķi sekmēt SEG emisiju samazināšanos. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā** | | | | | |
|  | Veicināt un atbalstīt precīzu minerālmēslojuma lietošanu | Pasākums attiecināms uz šādām mērķsaimniecībām: 2. klasteris (intensīvas graudkopības saimniecības), kas veido 0,1% no visām saimniecībām, apsaimnieko 9% no LIZ, apsaimnieko 30% no visām kviešu un 10% no visām rapša platībām valstī); indikatīvi pasākums varētu tikt ieviests 37,5% no kviešu un rapšu platībām, kuras apsaimnieko 2. klastera saimniecības. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Veicināt mēslošanas plānošanu | Pasākums attiecināms uz šādām mērķsaimniecībām: SEG emisiju samazinājuma potenciāls attiecināts uz 3. klasteri (vidēji lielas jauktas specializācijas saimniecības, kas lauksaimniecības dzīvniekus laiž ganībās). 3. klasteris veido 25,4% no kopējā saimniecību skaita valstī, apsaimnieko 46,2% no lauksaimniecības zemes; indikatīvi pasākums varētu tikt ieviests 27% no 3. klastera apsaimniekotās lauksaimniecības zemes. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Tieša organiskā mēslojuma iestrādes augsnē (Šķidrmēslu transportēšana izmantojot šļūteņu sistēmu vai mucu un iestrāde augsnē izmantojot inžektorus)veicināšana un atbalstīšana | Pasākuma ieviešana attiecināma uz šādām mērķsaimniecībām: 1. klastera (intensīvas jauktas specializācijas saimniecības, kas lauksaimniecības dzīvniekus pamatā tur iekštelpu novietnēs) saimniecības, kas veido ap 0,3% no visu saimniecību skaita, audzē 23,5% no visiem liellopiem, 66,4% no visām slaucamām govīm, 88,3% no visiem mājputniem un 90,4% no visām cūkām valstīm; indikatīvi pasākums varētu tikt ieviests 50% no lauksaimniecības zemes, kuru apsaimnieko 1. klastera saimniecības | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Bioloģiskā piena lopkopība (emisiju samazinošā piena lopkopība) | Bioloģiskās piena lopkopības grupā jāiekļaujas 17 % slaucamo govju no kopējā govju skaita 2020.gadā, 21 % - 2025.gadā un 22 % - 2030.gadā; bioloģiskās piena lopkopības attīstības modelis nodrošinātu papildus amonjaka emisiju samazinājumu par 4%. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Veicināt barības devu plānošanu | Indikatīvi 1. klasterī šis pasākums varētu tikt ieviests 10% no slaucamajām govīm, jo lielākoties šajā saimniecību grupā barības devu plānošana jau tiek veikta. Attiecībā uz 3. un 4. klasteri šis pasākums varētu tikt ieviests 50% no slaucamajām govīm. | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt barības kvalitātes uzlabošanu | Indikatīvi pasākums varētu tikt ieviests 50% no visām slaucamām govīm, kas tiek audzētas 3., 4. un 5. klastera saimniecībās. | nav |  |  |  |  |
|  | Meliorācijas sistēmu uzturēšanas uzlabošana lauksaimniecības zemēs, tādējādi samazinot netiešās NO2 noteces | Pasākums attiecināms uz visām saimniecību grupām; pasākuma ieviešanas indikatīvais apmērs tiks precizēts vēlāk. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt tauriņziežu iekļaušanu kultūraugu rotācijā, lai sekmētu slāpekļa piesaistes | Pasākums attiecināms uz šādām mērķsaimniecībām: 1.,2. un 3. klasteris, jo pārējos klasteros (4. un 5. klasteris) slāpekļa patēriņš nav tik liels, lai veidotos slāpekļa ietaupījums. 1., 2. un 3. klastera saimniecības veido ap 26% no visu saimniecību skaita Latvijā un aizņem ap 70% no visas lauksaimniecības zemes; indikatīvi pasākums varētu tikt ieviests 12,5% no aramzemes platības, kuras apsaimnieko 1., 2. un 3. klastera saimniecības. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Izveidot kūdras augšņu izplatības karti lauksaimniecības zemēs | Izstrādāta kūdras augšņu izplatības karte lauksaimniecības zemēs. | nav |  |  |  |  |
|  | Atbalstīt un veicināt plašāku pasējas izmantošanu graudaugu sējumos | Pasējas izmantošana palielina oglekļa piesaisti. Pasākums attiecināms uz 17,5 tūkst. ha lauksaimniecības zemes. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Atbalstīt un veicināt zaļās papuves ierīkošanu pirms ziemāju sējumiem | Zaļās papuves ierīkošana pirms ziemāju sējumiem palielina oglekļa piesaisti. Pasākums attiecināms uz 100 858 ha lauksaimniecības zemes. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Atbalstīt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu attīstīšanu resursefektivitātes, SEG emisiju samazināšanas/CO2 piesaistes palielināšanas sekmēšanai lauksaimnieciskajās darbībās | ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros sniegts atbalsts pētniecības, tehnoloģiju attīstīšanas un demonstrēšanas projektu īstenošanai resursefektivitātes uzlabošanai, SEG emisiju samazināšanai/CO2 piesaistes palielināšanailauksaimnieciskajās darbībās. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Ilgtspējīga resursu izmantošana un SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā** | | | | | |
|  | Mežsaimniecības jomas attīstības plānošanā nodrošināt mežu kopējās platības nesamazināšanos | Izstrādājot aktuālo mežsaimniecības jomas politikas plānošanas dokumentu nodrošināts, ka meža kopējā platība netiek samazināta | nav |  |  |  |  |
|  | Atbalstīt jaunu augļu dārzu izveidošanu | Jaunu augļudārzu platība indikatīvi 300 ha. | nav |  |  |  |  |
|  | Uzlabot meža ieaudzēšanu un audzes kvalitāti dabiski apmežojušās platībās veicināšana | Pasākuma īstenošana indikatīvi plānota 10 tūkst. ha platībā gada laikā. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt neproduktīvu mežaudžu ar zemu oglekļa piesaisti nomaiņu | Darbību indikatīvi plānots veikt 10 tūkst. ha platībā gada laikā. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanu | Pasākuma īstenošana pēc nepieciešamības | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt jaunaudžu kopšanas cirtes | Kopšanas cirtes indikatīvi 120 tūkst. ha platībā līdz 2030. gadam | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Uzlabot mežsaimniecībā izmantojamās zemes un mežsaimniecisko zemju kvalitāti | Izstrādāti attiecīgie MK noteikumi, lai ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu meliorācijas sistēmu pārbūvi un pelnu izmantošanu kā mēslojumu meža zemē. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt vēsturiski izmantoto kūdras ieguves vietu rekultivāciju, izvēloties piemērotāko rekultivācijas veidu | Izstrādātas vadlīnijas; sniegts atbalsts KLP ietvaros ilggadīgo stādījumu ierīkošanai. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Veicināt koksnes izmantošanu būvniecībā |  | nav |  |  |  |  |
|  | Veicināt kaskādes principa izmantošanu koksnes un biomateriālu izmantošanā |  | nav |  |  |  |  |
|  | Līdz 2050. gadam palielināt mežaudžu ražību par 25% salīdzinot ar 2018. gadu |  | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Atbalstīt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu attīstīšanu resursefektivitātes, SEG emisiju samazināšanas/CO2 piesaistes palielināšanas sekmēšanai mežsaimniecības darbībās | ES fondu un citu finansējuma avotu ietvaros sniegts atbalsts pētniecības, tehnoloģiju attīstīšanas un demonstrēšanas projektu īstenošanai resursefektivitātes uzlabošanai, SEG emisiju samazināšanai/CO2 piesaistes palielināšanailauksaimnieciskajās darbībās. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana** | | | | | |
|  | Tirgus uzraudzība (uz robežas un iekšējā) | Veiktas kontroles procedūras vietās, kur notiek darbības ar F-gāzēm, licenču un sertifikātu pastiprināta kontrole, sankciju palielināšana darbībām ar F-gāzēm, importam u.c., F-gāzu importa kontrole uz robežas, nodrošināta atzinumu sniegšana par F-gāzu importu no valstīm ārpus ES. | pozitīva | netieša | īstermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Darbību ar F-gāzēm kontroles pilnveidošana un sistēmas attīstība | Apmācības par esošo likumdošanu, gadījumu izpēti, jaunākajām aktualitātēm (VVD, VID MP darbiniekiem), sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm, akcentējot problēmjautājumus. | nav |  |  |  |  |
|  | Ierobežojuma iespējas izvērtēšana saistībā ar fiziskām personām un to lomu F-gāzu apritē | Veikti pētījumi un riska analīze, lai noskaidrotu fizisko personu pienesi F-gāzu tirgum. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un pievilcīguma energoefektivitātei un AER tehnoloģijām uzlabošana** | | | | | |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros risināt nodokļu sloga samazināšanu mājsaimniecībām energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai | Nodrošināts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei < 120 kWh/m² gadā, atjaunotas vismaz 2000 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un vismaz 7500 privātmājās ir veikti enerģijas ietaupījumu katalogā iekļautie ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. | pozitīva | netieša | ilgtermiņa | sekundāra | neatgriezeniska |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros pārskatīt dabas resursu nodokļa likmes un to piemērošanas nosacījumus | Veikti izvērtējumi, apstiprināti tiesību akti un/vai politikas plānošanas dokumenti, enerģijas ražošanā tiek nodrošināts vismaz 10% SEG emisiju samazinājums[[8]](#footnote-9) un 40 PJ energoietaupījums[[9]](#footnote-10). | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros pārskatīt akcīzes nodokļa likmes un to piemērošanas nosacījumus kurināmajam | Veikti izvērtējumi, apstiprināti tiesību akti un/vai politikas plānošanas dokumenti, enerģijas ražošanā tiek nodrošināts vismaz 20% SEG emisiju samazinājums pret 2005.g.[[10]](#footnote-11) un 40 PJ energoietaupījums[[11]](#footnote-12). | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros pārskatīt akcīzes nodokļa likmes un to piemērošanas nosacījumus degvielai | Veikti izvērtējumi, apstiprināti tiesību akti un/vai politikas plānošanas dokumenti, transportā nodrošināts vismaz 20% SEG emisiju samazinājums pret 2005.g. [[12]](#footnote-13) un 20 PJ energoietaupījums[[13]](#footnote-14). | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros pārskatīt transportlīdzekļiem piemērojamo nodokļu nosacījumus | Veikti izvērtējumi, apstiprināti tiesību akti un/vai politikas plānošanas dokumenti, transportā nodrošināts vismaz 20% SEG emisiju samazinājums pret 2005.g. [[14]](#footnote-15) un nodrošināts vismaz 20 PJ energoietaupījums[[15]](#footnote-16). | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros pārskatīt vides un enerģijas nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus | Veikti izvērtējumi, apstiprināti tiesību akti un/vai politikas plānošanas dokumenti, nodrošināts AER īpatsvara enerģijas galapatēriņā pieaugums līdz 50% 2030.g.[[16]](#footnote-17) un sniegts ieguldījums SEG emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā. | pozitīva | tieša | ilgtermiņa | sekundāra | atgriezeniska |
|  | Izvērtēt “piesārņotājs maksā” principa piemērošanas sistēmu | Veikti izvērtējumi, grozījumi tarifu piemērošanas metodikā un grozījumi tiesību aktos. | nav |  |  |  |  |
| 1. **Rīcības virziens** | | **Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana** | | | | | |
|  | Uzlabot sabiedrības zināšanas, informētību un izpratni par klimata pārmaiņu mazināšanu, AER izmantošanu un resursefektivitāti | Tiek īstenotas informēšanas un izglītošanas kampaņas. | nav |  |  |  |  |
| 12.2. | Nodrošināt mācību materiālu, t.sk. digitālo, pieejamību dažāda līmeņa izglītības iestādēm par videi un klimatam draudzīgu dzīvesveidu | Izstrādāti mācību un uzskates materiāli | nav |  |  |  |  |
| 12.3. | Veicināt oglekļa mazietilpīgas attīstības aspektu integrēšanu pilsētu un to aglomerāciju teritoriālajā plānošanā, t.sk. veicinot zaļās infrastruktūras pēc iespējas plašāku ieviešanu |  | nav |  |  |  |  |
| 12.4. | Integrēt oglekļa mazietilpīgas attīstības aspektus pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos | Pilnveidotas programmas, papildināti plānošanas dokumenti. | nav |  |  |  |  |
| 12.5. | Izstrādāt metodiku reģionālo datu par SEG emisijām aprēķināšanai un uzturēt atbilstošu datu bāzi | Izstrādāta metodika. | nav |  |  |  |  |

1. Direktīvas 2018/2001 2.panta 17.punkts [↑](#footnote-ref-2)
2. Direktīvas 2018/2001 2.panta 18.punkts [↑](#footnote-ref-3)
3. Direktīvas 2018/2001 2.panta 14.punkts [↑](#footnote-ref-4)
4. elektroenerģijas neto sistēma ir kārtība, kādā veicami maksājumi par patērēto elektroenerģiju un kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par lietotāja, kas ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no AER, patērēto elektroenerģiju un saražoto elektroenerģiju, kas nodota sadales sistēmas operatora tīklā [↑](#footnote-ref-5)
5. Aprites cikla SEG emisiju samazināšanas pienākums, kas ieviests ar likuma “Par piesārņojumu” 55.pantu, šobrīd ir indikatīvs, jo tiek turpinātas diskusijas ar Eiropas Komisiju par tā turpināšanu pēc 2020.gada [↑](#footnote-ref-6)
6. t.sk. H.5, H.6 pasākums [↑](#footnote-ref-7)
7. Transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir 50 km/h, piemēram, mazas jaudas motorolleri, motocikli, elektriskie skrejriteņi u.c. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kopā ar 1. un 2.rīcības virzienu, 11.3.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-9)
9. Kopā ar 1. un 2.rīcības virzienu, 11.3.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-10)
10. Kopā ar 1. un 2.rīcības virzienu, 11.2.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-11)
11. Kopā ar 1. un 2.rīcības virzienu, 11.2.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-12)
12. Kopā ar 5.rīcības virzienu, 11.5.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-13)
13. Kopā ar 5.rīcības virzienu, 11.5.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-14)
14. Kopā ar 5.rīcības virzienu, 11.4.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-15)
15. Kopā ar 5.rīcības virzienu, 11.4.pasākumu un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-16)
16. Kopā ar 1., 2., 3., 4., 5. rīcības virzieniem un horizontālajiem pasākumiem [↑](#footnote-ref-17)