|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rīgā, | 27.11.2017. | Nr. | 1-22/9064 |
| Uz |  | Nr. |  |

**Zemkopības ministrijai**

*Par Ministru kabineta noteikumu projektu, VSS-651*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir iepazinusies ar Zemkopības ministrijas atkārtoti precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” ” (turpmāk – noteikumu projekts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju). Ministrija **neatbalsta** noteikumu projekta tālāku virzību un izsaka šādus iebildumus:

1) Svītrot 25.1. punktā tekstu “vai atjaunotā priežu mežaudze būtu sasniegusi vismaz četru metru augstumu”.

2) Papildināt 26.2. punktu ar vārdu “lānā”, izsakot 26.2. punktu šādā redakcijā:

“26.2. atvēruma platība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā silā, mētrājā, lānā augošās priežu mežaudzēs (priedes veido vairāk nekā 80 procentu no mežaudzes šķērslaukuma) nav lielākas par 0,3 hektāriem.”

3) Izteikt 54.1.1. punktu šādā redakcijā:

“54.1.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs (priedes veido vairāk nekā 80 procentu no mežaudzes šķērslaukuma), rēķinot uz cirsmas hektāru, vismaz 30 ekoloģiskos kokus – augtspējīgus iepriekšējās paaudzes kokus – vai, ja tādu nav, – augtspējīgus kokus, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā;”.

4) Papildināt 65.3. punktu ar vārdu “lānā”, izsakot punktu šādā redakcijā:

“65.3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā silā, mētrājā, lānā augošās priežu mežaudzēs (priedes veido vairāk nekā 80 procentu no mežaudzes šķērslaukuma)”

5) Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

“Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošās 140 gadu vecās vai vecākās priežu mežaudzēs (priedes veido vairāk nekā 80 procentu no mežaudzes šķērslaukuma) līdz 2020.gada 31.decembrim koku ciršana galvenā cirtē atļauta, ja saņemts sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta meža biotopu eksperta pozitīvs atzinums vai Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta izziņa, ka atbilstoši biotopu kartēšanas procesā iegūtajai informācijai teritorijā nav konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi.””

6) papildināt noteikumus ar jaunu punktu – “Lai netraucētu dzīvniekus vairošanās sezonā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam visos mežos aizliegta koku ciršana”

7) Papildināt noteikumus ar jaunu punktu:

“Vienai fiziskai vai juridiskai personai vienā administratīvajā teritorijā īpašumā vai tiesiskā valdījumā esoši meža platībai pārsniedzot 500 ha, apšu un baltalkšņu mežaudzes 50 gadu un vecākas un citu koku sugu 70 gadu un vecākas mežaudzes saglabājamas vismaz 30 % apjomā no kopējās meža platības”.

**Par sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju**):

1) Papildināt noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punkta par stratēģisko ietekmes novērtējumu ar informāciju, ka Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata ietvaros netika vērtētas plānotās izmaiņas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā esošajos mežos un galvenās cirtes caurmēra samazināšana.

Vēršam uzmanību uz Eiropas tiesas spriedumu:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d59b241b4d5fc64216a246cffe63757fec.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiMe0?text=&docid=184892&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1247972 , kurā secināts, ka "52. Šajā ziņā ir jāuzsver, pirmkārt, ka jau no šīs direktīvas 2. panta a) punkta pirmā ievilkuma, ko šajā ziņā apstiprina šī sprieduma 49. punktā minētā judikatūra, formulējuma izriet, ka jēdziens “plāni un programmas” var attiekties uz normatīviem aktiem, kas ir pieņemti likumdošanas vai administratīvā ceļā." un "Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež: Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādam reglamentējošam dokumentam kā tas, kas tiek aplūkots pamatlietā, kurā ir ietvertas dažādas normas attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu, kuras ir jāievēro saistībā ar administratīvo atļauju izsniegšanu šādu iekārtu izvietošanai un ekspluatācijai, ir piemērojams jēdziens “plāni un programmas” šīs direktīvas izpratnē." Līdz ar to atkārtoti norādām, ka Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic pēc būtības, it īpaši, ja piedāvātie grozījumi netika vērtēti izstrādājot Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2015.-2020.gadam Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

2) Papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par analizētajiem riskiem un iegūto riska novērtējumu.

**Par Ministru kabineta protokollēmuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"** (turpmāk- protokollēmuma projekts):

Papildināt ar jaunu punktu protokollēmuma projektu šādā redakcijā:

“3.Kopējais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms valsts mežos galvenajā cirtē piecgades plānošanas periodā līdz 2040.gadam nepārsniedz 92258 ha un Valsts meža dienesta veiktajos aprēķinos netiek ietverts papildu pieejamais koksnes ieguves apjoms galvenā cirtē pēc caurmēra.”

*Pamatojums:* Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam ir teikts, ka mežos, kuru galvenais apsaimniekošanas mērķis ir saimnieciskā darbība, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nodrošina (1) normatīvie akti, (2) „dabai draudzīgu” metožu pielietošana (piem., meža dabiskā atjaunošanās, mistrotu audžu veidošana, ierobežotas platības kailcirtes un to telpiskais izvietojums, izlases ciršu saimniecība, u.c.) un (3) meža īpašnieku izglītošana par „dabai draudzīgu” metožu pielietošanu meža apsaimniekošanā. Šī brīža Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” redakcija ir tendēta tikai un vienīgi uz normatīvo aktu izstrādi, kuri ir pretrunā ar pārējiem diviem punktiem un ir vērsti tikai uz ekonomisko funkciju izpildi.

Ar šī brīža grozījumu redakciju veicinās “dabai draudzīgu” metožu pielietošanu, jo, piemēram, samazinot galvenās cirtes caurmēru –tiek samazināts lielu dimensiju koku īpatsvaru, kas negatīvi ietekmēs bioloģisko daudzveidību, kas ir nozīmīgs faktors retu un īpaši aizsargājamu sugu klātbūtnei; pieļaujot ciršanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pierobežas saimnieciskās darbības joslā – tiek pieļauta vecu priežu audžu masveida izciršana, palielināsies augsnes vēja erozijas draudi; nesaglabājot pietiekamu skaitu ekoloģisko koku – nav iespējams saglabāt bioloģiskās daudzveidības pārnesi uz nākotnes mežaudzi.

Ar cieņu

valsts sekretāra vietniece

vides aizsardzības jautājumos A.Ozola

Brice, 67026422

[zane.brice@varam.gov.lv](mailto:zane.brice@varam.gov.lv)

|  |
| --- |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |