|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.05.2018 |  Nr. | 3.4-14e/1101/2018 |
| Uz | 23.03.2018. |  Nr. | 6 |

Latvijas Melioratoru biedrībai

Par meliorācijas sistēmas efektīvas

darbības nodrošināšanu

Zemkopības ministrija 2018.gada 26.martā ir saņēmusi un izvērtējusi Latvijas Melioratoru biedrības 23.03.2018. vēstuli Nr. 6 par meliorācijas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanu.

Vēstulē veiktā situācijas analīze par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, pārvaldību, finansējumu un speciālistu sagatavošanu norāda uz virzieniem, kuriem nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un tos kopīgiem spēkiem pilnveidot.

Zemkopības ministrija sniedz sekojošas atbildes uz Latvijas Melioratoru biedrības vēstulē izvirzītajiem jautājumiem.

2017.gadā tika uzsākts darbs pie meliorācijas jomas stratēģiska dokumenta izstrādes, kurā tiks sniegta analīze par situāciju meliorācijas jomā kopumā un izvirzīti vairāki virzieni un mērķi, kas sasniedzami vidēja termiņa politikas plānošanas periodā. Ir notikušas vairākas darba grupas sanāksmes un tiek apkopoti priekšlikumi, lai dokumenta projektu varētu nodot plašākai sabiedrības apspriešanai.

Zemkopības ministrija ir iesniegusi izskatīšanai valdībā Informatīvo ziņojumu ar lūgumu palielināt budžeta finansējumu meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, kā arī piedāvājusi rast risinājumu elastīga valsts finansējuma modeļa izveidei neatliekamu un sistēmisku meliorācijas projektu īstenošanai, izveidojot Meliorācijas attīstības fondu. Šos Zemkopības ministrijas centienus atbalsta gan Latvijas Pašvaldību savienība, gan lauksaimnieku un melioratoru sabiedriskās organizācijas.

Izvērtējot līdzšinējo praksi un tās efektivitāti administratīvajā kontrolē meliorācijas jomā, kā arī, izvērtējot speciālistu kompetenci un iespējas, tika secināts, ka visefektīvāk administratīvo kontroli varētu veikt pašvaldību amatpersonas. Tādēļ Saeimā 2018.gada 18.janvārī 1.lasījumā ir pieņemts Zemkopības ministrijas izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Meliorācijas likumā”, kas paredz, ka administratīvo kontroli par pārkāpumiem meliorācijas jomā pilnā apmērā īstenos pašvaldības, par ko tika panākta vienošanās Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas starpā. Paredzams, ka šāds risinājums tostarp stimulēs pašvaldības piesaistīt administratīvo teritoriju pārvaldībā meliorācijas speciālistus.

Vienlaikus informējam, ka kopš 2015.gada 1.janvāra atbilstoši Meliorācijas likuma 22.2 panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldības savos saistošajos noteikumos var paredzēt papildu prasības attiecībā uz pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu un atbildību par minēto prasību pārkāpšanu.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Zemkopības ministrijā 2017.gada nogalē ir izveidota darba grupa par apdzīvotu vietu meliorāciju, darba grupā pārstāvēti tostarp Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvji. Darba grupas mērķi ir panākt vienotu izpratni par meliorācijas sistēmu un ūdenssaimniecības objektu demarkācijas robežu apdzīvotās vietās, sagatavot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai apdzīvoto vietu meliorācijas jomā, kā arī izvērtēt pretrunas tiesiskajā regulējumā virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas jomā, un sagatavot priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu starpnozaru vienotu izpratni un novērstu pretrunas tiesiskajā regulējumā. Darba grupas uzdevums tostarp ir piedāvāt risinājumus, kas attiecas uz meliorēto zemju inventarizāciju gan pilsētās, gan lauku teritorijā.

Darba grupā izskanējuši dažādi viedokļi par meliorācijas sistēmu inventarizācijas darbu veicēju kvalifikāciju un apjomu. Zemkopības ministrija uzskata ka šobrīd normatīvajos aktos noteiktā meliorācijas sistēmu inventarizācijas veicēja kvalifikācija ir pietiekama un atbilstoša kvalitatīvas inventarizācijas veikšanai. Jau šobrīd Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlijā noteikumu Nr.623 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 34.punktā ir noteikts, ka meliorācijas sistēmu inventarizāciju veic normatīvajos aktos par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu noteiktajā kārtībā sertificēta persona, kurai piešķirts būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju projektēšanā vai meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Zemkopības ministrijai nav pamata apšaubīt Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra eksaminēto speciālistu augsto kvalifikāciju.

Zemkopības ministrija vairākkārtīgi ir vērsusi Latvijas pašvaldību uzmanību uz meliorācijas speciālistu piesaisti pašvaldībās un to būvvaldēs. Aicinām arī Jūsu organizāciju šajā jautājumā uzrunāt pašvaldību amatpersonas.

Jūsu ierosinājumi bebru populācijas samazināšanas veicināšanai Latvijā ir nodoti Zemkopības ministrijas medību jautājumu speciālistiem izvērtēšanai.

Iepriekš minētajā darba grupā ir panākta vienošanās caurskatīt vides prasību mijiedarbību ar meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un būvniecību. Virknē normatīvo aktu būtu veicami uzlabojumi, lai mazinātu administratīvo slogu un izslēgtu iespējas subjektīviem meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju atjaunošanas nosacījumiem. Vairākos jautājumos Zemkopības ministrija un valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir panākuši mutisku vienošanos ar vides pārraudzības valsts institūcijām par vides normatīvu vienotu interpretāciju un vienotiem nosacījumiem.

Studiju programma „Meliorācija”, kas sagatavoja speciālistus ar kvalifikāciju „inženieris hidrotehniķis”, LLU tika īstenota līdz 90-to gadu vidum. Pēc tam, kad vairākus gadus programmā netika uzņemti studenti, to pārveidoja ar jaunu nosaukumu „Vide un ūdenssaimniecība”, paplašinot saturu ar mūsdienās aktuālās vides aizsardzības jomu, kas absolventiem radīja plašākas darba izvēles iespējas. Tomēr neskatoties uz studiju programmas nosaukuma un satura maiņu, tajā joprojām ir saglabāta būtiska, ar meliorācijas jautājumiem saistīta apmācības daļa, kas ļauj programmas absolventiem pilnvērtīgi strādāt meliorācijas jomā. Patreiz īstenotajā studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība”, kas ir aktualizēta 2017.gadā, ir iekļauti sekojoši ar meliorāciju tieši saistīti kursi: Mērniecība (3KP); Ģeoloģija, augsnes zinātne (3KP); Grunts mehānika (2KP); Pazemes ūdeņu hidroloģija (2KP); Inženierhidroloģija (3KJP); Hidraulika (3KP); Meliorācija I - Augsnes mitruma režīms (2KP); Meliorācija II - Nosusināšana (4KP); Meliorācija III - Apūdeņošana (3KP); Meliorācija (IVKP) - Meliorācijas sistēmu ekspluatācija (2KP); Sūkņi un sūknētavas (2KP); Būvju teorijas pamati (3KP); Hidrotehniskās būves (4KP); Ceļi un laukumi (3KP); Būvdarbu organizācija meliorācijā (2KP). Prakses: Mērniecība (2KP); Ģeoloģija, augsnes zinātne (1KP); Hidrometrija, limnoloģija (1KP); Vides inženierijas prakse (Meliorācija) (20 KP); Diplomprojekts (Meliorācija) (12). Pieskaitot studiju kursus Projektēšana AutoCAD vidē (2KP) un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (4KP) studiju kursu īpatsvars ar ievirzi meliorācijas jautājumos ir aptuveni 50 % (82 KP) no kopējā studiju programmas apjoma.

Bez tam studiju programmā notiek apmācība arī citos ar hidrotehniku saistītos jautājumos, piemēram, dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā. Atlikusī programmas daļa nodrošina MK noteikumu par profesionālo programmu izveidi izpildi un ietver Matemātiku, Fiziku, Tēlotāju ģeometriju un rasēšanu, Ķīmiju, Zemes pārvaldību u.c. kursus, kuri arī agrāk bija iekļauti Meliorācijas studiju programmā. Ar 2017.gadu studiju programmā ir iespējams studēt arī neklātienē.

Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes ieskatā profesionālā bakalaura studiju programma „Vide un ūdenssaimniecība” atbilst prasībām, kādas ir uzstādāmas meliorācijas speciālistiem, ko pierāda arī absolventi, kas pēc studiju beigšanas aktīvi darbojas meliorācijas jomā un ir pieprasīti speciālisti. Aktuāls ir jautājums par piešķiramo kvalifikāciju. Pašreiz studiju programmas absolventiem piešķir kvalifikāciju „vides inženieris”.

Lai mainītu piešķiramo profesionālo kvalifikāciju ir nepieciešama atbilstoša profesija ar profesijas standartu. 2015.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātē kopā ar Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvjiem tika izveidoti priekšlikumi Meliorācijas inženiera profesijas standartam.

Līdz ar to ierosinām nozares profesionālajām organizācijām un sadarbības partneriem:

1) turpināt Meliorācijas inženiera profesijas standarta izstrādi, balstoties uz iepriekš sagatavotajiem priekšlikumiem, izstrādē iesaistot arī LLU Vides un būvzinātņu fakultātes atbilstošos speciālistus;

2) ņemot vērā to, ka sagatavoto meliorācijas speciālistu skaits ir tieši saistīts ar studentu skaitu studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība”, jo citas Latvijas augstskolas meliorācijas speciālistus nesagatavo, aicinām Latvijas Melioratoru biedrību un citus sadarbības partnerus aktīvāk iesaistīties sabiedrības informēšanā par speciālistu nepieciešamību meliorācijas jomā un iespējām iegūt nepieciešamo izglītību studējot LLU Vides un ūdenssaimniecības specialitātē pilna vai nepilna laika studijās un rast iespējas nodrošināt studentus ar prakses vietām.

Ņemot vērā Jūsu ieteikumu, apsvērsim priekšlikumu šīs vēstules ievadā minētā Meliorācijas attīstības fonda izveidē kā vienu no finansējuma avotiem ieviest un novirzīt ienākumus no palielināta nekustāmā īpašuma nodokļa, bet darām zināmu, ka nodoklis saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta pirmās daļas 1.punktu ir ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai, tādēļ nav laba prakse to piemērot sodīšanas nolūkā.

Jāatzīmē ka Zemkopības ministrijas agrākie rosinājumi piemērot līdzīgu risinājumu polderu platību apsaimniekošanā netika atbalstīti.

Informējam, ka jau šobrīd prasības par meliorācijas sistēmu kopšanu un uzturēšanu ir noteiktas kā vienas no laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem (turpmāk -LLVN). Šīs prasības ir jāievēro lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko lauksaimniecības zemi un pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un Lauku attīstības programmas platību maksājumiem. No Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 76.5. apakšpunkta izriet pienākums lauksaimniekam lauksaimniecības zemē sakopt savā atbildībā esošās meliorācijas sistēmas, nodrošinot to darbību, saglabāšanu un zemes mitruma režīma regulēšanu:

- ūdensnoteku un novadgrāvju gultnēs vismaz viena metra platumā novācot kokus un krūmus, to atvases nopļaujot vismaz vienu reizi divos gados, izvācot grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus, kritušus kokus, piesērējumus un bebru aizsprostojumus, kas traucē ūdens plūsmu gultnē;

- drenu sistēmās drenu akas nosedzot ar vāku, iztīrot drenu akas piesērējumu, kā arī drenu kolektoru iztekas no sanesumiem un novācot kokaugus ap drenu kolektoru iztekām vismaz piecu metru attālumā uz katru pusi no iztekas.

Ja lauksaimnieks neievēro šīs prasības, tam tiek piemērots atbalsta samazinājums, kas nopietnu un atkārtotu pārkāpumu gadījumā var rezultēties maksājumu nepiešķiršanā.

Ar sapratni pieņemam Jūsu priekšlikumu par konsultatīvās padomes zemes meliorācijas jautājumos darbības atjaunošanu, vienlaikus norādām, ka šobrīd Zemkopības ministrijā izveidotajās darba grupās par stratēģiska dokumenta izstrādi un apdzīvotu vietu meliorāciju ir pārstāvēts plašs valsts, sabiedrisko organizāciju un meliorācijas ekspertu loks, t.sk Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvji. Konsultatīvās padomes darbu plānots atjaunot pēc šo darba grupu izvirzīto mērķu sasniegšanas.

Paldies par Jūsu priekšlikumiem nozares jautājumu risināšanā. Labprāt uzklausīsim Latvijas Melioratoru biedrības priekšlikumus arī turpmāk.

Valsts sekretāre D.Lucaua

Pētersons, 67027511

Valdis.Petersons@zm.gov.lv

Cinkus, 67027558

Kristine.Cinkus@zm.gov.lv

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