**SAM rādītāju metodoloģijas apraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritātes Nr.** | **2.5.** | **Prioritātes nosaukums:** | **Enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas kapacitātes celšana** |
| **SAM Nr:** | **2.5.1.** | **SAM nosaukums:** | **Ieguldījumi, kas atbalsta STEP mērķu sasniegšanu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 126** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Atbalstītie uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar ienesīgām investīcijām tīrās tehnoloģijās (vēja enerģijas tehnoloģiju komponenšu ražošanas jomā)** |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 0 |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 2 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[1]](#footnote-2)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**: Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[2]](#footnote-3)**  Projektu dati. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  31.12.2029.  Sasniedzamā vērtība – 2 (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražotāji)   1. Nepieciešamība pēc piemērotām ražošanas un izvietošanas vietām. EK 2022. gada 30 novembrī organizētās “Clean Tech Europe” platformas pirmās tikšanās laikā tika organizēta augsta līmeņa diskusija un pirmā apspriešanās kārta starp ES dalībvalstīm un net-zero nozares ieinteresētajām pusēm. Tajā piedalījās augsta līmeņa pārstāvji no 23 ES valstīm, kā arī pārstāvji no vēja, bateriju, elektrotīklu, siltumsūkņu un saules paneļu ražošanas nozarēm un globālajām vērtību ķēdēm. Tikšanās laikā dalībnieki uzsvēra nepieciešamību paātrināt net-zero tehnoloģiju ražošanas kapacitāti, lai reaģētu uz Krievijas izvērsto karu Ukrainā un konkurenci nozares starptautiskajā regulējumā, piemēram, saistībā ar ASV Inflācijas samazināšanas plānu. Industrijas pārstāvji norādīja uz vairākiem būtiskiem šķēršļiem, kas ES kavē nozares attīstību, piemēram, ilgās atļauju iegūšanas procedūras net-zero preču ražošanai un esošās kapacitātes paplašināšanai, kas attiecīgi arī kavē privāto investīciju piesaisti. Papildus regulārai saziņai ar atbilstošajām ieinteresētajām pusēm, 2023. gada februārī tika veikta aptauja papildu ieskata iegūšanai ar speciāli uzrunātiem rūpniecības ieinteresēto pušu organizāciju pārstāvjiem no vēja, saules, bateriju, siltumsūkņu un ūdeņraža/elektrolīzes nozarēm. Aptaujas rezultāti noradīja uz virkni izaicinājumu: ilgs projektu sagatavošanas laiks un ilgstoša atļauju izsniegšana ražošanai un jaudu palielināšanai; vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkums salīdzinājumā ar starptautiskajiem konkurentiem; darbības traucējumi un materiālu trūkums; neskaidra, nepārskatāma un aktivitātes ierobežojoša likumdošana ES līmenī un/vai dalībvalstu līmenī; grūtības atrast piemērotas ražošanas un izvietošanas vietas; šķēršļi, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūrām; kvalificēta darbaspēka trūkums; nepietiekamas pašu ražošanas spējas un atkarība no būtiskāko komponenšu ražošanas jaudām; augstas ražošanas izmaksas. 2. Investoru interese un vajadzības: Sarunās ar virkni Latvijā investēt ieinteresētiem starptautiskajiem investoriem tika konstatēts, ka atjaunojamās enerģijas avotu - jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju, kā arī citu tīro un resursefektīvo tehnoloģiju un to komponenšu (AER komponentes) ražošanai visbūtiskākais trūkums ES ir piemērotu būtisko komponenšu rūpnieciskās ražošanas teritoriju trūkums, īpaši Baltijas jūras reģionā. Jūras vēja tehnoloģiju ražošanai ir nepieciešama īpaša infrastruktūra, kas spēj izturēt milzīgas slodzes (loģistikas un uzglabāšanas zonas, RoRo rampas un piestātnēm ir jāspēj izturēt līdz pat 50 tonnas/m2 un kopējo objektu svaru virs 2000 tonnām) un ļauj transportēt lielus objektus (kopējā garumā līdz pat 120 metriem), piemēram, liela izmēra vēja turbīnu pamatus, torņus, gondolas un lāpstiņas. Latvijā pašlaik nav neviena osta vai loģistikas infrastruktūra, kura būtu paredzēta šāda apjoma kravu apkalpošanai vai spētu nodrošināt lielizmēra objektu pārvietošanai nepieciešamo manevrēšanas teritoriju. Turklāt, šādas lielapjoma industriālās teritorijas (platībā virs 100000 m2, kuras var tikt izmantotas AER komponenšu ražošanai) jūras ostu tuvumā ir izšķiroši svarīgs nosacījums, lai jaunākās paaudzes vēja turbīnas un to sastāvdaļas varētu tikt ražotas, izmantotas un transportētas uz paredzēto izvietošanas vietu.   Atbalsta nosacījumi var mainīties, izstrādājot atbalsta programmas regulējumu. |
| **Intervences loģika**  Ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstība - ļaujot teritoriju izmantot atjaunojamo energoresursu ražošanas uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo atjaunojamo energoresursu komponentus, izmantojot arī piestātni tehnikas un saražoto preču transportēšanai. |
| **Iespējamie riski**  Rādītāja sasniegšanu var ietekmēt tirgus situācija būvdarbu nozarē, būvdarbu iepirkuma norisē. |
| **Rādītāja sasniegšana** | RCO 126 rādītājs tiek uzskaitīts, ja ir noslēgts memorands vai noslēgts nomas līgums ar infrastruktūras attīstītāju |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 01** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi un vidēji uzņēmumi)** |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājs uzskaita visus uzņēmumus, kas saņem finansiālu atbalstu vai atbalstu natūrā no ERAF.  Uzņēmums ir mazākā juridisko vienību kombinācija, kas ir organizācija, kas ražo preces vai pakalpojumus, un kurai ir zināma autonomija lēmumu pieņemšanā, it īpaši attiecībā uz pašreizējo resursu sadali.  Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās.  Uzņēmums var būt vienīgā juridiskā vienība. Juridiskās vienības ietver juridiskas personas, kuru pastāvēšanu ar likumu atzīst neatkarīgi no personām vai institūcijām, kurām tās var piederēt vai kuras ir to locekles, piemēram, pilnsabiedrības, privātās komandītsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, reģistrētas sabiedrības utt. Juridiskās vienībās ietilpst arī fiziskas personas, kuras pašas veic saimniecisko darbību, piemēram, veikala vai garāžas īpašnieks un apsaimniekotājs, jurists vai pašnodarbināta amatniecības persona. (ESTAT atsaucēs, pamatojoties uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 696/93, 1993. gada 15. marta III A sadaļu). Šī rādītāja vajadzībām uzņēmumi ir uz peļņu orientētas organizācijas, kas ražo preces un pakalpojumus, lai apmierinātu tirgus vajadzības.  Uzņēmumu klasifikācija:   * Mikrouzņēmumi (<= 10 darbinieki un gada apgrozījums <= 2 miljoni EUR vai bilance <= 2 miljoni EUR); * Mazais uzņēmums (10–49 darbinieki un gada apgrozījums EUR 2-10 miljoni vai bilance - EUR 2–10 miljoni); * Vidējs uzņēmums (50-249 darbinieki un gada apgrozījums EUR 10-50 miljoni vai bilance EUR 10-43 miljoni); * Lielie uzņēmumi[[3]](#footnote-4) (> 250 darbinieki un apgrozījums> 50 miljoni vai bilance> 43 miljoni) (ESTAT, pamatojoties uz EK ieteikuma 2003/361 / EK pielikuma 2. – 3. pantu)   Ja tiek pārsniegts kāds no diviem sliekšņiem (darbinieki un gada apgrozījums / bilance), uzņēmumus klasificējams vienu kategoriju augstāk.  Atbalstītā uzņēmuma lielumu nosaka pieteikuma iesniegšanas brīdī.[[4]](#footnote-5) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Uzņēmumu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 0 |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 2 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[5]](#footnote-6)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   1. **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. 2. **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. 3. **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[6]](#footnote-7)**  Projektu dati. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  RCO 01 Kopējā rādītāja vērtība veidojas no rādītāja RCO 04 “Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi” un kopsumma (pieņēmumus un aprēķinus skatīt pie konkrētiem rādītājiem) un RCO 126 “Atbalstītie uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar ienesīgām investīcijām tīrās tehnoloģijās (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražotāji). Vienlaikus šie rādītāji netiek uzskaitīti dubultā, t.i., atbalsta programmas ietvaros tiks atbalstīti 2 uzņēmumi (tai skaitā RCO 126 un RCO 04).  31.12.2029. – 2  Tiks atbalstīti 2 uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar ienesīgām investīcijām tīrās tehnoloģijās (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražotāji). |
| **Intervences loģika**  Ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstība - ļaujot teritoriju izmantot atjaunojamo energoresursu ražošanas uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo atjaunojamo energoresursu komponentus, izmantojot arī piestātni tehnikas un saražoto preču transportēšanai. |
| **Iespējamie riski**  Rādītāju sasniegšanu var ietekmēt uzņēmumu mazā aktivitāte investīciju veikšanā, īpaši komercdarbības agrīnajā attīstības stadijā, kā arī produktivitātes kāpināšanas stadijā, tāpat to kapitāla nepietiekamība, pārāk lielas kredītsaistības un likviditātes problēmas, kredītiestāžu finanšu pakalpojumu sadārdzinātība investīcijām, vienlaikus pastāv risks atbalsta programmu īstenošanā un attiecīgo rādītāju nesasniegšanā ekonomiskās nestabilitātes dēļ un/vai tematiskā nozaru koncentrācija. |
| **Rādītāja** | RCO 01 rādītājs tiek uzskaitīts, ņemot vērā RCO 04, 126 aprēķina metodiku:  RCO 04 rādītājs tiek uzskaitīts, ja ir noslēgts memorands vai nomas līgums ar infrastruktūras attīstītāju  RCO 126 rādītājs tiek uzskaitīts, ja ir noslēgts memorands vai nomas līgums ar infrastruktūras attīstītāju |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **RCO 04** |
| **Rādītāja nosaukums** | Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi |
| **Rādītāja definīcija** | Uzņēmumu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu.  Uzņēmumi tiek ieskaitīti rādītājā, ja tie saņem nefinansiālu atbalstu – noslēdzot memorandu vai nomas līgumu ar infrastruktūras attīstītāju. Sniegtais atbalsts ir jādokumentē. |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Uzņēmumu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | 0 |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 2 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[7]](#footnote-8)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   1. **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. 2. **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. 3. **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[8]](#footnote-9)**  Projektu dati. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  RCO 04 Kopējā rādītāja vērtība veidojas no atsevišķās atbalsta programmu plānotajām sasniedzamajām vērtībām.  31.12.2029. - 2  Nefinansiāls atbalsts nozīmē izveidota specifiska infrastruktūra atbilstoši AER jomas (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražotāji) vajadzībām, tostarp, augstas neststpējas piestātne (ražošanas un loģistikas vajadzībām) kuģošanas ceļu tuvumā un manevrēšanas iespējas liela mēroga objektiem (līdz pat 120 m garumā).  Potenciālais nomnieku skaits 2 tika noteikts, balstoties uz:   1. sarunām ar potenciālajiem investoriem un viņu prasībām ražošanas un loģistikas laukumu lielumam; 2. pieejamo brīvo infrastruktūras teritoriju. |
| **Intervences loģika**  Ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstība - ļaujot teritoriju izmantot atjaunojamo energoresursu ražošanas uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo atjaunojamo energoresursu komponentus, izmantojot arī piestātni tehnikas un saražoto preču transportēšanai. |
| **Iespējamie riski**  Rādītāja sasniegšanu var ietekmēt tirgus situācija būvdarbu nozarē, būvdarbu iepirkuma norisē. |
| **Rādītāja sasniegšana** | RCO 04 rādītājs tiek uzskaitīts, ja ir noslēgts memorands vai nomas līgums ar infrastruktūras attīstītāju |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.2.5.1.a.** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Radīta infrastruktūra tīro tehnoloģiju uzņēmumiem** |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Izbūvētā teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu, kas darbojas AER jomā (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražotāji), izvietošanai, lai sekmētu AER ražošanas jomas attīstību Eiropas Savienībā (kopējā attīstītā platība, ha) |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2024.gads) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 30 ha |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[9]](#footnote-10)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**: Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[10]](#footnote-11)**  Projektu dati. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  Latvijas iestādes ir identificējušas piemērotu prioritāro teritoriju vienā no lielākajām Latvijas ostām – Rīgas brīvostā, kur būtu nepieciešams veikt ieguldījumus ostas infrastruktūrā, tādējādi izveidojot zaļo industriālo teritoriju, kas ļautu uzņēmumiem izvietot savas ražotnes (jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražošanas jomā), izmantojot privātās investīcijas.  Projekta īstenošana veicinās klimata mērķu sasniegšanu un stiprinās Latvijas lomu Baltijas reģiona enerģētiskās neatkarības veicināšanā. Projektam ir potenciāls piesaistīt investorus atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu izveidei - nozarei ar daudzsološām izaugsmes perspektīvām. Paredzams, ka projekts dos turpmākos tiešos ieņēmumus no potenciālajiem ieņēmumiem, kas gūti no zemes nomas, ostas nodevām, piestātnes nomas, infrastruktūras nomas (kravu pārkraušanas laukumi).  Plānots, ka projekta rezultātā tiks:  - izveidota atjaunojamās enerģijas ražošanai piemērota rūpnieciskā teritorija Baltijas jūras reģionā;  - izveidotas ražošanas iekārtas atjaunojamo energoresursu komponentu ražošanai;  - sniegts atbalsts privātajam sektoram turpmāku ieguldījumu veikšanai tīrajās un resursefektīvajās tehnoloģijās un dziļo tehnoloģiju inovācijās;  - atbalstīti uzņēmumus, kas galvenokārt saistīti ar tīru un resursu ziņā efektīvu tehnoloģiju produktīvām investīcijām.  Plānotais atbalsts vietējās infrastruktūras izbūvei vai modernizēšanai, kas attiecas uz infrastruktūru, kura vietējā līmenī veicina uzņēmumu un patērētāju vides uzlabošanos un ražošanas bāzes modernizēšanu un attīstīšanu.  Attiecināmās ir izmaksas, tostarp plānošanas izmaksas, ko rada:  a) ieguldījumi ostu infrastruktūru izbūvē, nomaiņā vai modernizācijā;  b) ieguldījumi piekļuves infrastruktūras izbūvē, nomaiņā vai modernizācijā;  c) bagarēšana.  Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 64 576 212 euro (tostarp elastības finansējums 10 185 303 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 54 889 780 euro (tostarp elastības finansējums 8 657 508 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 9 686 432 euro (tostarp elastības finansējums 1 527 795 euro).  31.12.2029.  Sasniedzamā vērtība – 30 Ha  Kundziņsalas teritorija (sala) ir viens no svarīgākajiem multimodālajiem mezgliem Rīgas brīvostā, kas atrodas tiešā ostas krastmalas tuvumā pie galvenā kuģu kanāla. Lielākā daļa Kundziņsalas salas ir meliorēta zeme, kas izveidota no grunts, kura iegūta, padziļinot galveno kuģošanas kanālu.  Lai pilnvērtīgi izmantotu Kundziņsalas neapbūvētās teritorijas ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstībai, plānots projekts infrastruktūras darbiem 30 ha plātībā, kur tiks veikti ieguldījumi zemes sagatavošanā, inženierkomunikāciju izbūvē, tīklu jaudas palielināšanā, jaunu pievedceļu un dzelzceļa pārbrauktuves izveidē, lieljaudas dziļūdens piestātnes ar kravu pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukumu izbūvē, kā arī krasta nostiprinājumu rekonstrukcijā un padziļināšanā. |
| **Intervences loģika**  Ostas, loģistikas un ražošanas infrastruktūras attīstība - ļaujot teritoriju izmantot atjaunojamo energoresursu ražošanas uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas ražo atjaunojamo energoresursu komponentus, izmantojot arī piestātni tehnikas un saražoto preču transportēšanai;  Tiks noteikti īpaši kritēriji, lai nodrošinātu, ka par potenciālajiem ostas infrastruktūras nomniekiem var kļūt tikai uzņēmumi, kas ražo inovatīvas tehnoloģijas un komponentus atjaunojamās enerģijas ražošanai;  Atbalstīti privātie jūras vēja enerģijas komponenšu ražotāji (tostarp MVU), tādējādi veidojot klātbūtni atjaunojamās enerģijas piegādes ķēdē. |
| **Iespējamie riski**  Rādītāja sasniegšanu var ietekmēt tirgus situācija būvdarbu nozarē, būvdarbu iepirkuma norisē. |
| **Rādītāja sasniegšana** | r.2.5.1.a. rādītājs tiek uzskaitīts, ja ir pabeigts projekts |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | RCR 02 |
| **Rādītāja nosaukums** | **Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)** |
| **Rādītāja definīcija** | Kopējais privātais ieguldījums, līdzfinansējot atbalstītos projektus, ja atbalsta forma ir grants vai finanšu instruments. Rādītājs aptver arī neattiecināmo projekta izmaksu daļu, ieskaitot PVN.  Valsts uzņēmumiem rādītājs aptver līdzfinansējuma iemaksas no viņu pašu budžeta. Rādītājs jāaprēķina, pamatojoties uz privāto līdzfinansējumu, kas paredzēts atbalstīto projektu finansēšanas līgumos.  Finanšu instrumentu gadījumā tas ir paredzēts gan starpnieka (fonda pārvaldnieka), gan atbalsta saņēmēja privātajam finansējumam. [[11]](#footnote-12) |
| **Rādītāja veids** | Rezultāta |
| **Rādītāja mērvienība** | euro |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | 0 (2024.gads) |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | N/A |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | 40 000 000 euro |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[12]](#footnote-13)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   1. **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. 2. **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs.   **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[13]](#footnote-14)**  Projektu dati.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  RCR 02 kopējā rādītāja vērtību veido plānotais privātais līdzfinansējums ar rādītāju plānotajām atbalsta programmām un finanšu instrumentos.  Tas ir:  31.12.2029.  Sasniedzamā vērtība: 40 000 000 euro  Privāto investīciju apjoms ir izvēlēts, balstoties uz līdzšinējām sarunām ar investoriem par plānoto laika grafiku investoru projektu īstenošanai, tostarp plānotajām ražotnes būvniecības kārtām un iekārtu iegādes un uzstādīšanas laiku. |
| **Intervences loģika**  Lai sekmētu Latvijas uzņēmumu pāreju uz klimatneitrālām tehnoloģijām, tostarp jūras vēju un sauszemes vēju tehnoloģiju un to komponenšu ražošanu) un investīciju veikšanai uzņēmumu infrastruktūras klimatneitralitātes uzlabošanai, tāpat veicinātu privāto investīciju ieguldīšanu AER jomā, nepieciešams atbalstīt komersantus un motivēt tos ieguldīt šādos pasākumos, tostarp, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru. Rezultātā ne tikai palielināsim privātā finansējuma ieguldījumus, bet arī sekmēsim uzņēmumu pāreju uz klimatneitrāliem risinājumiem. |
| **Iespējamie riski**  Rādītāju sasniegšanu var ietekmēt komersantu nepietiekami ātrā aktivitāte investīciju veikšanā, tāpat to kapitāla pieejamība, kredītsietāžu finanšu pakalpojumu sadārdzinātība investīcijām. |
| **Rādītāja sasniegšana** | RCR 02 Rādītājs tiek uzskaitīts, ja AER jomas uzņēmums uzrāda veiktās investīcijas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākuma Nr.** | **Pasākuma nosaukums** | **Fonds** | **ES fondu finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** |
| 2.5.1. | Enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas kapacitātes celšana | ERAF | 54 884 514 | **188** | 54 884 514 |

1. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-2)
2. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-3)
3. Atbalsts lielajiem uzņēmumiem, tai skaitā maziem vidējās kapitalizācijas uzņēmumiem un vidējās kapitalizācijas uzņēmumiem, tikai gadījumos, ja tas ietver sadarbību ar MVK pētniecības un inovācijas aktivitātēs. Atbalstu finanšu instrumentu veidā var saņemt gan mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrības, gan vidējās kapitalizācijas sabiedrības. [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-5)
5. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-6)
6. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-7)
7. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-8)
8. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-9)
9. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-10)
10. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)
13. [↑](#footnote-ref-14)