# Gospodarske javne službe varstva okolja

# Uvod

Gospodarske javne službe so na sistemski ravni urejene v Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, [30/98](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224) – ZZLPPO, [127/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348) – ZJZP, [38/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847) – ZUKN in [57/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638) – ORZGJS40), podrobneje pa s področnim Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. [39/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682) – uradno prečiščeno besedilo, [49/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089) – ZMetD, [66/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856) – odl. US, [33/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761) – ZPNačrt, [57/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416) – ZFO-1A, [70/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026), [108/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888), [108/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890) – ZPNačrt-A, [48/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011), [57/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415), [92/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337), [56/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359), [102/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085), [30/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264), [61/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914) – GZ, [21/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887) – ZNOrg, [84/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120) – ZIURKOE in [158/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763)).

# Stanje in trendi

Zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi urejajo javne službe varstva okolja. Skladno s tem zakonom so:

1. obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja:
2. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,
3. sežiganje komunalnih odpadkov,
4. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2 in
5. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov;
6. obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:
7. oskrba s pitno vodo ([[1]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Fmnz.sharepoint.com%2Fsites%2FPripravaPoroilaookolju2021UJinFL%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb2f3c5be6b674778a2dd13b828f33bf0&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-684&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3518899970%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fmnz.sharepoint.com%252Fsites%252FPripravaPoroilaookolju2021UJinFL%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FNPVO%25202021Predloga%2520poglavij%2520POS.docx%26fileId%3Db2f3c5be-6b67-4778-a2dd-13b828f33bf0%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D684%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21033103300%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1620633585605%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1620633585490&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=0366e254-2205-429c-8f5f-b8c538b06005&usid=0366e254-2205-429c-8f5f-b8c538b06005&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1)),
8. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
9. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
10. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
11. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
12. urejanje in čiščenje javnih površin.

Glede državnih gospodarskih javnih služb varstva okolja Zakon o varstvu okolja določa, da:

a) država zagotovi izvajanje te javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe,

b) Vlada RS podrobneje predpiše dejavnosti in določi način opravljanja obvezne gospodarske javne službe, predpiše način oblikovanja in določanja cene, oskrbovalne standarde ter tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe ter normative za opravljanje javne službe in

c) so objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, infrastruktura državnega pomena.

Glede občinskih gospodarskih javnih službah varstva okolja Zakon o varstvu okolja določa, da:

a) Vlada RS podrobneje predpiše vrste dejavnosti, komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru teh javnih služb, ter metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje teh javnih služb,

b) so objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb, infrastruktura lokalnega pomena,

c) je občina dolžna zagotoviti izvajanje javnih služb skladno s predpisi,

d) v primeru, ko občina ne zagotovi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, to zagotovi država na območju občine in za njen račun, način zagotovitve pa določi Vlada RS.

Zakon o varstvu okolja ureja tudi strokovni nadzor nad izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Storitve javnih služb varstva okolja so za varstvo okolja in preskrbo prebivalcev izjemno pomembne. Javne službe varstva okolja so namenjene zagotavljanju javnih dobrin kot so proizvodi in storitve, povezani z varstvom okolja, zaradi zagotavljanja javnih potreb, kadar in koliko jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Obseg teh storitev, izvajalce ter zavezance določajo področni predpisi.

Ključne dejavnosti

Ureditve glede javnih služb varstva okolja v Zakonu o varstvu okolja sicer ne prenašajo zahtev evropske zakonodaje v slovenski pravni red, a delovanje javnih služb pomembno prispeva k doseganju ciljev, ki izhajajo iz te zakonodaje neposredno ali preko slovenskih predpisov.

Ministrstvo za okolje in prostor ugotavlja, da je prioritetno potrebno reševati problematiko področja gospodarskih javnih služb varstva okolja, za katere se je že tudi v različnih revizijah Računskega sodišča RS izkazalo kot področje, ki ga je potrebno sistemsko in celovito urediti. Področje je potrebno dopolniti tako na ravni izvajanja storitev javnih služb kot na področju upravljanja gospodarske javne infrastrukture.

Ministrstvo za okolje in prostor bo po pripravi Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravilo in predložilo v postopek sprejema na Vlado nov krovni zakon, ki bo urejal gospodarske javne službe.

# Zaključek in priporočila

Načrtovanje izvajanja javnih služb varstva okolja mora potekati na celovit in usklajen način s sodelovanjem pristojnih organov na državni in občinski ravni. Pri tem je treba uporabiti predpisane mehanizme ali uvesti nove mehanizme nadzora državnih organov na izvajanje občinskih javnih služb varstva okolja v primerih, ko je to potrebno zaradi doseganja ciljev ravnanja z odpadki ali drugih ciljev varstva okolja ter zagotavljanja učinkovitega izvajanja javnih služb.

Izgradnjo nove infrastrukture bo treba umestiti v državne programske dokumente, ki bodo podlaga za porabo sredstev kohezijske politike in politike okrevanja in odpornosti.

Konkretni ukrepi za izvajanje usmeritev bodo določeni v noveliranih operativnih programih glede ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja in odvajanja komunalne vode. V teh programih bodo za posamezna področja določeni tudi finančni in časovni okvir, izhodiščno in načrtovano stanje, kazalniki merjenja napredka in vrednotenje uspešnosti izvedenih ukrepov.

Glede organizacije javnih služb varstva okolja bi bilo smiselno preučiti uvedbo nove organizacijske ravni in sicer raven »pokrajin javnih služb varstva okolja«, na katero se prenese del odgovornosti in pristojnosti za izvajanje javnih služb varstva okolja.

Glede izvajanja javnih služb bo treba zagotoviti višjo raven digitalizacije in z nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje in poročanje o izvajanju javnih služb zagotoviti boljši pregled stanja ter realne podatkovne podlage za načrtovanje investicij v infrastrukturo.

# Javna služba varstva okolja – odpadna voda

# **Uvod**

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb.

Izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki določa naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za izvajanje javne službe. Na podlagi občinskega predpisa mora občina zagotoviti javno službo na območju celotne občine. Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, redno vzdrževanje javne kanalizacije, prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje. Med naloge javne službe sodi tudi prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (tudi iz MKČN z zmogljivostjo, večjo od 50 PE, ki jo zagotovi lastnik objekta, izven meja aglomeracij), obdelava blata, pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin, streh in zasebnih utrjenih površin (pod določenimi pogoji), obveščanje uporabnikov javne službe, izdelava programa izvajanja javne službe, vodenje evidence o izvajanju javne službe, poročanje o izvajanju javne službe in priključevanje novih uporabnikov javne službe.

Eden ključnih programskih dokumentov za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode je operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ta dokument ureja varstvo površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem, do katerega bi lahko prišlo zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. V dokumentu so za vsako posamezno aglomeracijo podrobneje določene zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev. Določene pa so tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in za katera opremljanje z javno kanalizacijo tudi ni predpisano. Z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se na podlagi analize stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določijo ukrepi za izpolnjevanje zahtev glede opremljenosti oziroma izboljšanje stopnje opremljenosti z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

# **Stanje in trendi**

Lokalne skupnosti so imele v letu 2020 določenih ali izbranih približno 119 izvajalcev, ki delujejo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Najpogostejša oblika izvajanja javne službe je javno podjetje.

Čiščenje odpadnih voda v komunalnih in skupnih čistilnih napravah se v zadnjih letih povečuje, kar seveda pomeni manjše obremenjevanje vodnega okolja ([VD02]). V zadnjih letih se tako s postopki sekundarnega ali terciarnega čiščenja očisti čedalje več odpadne vode, medtem ko postopkov samo primarnega čiščenja ni več. Količina odpadne vode, ki je bila prečiščena s postopki sekundarnega čiščenja, se je od leta 2000 povečala za 50 % ali iz 30 milijonov m3 (v letu 2000) na 45 milijonov m3 (v letu 2019). Postopkov terciarnega čiščenja odpadnih voda v letu 2000 v Sloveniji skoraj ni bilo, v letu 2019 pa je bilo po takih postopkih prečiščenih 72 % odpadne vode ali 113 milijonov m3 odpadne vode. V Sloveniji je po podatkih iz leta 2019 na komunalno ali skupno čistilno napravo priključenih 67,5 % prebivalcev.

# **Ključne dejavnosti**

Dejavnosti se usmerjajo k cilju, da se odpadne vode ustrezno zbirajo in čistijo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke na zdravje ljudi in stanje okolja, zlasti voda.

Ključna dejavnost na področju odpadnih voda je polna zagotovitev oskrbovalnih standardov v območju aglomeracij, kjer predpisani standardi še niso doseženi. Za izgradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja si med drugimi prizadevamo pridobiti razpoložljiva EU sredstva, saj bodo le tako lahko izpolnjene vse predpisane zahteve glede opremljanja z javno kanalizacijo. Po podatkih iz leta 2018 je potrebno v območjih aglomeracij z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje opremiti približno 20% prebivalstva. Na podlagi novo sprejetega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je določen tudi prednostni vrstni red izvajanja ukrepov za zagotovitev skladnosti glede na predpisane zahteve.

Za izboljšanje in lažje upravljanje s podatkovnimi zbirkami na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je načrtovan tudi razvoj in izgradnja prostorsko informacijskega sistema na področju javnih služb varstva okolja.

# **Zaključek in priporočila**

Na področju zagotavljanja kakovostnega stanja okolja bomo z načrtovanimi ukrepi in dejavnostmi prispevali k odpravi identificiranih izzivov na področju odpadnih voda, z vlaganji v obnovo in izgradnjo manjkajoče infrastrukture pa želimo prebivalcem zagotoviti ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pri tem pa si moramo pri uresničevanju globalnih ciljev prizadevati k ničelnemu onesnaževanju in slediti smernicam trajnostnega razvoja.

**Javna služba varstva okolja – oskrba s pitno vodo**

# **Uvod**

Zakon o varstvu okolja določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja.

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Uredba o oskrbi s pitno vodo določa standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe, ukrepe za opravljanje javne službe (vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, ter obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe) ter načine in pogoje oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev oskrbe s pitno vodo njenim uporabnikom.

Operativni program oskrbe s pitno vodo je eden temeljnih dokumentov za načrtovanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Operativni program vsebuje analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov in območij poselitve z javnim vodovodom, stvarno in finančno analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo, analizo stanja zajetij pitne vode, analizo stanja lastne oskrbe s pitno vodo, analizo stanja meddržavne izmenjave vode, namenjene oskrbi s pitno vodo ter analizo učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe. Program vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke za izvedbo, oceno stroškov in nosilce ukrepov za vsebine glede spremljanja kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanja vodnih izgub v javnih vodovodih, zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo, doseganja standardov opremljenosti, povečanja varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov, povečevanja učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in spodbujanja varčne rabe pitne vode.

# **Stanje in trendi**

Iz seznama izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo je razvidno, da oskrbo s pitno vodo v letu 2021 izvaja 89 izvajalcev. Najpogostejša oblika izvajanja javne službe je javno podjetje, temu sledita koncesija in režijski obrat. V Republiki Sloveniji ima kar 186 občin (88 %) enega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, 24 občin ima dva izvajalca, le 2 občini pa imata tri izvajalce javne službe.

Iz informacijskega sistema javnih služb varstva okolja izhaja, da se je v letu 2018 s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbovalo približno 92 % prebivalcev Republike Slovenije.

# **Ključne dejavnosti**

Ključne dejavnosti na področju oskrbe s pitno vodo so opremljanje območij poselitve, ki izpolnjujejo predpisane kriterije, z javnim vodovodom, ter izvajanje javne službe na način, ki bo njenim uporabnikom zagotavljal nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo.

Za izboljšanje in lažje upravljanje s podatkovnimi zbirkami na področju oskrbe s pitno vodo, je načrtovan razvoj in izgradnja prostorsko informacijskega sistema na področju javnih služb varstva okolja.

# **Zaključek in priporočila**

Oskrba s pitno vodo je v Republiki Sloveniji dobro urejena, kljub temu pa je v pripravi zakon o javnih službah varstva okolja, operativni program oskrbe s pitno vodo in sprememba podzakonskih predpisov, ki bodo stanje še izboljšali.

# **Javna služba varstva okolja – odpadki**

# **Uvod**

Storitve javnih služb varstva okolja so za varstvo okolja ključne. Obseg teh storitev, izvajalce ter zavezance določajo posebni predpisi, praviloma pa so namenjene zagotavljanju varstva okolja na področjih, kjer zaradi zahtevnosti opravil ali pa zaradi zahtev po enakem dostopu do javnih dobrin, ni možno pričakovati, da bi upravljali z okoljem ali naravnimi dobrinami uporabniki sami. Storitve javnih služb varstva okolja so praviloma obvezne, izvajajo pa se na državni in občinski ravni.

Državne javne službe varstva okolja so ustanovljene za posebna ravnanja z odpadki, predvsem nevarnimi in na področjih ravnanja, ki niso specifično povezana z območjem posamezne občine, ampak s celotnim gospodarskim prostorom Republike Slovenije. Izvajalci državnih služb varstva okolja so koncesionarji, torej podjetja, ki so morala izkazati svojo usposobljenost pri samem izboru za koncesionarja. Praviloma so to specializirana podjetja, ki se zavedajo svojega poslanstva, tako da svoje storitve izvajajo v skladu z načeli varstva okolja.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, [61/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914) – GZ, [21/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887) – ZNOrg, [84/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120) – ZIURKOE in [158/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763)) v nadaljevanju: ZVO-1) določa in ureja obvezne gospodarske javne službe varstva okolja.

Obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja so:

1. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,
2. sežiganje komunalnih odpadkov,
3. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2 in
4. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov.

Obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki so:

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

# **Stanje in trendi**

## ZVO-1 v 148. členu določa obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja. V navedenem členu je tudi določeno, da država zagotovi izvajanje te javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, da Vlada RS podrobneje predpiše dejavnosti in določi način opravljanja obvezne gospodarske javne službe, predpiše način oblikovanja in določanja cene, oskrbovalne standarde ter tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe ter normative za opravljanje javne službe in da so objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe infrastruktura državnega pomena. Določbe 148. člena ZVO-1 vsebujejo tudi določbe, ki urejajo strokovni nadzor nad izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

## ZVO-1 v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. V navedenem členu je dano pooblastilo Vladi RS, da podrobneje predpiše vrste dejavnosti, komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru teh javnih služb, ter metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje teh javnih služb. Člen določa tudi, da so objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb, infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javnih služb skladno s predpisi Vlade RS, izdanimi na podlagi tega člena, in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. V petem odstavku 149. člen ZVO-1 je določeno, da v kolikor občina ne zagotovi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, jo zagotovi država na območju občine in za njen račun, način zagotovitve pa določi Vlada RS.

## Gospodarske javne službe so na sistemski ravni urejene v Zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS 32/93 in ostali), deloma pa tudi v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS 127/06).

## 

## **Ravnanje z odpadki**

# Na področju ravnanja z odpadki se trenutno izvajajo:

1. Državna GJS sežiganje komunalnih odpadkov

2. Občinska GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

3. Občinska GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov


4. Občinska GJS odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

# V Sloveniji je trenutno evidentiranih (v evidenci ki jo vodi Agencija RS za okolje):

|  |  |
| --- | --- |
| *tip GJS* | *število izvajalcev* |
| *Državna GJS sežiganje komunalnih odpadkov* | *1* |
| *Občinska GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov* | *78* |
| *Občinska GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov* | *53* |
| *Občinska GJS odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov* | *50* |

## Izhodišča za oceno trenutnega stanja infrastrukture so:

## • V letu 2019 je nastalo 289.317 t MKO, njihov delež glede na celotno količino nastalih komunalnih odpadkov v tem letu pa je 27,18 %, kar je manj kot je delež MKO v prejšnjem letu 2018 iz česar je vidna dosedanja učinkovitost uvajanja ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v Sloveniji, ki pa se mora izkazovati tudi v obdobju 2020-2035 z namenom doseganja v EU sprejetih okoljskih ciljev recikliranja komunalnih odpadkov,




*SlikaX1: Ločeno zbrani odpadki (vir: SI STAT*)

## • zgrajena je infrastruktura (zbirni centri, zbiralnice ločenih frakcij) za zbiranje komunalnih odpadkov na podlagi katere dosegamo dobre rezultate pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov,

## • zgrajena je tudi infrastruktura, ki nudi ustrezne kapacitete za predelavo mešanih komunalnih odpadkov,

## • kapacitete infrastrukture za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov so zadostne, delež odloženih komunalnih odpadkov je pod mejo (10%), ki jo EU predpisuje za leto 2035,



*SlikaX2: delež odloženih komunalnih odpadkov (vir: SI STAT*)

## • opazno je izrazito pomanjkanje infrastrukture za obdelavo produktov iz mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali gorljivih ostankov predelave drugih komunalnih odpadkov, ki niso reciklabilni in je njihova kalorična vrednost previsoka za odlaganje na odlagališčih,

## • predpisi dopuščajo, reševanje te problematike s čezmejnim prenosom na obdelavo izven RS, vendar pri tem nastaja jo dodatne težave (porast cen obdelave ali/in zapiranje dostopa s strani držav, ki ohranjajo kapacitete predelave za pokrivanje lastnih potreb),

• glede organizacije GJS velja opozoriti na razdrobljenost teh javnih služb, ki pokrivajo premajhna območja, da bi lahko bile te službe ekonomsko učinkovite in strokovno usposobljene za vedno zahtevnejše naloge na vseh področjih, kjer izvajajo svoje storitve,

• oblike občinskih GJS so določene v 6. členu ZGJS (večinoma javna podjetja ali koncesionarji), vendar se zlasti pri GJS obdelave KO in GJS odlaganja KO pojavljajo deviacije kot je najem pogodbenih izvajalcev s kratkoročnimi pogodbami ali imenovanje izvajalcev lokalne GJS, ki za opravljanje dejavnosti nimajo zagotovljene (lastne) infrastrukture (kar ponovno vodi v iskanje podizvajalcev s pretežno kratkoročnimi pogodbami),

• posledično nastajajo težave pri evidencah o ravnanju z odpadki, kot skrajnost pa se kaže nezmožnost določitve prevzemnih območij za izvedbo GJS sežiga KO, kar potencialnim koncesionarjem močno otežuje načrtovanje vhodnih masnih tokov v napravo za termično obdelavo odpadkov

# **Ključne dejavnosti**

Dejavnosti se usmerjajo k cilju, doseganja okoljskih ciljev recikliranja in dopustnega odlaganja komunalnih odpadkov v skladu s spremembami evropske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki (Direktive 2018/852/EU, 2018/851/EU, 2018/850/EU in 2018/849/EU).

Cilji na področju GJS ravnanja z odpadki so:

• Zagotovitev ustrezne infrastrukture za energetsko izrabo nereciklabilnih in za odlaganje neprimernih ostankov obdelave komunalnih odpadkov nastalih v procesu izvajanja občinskih GJS obdelave KO. Energetska izraba teh odpadkov se bo izvajala v okviru državne GJS sežiga KO (najverjetneje s podelitvijo koncesije)

• Sprememba ureditev na področju obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Namen sprememb je takšna ureditev gospodarskih javnih služb varstva okolja na državni in lokalni ravni, ki bo omogočala racionalnejše izvajanje dejavnosti. Predvsem pa je treba ureditev na navedenem področju izboljšati in dopolniti glede instrumentov, ki bodo zagotavljali večji vpliv države na izvajanje občinskih javnih služb, zlasti glede doseganja ciljev, kadar so ti določeni na ravni Evropske unije).

# **Zaključek in priporočila**

Razvoj ravnanja s komunalnimi odpadki do zaključka zakonodajnega obdobja 2020-2035, bo podrobneje opisan v PROGRAMU RAVNANJA Z ODPADKI in PROGRAMU PREPREČEVANJA ODPADKOV REPUBLIKE SLOVENIJE, ki bo pripravljen v letu 2021.

V teku so prizadevanja za zagotovitev finančnih sredstev, za izgradnjo ali pomoč pri izgradnji infrastrukture, ki bo omogočala samozadostnost na področju termične obdelave (energetske izrabe) komunalnih odpadkov.

Načrtovane spremembe in dopolnitve veljavne zakonske ureditve obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki obsegajo:

- ureditev razmerij med državo in lokalno skupnostjo na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; ta ureditev naj obsega zlasti opredelitev mehanizmov in instrumentov, ki bi državi ob določenih pogojih omogočali poseganje v sistem izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zaradi zagotavljanja njegove racionalnosti (ekonomika, infrastruktura, …), in glede doseganja ciljev, kadar so ti določeni na ravni Evropske unije;

- opredelitev razmerja med državnimi predpisi, ki urejajo javne službe varstva okolja, in občinskimi predpisi, ki se navezujejo na državne predpise in so potrebni zaradi njihovega izvrševanja;

- opredelitev možnosti nadzora nad zakonitostjo občinskih predpisov.

Akti s katerimi namerava ministrstvo zagotoviti doseganje ciljev:

• Zakon o varstvu okolja 2

• Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja

• Uredba o spremembi Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

**Javne službe ohranjanja narave**

**Uvod**

113. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. [96/04](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233) – uradno prečiščeno besedilo, [61/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567) – ZDru-1, [8/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254) – ZSKZ-B, [46/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918), [21/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887) – ZNOrg, [31/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402) in [82/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235); v nadaljevanju ZON) definira dejavnosti javne službe ohranjanja narave in pristojne organizacije. Dejavnost javne službe ohranjanja narave definira kot ohranjanje sestavin biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij. Določa tudi, da dejavnosti javne službe ohranjanja narave opravljajo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in upravljavci zavarovanih območij.

**Stanje in trendi**

Slovenija je ena izmed držav z najvišjo stopnjo ohranjenosti narave v Evropi.

Zavarovana območja so območja narave, kjer je velika biotska, abiotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot. V Sloveniji so zavarovana območja eden ključnih instrumentov za ohranjanje narave, in sicer varstvo biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in naravnih vrednot, ki hkrati prispeva tudi k socialno-gospodarskemu razvoju regij.

Zavarovana območja prekrivajo 14 % ozemlja Slovenije. V Sloveniji je 49 širših zavarovanih območij (1 narodni park, 3 regijski parki in 45 krajinskih parkov, 8 območij ima upravljavca) in 1335 ožjih zavarovanih območij (1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1164 naravnih spomenikov ter 114 spomenikov oblikovane narave; 96 območij ima upravljavca).

Zavarovana območja narave, ki imajo upravljavca, omogočajo usklajeno varstvo in razvoj in so mesto združevanja sektorskih politik (varstva okolja, prostorskega razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, varstva kulturne dediščine, gospodarstva, turizma, regionalnega razvoja) in obenem področje neposrednega stika ministrstva z različnimi javnostmi, od lokalnih do širših mednarodnih.

**Ključne aktivnosti**

117. člen ZON določa, da Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN) opravlja kot javno službo naslednje naloge:

* spremlja stanje ohranjenosti narave,
* zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi viri,
* spremlja stanje biotske raznovrstnosti,
* pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
* evidentira in vrednoti dele narave,
* pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena,
* spremlja stanje naravnih vrednot,
* pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena,
* pripravlja strokovne predloge za zavarovanje,
* sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena,
* sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij tako, da spremlja pripravo načrta upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in nameni zavarovanja in poda končno strokovno mnenje o sprejemljivosti načrta upravljanja zavarovanih območij,
* upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, če je v aktu o zavarovanju tako določeno,
* sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena ZON,
* pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov,
* izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi,
* daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave,
* sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih.

Naloge javne službe, ki jih izvajajo upravljavci zavarovanih območij določa 133. člen ZON in so naslednje:

* pripravlja predlog načrta upravljanja;
* sprejema letni program dela na podlagi načrta upravljanja in poročilo o izvajanju letnega programa dela za preteklo leto ter opravlja oziroma skrbi za opravljanje v programu dela oziroma načrtu upravljanja določenih nalog;
* sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanih območij;
* stalno spremlja in analizira stanje narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na zavarovanem območju;
* sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem;
* upravlja nepremičnine, ki so v lasti ustanovitelja na zavarovanem območju, za potrebe upravljanja, če je v aktu o zavarovanju tako določeno;
* sodeluje z zavodom (ZRSVN) pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na zavarovano območje;
* izvaja ukrepe varstva na zavarovanem območju;
* sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju iz 47. člena ZON;
* sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami na zavarovanem območju iz 48. člena ZON;
* usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem;
* skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju;
* skrbi za predstavljanje zavarovanega območja;
* sodeluje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, jim strokovno pomaga in svetuje;
* pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo, ki je namenjena obisku zavarovanega območja;
* vodi obiskovalce po zavarovanem območju;
* zagotavlja dostop do informacij o zavarovanem območju.

**Zaključek in priporočila**

Za učinkovito delovanje javnih služb je v prvi vrsti treba zagotoviti ustrezno financiranje, tako upravljavcev zavarovanih območij na državnem in občinskem nivoju kot tudi ZRSVN. ZRSVN je treba kadrovsko okrepiti, kajti le tako bo ažurno lahko izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalaga nacionalna, EU in mednarodna zakonodaja.

Glede organizacije javnih služb ohranjanja narave bi bilo smiselno preučiti uvedbo nove organizacijske ravni in sicer na ravni pokrajin, na katero se prenese del odgovornosti in pristojnosti za izvajanje javnih služb ohranjanja narave. S tem se zagotovi tudi racionalizacija splošnih služb upravljavcev.

Za doseganje ciljev ohranjanja narave je treba zagotoviti učinkovit nadzor v naravi, ki naj bo razširjen tudi izven zavarovanih območij narave, kar je predvideno v okviru LIFE projekta IP NATURA.

**Viri in literatura**

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15,76/17 in 81/19).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (sprejet s sklepom Vlade RS, št. 35400-2020/4 z dne 17. 9.2020)

<https://www.ijsvo.si/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f> (Informacijski sistem javnih služb varstva okolja-IJSVO, 16.7.2021)

<http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/ciscenje-odpadnih-voda-na-komunalnih-skupnih-cistilnih-napravah-2> (spletna stran ARSO-Kazalci okolja, VD02 Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah, 16.7. 2021)