**Noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 14. panta trešā daļa, kurā noteikts, ka „Dalībvalstis nodrošina, ka sertificēšanas shēmas vai līdzīgas kvalifikācijas shēmas līdz 2012. gada 31. decembrim kļūst vai ir pieejamas maza izmēra biomasas katlu un krāšņu, saules fotoelektrisko un termālo sistēmu, sekli ieraktu ģeotermisko sistēmu un siltumsūkņu uzstādītājiem.” |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Saskaņā ar Būvniecības likuma 8. panta pirmo daļu, fiziskām personām ir nepieciešams būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts, lai patstāvīgi darbotos būvniecības jomās: inženierizpēte, projektēšana, būvekspertīze, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība. Norādes uz darbiem, dokumentiem vai to daļām, kurus izpilda (vada) vai apliecina attiecīgi sertificēts speciālists ir noteiktas būvniecības procesu regulējošos normatīvos aktos.  Kvalifikācijas prasības būvprakses un arhitekta prakses sertifikāta saņemšanai ir noteiktas Ministru kabineta 2003. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” pielikumā, saskaņā ar kuru būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāta saņemšanai nepieciešama vismaz vidējā profesionālā izglītība. Latvijā normatīvos aktos būvniecības jomā netiek reglamentētas profesijas darbu izpildītāju līmenī. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projektā precizēta būvprakses joma „Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas” paskaidrojumā pie siltumapgādes avotiem iekļaujot biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņus. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projektu izstrādāja Ekonomikas ministrija. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Noteikumu projekts attiecas personām, kas saņēmušas būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecības jomā. 2011. gada maijā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas jomā bija sertificēti 268 speciālisti, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā – 739 speciālisti. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III un IV sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (turpmāk – Direktīvas 2009/28/EK) 14. panta trešā daļa.  Direktīvas 2009/28/EK transponēšanas termiņš ir 2010. gada 5. decembris. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Direktīvas 2009/28/EK prasības daļēji izpildītas šādos likumos un uz to pamata izdotos Ministru kabineta noteikumos:   * Enerģētikas likums; * Elektroenerģijas tirgus likums; * Biodegvielas likums; * Būvniecības likums; * Teritorijas plānošanas likums; * Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; * Likums „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”; * Ēku energoefektivitātes likums; * Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums; * Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.   Direktīvas 2009/28/EK prasības plānots pilnībā pārņemt ar šādiem likumprojektiem un tiem pakārtotiem Ministru kabineta noteikumiem:   * likumprojekts „Atjaunojamās enerģijas likums” (atbalstīts MK sēdē 15.02.2011.); * likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Saeimā pieņemts 1. lasījumā 12.05.2011.); * likumprojekts „Grozījumi Biodegvielas likumā” (atbalstīts MK sēdē 15.02.2011.); * likumprojekts „Grozījumi Enerģētikas likumā” (atbalstīts MK sēdē 24.05.2011.); * likumprojekts „Būvniecības likums” (atbalstīts MK sēdē 12.04.2011.). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2010. gada 19. maija direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti. | | | |
| A | B | C | D | |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzkaitot katru vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos | |
| 14. panta trešā daļa | 1. punkts | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta pilnībā. | Projekts šo jomu neskar. | |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?  Kādēļ? | | | | Projekts šo jomu neskar. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | | | | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | | | | Nav. |

|  |
| --- |
| **2.tabula**  **Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.**  **Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Projekts šo jomu neskar. |

Anotācijas VI sadaļa – projekts šo jomu neskar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Normatīvā akta izpildi nodrošinās Ekonomikas ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Ministrs A. Kampars

Vīza:

Valsts sekretārs J. Pūce

06.06.2011. 13:50

Dz.Grasmanis

67013040, [dzintars.grasmanis@em.gov.lv](mailto:dzintars.grasmanis@em.gov.lv)