**Ministru kabineta noteikumu projekta „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 42.1 panta pirmajā daļā un 42.3 pantā dotajiem deleģējumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd dabasgāzes piegādi un lietošanu, kā arī no tās izrietošās tiesības un pienākumus regulē Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Tomēr šajos Noteikumos iekļautais regulējums ir nepilnīgs, turklāt atsevišķi jautājumi ir noregulēti neskaidri, kas rada problēmas Noteikumu pareizai piemērošanai un neskaidrības lietotāju un sadales sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) tiesību un pienākumu apjoma noteikšanā.Jautājumi attiecībā uz lietotāju pienākumiem dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanā Noteikumos ir atrunāti tikai virspusēji, nenodrošinot lietotājiem skaidru un pilnīgu sapratni par prasībām dabasgāzes lietošanā, neskatoties uz sekām, kas var rasties dabasgāzes apgādes sistēmas nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī neievērojot normatīvajos aktos, attiecīgajos standartos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Turklāt Noteikumos iekļautais regulējums attiecas tikai uz dabasgāzes lietošanu mājsaimniecībās (VII.nodaļa)Ievērojot apstākli, ka dabasgāzes apgādes sistēma pēc tās piederības robežas (kura noteikta atbilstoši Noteikumiem vai pušu noslēgtajā līgumā) pieder lietotājam (gan mājsaimniecības lietotājiem, gan lietotājiem, kuri nav mājsaimniecības lietotāji), kā arī ņemot vērā vispārpieejama tiesiskā regulējuma trūkumu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanas jomā, šobrīd nav iespējams ietekmēt un nodrošināt, ka lietotāji dabasgāzes apgādes sistēmu ekspluatētu tā, lai netiktu radīti draudi kā pašiem dabasgāzes lietotājiem, tā arī sabiedrībai un īpašumam. Tādējādi pietiekams regulējums dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanai šobrīd pastāv tikai attiecībā uz sistēmas operatoram piederošās dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijas prasībām un attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar dabasgāzes apgādes sistēmu lietošanu, kuru apkope un apkalpe saskaņā ar attiecīgo standartu prasībām, ņemot vērā uzstādīto dabasgāzes iekārtu un aparātu jaudu, jānodrošina attiecīgi sertificētām personām vai organizācijām. Noteikumos ir paredzēti gadījumi, kādos sistēmas operators ir tiesīgs lietotājam pārtraukt dabasgāzes piegādi, tomēr nav atrunāti priekšnosacījumi un kārtība dabasgāzes piegādes atjaunošanai. Tādējādi faktiski nepastāv nekādi priekšnosacījumi preventīvai pārkāpumu novēršanai un atkārtoti pārkāpumi tiek izdarīti vai var tikt izdarīti uzreiz pēc dabasgāzes piegādes atjaunošanas, atkārtoti radot avārijas draudus vai aizskarot sistēmas operatora vai trešo personu tiesības.Latvijā norēķini par saņemto dabasgāzi tiek veikti ar pēcapmaksu, proti, pēc tam, kad dabasgāze jau ir izlietota. Pēcapmaksas sistēma jebkurā tirdzniecības jomā tiek uzskatīta par pārdevējam riskantu, jo prece vai pakalpojums tiek piegādāts jau pirms samaksas veikšanas, dažkārt pat nezinot, vai pircējs veiks samaksu par saņemto preci vai pakalpojumu. Turklāt dabasgāzes apgādes sistēma Latvijā vēsturiski ir veidota tā, ka vairumā gadījumu dabasgāzes piegādi pārkāpumu vai neizpildītu saistību rezultātā ir iespējams pārtraukt, novēršot pārkāpuma turpināšanu vai neizpildīto saistību pieaugumu, tikai iekļūstot lietotāja gazificētajā objektā. Rezultātā sistēmas operatoram ir ierobežotas iespējas aizsargāt savas intereses, nepieļaut dabasgāzes lietošanu bez samaksas veikšanas un laikus apturēt parādu pieaugumu, pārtraucot dabasgāzes piegādi, ja lietotājs nenodrošina piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmai gazificētajā objektā. Ar Noteikumu projektu paredzēts pilnveidot dabasgāzes piegādes un lietošanas tiesisko regulējumu, nosakot gan lietotāju, gan sistēmas operatora tiesību un pienākumu apjomu, tādējādi nodrošinot skaidru tiesisko attiecību noregulējumu dabasgāzes apgādē, kā arī sekmējot lietotāja un sabiedrības drošību, lietojot dabasgāzes apgādes sistēmu. Enerģētikas likumā tiek lietoti termini tirgotājs - komersants (tai skaitā ārvalsts komersanta filiāle), kura komercdarbība ir enerģijas tirdzniecība, un sistēmas operators - energoapgādes komersants, kas sniedz enerģijas pārvades, sadales, dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus. Tā kā dabasgāzes tirgus saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto Latvijā tiks atvērts 2017.gada 3.aprīlī, tad pašlaik Latvijā darbojas tikai viens vertikāli integrēts uzņēmums – AS „Latvijas Gāze”, kas pilda gan sistēmas operatora, gan tirgotāja funkcijas. Neskatoties uz to, ka noteikumu projektā ietvertais regulējums Enerģētikas likuma izpratnē attiecas gan sistēmas operatoru, gan tirgotāju, ņemot vērā esošo situāciju dabasgāzes tirgū, lai saglabātu Noteikumu projekta skaidrību, tajā tiek lietots tikai viens termins „sadales sistēmas operators”. Noteikumu projektā iekļauts jau Noteikumos paredzētais regulējums, precizējot un papildinot to atbilstoši konstatētajām problēmām dabasgāzes piegādes un lietošanas tiesisko attiecību noregulējumā.Noteikumu projekta II. nodaļā iekļauts regulējums, kurā noteiktas prasības lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanai, ņemot vērā dabasgāzes apgādes sistēmas drošas lietošanas nepieciešamību. Šāda regulējuma iekļaušana Noteikumu projektā ir nepieciešama, lai īstenotu vienu no Enerģētikas likuma mērķiem (noteikts 3.panta pirmajā punktā) nodrošināt enerģijas lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, kā arī ņemot vērā draudus, kādus gan lietotājam, gan sabiedrībai, kā arī īpašumam var radīt dabasgāzes apgādes sistēmas neatbilstība normatīvo aktu prasībām un tās lietošanas prasību neievērošana. Tikai Noteikumu projektā nosakot šādas prasības, ir iespējams uzlabot pastāvošo situāciju lietotāju dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanas jomā, attiecībā uz kuru šobrīd lietotāji attiecas nenopietni, pavirši un pat vieglprātīgi, tādējādi apdraudot ne vien sevi, bet arī sabiedrību kopumā. Ar Noteikumu projekta II. nodaļā iekļauto regulējumu tiek noteiktas minimālās prasības, kādas jāievēro, lai lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tiktu lietotas pareizi un neradītu avārijas draudus, apdraudot lietotāju, sabiedrību, kā arī īpašumu. Lietotājiem, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir gazificētie objekti, ir jānodrošina normatīvajos aktos, tostarp attiecīgajos standartos (LVS 445-1:2011 un LVS 445-2:2011) (turpmāk – standarti), noteikto lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijas prasību ievērošana.Standarts LVS 445-1:2011 nosaka vispārīgas prasības, kuras jāievēro tām juridiskām un fiziskām personām, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir dabasgāzes sadales sistēma un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma, dabasgāzes ietaises, iekārtas un citas ierīces ar darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar), kā arī personām, kas veic šo sistēmu un iekārtu ieregulēšanu, ekspluatāciju, tehnisko apkopi, remontu un renovāciju, ar šim iekārtām paredzētās dūmvadu sistēmas un ventilācijas pārbaudi un apkopi, kā arī gāzes speciālistu apmācību.Standarts LVS 445-2:2011 nosaka dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehniskās apkopes un remonta termiņus, darbu veidu, sastāvu, organizāciju un tehnisko dokumentāciju un ir saistošs visiem komersantiem, kuri veic šo sistēmu apkopi. Lietotāja pienākums uzturēt tehniskā kārtībā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un nodrošināt tās tehnisko apkopi saskaņā ar standartu LVS 445:2003/A1:2004 “Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” bija jau iekļauts Noteikumu regulējumā. Tā kā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpi, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību ir jāveic sertificētiem speciālistiem, kuri pārzina standartu prasības, tad atsauce uz standartiem vērš lietotāja uzmanību uz to, ka īstenojot savu pienākumu nodrošināt dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijas drošību, standartu prasību ievērošana ir jāpieprasa no minētajiem sertificētajiem speciālistiem.Ņemot vērā, ka vienlaikus arī attiecīgiem sertificētiem speciālistiem, kuriem saskaņā ar tiesību aktiem ir uzticēti kādi pienākumi lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas apkopē, apkalpē, ir noteikta atbildība par savu pienākumu kvalitatīvu izpildi atbilstoši noteiktajām prasībām, Noteikumu projekts papildināts ar normu, ka paredz Standarta LVS 445-2:2011 prasību ievērošanu.Minēto normu mērķi nodrošināt dabasgāzes sadales sistēmu un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) maksimālu pareizu ekspluatācijas laiku, novēršot to priekšlaicīgu nolietošanos un avārijas situācijas draudus.Tā kā standarti ir Latvijas nacionālie standarti, tie ir latviešu valodā un pieejami tīmekļa vietnē <https://www.lvs.lv> par maksu, tomēr pienākums tos piemērot ir ierobežotam attiecīgo sertificēto speciālistu lokam. Tā kā standarti ir pieejami arī bez maksas Standartu lasītavā, lietotāji var meklēt informāciju iespiestajos katalogos, elektroniskajās datubāzēs vai tīmeklī un iepazīties ar fondā esošajiem standartiem un citiem dokumentiem.Lai nodrošinātu lietotāja, kas nav mājsaimniecības lietotājs, dabasgāzes sistēmas efektīvu darbības uzraudzību noteikumu projektā noteikts kādos lietotāja gazificētajos objektos tiek norīkota atbildīgā persona par gāzes saimniecību. Saskaņā ar standartiem atbildīgās persona par gāzes saimniecību pienākums ir nodrošināt lietotāja dabasgāzes sistēmas drošu darbību un bezavāriju ekspluatāciju, instrukciju un iespējamo avāriju lokalizācijas un likvidācijas plānu izstrādi un izpildi, organizēt speciālistu treniņa nodarbības atbilstoši avāriju lokalizācijas un likvidācijas plāniem, kā arī izstrādāt lietotāju dabasgāzes sistēmas novecojušo elementu nomaiņas un modernizācijas pasākumu plānus. Papildu tam noteikumu projekts, paredz, ka ne retāk kā vienu reizi gadā atbildīgai personai par gāzes saimniecību ir pienākums veikt rūpīgu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas pārbaudi un veikt instruktāžu personām, kuras ekspluatē lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, par dabasgāzes apgādes sistēmas drošu lietošanu, kā arī pienākumu ievērot šajos noteikumos paredzētās prasības dabasgāzes apgādes sistēmas drošai lietošanai.Atbildīgai personai par gāzes saimniecību ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze, lai pastāvīgi uzturētu dabasgāzes apgādes sistēmas darbspējas nepieciešamā līmenī saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām, un viņai ir tiesības un pienākums nodrošināt drošu lietotāja dabasgāzes sistēmas ekspluatāciju. Atbildīgā persona par gāzes saimniecību kvalifikācijas apliecību iegūst, apgūstot Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības akceptētu mācību programmu “Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus”. Lietotājam kā rūpīgam saimniekam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, kas nodrošina dabasgāzes apgādes sistēmas pareizu lietošanu visā tās ekspluatācijas laikā. Noteikumu projekta III. nodaļā iekļauts tiesiskais regulējums attiecībā uz dabasgāzes piegādi, paredzot, ka dabasgāzes piegādes līgums tiek noslēgts ar lietotāju, proti, subjektu, kuram ir gazificētā objekta īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesības. Patlaban, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2009/73/EK) prasības, dabasgāzes tirgus ir atvērts gan Lietuvā, gan Igaunijā. Situācijai Latvijā atbilda divas atsevišķas atkāpes no vairākām Direktīvas 2009/73/EK prasībām, kas bija piemērojamas atšķirīgos termiņos. “Jauna tirgus” atkāpe bija spēkā līdz 2014.gada 3.aprīlim, kad apritēja desmit gadi kopš pirmās komerciālās dabasgāzes piegādes saskaņā ar pirmo ilgtermiņa līgumu. Beidzoties „Jaunā tirgus” atkāpei, un pamatojoties uz Direktīvas 2009/73/EK prasībām, Saeima 2014.gada 13.martā pieņēma Ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”, kas paredz, ka no 2014.gada 4.aprīļa ir jānodrošina trešo personu piekļuve Latvijas dabasgāzes apgādes sistēmai, tajā skaitā sašķidrinātās dabasgāzes sistēmai. Īstenojot Enerģētikas likumā noteikto attiecībā uz trešo personu piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmai, Regulatora padome 2015.gada 10.septembrī apstiprināja dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumus – „Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” un „Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi”. Līdz ar to dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nodrošina visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri to pieprasa, vienlīdzīgu un atklātu pieeju attiecīgajai sistēmai, sniedzot tiem dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu, un Latvijas dabasgāzes lietotājiem, sākot ar 2014.gada 4.aprīli, ir tiesības iegādāties dabasgāzi no ārvalstu dabasgāzes apgādes komersanta. Lai lietotājs varētu izmantot minētās tiesības Noteikumu projektā ir noteikts, ka lietotājs, kas nav mājsaimniecības lietotājs, papildu dabasgāzes piegādes līgumam var slēgt arī sistēmas pakalpojuma līgumu par dabasgāzes, kas iegādāta ārpus Latvijas, transportēšanu līdz gazificētajam objektam.Sistēmas pakalpojuma līgumu ar sistēmas operatoru lietotājs, kas nav mājsaimniecības lietotājs, slēdz, ja tam ir nepieciešams saņemt dabasgāzes sistēmas pakalpojumu par dabasgāzi, kuru nepiegādā dabasgāzes piegādes līguma ietvaros. Juridiskās skaidrības nodrošināšanai, ir arī noteikts regulējums attiecībā uz Noteikumu projektā iekļauto prasību ievērošanas pienākumu un noteikti atbildības jautājumi arī gadījumos, kad līgums par dabasgāzes piegādi gazificētajā objektā nav bijis noslēgts, ticis atzīts par spēkā neesošu vai zaudējis spēku, bet faktiski pakalpojums ir ticis saņemts un dabasgāzes gazificētajā objektā lietota. Šajā gadījumā par lietotāju saistību izpildi atbild šā gazificētā objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs - Noteikumu projekta izpratnē subjekts, kuram Civillikuma izpratnē piemīt tiesiska iespēja iegūt gazificēto objektu īpašumā, piemēram, pēc mantojuma lietas pabeigšanas, privatizācijas procesa pabeigšanas vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minētās personas. Gazificētā objekta īpašnieka vai tiesiskā valdītāja atbildība par noteikumu projektā lietotājam paredzēto saistību izpildi, tostarp par samaksu par saņemto dabasgāzi laika periodā, kurā līgums nav bijis spēkā, iestājas brīdī, kad gazificētā objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs liedzis sistēmas operatora pārstāvju iekļūšanu gazificētajā objektā dabasgāzes piegādes pārtraukšanai.  Šāda norma un atbildība ir paredzēta arī attiecībā uz citu sabiedrisko pakalpojumu - elektroenerģijas piegādi, un tā noregulētu tiesiskās attiecības un atbildības pamatu, piemēram, gadījumā, kad lietotājs, ar kuru ir noslēgts dabasgāzes piegādes līgums ir miris, šis apstāklis sistēmas operatoram nav paziņots un attiecīgi dabasgāze arī turpmāk gazificētajā objektā tiek lietota un piegādāta. Šādās un līdzīgās situācijās, kad kādu apstākļu dēļ dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša līguma, līdz līguma noslēgšanai nepieciešams normatīvā līmenī noteikt, kurš subjekts ir atbildīgs par dabasgāzes apgādes sistēmas pareizu un drošu lietošanu, kā arī norēķinu veikšanu.Tāpat konkretizēti dabasgāzes piegādes līguma un sistēmas pakalpojuma līguma izbeigšanas pamati un kārtība, tādējādi maksimāli samazinot iespēju, ka dabasgāze gazificētajā objektā varētu tikt lietota bez spēkā esoša līguma. Noteikumu projekta IV. nodaļā iekļauti jautājumi saistībā ar dabasgāzes uzskaiti, noteiktas prasības dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātiem, kā arī atbildība par dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta atbilstības nodrošināšanu noteiktajām prasībām. Noteikumu projektā noteikts, kā sistēmas operators nosaka un nošķir dabasgāzes piegādes līguma un sistēmas pakalpojuma līguma ietvaros piegādātos dabasgāzes apjomus.Noteikumu projekts paredz iespēju mājsaimniecības lietotājam pieprasīt sistēmas operatoram veikt gazificētajā objektā uzstādītā dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu, ja radušās šaubas par to precizitāti. Šādā gadījumā sistēmas operators, noņemot verificēšanai paredzēto dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātu, tā vietā uzstāda jaunu, lai nodrošinātu lietotājam iespēju saņemt dabasgāzi mēraparāta verificēšanas laikā. Pēc verificēšanas veikšanas netiek veikta jaunā mēraparāta nomaiņa ar veco mēraparātu, kas atzīts par lietošanai derīgu, tādejādi samazinot ar dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta verifikāciju saistītās izmaksas, kuras jāsedz lietotājam, un lietotājam radītās neērtības, veicot mēraparātu maiņu. Noteikumu projektā kā īpašs gadījums izdalītas prasības attiecībā dabasgāzes uz norēķinu uzskaites mēraparātu, ja lietotājs dabasgāzi izmanto kā degvielu autotransportam. Šāda dabasgāzes patēriņa uzskaitei ir nepieciešams atsevišķs norēķinu uzskaites mēraparāts vai dabasgāzes patēriņa skaitītājs. Turklāt, konstatējot, ka lietotājs autotransportam paredzētās dabasgāzes patēriņa uzskaitei nav uzstādījis atsevišķu dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātu, sistēmas operators ir tiesīgs pārtraukt dabasgāzes piegādi lietotājam, iepriekš par to nebrīdinot. Šāda norma Noteikumu projektā iekļauta, izpildot Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1502 „Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1502) 6.2. apakšpunkta prasības galalietotājiem atsevišķi uzskaitīt un piegādātāja noteiktajā termiņā paziņot piegādātājam dabasgāzes apjomu, kuru izmanto par degvielu un 7.3. apakšpunkta prasības sistēmas operatoram atsevišķi uzskaitīt dabasgāzes apjomu, kuru izmanto par degvielu. Sistēmas operatoram noteiktās tiesības pārtraukt dabasgāzes piegādi lietotājam, iepriekš par to nebrīdinot, nodrošina neuzskaitītās dabasgāzes apjoma, kuru izmanto par degvielu, un attiecīgi nesamaksātā akcīzes nodokļa apjoma samazinājumu. Par MK noteikumu Nr. 1502 prasību neizpildi Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības piemērot sodu sistēmas operatoram. Tāpat Noteikumu projekta IV. nodaļā līdzīgi kā Noteikumos ir noteiktas tiesības sistēmas operatoram piekļūt lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai un kārtība, kādā lietotājam ir pienākums to nodrošināt. Viens no mājsaimniecības lietotāja pienākumiem ir nodrošināt sistēmas operatora pārstāvju netraucētu piekļūšanu dabasgāzes apgādes sistēmām mājsaimniecības lietotāja gazificētajā objektā no pulksten 8:00 līdz pulksten 21:00. Ja sistēmas operatoram piekļūt mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai minētā laikā nav iespējams, mājsaimniecības lietotājam ir pienākums pēc sistēmas operatora pieprasījuma, kas veikts telefoniski, nosūtot īsziņu, izmantojot e-pakalpojumu portālu, vai rakstveidā, iespējami ātrāk paziņot laiku, kad var nodrošināt sistēmas operatora pārstāvjiem piekļuvi mājsaimniecības lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai.Noteikt konkrētu termiņu, kādā var paziņot laiku, kad lietotājs nodrošinās piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmai nav iespējams, un tas nav samērīgi, un „iespējami īsākā laikā” jāskata katras konkrētās lietas ietvaros – vienā gadījumā tā var būt nedēļa, ja lietotājs regulāri uzturas gazificētajā objektā, taču tāpat var būt situācija, ka lietotājs atrodas ilgstošā prombūtnē (piemēram, komandējumā vai ceļojumā) un objektīvi nevar nodrošināt piekļuvi pat vairākus mēnešus. Šādā gadījumā, kad pastāv objektīvi apstākļi, nav samērīgi noteikt termiņu, pēc kura saskaņā noteikuma projektā regulējumu tiek pārtraukta dabasgāzes padeve.Personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību nostiprinātas Satversmes 96.pantā, bet atbildība par nepamatotu iejaukšanos personas privātajā dzīvē (privātumā) paredzēta Satversmes 92.panta trešajā teikumā un Civillikuma 1635.pantā, atbilstoši kuram pārkāpuma gadījumā atbildētājam ir pienākums dot atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu. Savukārt Civillikuma 1636. pants nosaka, ka tiesību aizskāruma nav, ja kāds tikai izlieto sev piederošu tiesību. Lietotāju sadzīves tehniskas bojājumi rada patiesus dzīvības draudus gan pašiem bojāto iekārtu lietotājiem, gan citiem mājas iedzīvotājiem. Atbilstoši Avārijas dienesta izsaukumu statistikai, vidēji 90 reizes gadā avārijas dienests, ierodoties uz avārijas izsaukumu, ir konstatējis sagāzētas telpas, ko radīja bojāti dabasgāzes aparati. Tas nozīmē, ka aptuveni 2% avārijas izsaukumu gadījumu pastāv reāli sprādziena draudi.AS „Latvijas Gāze” Avārijas dienesta un pētījumu dati liecina par ļoti vāju riska vadību no lietotāju puses, kaut arī viņiem Noteikumos paredzēts pienākums uzturēt tehniskā kārtībā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un nodrošināt tās tehnisko apkopi saskaņā ar standartu LVS 445:2003/A1:2004 “Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” Lai daļēji kompensētu nepietiekošo riska vadību no lietotāju puses, AS „Latvijas Gāze” saskaņā ar LVS 445-2:2011 standarta prasībām vienu reizi 5 gados veic ēku iekšējo gāzes vadu revīziju, kas ietver arī to hermētiskuma pārbaudes. Tādejādi, lai novērstu avārijas riskus, vienlaicīgi nodrošinātu norēķinu uzskaites mēraparātu un dabasgāzes patēriņa skaitītāju kontroles veikšanu, Noteikumu projektā iekļautas normas, ar kurām sistēmas operatora pārstāvjiem tiek piešķirtas tiesības piekļūt dabasgāzes apgādes sistēmai gazificētajā objektā.Noteikumu projekta V. nodaļā iekļautas sistēmas operatora tiesības un pienākumi attiecībā uz dabasgāzes piegādes apjomu, sistēmas pakalpojuma sniegšanu, kvalitātes prasībām, tiesībām kontrolēt dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumus, piekļūt dabasgāzes apgādes sistēmai gazificētajā objektā, kā arī apstrādāt datus par personu, kas gazificētajā objektā radījusi zaudējumus sistēmas operatoram vai lietojusi dabasgāzi gazificētajā objektā. Norma par personas datu apstrādi nepieciešama, lai gadījumā, kad nav skaidrs, kas gazificētajā objektā ir lietojis dabasgāzi vai nav bijis noslēgts līgums, un nav skaidrs gazificētā objekta īpašnieks, būtu iespējams identificēt personu, kura ir atbildīga par lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, tās drošību un maksājumu par izlietoto dabasgāzi veikšanu. Parasti šādu informāciju sistēmas operators var iegūt no gazificētā objekta īpašnieka vai apsaimniekotāja.Viens no sistēmas operatora pienākumiem ir informēt lietotāju, par gadījumiem, kad tiek konstatēta lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ierīkošanas vai ekspluatācijas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu, kas nosaka dabasgāzes apgādes sistēmas, iekārtu un aparātu ierīkošanu un ekspluatāciju, prasībām, kā arī noteikt termiņu nepilnību novēršanai. Noteikumu projekta VI. nodaļā iekļautas lietotāja tiesības un pienākumi. Noteikumu projektā noteikti lietotāju kopēji pienākumi, kas saistīti dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanu. Bez tam Noteikumu projektā ir nodalīti pienākumi, kas attiecas tikai uz mājsaimniecības lietotājiem un lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji. Piemēram, mājsaimniecības lietotājiem un lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji, ir noteiktas dažādas kārtības norēķiniem par dabasgāzi un sistēmas operatora pārstāvju piekļūšanai dabasgāzes apgādes sistēmām gazificētā objektā Noteikumu projekta VII. nodaļā ir noteikti gadījumi, kādos sistēmas operatoram ir tiesības pārtraukt vai ierobežot dabasgāzes piegādi gazificētajā objektā. Minētie gadījumi ir saistīti ar izdarītajiem līguma vai tiesību normu pārkāpumiem, pārkāpumiem attiecībā uz dabasgāzes apgādes sistēmas kontroles nodrošināšanu vai citiem pārkāpumiem lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanā, kā arī avārijām vai avārijas situācijām. Dabasgāzes lietošanas turpināšana šajos gadījumos apdraudētu kā pašu lietotāju, tā arī sabiedrību, īpašumu vai aizskartu sistēmas operatora, kā arī personu tiesības. Tāpat šajā Noteikumu projekta nodaļā noteikti priekšnosacījumi un kārtība dabasgāzes piegādes atjaunošanai, tostarp pēc pārkāpuma, tādējādi preventīvi mazinot iespēju izdarīt atkārtotu pārkāpumu un radīt bīstamības draudus vai aizskart sistēmas operatora vai trešo personu tiesības.Vienlaikus paredzēta arī kārtība, kādā sistēmas operators informē lietotājus par plānotiem dabasgāzes piegādes pārtraukumiem un paziņo lietotājiem par neplānotu dabasgāzes piegādes pārtraukumu iemesliem.Noteikumu projekts paredz saīsināt laiku, kādā lietotājs ir tiesīgs pieprasīt pārtraukt dabasgāzes piegādi uz laiku, nepārtraucot līguma darbību, no diviem gadiem uz vienu gadu. Izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar drošības apsvērumiem - lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu ilgstoši nelietojot, rodas būtisks tās bojājumu risks. Turklāt dabasgāzes piegādes pārtraukšanu šādos gadījumos parasti nodrošina vienkāršākajos veidos (aizverot noslēgkrānu, noplombējot, lai netiktu radīti pārāk lieli izdevumi lietotājam par neilgu dabasgāzes lietošanas pārtraukšanu), un tas nav drošs veids dabasgāzes piegādes pārtraukšanai uz ilgāku laiku. Tāpat ilgstoša dabasgāzes nelietošana rada nenoteiktību līgumiskajās attiecībās, jo līgums it kā ir spēkā, bet dabasgāze objektā netiek lietota. Sistēmas operatora prakses liecina, ka lietotāji aizmirst pārtraukt līgumu, gadījumos, kad sākotnēji ir tikai uz laiku pārtraukuši dabasgāzes lietošanu, bet nevēlas to lietot turpmāk.  Noteikumu projekta VIII. nodaļā noteikta kārtība, kādā veicami norēķini par saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem. Norēķini veicami atbilstoši patērētajam dabasgāzes apjomam, nosakot atsevišķu kārtību mājsaimniecības lietotājiem un lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji. Norēķinu kārtību nosaka sistēmas operators. Ja dabasgāzes saņemta sistēmas pakalpojuma līguma ietvaros, par tās transportēšanu sadales sistēmā lietotājs norēķinās atbilstoši sistēmas pakalpojuma tarifiem, kas apstiprināti saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.Vienlaikus Noteikumu projektā paredzēts norēķinu termiņš un biežums, kas mājsaimniecības lietotājiem ir vienu reizi mēnesī - līdz kārtējā mēneša 20. datumam, bet lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji, reizi 10 dienās vai vienu reizi mēnesī (saskaņā ar sistēmas operatora norēķinu kārtību tas atkarīgs no dabasgāzes iekārtu un aparātu jaudas un saņemtās dabasgāzes apjoma) 10 dienu laikā pēc norēķinu perioda beigām. Noteikumos paredzētā norēķinu kārtību, nosaka, ka mājsaimniecība lietotāji par piegādāto dabasgāzi norēķinās 20 dienu laikā pēc norēķinu perioda beigām. Noteikumu projektā paredzētās izmaiņas mājsaimniecības lietotāju norēķinu kārtībā ir vērstas uz saistību izpildes disciplīnas sekmēšanu, ņemot vērā dabasgāzes infrastruktūras īpašības un ierobežotās iespējas pārtraukt dabasgāzes piegādi un attiecīgi parādu pieaugumu. Tā kā mājsaimniecības lietotāju norēķinos tiek piemērots izlīdzinātais maksājums, kas paredz katru mēnesi gada laikā veikt vienādu maksājumu, kura apjoms noteikts, ņemot vērā lietotāja iepriekšējā gada kopējo patēriņu, tad norēķinu kārtības maiņa mājsaimniecības lietotāju naudas plūsmu neietekmēs, taču sistēmas operatora soda sankciju piemērošana par norēķinu neveikšanu būs efektīvāka.Ja netiek ziņoti dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta rādījumi, dabasgāzes ai norēķinu uzskaites mēraparāts neatbilst noteiktajām prasībām, dabasgāze tiek patērēta patvaļīgi vai ir konstatēti citi gadījumi, kas neļauj ticami noteikt saņemtās dabasgāzes apjomu atbilstoši dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta rādījumiem, Noteikumu projekta VIII. nodaļā noteikta citāda saņemtās dabasgāzes apjoma aprēķināšanas metodika, kas atšķiras no parastās, ko piemēro norēķiniem pēc saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem. Turklāt lietotājam ir pienākums samaksā ne tikai par patērēto dabasgāzi, kuras apjoms noteikts pēc minētās citādās metodikas, bet arī kompensāciju, kas noteikta, reizinot pēc metodikas aprēķināto patērētās dabasgāzes daudzumu ar tarifu divkāršā apmērā. Gadījumos, kad ir konstatēts noteikumu vai dabasgāzes piegādes līguma vai sistēmas pakalpojuma līguma pārkāpums, kura dēļ lietotājam ir samazināts patērētās dabasgāzes uzskaitītais daudzums vai radīta iespēja dabasgāzi patērēt bez maksas, norēķināšanās trīskārša tarifa apmērā, būtu uzskatāma par samērīgu, jo dabasgāzes lietošanu bez maksas, skaitītāja ļaunprātīgu bojāšanu, rādījumu izmainīšanu vai patvaļīgu pieslēgšanos dabasgāzes apgādes sistēmai, apejot skaitītāju, nevar atzīt par maznozīmīgu pārkāpumu. Šāds pārkāpums ir ļoti nopietns, uz ko norāda arī apstāklis, ka par to paredzēta arī kriminālatbildība.Tā kā norēķini par dabasgāzi notiek ar pēcapmaksu, kā arī dabasgāzes apgādes sistēma Latvijā vēsturiski ir veidota tā, ka vairumā gadījumu dabasgāzes piegādi pārkāpumu un saistību neizpildes rezultātā ir iespējams pārtraukt, novēršot pārkāpuma turpināšanu vai neizpildīto saistību pieaugumu, tikai iekļūstot lietotāja gazificētajā objektā, sistēmas operatoram ir ierobežotas iespējas aizsargāt savas intereses un nepieļaut dabasgāzes lietošanu bez samaksas veikšanas. Lai sistēmas operators jau savlaicīgi varētu novērst patvaļīgu dabasgāzes lietošanu un parādsaistību veidošanos un tādējādi neradītu slogu tiem lietotājiem, kuri saistības pilda godprātīgi, Noteikumu projekta VIII. nodaļā ir paredzēti gadījumi, kādos sistēmas operatoram ir tiesības lietotājam, vai personai, kura vēlas noslēgt dabasgāzes piegādes līgumu, pieprasīt iesniegt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu, tajā skaitā, iemaksāt drošības depozītu, nepārsniedzot divu mēnešu iespējamā maksājuma apmēru, veikt priekšapmaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā vai noteikt īsākus norēķinu termiņus. Piemērojamo nodrošinājumu izvēle tiek atstāta sistēmas operatora izvērtēšanai katrā konkrētā gadījumā. Savukārt gadījumi, kādos sistēmas operators ir tiesīgs prasīt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu Noteikumu projekta VIII. nodaļā ir noteikti, ņemot vērā lietotāja iepriekšējo saistību izpildes disciplīnu (tajā skaitā, pārbaudot, vai lietotājs vai persona, kura vēlas noslēgt līgumu, par saistību neizpildi nav iekļauta parādvēstures datubāzē, kas izveidota īstenojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma prasības), piegādātās dabasgāzes apjomu un riskus saistību pienācīgai izpildei, kā arī iespējamo sistēmas operatora tiesību aizskāruma apjomu saistību neizpildes gadījumā. Praksi pieprasīt drošības depozītus atsevišķām, tā sauktajām, riskantajām klientu grupām izmanto daudzu valstu (piemēram, Vācijas, Lielbritānijas, Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas u.c. valstu) dabasgāzes piegādātāji un šī drošības depozīta apjoms tiek noteikts konkrētās summās vai sasniedz pat sešu mēnešu iespējamā maksājuma apmēru.Līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājuma atgriešanas termiņi noteikti ir noteikti, pamatojoties uz nepieciešamību nodrošinājumam veikt preventīvās, aizsargājošās un novērsošā funkcijas un uz sistēmas operatora tiesību aizskāruma apjomu saistību neizpildes gadījumā. No vienas puses, līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājums ir saistības pastiprinājums un iedarbojas kā nelabvēlīgu seku draudi, kamēr saistība vēl nav pārkāpta. No otras puses, tas kļūst par atbildības izpausmi, neizdevīgām mantiskām sekām tad, ja pastiprinājums izrādījies nepietiekams, lai atturētu parādnieku no saistības pārkāpuma.Piemēram, depozīta atmaksas laiks – divi gadi, lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji un, kas plāno patērēt vairāk nekā 25 000 nm3 dabasgāzes gadā noteikts, pamatojoties uz ekonomisko teoriju par uzņēmuma attīstības posmiem un ņemot vērā, ka uzņēmēji darbojas strauji mainīgā vidē. Šādi uzņēmumi atrodas ieviešanas posmā, kad produkts parādās tirgū un pakāpeniski palielinās tās realizācijas apjoms. Uzņēmums šajā laikā gandrīz nesaņem peļņu no realizācijas, jo ir lielas izmaksas, kas saistītas ar produkta ieviešanu. Ja produkts ir pavisam jauns, ražotājam nākas pielikt lielas pūles, lai pārliecinātu tirgotājus to pirkt. Turklāt ieviešanas posms var būt arī ilgstošs, ja jaunā produkta pamatā ir izgudrojums vai jauna tehnoloģija. Arī uzņēmuma izaugsmes posmā, kad uzņēmējs strādā pie kapacitātes palielināšanas, parasti nepieciešams finansējums apgrozāmiem līdzekļiem, mārketingam un jaudas palielināšanai. Līdz ar to divi gadi būtu uzskatāmi par minimālo laika periodu, kad uzņēmums veidojas un ieņem savu vietu tirgū (vai aiziet no tirgus), un šajā laikā ir nepieciešams veikt pasākumus sistēmas operatora tiesību aizskāruma mazināšanai.Noteikumu projekta 114.punkts paredz, ka sistēmas operatoram ir tiesības celt prasību tiesā pret lietotāju par parāda piedziņu arī tad, ja tiek turpināta pakalpojuma sniegšana, proti, arī gadījumos, kad ceļot prasību var nebūt zināms dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta rādījums, jo iekļūšana gazificētajā objektā netiek nodrošināta un prasījuma apmērs lietas izskatīšanas skaitā var mainīties. Šī norma nepieciešama, jo praksē bieži problēmas ar prasības celšanu, ja gazificētajā objektā nav pārtraukta dabasgāzes piegāde. Tomēr sistēmas operatoram nav iespēju pārtraukt dabasgāzes piegādi gadījumos, ja netiek nodrošināta iekļūšana gazificētajā objektā un rezultātā veidojas situācija, kad sistēmas operatoram tiek liegta iespēja arī piedzīt parādu par izlietoto dabasgāzi pēc izlīdzinātā maksājuma, jo konkrētu skaitītāja rādījumu nav iespējams noskaidrot. AS “Latvijas Gāze” īstenotā tiesu prakse liecina, ka prasība tiesā tiek vērsta tikai pret vienu no minētajiem subjektiem, nevis pret abiem vienlaicīgi.Ar Noteikumu projektu tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 201).Ar šo Noteikumu projektu tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – Direktīva 2012/27/ES) 9. panta 1. punkta prasības par dabasgāzes galalietotāju nodrošināšanu ar individuāliem skaitītājiem. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izstrādē ņemti vērā AS „Latvijas Gāze” izteiktie priekšlikumi. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Dabasgāzes lietotāji, dabasgāzes sistēmas operators (Noteikumu projekta izpratnē arī dabasgāzes tirgotājs). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Administratīvais slogs palielinās dabasgāzes lietotājiem, kuriem, ņemot vērā draudus, kādus lietotājam, sabiedrībai, kā arī īpašumam var radīt dabasgāzes apgādes sistēmas neatbilstība normatīvo aktu prasībām un tās nepareiza izmantošana, Noteikumu projektā noteiktas minimālās prasības, kādas jāievēro, lai neradītu avārijas situācijas vai avārijas, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, dzīvībai un videi. Administratīvais slogs palielinās sistēmas operatoram, kuram saistībā ar iepriekš minēto jāveic lietotāja instruktāžu par dabasgāzes pareizu lietošanu, pienākumu ievērot šajos noteikumos paredzētās prasības lietotāja dabasgāzes sistēmas lietošanai, kā arī par lietotāja atbildību par šo prasību neievērošanu.Administratīvais slogs palielinās lietotājiem, kuri izbeidz līgumu, ja vienlaikus ar līguma izbeigšanu cits lietotājs ar sistēmas operatoru neslēdz līgumu, turpinot saņemt dabasgāzi. Minētajiem lietotājiem jāsedz izdevumi, kas saistīti ar dabasgāzes piegādes pārtraukšanu. Administratīvais slogs palielinās atbildīgajai personai par gāzes saimniecību gazificētajā objektā, kurai ne retāk kā vienu reizi gadā ir pienākums veikt rūpīgu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas pārbaudi un veikt instruktāžu personām, kuras ekspluatē lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, par dabasgāzes drošu lietošanu, kā arī pienākumu ievērot šajos noteikumos paredzētās prasības dabasgāzes drošai lietošanai. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | AS „Latvijas Gāze” - vienīgais sistēmas operators Latvijā, gadā pieslēdz un palielina jaudu vidēji 1500 lietotājiem. Sistēmas operatora darbinieks lietotāja instruktāžu par dabasgāzes drošu lietošanu, pienākumu ievērot šajos noteikumos paredzētās prasības dabasgāzes drošai lietošanai, kā arī par lietotāja atbildību par šo prasību neievērošanu, veic vienas stundas laikā. Ņemot vērā, ka minimālā stundas tarifa likme 2015.gadā ir 1,933 EUR, tad sistēmas operatora administratīvās izmaksas pieaugs vismaz par 2899,50 EUR. Administratīvās izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes piegādes pārtraukšanu lietotājam, kuram līguma izbeigšanas gadījumā ir paredzēta tos segšana, ir mazākas par 200 EUR, jo dabasgāzes pārtraukšanu šādos gadījumos parasti nodrošina vienkāršākajos veidos, piemēram, aizverot noslēgkrānu, noplombējot. Administratīvās izmaksas atbildīgajai personai par gāzes saimniecību gazificētajā objektā ir mazākas par 200 EUR. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nav nepieciešams izstrādāt jaunus tiesību aktu projektus. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Ekonomikas ministrija.  |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekta nepieciešamību nosaka Direktīvas 2012/27/ES 28. panta 1. punkts, kurā teikts, ka normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvas 2012/27/ES prasības, jāstājas spēkā līdz 2014. gada 5. jūnijam. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK. |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību | 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 |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 1. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 1. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 4. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 5. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 5. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 5. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 6. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 3. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 7. apakšpunkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 6. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 8. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 10. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 9. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta 5. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 10. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 2. punkta 2.9. apakšpunktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 11. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 12. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Standartizācijas likuma 12. panta trešo daļu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 13. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Standartizācijas likuma 12. panta pirmo un otro daļu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 14. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 15. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 16. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 17. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 18. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 8. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 19. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 20. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 23. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 21. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 23. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 22. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 3. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 23. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 38. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 24. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 25. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 9. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 26. punkts |  | **Nav nepieciešams pārņemt**Definīciju „mazie un vidējie uzņēmumi” nav nepieciešams pārņemt, jo tā atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008 (2008. gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1. pielikuma 2. pantam |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 27. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 1. panta 7. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 28. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 29. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 1. panta 23. punktu  | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 30. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1. panta 12. punktu. Prasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 31. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 32. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2.3. apakšpunktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” un likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 33. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 4. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemta ar likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 34. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 6. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 35. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””unMinistru kabineta noteikumu projektu „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 36. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 29.3. apakšpunktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 37. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2.2. apakšpunktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 38. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2.5. apakšpunktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 39. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 40. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 116. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas arMinistru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 42. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas arMinistru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 43. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas arMinistru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 44. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 45. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 1. punkts |  | Paziņots Eiropas Komisijai 2013. gada 2. maijā iesniedzot Latvijas otro Progresa ziņojumu par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020”stratēģijas īstenošanu. Ziņojums papildināts 2013. gada 21. jūnijā atbilstoši *EU Pilot lietas Nr.505/13/ENER prasībām* | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 2. punkts |  | Norma nesatur dalībvalstij saistošus pienākumus un tāpēc to nav nepieciešams pārņemt |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 3. punkts |  | Norma nesatur dalībvalstij saistošus pienākumus un tāpēc to nav nepieciešams pārņemt |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 4. pants |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumu Nr.587 (prot. Nr.63 52.§) Par Koncepciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25. oktobra Direktīvas [2012/27/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0027:LV:HTML) par energoefektivitāti prasību pārņemšanu normatīvajos aktosPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija. | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija  | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu ”Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija  | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 5. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Valsts īpašumā, valdījumā un lietošanā esošās ēkas ar kopējo platību virs 500 m2 uz 31.12.2013. saskaņā ar Eiropas padomes un Parlamenta Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti 5. panta 5. punktu pieejams <http://em.gov.lv/em/2nd/?cat=30273>Citas Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 5. punkta prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 6. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 6. punkta prasības, jo ir izvēlētas ieviest Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 1. līdz 5. punkta prasības |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 7. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 6. panta 1. punkta pirmā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektiem:1) „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”;2) „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija  | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 6. panta 1. punkta otrā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”; | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 6. panta 2. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 6. panta 3. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem Ieteikumiem enerģijas sektora plānošanai pašvaldībās (publicēti <http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=31026>) un pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā” un papildinājumiem rekomendējošā dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” pielikumā „Nozaru plānošanas vadlīnijas”.Atbildīgā par „Nozaru plānošanas vadlīniju” aktualizāciju - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 6. panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 7. pants |  | **Nav pārņemts**Pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” unMinistru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Pilnībā tiks pārņemtas ar:1) likumprojektu „Energoefektivitātes likums”1) Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā””;2) Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasības, jo ir izvēlējusies Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta iespējas |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta otrā daļa |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta otrās daļas prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta trešā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 1. punkta ceturtā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 3. punkta pirmā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 3. punkta otrā daļa |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Profesionālās Tālākizglītības centrs organizē licencētu profesionālas pilnveides izglītības programmu „Ēku un būvju energoefektivitātes audits” (LR IZM licence Nr. P-34 no 07.08.2009). | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 5. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 6. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 7. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 8. panta 7. punkta prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 1. punkts | Noteikumu projekta IV. nodaļa39., 44., 47., un 57.punkts | **Pārņemts daļēji**Prasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkti |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 2. punkta c) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 2. punkta d) apakšpunkts |  | **Pārņemts pilnībā**Ministru kabineta noteikumu Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 106. punkts | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 3. punkta trešā daļa |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17. punktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 10. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 10. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 10. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 11. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 11. panta 2. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar:1) „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 10. panta ceturtā daļa un11. panta otrās daļas 8. punkta c apakšpunkts;2) Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pārvaldīšanu” 50. panta astotā daļa. | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 12. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 12. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 13. pants |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 5. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 6. punkts |  | Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 6. punkta iespēja netika izmantota, jo ir nolemts nepiešķirt atbrīvojumus atsevišķām iekārtām  |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 7. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 8. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 8. punkta prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 9. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 10. punkta pirmā daļa |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” V.nodaļuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”.Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 10. punkta otrā daļa |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 14. panta 11. punkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar:1) Ministru kabineta noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” II.nodaļu.2) Ministru kabineta noteikumi Nr.559” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” 12.8. punkts | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 1. punkta pirmā, otrā un trešā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 1. punkta ceturtā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 2. punkta a) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 2. punkta b) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 4. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar:1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 26. oktobra lēmuma Nr.1/23 „Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 1. un 3. punkts;2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa padomes lēmuma Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 1., 3., 7., 14. un 21. punkts Prasības pilnībā tiks pārņemts ar grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas metodikās – 1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/23 „Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/32 „Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”unlikumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 5. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar:1) likumprojektu ”Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”.2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/23 „Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.3) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/32 „Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”Atbildīgā Ekonomikas ministrija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 6. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Elektroenerģijas tirgus likuma 36. panta 1. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu” Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 7. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 7. punkta prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 8. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”.Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 9. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 15. panta 9. punkta prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 1. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 1. punkta prasības, jo Latvija uzskata, ka tehniskās kompetences, objektivitātes un uzticamības līmenis valstī ir pietiekams |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 2. punkts |  | Tieši saistīts ar Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 1. punktu.Norma nesatur dalībvalstij saistošus pienākumus  |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 3. punkts |  | Tieši saistīts ar Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 1. punktu.Norma nesatur dalībvalstij saistošus pienākumus  |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 17. panta 1. punkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar „Ēku energoefektivitātes likuma” 15. pants otrās daļas 3. punktuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 17. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 17. panta 3. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 17. panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 17. panta 5. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 18.panta 1.punkts a) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 18.panta 1.punkts b) un c) apakšpunkti |  | Tieši saistīts ar Direktīvas 2012/27/ES 16. panta 1. punktu.Norma nesatur dalībvalstij saistošus pienākumus  |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 18. panta 1. punkts d) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 18. panta 1. punkts e) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 18. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 18. panta 3. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 19. panta 1. punkta a) apakšpunkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar:1) „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 6. pants otrā daļa 1. punkts f) apakšpunkts;2) ”Dzīvokļa īpašuma likums” 13. pants | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumiem „Energoefektivitātes līgumos ar publisko sektoru iekļaujamās prasības”, kas tiks izdoti pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 19. panta 2. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 20.panta 1.punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 2. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 3. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 20.panta 4. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 5. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 6. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 7. punkts |  | Latvija nav izvēlējusies iespēju ieviest Direktīvas 2012/27/ES 20. panta 7. punkta prasības, jo vēl nav izlemts par normas nepieciešamību |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 21. pants |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 22. pants |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 23. pants  |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 1. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 2. punkts  |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 3.,4. un 5. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 6. punkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 7. - 11. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 25. - 28. panta 1. punkta pirmā, otrā un trešā daļa un 2. punkts |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES 28.panta 1. punkta ceturtā daļa | Noteikumu projekta Informatīvā atsauce | **Pārņemts pilnībā** | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES 29. - 30. pants |  | Norma noteic pienākumu Eiropas Komisijai |  |
| Direktīvas 2012/27/ES I pielikuma I daļas a) apakšpunkts |  | **Pārņemts pilnībā**Prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 29.2. apakšpunktu | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES I pielikuma I daļas b) apakšpunkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 29.3. apakšpunktu un 4. pielikumuPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES I pielikuma I daļas c), d), e) apakšpunkti |  | **Nav pārņemts** Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES I pielikuma II daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma a) apakšpunkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 6. punktsPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma b) apakšpunkts |  | **Pārņemts daļēji**Prasības daļēji pārņemtas ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 5. punktsPrasības pilnībā tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma c) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma d) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma e) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma f) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES III pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā” un likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES IV pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES V pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VI pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VII pielikuma 1.1. apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija  | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VII pielikuma 1.2. a) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VII pielikuma 1.2. b) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VII pielikuma 1.2. c) apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VII pielikuma 1.3. apakšpunkts |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES VIII pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES IX pielikuma pirmā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums” Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES IX pielikuma otrā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES X pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES XI pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi „Elektroenerģijas tirgus likumā””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES XII pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Grozījumi „Elektroenerģijas tirgus likumā””Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES XIII pielikums |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES XIV pielikuma pirmā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Direktīvas 2012/27/ES XIV pielikuma otrā daļa |  | **Nav pārņemts**Prasības tiks pārņemtas ar likumprojektu „Energoefektivitātes likums”Atbildīgā Ekonomikas ministrija | Neparedz stingrākas prasības |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | Latvija ir izmantojusi tiesības neieviest Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 6. punkta, 8. panta 1. punkta b), 8. panta 1. punkta otrās daļas, 8. panta 7. punkta,14. panta 8. punkta, 15. panta 7. un 9. punkta, 16. panta, 17 .panta 3. un 5. punkta, 18. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, 20. panta 2., 3., 5. un 7. punktu un 24. panta 3., 4., 5., un 7. - 11. punktu prasības. |
| 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 | Lai pārņemtu Direktīvas 2012/27/ES prasības tiek sagatavoti un izskatīšanai Saeimā iesniegti šādi likumprojekti:1) „Energoefektivitātes likums”;2) „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”;3) „Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā”;4) „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”;5) „Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā”;6) „Grozījumi Enerģētikas likumā”.Lai pilnībā pārņemtu Direktīvas 2012/27/ES prasības tiek sagatavoti un tiks iesniegti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti vai grozījumi Ministru kabineta noteikumos:1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Energoefektivitātes pienākuma shēma”, ko paredzēts izdot, pamatojoties uz likumprojektu „Energoefektivitātes likums”;2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas kritēriji, ieguvumu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība un kārtība, kādā kompetentās iestādes ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi”;3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu”;4) Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka struktūru Valsts energoefektivitātes rīcības plānam un valsts ikgadējam ziņojumam par valsts energoefektivitātes rīcības plāna izpildi;5) Ministru kabineta noteikumi par energoefektivitātes līgumos ar publisko sektoru vai saistītajos iepirkuma konkursu noteikumos iekļaujamām prasībām;6) Ministru kabineta noteikumu projekts „[Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību](http://likumi.lv/doc.php?id=218947)”;7) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus””;8) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””;9) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumos Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi””;10) Ministru kabineta noteikumu projekts „[Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu](http://likumi.lv/doc.php?id=233052)”;11) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr.876 „Siltumapgādes piegādes un lietošanas noteikumi””;12) nepieciešamības gadījumā citi ārēji vai iekšēji normatīvo aktu projekti. |
| **2. tabulaAr 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. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts policija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem |  Noteikumu projekts neparedz pārvaldes funkciju paplašināšanu un jaunu valsts institūciju veidošanu. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

*Anotācijas III un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Ekonomikas ministre D.Reizniece - Ozola

Vīza: valsts sekretārs R.Beinarovičs

29.01.2016. 11:45

10409

I.Niedrīte,

67013168

Indra.Niedrite@em.gov.lv