Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

**Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”” projekts (VSS-817)**

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| – | – | – | – | – | – |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums | | 20.08.2019. (*elektroniskā saskaņošana*) | |
|  | |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki: | Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts kanceleja un Latvijas Pašvaldību savienība | | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus: | | Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts kancelejas, Tieslietu ministrijas | |
|  | |  | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | | | – |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu | | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | | Projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1. | **3.** Papildināt noteikumus ar 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:  “2.17. nomā objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus iznomāšanas pretendentu konkurencei un nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā”. | | **Iekšlietu ministrija (priekšlikums)**  Nekustamā īpašuma sastāvā nereti ietilpst vairākas zemes vienības un būves, kas dabā var nebūt atsevišķi nodalītas. Ņemot vērā minēto, ierosinām aizstāt projekta 3.punktā ietvertajā noteikumu 2.17.apakšpunktā vārdus “tajā pašā nekustamajā īpašumā” ar vārdiem “tajā pašā vai citā tā paša nekustamā īpašuma sastāvā esošā nekustamā īpašuma.”. | | **Priekšlikums izvērtēts.**  Nekustamā īpašuma sastāvā var atrasties vairākas ēkas un zemes vienības, taču tie nav uzskatāmi par nekustamā īpašuma sastāvā esošiem nekustamajiem īpašumiem.  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma “ Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilst pastāvīga nodalījuma prasībām. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. | | 1.3. papildināt noteikumus ar 2.17. un 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:  “2.17.nomā nekustamo īpašumu valsts aizsardzības vajadzībām;  2.18. nomā objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā.”; |
| 2. | **4.** Papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:  “**18.1** Nomnieks (izņemot atvasināta publiska persona) mēneša laikā pēc nomas līguma noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. un 2.9. apakšpunktā noteikto gadījumu, valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē par nomas objektu, izmantojot Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (datu) profilu (turpmāk – nekustamā īpašuma profils), norāda šādu informāciju:  18.11. sadaļā par nekustamo īpašumu – kadastra numurs;  18.12. sadaļā par zemes vienību (vienībām) un zemes vienības daļu (daļām) – kadastra apzīmējums;  18.13. sadaļā par būvi (būvēm) – kadastra apzīmējums;  18.14. sadaļā par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu:  18.14.1. informācija par izmantoto platību, ko lieto uz nomas līguma pamata (norāda lietojuma tiesisko pamatu, līguma noslēgšanas datumu, līguma beigu datumu, nomas maksas apmēru), informācija par lietotāju (tajā skaitā juridiskas personas nosaukums, valsts iestādes darbinieku skaits būvē katra kalendārā gada pēdējā datumā);  18.14.2. nekustamā īpašuma pārvaldītājs, pilnvarotais pārvaldītājs un apsaimniekotājs (tajā skaitā juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds, kā arī nodotā platība);  18.14.3. informācija par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (nomas maksas izdevumi, apakšnomas ieņēmumi (nomas maksa, papildus ieņēmumi no apakšnomniekiem), apsaimniekošanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas izdevumi, komunālās izmaksas, remontdarbu un būvdarbu izdevumi u.c.).[..]” | | **Iekšlietu ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.5. un 2.6.apakšpunktu informācija par valsts drošības iestāžu objektu plānojumu, dislokāciju, kā arī faktisko darbinieku skaitu ir valsts noslēpuma objekts. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka arī informācija par stratēģiski svarīgiem objektiem var būt valsts noslēpuma objekts, aizstāt projekta 4.punktā ietverto noteikumu 18.1 punktā skaitļus un vārdu “2.6. un 2.9.” ar skaitļiem un vārdu “2.6., 2.9., 2.12. un 2.13.”.  **Iekšlietu ministrija (priekšlikums)**  Aizstāt projekta 4.punktā ietvertajā noteikumu 18.14.1.apakšpunktā vārdus “valsts iestādes darbinieku skaits būvē” ar vārdiem “nodarbināto skaits, kuri izmanto telpas”, jo būvē var atrasties arī citu valsts iestāžu nodarbinātie. | | **Vienošanās panākta saskaņošanas laikā.**  Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” piemērošanā ir jāņem vērā arī citos normatīvajos aktos ietvertais speciālais regulējums, tādējādi, ja konkrētajā gadījumā kādā normatīvajā aktā noteikts informācijas publiskošanas aizliegums, attiecīgo informāciju nav jānorāda.  **Priekšlikums izvērtēts.**  Noteikumu projekta 4.punkts paredz pienākumu katram nomniekam (valsts iestādei, kas nomā privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu) ievadīt informāciju par nomas objektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem.  Informācija, kas vadāma Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā par nomas objektu, ietverta Ministru kabineta noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”” (VSS-816). Saskaņā ar normām valsts iestādei, kas nomā privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, katrai pašai jāvada dati par tās ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī attiecīgās valsts iestādes darbinieku skaitu būvē. | | –  1.9. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šāda redakcijā:  “Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) par nomas objektu (izņemot šo noteikumu 2.9.apakšpunktu) ievada informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nomas objektu 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicē valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) šādu informāciju:” |
| 3. | **4.** Papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:  “[..] **18.2** Pēc šo noteikumu 18.11., 18.12. un 18.13. apakšpunktā minētās informācijas ievades nekustamā īpašuma profilā Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” ar normatīvajos aktos, kas regulē valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, noteikto nekustamā īpašuma profilam nepieciešamo informāciju, ja dati reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un aktualizē to līdz ar izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.[..]” | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 4. punkts paredz papildināt noteikumus ar 18.2 punktu, ka "Pēc šo noteikumu 18.11., 18.12. un 18.13. apakšpunktā minētās informācijas ievades nekustamā īpašuma profilā Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina VNĪ ar normatīvajos aktos, kas regulē valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, noteikto nekustamā īpašuma profilam nepieciešamo informāciju, ja dati reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un aktualizē to līdz ar izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā."  Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību regulē Noteikumi Nr. 934 un tā 1.4. apakšpunktā ir paredzēts noregulēt kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu.  Jau šobrīd atbilstoši Noteikumu Nr. 934 20.2 punktam Dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina VNĪ ar informāciju par valsts nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi. Ne Noteikumu Nr.934 deleģējumā, ne arī grozāmo Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem" deleģējumā nav paredzēts noteikt kārtību, kādā Dienests nodrošina datus par privātpersonu vai kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi.  Vēršam uzmanību, ka šāds uzdevums nav paredzēts Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" un nav arī paredzēts šos noteikumus grozīt. Bez tam anotācijā atspoguļota pretrunīga informācija - tās III sadaļā norādīts, ka Projekts šo jomu neskar, tātad tam nav ietekmes uz valsts (Dienesta) budžetu, savukārt anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīts, ka "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā reģistrēto datu nodošana valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" veicama Tieslietu ministrijas (Dienesta, Tiesu administrācijas) esošā finansējuma ietvaros." Jautājums par Dienesta tehniskām un finansiālām iespējām, kā arī jautājuma praktiskā realizācija jaunā uzdevuma izpildē nav konceptuāli pārrunāta ar Dienestu un anotācijā nav korekti risināta jautājuma finansiālā ietekme.  No Projektā piedāvātās 18.2 punkta redakcijas izriet, ka Dienestam, nevis VNĪ jārūpējas par VNĪ tīmekļa vietnē publicēto datu saturu un datu aktualitāti, un Tieslietu ministrija nepiekrīt šāda pienākuma noteikšanai. Atbilstoši Noteikumu nr. 934 20.2 punktam Dienests nodrošina VNĪ ar informāciju, savukārt VNĪ nodrošina informācijas korektu izmantošanu savās sistēmās.  Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot Projekta 4. punktā ietverto noteikumu 18.2 punktu. | | **Ņemts vērā.**  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2panta trešā daļa paredz deleģējumu Ministru kabineta noteikt kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, un no 2020.gada 1.janvāra paredz deleģējumu noteikta arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem. Ministru kabineta kompetencē ir noteikt lietderīgāko un efektīvāko mehānismu precīzas un aktuālas informācijas apkopošanai. Lai mazinātu administratīvo slogu valsts iestādēm un mazinātu neprecizitātes, kas iespējamas manuālas informācijas ievadē, būtiski ir valsts institūcijām sadarboties, nodrošinot informācijas apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām.  Par datu saņemšanas iespējām un apjomu ir panākta vienošanās ar Valsts zemes dienestu, organizējot vairākas tikšanās.  Informācija, kas vadāma Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā par nomas objektu, ietverta Ministru kabineta noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”” (VSS-816). Minētā projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts, ka:  “Lai nodrošinātu noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās informācijas, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, nodošanu tiešsaistes režīmā VNĪ, ir nepieciešams veikt izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju attiecīgas izmaiņas plānots īstenot līdz 2019.gada beigām, provizoriskās izmaksas 14 920 *euro* (bez PVN).  Lai nodrošinātu projektā ietvertās informācijas ievadi Informācijas sistēmā, ir nepieciešams veikt izmaiņas Informācijas sistēmā. Saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju izmaiņas plānots īstenot līdz 2020.gada maijam, provizoriskās izmaksas 14 500 *euro* (bez PVN).  Izdevumus izmaiņu izstrādei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Informācijas sistēmā segs VNĪ no finanšu resursiem, kas iegūti no valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas.  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā reģistrēto datu nodošana VNĪ veicama Tieslietu ministrijas (Valsts zemes dienesta, Tiesu administrācijas) esošā finansējuma ietvaros.” | | 1.9. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šāda redakcijā:  “Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) par nomas objektu (izņemot šo noteikumu 2.9.apakšpunktu) ievada informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nomas objektu 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicē valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) šādu informāciju:”  Precizēts anotācijas teksts. |
| 4. | **4.** Papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:  “[..] **18.3** Pēc šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minētās informācijas ievades nekustamā īpašuma profilā Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” ar normatīvajos aktos, kas regulē valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, noteikto nekustamā īpašuma profilam nepieciešamo informāciju, ja nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, un aktualizē to līdz ar izmaiņu izdarīšanu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā.[..]” | | **Tieslietu ministrija**  Norādām uz nepieciešamību savstarpēji saskaņot Projektā ietverto regulējumu ar sākotnējās ietekmes novērtējumu ziņojumu (anotāciju). Atbilstoši anotācijā minētajam, Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina noteikto nekustamā īpašuma profilam nepieciešamo informāciju atbilstoši datu apjomam, kas izriet no Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumiem Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" (turpmāk – Noteikumi Nr. 934). Proti, no anotācijas izriet, ka Tiesu administrācija nodod noteiktus datus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNI), izmantojot datu apmaiņas risinājumu starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu. Norādām, ka minētā risinājuma ietvaros notiek datu nodošana nevis aktualizācija, ievērojot minēto, Projekta 4. punktā piedāvātajā 18.3 apakšpunktā vārdi "aktualizē to" aizstājami ar vārdiem "nodod tos". | | **Ņemts vērā.**  Precizējumi Ministru kabineta noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 “Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”” (VSS-816). | | 1.9. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šāda redakcijā:  “Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) par nomas objektu (izņemot šo noteikumu 2.9.apakšpunktu) ievada informāciju Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nomas objektu 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicē valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) šādu informāciju:  Precizēts anotācijas teksts. |
| 5. | *20.08.2019. redakcija*  1.14. izteikt pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | “1. | Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis | ” | | | **Tieslietu ministrija (02.09.2019.)**  Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 Par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts datu apstrādes likumības un godprātības princips, t.i., jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Savukārt pārzinim veicot personas datu apstrādi, ir jānodrošina godprātīga attieksme pret personas datiem. Godprātības princips būtībā ietver arī visus pārējos principus (likumīgumu, pārredzamību, nolūka ierobežojumu, datu minimizēšanu, precizitāti, glabāšanas ierobežojumu, integritāti un konfidencialitāti, pārskata atbildību, jo tie visi ir vērsti uz to, lai pārzinis nodrošinātu godīgu attieksmi pret datu subjektu – personu, kuras dati tiek apstrādāti). Jebkurai datu glabāšanai (kā jebkurai cita veida apstrādei) ir nepieciešams tiesisks pamats un mērķis. No minētā secināms, ka, apstrādājot personu datus, ir jāvērtē, vai netiek apstrādāts lielāks daudzums personas datu nekā nepieciešams.  Ievērojot, ka par personas datu apstrādes atbilstību Datu regulai ir atbildīgs pārzinis, pārzinim katrā konkrētā gadījumā būtu jāvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai personas datu apstrādei, vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār.  Projekta 1.14. apakšpunkts paredz izteikt pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:  “1.Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis”.  Minētais apstrādājamo datu uzskaitījums papildināts ar datiem par personas oficiālo elektroniskā pasta adresi. Netiek apšaubīts, ka projekta 1.14. apakšpunktā minētā informācija ir nepieciešama attiecīgu funkciju veikšanai, taču, lai būtu izprotams attiecīgās informācijas (tostarp personas datu) apstrādes tiesiskais pamats, aicinām to detalizētāk aprakstīt projekta anotācijā, izvērtējot, vai tiek apstrādāts samērīgs datu daudzums.  Norādām, ka (samērīguma kritērijam) pasākumam, ar ko ierobežo Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas garantētas tiesības, nevajadzētu būt plašākam nekā vajadzīgs attiecīgā likumīgā mērķa īstenošanai.  Lai noteiktu, vai projektā iekļautā personas datu apstrāde tiešām ir samērīga, jānovērtē, vai ar visiem attiecīgajiem pasākumiem joprojām tiks samērīgi ierobežotas pamattiesības uz datu aizsardzību un privātumu (nepieciešams izvērtēt noteikumu projektā plānotās personas datu apstrādes samērīguma ar datu subjektu “privātuma” ierobežojumiem izvērtējumu). Proti, būtu jāapsver, vai visa projekta minētā informācija nepieciešama attiecīgā mērķa (attiecīgu funkciju veikšanai) sasniegšanai un vai plānoto mērķi nav iespējams sasniegt ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. | | **Ņemts vērā.** | | Precizēts anotācijas teksts. |
| 6. | *20.08.2019. redakcija*  2. Šo noteikumu 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. | | **Tieslietu ministrija (02.09.2019.)**  Ņemot vērā to, ka Noteikumu projekts vēl nav pieņemts un Valsts zemes dienestam nebūs iespējams nekavējoties nodrošināt informācijas tehnoloģiju risinājumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu nodošanai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmai, nepieciešams paredzēt, ka projekts stājas spēkā 2020. gada 1. februārī. Attiecīgi ir precizējama arī anotācija. Vienlaikus informējam, ka, ja projekta pieņemšana kavēsies, projekta spēkā stāšanās termiņu var būt nepieciešams pagarināt uz vēl vēlāku laiku. | | **Ņemts vērā.** | | 2. Šo noteikumu 1.9. un 1.13. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.  Precizēts anotācijas teksts. |
| 7. | – | | **Aizsardzības ministrija (priekšlikums)**  Saskaņā Noteikumu 3.punktu, ja publiskas personas funkciju nodrošināšanai nepieciešams nomāt nekustamo īpašumu no privātpersonas un nepastāv neviens no Mk. 29.10.2013. noteikumu Nr. 1191 2.punktā minētajiem izņēmumiem, nomas objekta atlasē piemērojama noteikumos paredzētā procedūra. Ņemot vērā nozares specifiku un uzsāktos infrastruktūras attīstības projektus, ierosinājums būtu noteikt izņēmumu (līdzīgi kā valsts drošības iestādēm (2.13.apakšpunkts) un tiesu un zemesgrāmatu iestādēm (2.15.apakšpunkts) un papildināt noteikumu 2.punktu ar 2.18. apakšpunktu šādā iespējamā redakcijā: „*2.18. nomā nekustamo īpašumu valsts aizsardzības vajadzībām*”. Izņēmums būtu nepieciešams saistībā ar šobrīd un nākotnē īstenojamo infrastruktūras objektu attīstību, kad uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu aizsardzības projektu īstenošanu, nepieciešams nomāt nekustamo īpašumu no privātpersonām. Pamatā nekustamie īpašumi, kas tiek identificēti kā nomai nepieciešamie,  tiek atlasīti specifiski konkrētu aizsardzības projektu īstenošanai, jo alternatīvi risinājumi/piedāvājumi nav iespējami, proti, aizsardzības vajadzībām nomai nepieciešamie īpašumi tiek konkrēti identificēti (izriet no stratēģiskās, taktiskās plānošanas vajadzībām). Tas ir arī saistīts ar uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu, kad nepieciešams nodrošināt operatīvu ienākošo spēku uzņemšanu. | | **Ņemts vērā.** | | 1.3. papildināt noteikumus ar 2.17. un 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:  “2.17.nomā nekustamo īpašumu valsts aizsardzības vajadzībām;  2.18. nomā objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā.”;  Precizēts anotācijas teksts. |
| 8. | – | | **Ekonomikas ministrija**  Informējam, ka saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta trešo daļu valsts pērk vai nomā tikai tādas ēkas, kas atbilst minētā likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, ko apliecina ēkas energosertifikāts. Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta ceturtā un piektā daļa noteic izņēmumus, kad šā panta trešās daļas nosacījumus var nepiemērot.  Vēršam uzmanību, ka šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” skaidri neparedz šādu valsts pienākumu prasīt iznomājamā īpašuma atbilstību energoefektivitātes minimālajām prasībām, ko apliecina ēkas energosertifikāts.  Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt Noteikumu projektu ar regulējumu, kas nodrošinās Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta trešās daļas ievērošanu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka nomātās ēkas vai tās daļas energoefektivitātes rādītājus būtu nepieciešams publicēt, tādējādi nodrošinot pārskatāmu informāciju par valsts nomāto ēku vai to daļu atbilstību energoefektivitātes minimālajām prasībām.  **Ekonomikas ministrija (priekšlikums)**  Virzot Noteikumu projektu, nevajadzētu aizmirst arī par citām lietām, kas nav šobrīd paredzētas noteikumos, bet publiskai personai ir pienākums ievērot. Piemēram, saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7. panta pirmās daļas 5. punktu ēkas energosertifikācija veicama arī valsts vai pašvaldības īpašumā vai valsts vai pašvaldības lietošanā nodotai publiskai ēkai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus. Līdz ar to, ja tiek nomāta šāda izmēra ēka, valstij un pašvaldībai pašai vai vienojoties ar iznomātāju ir jānodrošina ēkas energosertifikācijas veikšana, kas, savukārt, var radīt ietekmi uz budžetu. | | **Ņemts vērā.**  Projektā paredzēts pienākums nomas sludinājumā par nomas objektu valsts iestādei norādīt prasību nomas objektam atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (ja prasība attiecināma), nomas pretendentam iesniegt prasību apliecinošu ēkas energosertifikātu, kā arī paredzēts valsts iestādes pienākums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēt informāciju par nomas objekta atbilstību minētajām prasībām, norādot energoefektivitātes rādītājus, vai pamatojumu, kas apliecina kāda no Ēku energoefektivitātes likuma 14.panta piektā daļā minētā nosacījuma esamību.  **Priekšlikums izvērtēts.** Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” nenosaka kārtību, kādā iznomā publiskas personas nekustamo īpašumu. | | 1.5. papildināt 9.6.apakšpunktu ar vārdiem un skaitļiem “ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām”;  1.7. izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  “11.4. iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā), informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;”;  1.11. papildināt noteikumus ar 17.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  “17.8. ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, vai pamatojumu, kas apliecina kāda no Ēku energoefektivitātes likuma 14.panta piektā daļā minētā nosacījuma esamību.”;  1.15. izteikt pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | “4. | Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā, ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā), informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu | ” |   Precizēts anotācijas teksts. |
| 9. | *Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) kopsavilkums* | | **Tieslietu ministrija**  Projekta anotācijas kopsavilkumā nav norādīts Projekta spēkā stāšanās laiks. Līdz ar to lūdzam papildināt anotācijas kopsavilkumu ar rīkojuma projekta spēkā stāšanās laiku. | | **Ņemts vērā.**  Anotācijas kopsavilkums precizēts. | | Anotācijas kopsavilkums:  “Projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas (publicēšanas oficiālajā izdevumā), izņemot atsevišķas normas, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.” |
| 10. | *Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļa* | | **Tieslietu ministrija**  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (turpmāk – Regula) 4. panta 1. punktu, personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Savukārt personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.  Pārzinim personas datu apstrāde ir jāveic, ievērojot Regulas 6. panta 1. punktā noteikto, proti, personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no šajā pantā minētajiem pamatojumiem: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; d) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses; e) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. Tātad jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt atbilstošam tiesiskam pamatam.  Papildus tiesiskā pamata nodrošināšanai, pārzinim ir jāievēro arī citi Regulas noteiktie nosacījumi, piemēram, Regulas 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, kas noteic, ka dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos.  Ievērojot to, ka Projektā minētie personas dati ir uzskatāmi par personas privātās dzīves sastāvdaļu, kā arī to, ka mērķis personas datu apstrādei ir konkrētas personas identificēšana, iespējams, konkrētajā gadījumā nav nepieciešams apstrādāt tik apjomīgu personas datu apjomu. Savukārt, ja minēto personas datu norādīšana pieteikumā nav obligāta prasība, pārzinim būtu jāvērtē, kāds informācijas apjoms būtu adekvāts (nepieciešams) konkrētā mērķa sasniegšanai (piemēram, pretendentam norādot tikai vārdu, uzvārdu, personas kodu vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai kādu citu personas identifikatoru). Līdz ar to pārzinim būtu jāizvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai personas datu apstrādei vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār.  Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav dots skaidrojums nepieciešamībai uzglabāt minētos personas datus. Norādām, ka saskaņā ar Regulas 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu, pārzinim ir jānodrošina, ka personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Regulā nav noteikti konkrēti termiņi datu glabāšanai, tomēr šie termiņi ir saistīti ar pārziņa datu apstrādes nolūkiem un to sasniegšanai nepieciešamo datu apjomu. Līdz ar to aicinām anotāciju papildināt ar attiecīgu skaidrojumu | | **Ņemts vērā.**  Precizēta anotācija un projekts papildināts ar jaunu punktu. | | 1.10. papildināt 17.5.apakšpunktu ar vārdiem iekavās “(ar norādi fiziska vai juridiska persona, juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas numurs)”;  1.12. papildināt noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:  “27. Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, nomas līguma noslēgšanas procesu, līguma saistību izpildi un informācijas par noslēgtajiem nomas līgumiem apkopošanu. Personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.”;  Precizēts anotācijas teksts. |
| 11. | *Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļa* | | **Tieslietu ministrija (priekšlikums)**  Projekta anotācijas I sadaļas 2.punktā (anotācijas 2. lapa) teikumā "Beidzoties nomas līgumam, ja attiecīgā informācija netiek atjaunota, piekļuve nekustamā īpašuma profilam tiešsaistes režīmā tiek liegta un nekustamā īpašuma profils tiek pārvietots uz informācijas sistēmas datu arhīvu." vārds "informācijas" jāraksta ar lielo sākumburtu, vai citādi jāprecizē vārdi "informācijas sistēmas", jo nav saprotams, kāda informatīvā sistēma minētajā teikumā ir domāta.  **Tieslietu ministrija (02.09.2019. priekšlikums)**  Aizstāt anotācijas 2. lpp. vārdus "nekustamā īpašuma sastāvā esošām būvēm vai zemes – attiecīgās būves vai zemes kadastra apzīmējumu" ar vārdiem "nekustamā īpašuma sastāvā esošām būvēm vai zemes vienībām – attiecīgās būves vai zemes vienības kadastra apzīmējumu" | | **Ņemts vērā.**  **Ņemts vērā.** | | Precizēts anotācijas teksts. |
| 12. | *Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) II sadaļa* | | **Valsts kanceleja**  Ņemot vērā, ka administratīvais slogs tiek palielināts visām tiešās pārvaldes iestādēm, kas savu funkciju izpildes nodrošināšanai no privātpersonām un kapitālsabiedrībām nomā nekustamos īpašumus, kā arī to, ka ir zināms informācijas apjoms, kas jāievada Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā, lūdzam papildināt anotācijas II sadaļas 3.punktu ar administratīvo izmaksu aprēķinu par vienas vienības ievadīšanu Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā.  **Tieslietu ministrija (02.09.2019. priekšlikums)**  Anotācijas II sadaļas 3.punktā "Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums" paredzēt aptuvenu aprēķinu par administratīvajām izmaksām vienas vienības ievadīšanai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā, lai varētu izvērtēt projekta administratīvās izmaksas Valsts zemes dienestam.  *Papildināta informācija Valsts zemes dienesta 06.09.2019. e-pastā:*  05.09.2019. sanāksmē Finanšu ministrija un VNĪ skaidroja, ka šādu izmaksu aprēķinu nav iespējams veikt, jo nav zināms no privātpersonām nomāto īpašumu skaits un datu ievade VNĪ IS nenotiek identiski visās iestādēs. Ņemot vērā, ka šo lūdzām izteikt kā priekšlikumu, piekrītam, ka anotācija netiek precizēta. | | **Vienošanās panākta saskaņošanas laikā.**  Precīzu administratīvo izmaksu monetāro novērtējumu šobrīd veikt nav iespējams, jo tas lielā mērā ir atkarīgs no katras valsts iestādes attiecīgā procesa vadības. Nav iespējams veikt aprēķinu par administratīvajām izmaksām vienas vienības ievadīšanai Informācijas sistēmā, jo tas atkarīgs no katra ievadāmā lauka satura pieejamības (vai informācija ir pieejama uzreiz vai nepieciešami resursi informācijas apkopošanai), iesaistīto cilvēku skaita, turklāt katrā iestādē datu ievades ilgums var būt atšķirīgs. Papildus norādāms, ka, lai mazinātu administratīvo slogu, šobrīd tiesiskais regulējums paredz Informācijas sistēmā vadīt tikai informāciju par faktiskajiem iepriekšējā kalendārā gada un plānotajiem kārtējā kalendārā gada ar citas personas nekustamā īpašuma vai tā daļas lietošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem un valsts iestādes darbinieku skaitu ēkā katra kalendārā gada pēdējā datumā, ja valsts iestāde biroja funkcijām lieto vismaz pusi no nekustamā īpašuma sastāvā esošās vismaz vienas ēkas. Informācijas ievadīšanas lietderība par pārējo valsts iestāžu lietoto nekustamo īpašumu ieņēmumiem un izdevumiem tiks vērtēta tālākā laika periodā. | | Precizēts anotācijas teksts. |
| Atbildīgā amatpersona | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | | (paraksts)\* | |  | |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Inga Bērziņa

Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu

pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītāja

tālr. 67083947, fakss 67095577

Inga.Berzina@fm.gov.lv