**Likumprojekta “Elektronisko sakaru likums” sākotnējās ietekmes**

**novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts “Elektronisko sakaru likums” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvā Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva 2018/1972) noteiktos pasākumus. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt tehnoloģiski neitrālu elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu regulēšanu, tīklu integritāti un savienojamību, pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, numerācijas, radiofrekvenču spektra un augstākā domēna “.lv” racionālu un efektīvu izmantošanu, valsts, galalietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību, galalietotāju datu aizsardzību, veicināt universālā pakalpojuma pieejamību. Jomās, kuras nav Direktīvas 2018/1972 tvērumā, saturiski saglabāts Elektronisko sakaru likuma (turpmāk - ESL) regulējums.  Likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 30.novembrī. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) 124.pants.  Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.7, 33.§) 2.punkts.  Ministru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.17, 22.§) 5.punkts.  Ministru kabineta 2020.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.34, 31.§) 5.4.apakšpunkts (ierobežota pieejamība).  Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.29, 54.§) 4.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Direktīva 2018/1972 sevī apvieno tiesību normas, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem. Lai ieviestu Direktīvas 2018/1972 normas, ņemot vērā to apjomu, veikt grozījumus esošajā ESL nav lietderīgi, tādēļ ir izstrādāts Likumprojekts, kas aptver ne tikai Direktīvas 2018/1972 normas, bet arī saglabā un pilnveido ESL esošo regulējumu jautājumos, kas nav Direktīvas 2018/1972 tvērumā.  Likumprojektā iekļautas septiņpadsmit nodaļas.  I nodaļā “Vispārīgie noteikumi” ietverts terminu skaidrojums, definēts likuma mērķis un likuma piemērošanas joma.  II nodaļā “Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē” definēta Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators), valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari”, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetence elektronisko sakaru nozarē.  Saglabātas ESL noteiktās Satiksmes ministrijas kompetences.  Likumprojekts sašaurina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences elektronisko sakaru nozarē, saglabājot tikai kompetences, kas saistītas ar radiofrekvenču pārvaldes politikas īstenošanu.  Likumprojekta pants paredz jaunu kompetenci valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” - reģistrēt tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, kas saistīta ar Direktīvas 2018/1972 57.panta normu pārņemšanu jautājumā par tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu atbrīvošanu no frekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”. Citas ESL noteiktās valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” tiesības un kompetences saglabātas, redakcionāli precizējot Likumprojekta 6. un 7.pantu.  Likumprojekta 6.panta pirmajā daļā ir noteikti valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” deleģētie uzdevumi, tostarp minētā panta 7.punktā uzdevums koordinēt un reģistrēt radiofrekvences piešķīrumus. Šis uzdevums ir no tehniskā viedokļa izskatīt kaimiņvalstu sūtīto koordinācijas pieprasījumus un sagatavot Latvijas koordinācijas pieprasījumus. Frekvences piešķīrumu tehnisko datu reģistrāciju veic Galvenajā frekvenču reģistrā, kuru uztur Starptautiskā Telesakaru savienība. Likumprojekta 6.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts uzdevums sadarboties ar citu valstu kompetentajām institūcijām savas kompetences ietvaros. Sadarbības uzdevuma deleģēšana ir nepieciešama frekvences piešķīrumu koordinācijas procesa praktiskai realizācijai. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", sadarbojoties ar citu valstu elektronisko sakaru kompetentajām institūcijām, vienojas par detalizētiem koordinācijas procesa aspektiem un nosacījumiem. Likumprojekta 6.panta pirmās daļas 9.punkta uzdevums sadarboties un piedalīties elektronisko sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā ļauj valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” sniegt ieguldījumu starptautisko institūciju darbā, veicinot radiofrekvenču spektra un numerācijas datubāzes pakalpojuma efektīvu izmantošanu. Tā kā vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrija, valsts akciju sabiedrībai “Elektroniskie sakari” darbā ir saistoši spēkā esošie nozares politikas veidošanas un attīstības plānošanas normatīvi.  Ar Likumprojekta 7.panta 2.punktā minētajiem ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītajiem dokumentiem saprotama radioiekārtas ražotāja izsniegta dokumentācija, kurā ir informācija par radioiekārtas un antenas tehniskajiem parametriem, atbilstības apliecinājumi, kuru pievienošanu radioiekārtai paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējums, citi ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītie dokumenti (radioiekārtas uzstādīšanas instrukcija, programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un radioiekārtas lietošanas instrukcija).”  Tikai ar atbilstības deklarāciju nav pietiekams, jo, izvērtējot iekārtas atbilstību, ir jāņem vērā iekārtas apraksts, tehniskie parametri, marķējums utt. Tikai izskatot šos papildus dokumentus, var secināt vai atbilstības deklarācijā ir atbilstoši piemēroti standarti, vai tie vispār ir attiecināmi uz konkrēto radioiekārtu.  Nodaļā ietverts pants, kas nosaka pienākumu izveidot un uzturēt platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, kā arī nosacījumus par šajā sistēmā iekļaujamo informāciju.  Lai īstenotu Eiropas Savienības 2020.gada 29.janvārī publicēto rīkkopu piektās paaudzes mobilo sakaru tīklu drošību un lai realizētu Direktīvas 2018/1972 40.pantā un 41.pantā elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu drošība noteiktos pasākumus, nodaļa papildināta ar pantu, kas nosaka valsts politikas īstenošanu publisko elektronisko sakaru tīklu drošības jomā. Pants paredz jaunu deleģējumu Ministru kabinetam, noteikt drošības prasības un kompetentās iestādes, kas veic publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasību piemērošanas uzraudzību un to uzraudzības funkcijas. Vienlaikus jānorāda, ka ar Direktīvas 2018/1972 40. un 41.pantā noteikto var piemērot plašāk kā šobrīd Informācijas tehnoloģiju drošības likumā Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (cert.lv) deleģētās funkcijas. Informācijas tehnoloģiju drošības likumā nenosaka publisko elektronisko sakaru tīklu tehniskās prasības pakalpojumu drošības nodrošināšanai.  Regulators atbilstoši Likumprojektā noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un galalietotājiem. Pildot savas funkcijas, pieņemot lēmumu vai izdodot administratīvo aktu, Regulators ņem vērā Eiropas Komisijas ieteikumus, vadlīnijas, pamatnostādnes un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (turpmāk — BEREC) pieņemtās pamatnostādnes, atzinumus, ieteikumus, kopējās nostājas, paraugpraksi un metodoloģiju attiecīgajā jautājumā.  Regulators funkcijas ir nodrošināt komersantu reģistrēšanu ienākšanai tirgū, veikt komersantu uzraudzību, veicināt konkurences attīstību, veicināt galalietotāju tiesību aizsardzību savas kompetences ietvaros, nodrošināt efektīvu ierobežoto resursu pārvaldību elektronisko sakaru nozarē, nosakot numerācijas un radiofrekvenču resursu piešķiršanas, anulēšanas, tālāknodošanas un kopējas izmantošanas nosacījumus un kārtību. Regulatora lēmumu un administratīvo aktu publicēšanas mērķis ir nodrošināt Regulatora darbības pārskatāmību un caurredzamību.  Regulators veic tirgus definēšanu un analīzi, nosaka komersantus ar būtisku ietekmei tirgū un pieņem saistošus lēmumus par īpašajām prasībām un saistībām komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū.  Regulators nosaka universālā pakalpojuma saistības, kā arī uzrauga un monitorē universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu piemērošanu.  Regulatoram savu funkciju izpildē ir nepieciešams iegūt informāciju no elektronisko sakaru komersantiem. Likumprojektā ir noteikts kādu informāciju nevar noteikt par komercnoslēpumu. Numerācijas datubāzē – informācija par izmantotajiem numuriem, pārvietotajiem numuriem u.c. informācija. Par radiofrekvenču spektra – par piešķirtā radiofrekvenču spektra izmantošanu. Platjoslas pieejamības informācijas sistēma – tirgus analīzes veikšana, universālā pakalpojuma sniedzēja un saistību noteikšana. Regulators šajās datu bāzēs arī sniedz informāciju. Direktīvas 2018/1972 11.pants paredz, ka valsts regulatīvās iestādes, citas iestādes cita citu nodrošina ar informāciju, kas nepieciešama direktīvas 2018/1972 piemērošanai. Direktīvas 2018/1972 norma attiecas arī uz Tieslietu ministriju un Valsts zemes dienestu.  Likumprojekta 9.panta pirmās daļas 13. un 14.punkts ietver Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.novembra Regulā 2015/2120 ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulā (ES) Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā noteikto pasākumu uzraudzību.  Likumprojekta 13.pants paredz Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi, kas uztur aktuālos un vēsturiskos datus par platjoslas interneta pakalpojuma ģeogrāfisko pieejamību, tos piesaistot valsts adrešu reģistra datiem administratīvo teritoriju un adrešu līmenī, kā arī interneta pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus un tos piesaista ģeogrāfiskām koordinātēm vai valsts adrešu reģistra datiem. Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas turētājam ir tiesības no Valsts zemes dienesta saņemt augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par elektronisko sakaru tīklu ģeogrāfisko pieejamību un piekļūt adrešu reģistra datiem, kā arī saņemt no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās un ortofotokartes. Platjoslas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas turētājs izveido un uztur publiski pieejamu tiešsaistes karti, kas nodrošina iespēju adreses līmenī atlasīt informāciju par pieejamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, to kvalitāti un sniedzējiem, kā arī informāciju par teritorijām, kurām tiek plānoti valsts atbalsta pasākumi elektronisko sakaru pakalpojumu izvēršanai un valsts atbalsta ietvaros izbūvēto infrastruktūru. Atbilstoši Direktīvas 2018/1972 11.pantam iestādēm apmainoties ar informāciju saņēmēja iestāde nodrošina tādu pašu konfidencialitāti, kādu informācijas nosūtītāja iestāde.  Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju Valsts zemes dienests var sniegt kā maksas pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”.  Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu plānots finansēt no Likumprojekta 65.pantā noteiktā finansējuma elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai.  Likumprojekta III nodaļā “Elektronisko sakaru komersanta darbība, tiesības un pienākumi” tiek saglabāta Eiropas Savienībā iepriekš ieviestā kārtība ienākšanai elektronisko sakaru tirgū. Komersantam ir jāaizpilda un jāiesniedz Regulatorā vienkārša standartizēta reģistrācijas paziņojuma forma. Par elektronisko sakaru komersantu var kļūt Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts komercreģistrā reģistrēts komersants. Komersants kļūst par elektronisko sakaru komersantu no tā brīža, kad paziņojums ir saņemts Regulatorā. Regulators par paziņojuma saņemšanu informē komersantu, kā arī norāda uz vispārējās atļaujas tiesībām un pienākumiem, kas ir saistoši elektronisko sakaru komersantam.  Regulators veiks elektronisko sakaru komersantu reģistrāciju elektronisko sakaru komersantu sarakstā, reģistrēto elektronisko sakaru komersantu saraksts tiks publiskots Regulatora tīmekļvietnē. Elektronisko sakaru komersantu sarakstam ir publiska ticamība un jebkurai personai ir tiesības ar to iepazīties Regulatora tīmekļvietnē.  Likumprojekts paredz, ka Regulators ņemot vērā Regulatora kompetenci, noteiks šādus vispārējās atļaujas nosacījumus: piekļuves nodrošināšana, starpsavienojuma nodrošināšana, galalietotāju saziņas nodrošināšanai, elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, galalietotāju piekļuvi numuriem un nosacījumus attiecībā uz galalietotāju tiesībām.  Regulatoram ir tiesības izslēgt elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersanta saraksta, šādos gadījumos: ja tas ir iesniedzis darbības izbeigšanas paziņojumu Regulatorā, tas ir izslēgts no komercreģistra, tā darbība ir apturēta vai izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, nodokļu administrācijas vai komercreģistra iestādes lēmumu.  Regulatoram ir tiesības izslēgt elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta uz termiņu līdz pieciem gadiem par vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumiem, ierobežotas joslas lietošanas tiesību vai numerācijas lietošanas tiesību specifisko nosacījumu neizpildi, universālā pakalpojuma vai speciālo prasību nepildīšanu, ja pārkāpums ir būtisks (tas ir tam ir ietekme uz tirgu, pakalpojumu sniegšanu, galalietotāju tiesībām), elektronisko sakaru komersants nav veicis efektīvus pasākumus pārkāpuma veikšanai vai arī pārkāpums ir veikts atkārtoti gada laikā un elektronisko sakaru komersants nav veicis efektīvus pasākumus.  Likumprojektā elektronisko sakaru komersantiem ir paredzētas šādas tiesības: sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, pieprasīt ierobežotās joslas un numerācijas lietošanas tiesības, risināt sarunas par starpsavienojuma līguma noslēgšanu, sabiedrībai nozīmīgu viedo inovāciju izpētei un attīstībai apstrādāt noslodzes datus un atrašanās vietas datus, veicot to anonimizēšanu.  Likumprojektā elektronisko sakaru komersantiem ir noteikti šādi pienākumi: sniegt Regulatora noteiktajā termiņā, apjomā un detalizācijas līmenī informāciju, kas nepieciešama Regulatora funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), tajā skaitā informāciju, kas nepieciešama ģeogrāfiskā apsekojuma veikšanai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" ar numerācijas datubāzes uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu.  Saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunieviestajām funkcionalitātēm pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai, veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā galalietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt galalietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai, ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu, — veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecīgo elektronisko sakaru tīklu integritātes nodrošināšanai un sadarboties ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likumā noteiktajam.  Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums individuāli informēt galalietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt bezmaksas satura filtra uzstādīšanu, ja galalietotājs to pieprasa no elektronisko sakaru komersanta.  Likumprojekts paredz elektronisko sakaru komersantam īpašus pienākumus ārkārtas situācijās un force major gadījumos, proti:   1. ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, tas, saņēmis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta agrīnās brīdināšanas paziņojumu par katastrofu vai katastrofas draudiem, kas saistīti ar personas dzīvības, veselības vai īpašuma apdraudējumu, pēc iespējas ātrāk nosūta paziņojumā uz galiekārtu saviem galalietotājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto informāciju par iespējamo rīcību draudu situācijā; 2. elektronisko sakaru tīkla darbības pārrāvumu vai *force majeure* gadījumā prioritāri nodrošināt ārkārtas palīdzības dienestu piekļuvi balss sakaru pakalpojumiem un interneta piekļuves pakalpojumiem; 3. ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, tas, saņēmis Ārlietu ministrijas paziņojumu par katastrofu vai katastrofas draudiem, kas saistīti ar personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, pēc iespējas ātrāk nosūta uz galaiekārtu saviem galalietotājiem attiecīgajā valstī Ārlietu ministrijas sagatavoto informāciju par iespējamo rīcību draudu situācijā.   Likumprojekta 19.panta otrās daļas 8.punktā minētajiem pasākumiem jānodrošina radītajam riskam atbilstošas pakāpes tīklu un pakalpojumu drošība. Jo īpaši elektronisko sakaru komersantiem jāveic pasākumus, tostarp attiecīgā gadījumā šifrēšanu, kas paredzēta Direktīvas 2018/1972 40.panta 1.daļā, lai novērstu un mazinātu drošības incidentu ietekmi uz lietotājiem un citiem tīkliem un pakalpojumiem.  Likumprojekta 19.panta otrās daļas 12.punktā noteiktā pienākuma ārkārtas saziņas gadījumā noteikt izsaucēja atrašanās vietu elektronisko sakaru komersanta tehnisko iespēju robežu kritēriju piemērošanu paredz Direktīvas 2018/1972 109.panta 6.punkts.  Likumprojektā ir iekļauta norma, kas paredz Elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina platjoslas interneta pakalpojumus vai balss sakaru pakalpojumus, pienākumu nodrošināt patērētājam vismaz vienu tarifu plānu, kura maksimālā cena par šiem pakalpojumiem nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 1.kvintilē ietilpstošo mājsaimniecību patēriņu par sakaru pakalpojumiem. Informāciju par maksimālo cenu savā tīmekļvietnē publicēs Regulators, nodrošinot, ka tā tiek regulāri atjaunota. Likumprojektā noteikti parametri, kuriem jāatbilst attiecīgajam platjoslas interneta pakalpojumam. Ar standarta kvalitāti izsaukumiem un videoizsaukumiem tiek saprasta tāda pakalpojumu kvalitāte, kas nodrošina abpusēju tūlītēju tiešsaistes balss un video komunikāciju.21.panta trešajā daļā noteiktais, ka Regulators par pārkāpumu var izslēgt komersantu no elektronisko sakaru komersanta saraksta tiek pieņemts atbilstoši Administratīvo procesa likumam (APL). Regulators administratīvā aktā iekļauj visas administratīvā akta sastāvdaļas, kas ir noteiktas APL. Šajā gadījumā saskaņā ar Likumprojekta 21.panta otro daļu Regulators pieņems administratīvo aktu adresātam (komersantu, kuru izslēdz), kurā noteiks pienākumu, t.i. uz kādu termiņu tas ir izslēgts no saraksta. Elektronisko sakaru likumu nevajadzētu dublēt APL normas.  Likumprojekta 23.panta ceturtajā daļā noteikts kādu informāciju elektronisko sakaru komersants publisko un nenosaka par komercnoslēpumu. Šāds regulējums ir noteikts arī šobrīd spēkā esošajā Elektronisko sakaru likumā. Informācijas publiskā pieejamība nav negatīvi ietekmējusi elektronisko sakaru komersantu darbību vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Informācijas publiskošana nerada arī negatīvu ietekmi uz konkurenci, ņemot vērā, ka pienākums publiskot informāciju attiecas uz visiem komersantiem, līdz ar to tirgū tieši tiek radīta caurredzamība, pakalpojuma pieejamība un skaidrība par sniedzamo pakalpojumu, kā arī aizsargātas galalietotāju tiesības. Informācija ir vērsta uz to, lai galalietotājam būtu pieejama informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu (teritoriju, kvalitāte, tarifi), kā arī, lai būtu pieejama informācija par elektronisko sakaru nozares tirgu (kvantitatīvie rādītāji) un informācija, kas izriet par atsevišķu saistību izpildi, kas ir kompensējama no valsts budžeta (universālā pakalpojuma nodrošināšanas tīrās izmaksas). Tādējādi tiek nodrošināta informācijas pieejamība sabiedrībai, kas nepieciešams Regulatora funkciju nodrošināšanai - sekmēt konkurenci regulējamās nozarēs, kā arī informēt sabiedrību par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā un vienlaikus atvieglota šīs informācijas salīdzināmība dažādos Eiropas Savienības līmeņa apskatos. Savukārt, atbilstoši Direktīvas 2018/1972 22.pantā noteiktajiem ģeogrāfiskā apsekojuma mērķiem, jānodrošina ģeogrāfiskā apsekojuma rezultātu publiskošana, kas ietver informāciju par elektronisko sakaru komersantu mazumtirdzniecībā nodrošināto elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfisko pieejamību, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes rādītājiem un pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto tehnoloģiju. Tiesību normā ir iekļauts tikai informācijas nepieciešamais minimālais apjoms.  Likumprojekta IV nodaļā “Elektronisko sakaru tīkli” pamatā saglabāta ESL redakcija, veicot precizējumus un strukturālas izmaiņas.  Atvieglota publiskas personas īpašuma iznomāšanas kārtība platjoslas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī noteikts, ka elektronisko sakaru komersants avārijas gadījuma seku novēršanu var uzsākt bez nekustamā īpašnieka brīdināšanas. Avārijas gadījumos nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina piekļuvi attiecīgajam īpašumam bez jebkādām finansiālām prasībām.  Likumprojekts paredz, ka iznomājot publiskas personas nekustamo īpašumu platjoslas elektronisko sakaru nodrošināšanas mērķim, uz nomas līgumu netiek attiecināta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajā prim daļā iznomātājam noteiktā prasība ne retāk kā reizi sešos gados vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru. Šobrīd VASES datu bāzē ir reģistrētas 3180 unikālās vietas, kurās ir izvietotas mobilo sakaru pārklājuma nodrošināšanai izmantotās iekārtas, par kuru izmantošanu izsniegtas 15 417 atļaujas. Liela daļa iekārtu ir izvietotas publiskām personām piederošos īpašumos, piemēram, uz ūdenstorņiem, katlu māju skursteņiem u.c. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu nepārtrauktību, elektronisko sakaru infrastruktūras specifiku un ekspluatācijas termiņus, kas bieži ir ilgāki par 20 gadiem, iespēja, ka spēkā esošajiem nomas līgumiem nomas maksa varētu tikt pārskatīta vai ir pārskatāma reizi sešos gados un no tās izrietošās darbības nerada elektronisko sakaru komersantiem pārliecību par drošiem ieguldījumiem infrastruktūrā un prognozējamām izmaksām, kā arī rada būtisku administratīvo slogu gan elektronisko sakaru komersantiem, gan publiskām personām, kā arī riskus nepārtrauktu, kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai apstākļos, kad e-pakalpojumu izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Nosacījumi, kādos gadījumos tiek pārskatīta nomas maksa, ir iekļaujami nomas līgumos.  Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos veic atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošiem normatīvajiem aktiem.  Eiropas Savienības 2020. gada 29. janvārī publicēja “Droša 5G ieviešana ES - ES rīkkopas īstenošana”, kas norāda, Direktīvas Nr.2018/1972 pārņemšanai būs būtiska loma rīkkopas mērķu īstenošanai. Rīkkopā kā viens no pasākumiem ir Telesakaru uzņēmumi un kiberdrošības noteikumi: palīdzēt īstenot ar drošības prasībām saistītos rīkkopas pasākumus, jo īpaši tos, kas saistīti ar Eiropas elektronisko sakaru regulējuma attiecīgajiem noteikumiem, un pārdomāt, kādu pievienoto vērtību varētu dot īstenošanas akti, kas paredzētu tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus un tādējādi papildinātu nacionālos noteikumus un vairotu to drošības pasākumu efektivitāti un konsekvenci, kurus uzdots pildīt operatoriem.Lai ieviestu ES rīkkopā 5G drošībai noteikto, pants par Elektronisko sakaru tīkla aizsardzības prasībām un lietošanas tiesību aprobežojumiem par labu elektronisko sakaru komersantam papildināts ar jaunu punktu, nosakot, ka Ministru kabinets nosaka drošības prasības un to uzraudzības kārtību mobilo elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai.  Saskaņā ar Direktīvas 2018/1972 57.panta 4.punktu tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanai nepiemēro nekādas maksas vai nodevas, kas pārsniedz administratīvās nodevas. Likumprojektā ietverts jauns regulējums iekārtu izvietošanai un lietošanai, kas atbilst tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta parametriem. Ņemot vērā, ka Direktīvas 2018/1972 57.panta 5.punktā minētā fiziskā infrastruktūra kā apgaismes stabi, ceļazīmes, satiksmes signālgaismas, stendi, autobusu un tramvaju pieturas un dzelzceļa stacijas Latvijā pieder galvenokārt publiskām personām īpašumā esošajām kapitālsabiedrībām, minētā Direktīvas 2018/1972 norma pārņemta likumā, nosakot, ka publiskām un atvasinātām publiskām personām un to īpašumā esošajām kapitālsabiedrībām ir pienākums bez maksas, ievērojot vienlīdzīgus nosacījumus, nodrošināt operatoriem piekļuvi jebkurai fiziskai infrastruktūrai, tai skaitā, ielu aprīkojumam, piemēram, apgaismes stabiem, ceļazīmēm, satiksmes signālgaismām, stendiem, autobusu un tramvaju pieturām un dzelzceļa stacijām, kas ir tehniski piemērota, nolūkā izvietot tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus.. Vienlaikus šis nosacījums neatbrīvo elektronisko sakaru komersantu no administratīvo izmaksu segšanas, kas saistītas ar tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanu. Direktīvas 2018/1972 16.panta 1.punkts noteic, ka administratīvās izmaksas ir izmaksas, kas radušās vispārējo atļauju izsniegšanas sistēmās, lietošanas tiesību un īpašu pienākumu pārvaldē, kontrolē un ieviešanā.  Tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu fiziskie un tehniskie parametri noteikti Eiropas Komisijas 2020. gada 20.jūlija īstenošanas regulā (ES) 2020/1070 par tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu raksturlielumu precizēšanu saskaņā ar Direktīvas 2018/1972 57. panta 2. punktu.  Lai nodrošinātu sabiedrības atbalstu un ilgtspējīgu izvēršanu, tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem jābūt minimālai vizuālai ietekmei. Tāpēc tiem vajadzētu būt vai nu plašai sabiedrībai neredzamiem, vai uzmontētiem uz balsta konstrukcijām vizuāli neuzkrītošā veidā.  Ar īstenošanas regulu ir noteikti tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu fiziskie un tehniskie raksturlielumi, nosakot šādu piekļuves punktu maksimālo tilpumu, masas ierobežojumus un maksimālo izstarošanas jaudu. Maksimālajam tilpumam kā kritērijam tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta vizuālās ietekmes ierobežošanai būtu jānodrošina konstrukcijas elastība un pielāgojamība balsta konstrukcijas fiziskajiem un tehniskajiem raksturlielumiem.  Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkts ir vizuāli saderīgs ar balsta konstrukciju, tā lielums ir proporcionāls balsta konstrukcijas kopējam lielumam, tā forma ir pieskaņota, krāsas neitrālas tā, lai tās saskanētu vai saplūstu ar balsta konstrukciju, kabeļi ieslēpti, un tas kopā ar citiem tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem, kas jau uzstādīti tajā pašā vai piegulošos objektos, nerada vizuālu traucēkli.  Likumprojekta V nodaļā “Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, izplatīšana un lietošana” kopumā saglabāta ESL redakcija, papildinot ar nosacījumu, ka aizliegums izmainīt galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamos datus neattiecas uz aizsardzības nozari.  Likumprojekta VI nodaļā “Elektronisko sakaru komersanti un galalietotāji” ietverta Direktīvā noteiktā vienādu nosacījumu noteikšana galalietotājiem, nodaļā noteikto patērētāju tiesību attiecināšana uz mikrosabiedrībām, mazām sabiedrībām, nodibinājumiem un biedrībām, kā arī nodaļā noteikto prasību piemērošana pakalpojumu komplektiem.  Termins “viegli lejuplādējams dokuments” lietots Direktīvā un ir tāds dokuments, kuru jebkurš vidusmēra patērētājs ir spējīgs lejupielādēt, kā arī dokumenta formāts ir atbilstošs atvēršanai vairuma lietotāju izmantotajās iekārtās un lietotnēs.  Likumprojekta 38.pantā noteiktās informācijas prasības par līgumu tiks piemērotas tikai tiem līgumiem, kuri tiks noslēgti pēc Regulatora attiecīgu noteikumu stāšanās spēkā.  Likumprojekta 38.pantā minētā subsidētā galiekārta attiecīgi ir tāda galiekārta, kuru elektronisko sakaru komersants pārdot galalietotājam par summu, kura nepārsniedz 50% no attiecīgas galiekārtas standarta cenas, ko piedāvā attiecīgais elektronisko sakaru komersants.  Likumprojekta 39.pants nosaka prasības informācijas publiskošanai un pakalpojumu salīdzināšanas rīkam.  Regulatoram ir paredzētas tiesības izdod noteikumus, kuros nosaka interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējam un starppersonu sakaru pakalpojuma sniedzējam informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem publiskošanai prasības. Interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējs un starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzējs Regulatora noteikto informāciju publisko skaidrā, aptverošā, mašīnlasāmā veidā un tādā formātā, kas ir pieejams galalietotājiem ar invaliditāti, kā arī informāciju regulāri atjaunina.  Regulatoram būs jānodrošina galalietotājiem bez maksas piekļuvi informācijas salīdzināšanas rīkam par interneta piekļuves pakalpojumu un starppersonu sakaru pakalpojumu, izmantojot numerāciju, attiecībā uz pakalpojumu cenām, tarifiem un pakalpojumu kvalitāti. Regulatoram būs jānosaka informācijas apjoms un kārtība un termiņi, kādā elektronisko sakaru komersanti sniedz informāciju salīdzināšanas rīka funkcionalitātes nodrošināšanai.  Attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti, Likumprojekts paredz, ka Regulators veic elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus saskaņā ar Likumprojekta 40.panta pirmajā daļā noteikto metodiku un Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.novembra regulu (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā.  Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi pakalpojumu kvalitātes uzraudzības un mērījumu jomā, Likumprojektā ir iekļauts precizējums, ka elektronisko sakaru komersants nepiemēro Regulatoram maksu par izmaksām (ierīkošana, abonēšanas maksa un noslodze), kas tam radušās, Regulatoram veicot elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus. Elektronisko sakaru komersants nodrošina Regulatoram pieslēgumu nacionālajam interneta apmaiņas punktam bez maksas tādā apmērā, kas nepieciešams regulēšanas funkciju veikšanai.  Lai patērētajiem nodrošinātu iespēju pārraudzīt, kontrolēt izdevumus, un rēķina saņemšanas iespējas, Regulatoram būs jānosaka noteikumi par rēķina detalizācijas pamatlīmeni, savukārt elektronisko sakaru komersantam būs pienākums pēc patērētāja pieprasījuma nodrošināt bez maksas rēķinu ar šo detalizācijas pamatlīmeni. Ja elektronisko sakaru komersants pēc patērētāja pieprasījuma nodrošina rēķinu ar informāciju, kas pārsniedz detalizācijas pamatlīmeni, tas var piemērot uz izmaksām balstītu maksu par šādu pakalpojumu.  Likumprojekts paredz jaunas tiesības galalietotājam - ir tiesības veikt interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņu, iesniedzot izvēlētajam elektronisko sakaru komersantam pieteikumu. Likumprojektā ir iekļauti principi un kārtība. Regulatoram būs izdod noteikumi interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņas nodrošināšanai, tehnisko īstenojamību, pakalpojumu nepārtrauktību un interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja maiņas nodrošināšanas termiņiem. Šīs prasības aprakstītas 42.pantā.  Likumprojekta 43.pants nosaka prasības, un nosacījumus numura saglabāšanas pakalpojuma īstenošanai. Regulators jāizdod noteikumus par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu, tehnisko īstenojamību, pakalpojumu nepārtrauktību un jānosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas termiņi, kā arī izmaksas, kuras var iekļaut maksā par pakalpojuma sniedzēja maiņas nodrošināšanu.  Likumprojektā ir precizētas galalietotāja tiesības, kad var pieprasīt numura sagāšanas pakalpojumu, proti, galalietotājs ir tiesīgs pieprasīt numura saglabāšanas pakalpojumu šādos gadījumos:  1) numura izmantošanas laikā;  2) mēneša laikā pēc elektronisko sakaru pakalpojuma līguma izbeigšanas, ja vien galalietotājs, izbeidzot elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu, nav atteicies no šīs tiesības.  Likumprojekta VII nodaļā “Radiofrekvenču spektrs” precizēts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt nacionālo radiofrekvenču plānu, paredzot noteikt arī harmonizētu vai alternatīvu izmantošanu.  Prioritāte ir paredzēta harmonizētai izmantošanai, taču, lai varētu efektīvāk izmantot pieejamo radiofrekvenču spektru, gadījumos, ja nav pieprasījuma pēc harmonizētas izmantošanas, tiek pieļauta alternatīvā izmantošana līdz brīdim, kad ir pieprasījums pēc harmonizētas izmantošanas.  Likumprojektā precizēti nosacījumi, pie kuriem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja ir saņemama radioiekārtām, kuras nodrošina tikai radioviļņu uztveršanu. Likumprojektā papildināts deleģējums Ministru kabinetam noteikt arī kārtību, kādā reģistrē tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus.  Tiek saglabāta ESL eksistējošā kārtība, ka Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra ierobežotās joslas.  Likumprojekts paredz, ka Regulators elektronisko sakaru komersantam piešķir, anulē radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz ierobežoto joslu, kā arī pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz ierobežoto joslu vai atļauj tās nodot vai iznomāt citam elektronisko sakaru komersantam. Regulatoram būs jānosaka noteikumi, kuros nosaka kritērijus un nosacījumus ierobežotas joslas lietošanas tiesību anulēšanai, kopīgai izmantošanai, nodošanai un iznomāšanai, un lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai, kā arī kārtību, kādā ierobežotas joslas lietošanas tiesības pieprasa piešķirt, anulēt, kopīgi izmantot, nodot vai iznomāt un pagarināt to termiņu. Likumprojekts nosaka kopīgas ierobežotas joslas vienlaicīgas izmantošanas principus.  Regulators ierobežotās joslas lietošanas tiesības piešķirs konkursa vai izsoles uzvarētājam.  Regulatoram jāizdod noteikumi, saskaņā ar kuriem rīko konkursu vai izsoli, lai noteiktu uzvarētāju, kas iegūst ierobežotās joslas lietošanas tiesības, kā arī jānosaka prasības un kritērijus dalībniekam un uzvarētājam, konkursa vai izsoles norises procesu, izvērtēšanas kārtību, konkursa vērtēšanas kritērijus, rezultātu apstiprināšanu, un kārtību, kādā Regulators rīkojas, ja uzvarētājs nepilda tam noteiktās saistības un pienākumus.  Atšķirībā no līdz šim eksistējošās kārtības radiofrekvenču tiesību piešķiršanā komercdarbībai, ir atvieglota radiofrekvenču piešķiršana uz neierobežotām joslām, proti, Likumprojektā ir paredzēts, ka to izmantošanai turpmāk nebūs jāsaņem Regulatora izsniegtas lietošanas tiesības. Regulators piešķirs komercdarbībai lietošanas tiesības tikai uz ierobežotiem radiofrekvenču diapazoniem.  Likumprojekts paredz jaunu principu - kopīgu ierobežotas joslas izmantošanu starp elektronisko sakaru komersantiem. Paredzēts, ka Regulators izskatīs un izvērtēs elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu par kopīgas ierobežotas joslas izmantošanu un pieņems lēmumu par kopīgas ierobežotas joslas izmantošanas atļaušanu un noteiks nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir pieļaujama kopīga ierobežotas joslas izmantošana. Regulatoram jāizdod noteikumi, kuros nosaka kritērijus un nosacījumus, pie kuriem ir atļauta kopīga ierobežotas joslas izmantošana, pieprasījuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiks kopīga izmantošana. Regulators vērtēs radiofrekvenču kopējas izmantošanas pieprasījumus no konkurences un tirgus attīstības viedokļa un noteiks speciālos nosacījumus lietošanai komercdarbībai.  Likumprojekta VIII nodaļā “Numerācija” pamatā saglabāts ESL regulējums, paredzot izmaiņas Nacionālā numerācijas plāna pārvaldībā. Saskaņā ar ESL 56.pantu Nacionālo numerācijas plānu apstiprina Ministru kabinets, bet izstrādi un iesniegšanu Ministru kabinetā nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, savukārt numerācijas resursu piešķiršanu, izmantošanas uzraudzību un krāpniecības novēršanu nodrošina Regulators.  Likumprojektā ir piedāvāts Numerācijas plāna pārvaldību nodot Regulatora kompetencē. Šim piedāvājumam ir 3 galvenie apsvērumi:   1. Tiks  vienkāršota numerācijas pārvaldīšana un paaugstināta šīs darbības efektivitāte, jo būs samazināts procesā iesaistīto institūciju skaits. Pie kam, jāņem vērā, ka Regulators ir atbildīgs par numerācijas resursu piešķiršanu un anulēšanu, līdz ar to, Regulatora kompetences paplašināšana uz Numerācijas plāna pārvaldību faktiski ir solis tuvāk “vienas pieturas aģentūras” principam. 2. Starptautiskā pieredze rāda, ka vairumā ES valstu, gan numerācijas piešķiršana, gan Numerācijas plāna pārvaldība ir Regulatoru kompetencē. 2020.gada aprīlī Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (turpmāk - CEPT/ECC) pēc Latvijas lūguma veica aptauju par kompetentām institūcijām, atbildīgām par numerācijas plānu un numerācijas piešķiršanu Eiropas Ekonomiskā Zonā (EEZ). Ņemot vērā ļoti īso atbildes laiku (tikai trīs dienas) uz anketu atbildēja 17 valstis (Somija, Šveice, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Slovākija, Dānija, Spānija, Francija, Portugāle, Slovēnija, Norvēģija, Malta, Vācija, Īrija, Nīderlande, Lietuva).   Apkopojot rezultātus:  Kompetentā institūcija, kas atbildīga par numerācijas plānu:   * Ministrija – 3 valstīs (Grieķija, Spānija, Nīderlande), * Regulators – 14 valstīs.   Kompetentā institūcija, kura piešķir numerācijas resursu:   * Ministrija – 2 valstīs (Itālija, Spānija) * Regulators – 15 valstīs.   No respondentu skaita  ir tikai trīs valstis, kurās institūcija, kas ir atbildīga par numerācijas piešķiršanu, nav atbildīga par numerācijas plānu – Grieķija, Itālija un Nīderlande.   1. Ar numerācijas regulēšanu saistīto jautājumu ekspertu pieejamība. Regulatora eksperti kopš Regulatora dibināšanas ir pārstāvēti un aktīvi darbojas Eiropas (CEPT/ECC) un  Eiropas Savienības (BEREC) darba grupās. Daļa no CEPT/ECC un BEREC dokumentiem tika izstrādāti ar tiešu Regulatora ekspertu līdzdalību. Līdz ar to, Regulatora ekspertiem ir daudz lielākas iespējas  nodrošināt tehnisko kompetenci Numerācijas plāna izstrādes posmā, kas ir ārkārtīgi svarīgi , ņemot vērā nepārtraukto tehnoloģiju attīstību un regulējošās vides izmaiņas.    Secinājums - Nacionālā numerācijas plāna nodošana Regulatoram, nodrošinot numerācijas resursu pārvaldību vienas kompetentās iestādes ietvaros, mazinās administratīvo slogu elektronisko sakaru komersantiem un valsts pārvaldes institūcijām.    Regulators piešķirs numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam. Regulators izdos noteikumus saskaņā ar kuriem numerācijas lietošanas tiesības pieprasa, piešķir, anulē, pagarina un tālāk nodod, kā arī Regulators rīkos konkursu vai izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai.  Likumprojekts papildināts ar normu, ka valsts akciju sabiedrība ”Elektroniskie sakari” nodrošina publiski pieejamu informāciju par numerācijas izlietojumu un komersantiem lietošanā piešķirtajiem numerācijas diapazoniem.  Ministru kabinets 2020.gada 17.decembra sēdē apstiprināja Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumus Nr.828 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” (turpmāk – noteikumi Nr.828), kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36, 25.§) 3.punktam, kas paredzēja Satiksmes ministrijai Direktīvas ieviešanas ietvaros uzdevumu - sagatavot un līdz 2020.gada 21.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, paredzot noteikt ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanu – no 2021.gada 1.janvāra pakalpojuma numuriem un mašīna – mašīna sakaru (M2M, jeb Machine to Machine communications ar ko šeit saprot arī lietu interneta IoT, jeb Internet of Things, turpmāk abi kopā - IoT/M2M) numuriem un no 2022.gada 1.janvāra nacionālajiem numuriem (publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem). Līdz noteikumu Nr.828 spēkā stāšanās brīdim ikgadējo valsts nodevu elektronisko sakaru komersants maksāja par tikai īso kodu lietošanu, bet ne par visiem numuriem, kuri ir iekļauti Nacionālajā numerācijas plānā. Saskaņā ar Direktīvas 95.pantu dalībvalstis var ļaut valsts regulatīvajām vai citām kompetentajām iestādēm uzlikt tādu maksu par tiesībām izmantot numerācijas resursus, kas atspoguļo nepieciešamību nodrošināt minēto resursu optimālo izmantošanu. Saskaņā ar likumprojekta 2.panta 5.punktu - viens no likuma mērķiem ir nodrošināt numerācijas, radiofrekvenču spektra un augstākā domēna .lv racionālu un efektīvu izmantošanu.  Identificēti četri būtiski iemesli, lai ikgadējā nodeva par numerācijas lietošanu tiktu piemērota visai numerācijai:  - numerācijas resursu efektīvas un racionālas izmantošanas veicināšanai;  - ārvalstu elektronisko sakaru komersantu intereses izmantot Latvijas Republikas numerācijas resursu kā bezmaksas resursu mazināšanai;  - krāpniecības, izmantojot numerāciju, mazināšanai;  - Latvijas Republikas numuru pārdošanas ārvalstīs mazināšanai.  Ikgadējās nodevas par numerācijas lietošanu attiecināšana uz visu numerāciju nodrošinās, ka elektronisko sakaru komersanti detalizētāk plānos numerācijas izmantošanu, atbilstošāk izvērtēs nepieciešamību pieprasīt jaunas numerācijas lietošanas atļaujas, tādējādi izmantojot numerācijas resursus pēc iespējas efektīvāk.  Likumprojekta IX nodaļā “Piekļuve un starpsavienojums” attiecībā uz starpsavienojumu un piekļuvi tiek saglabāts līdzšinējais ESL regulējums. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojoties slēdz starpsavienojuma un piekļuves līgumus. Regulators nosaka noteikumus par iekļaujamo informāciju un nosacījumiem starpsavienojuma un piekļuves līgumā.  Likumprojekts precizē starpsavienojuma līguma regulējumu, paredzot, ka elektronisko sakaru komersants, noslēdzot starpsavienojuma līgumu par starpsavienojumu Latvijas Republikā ar citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu elektronisko sakaru komersantu, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā kā elektronisko sakaru komersants, informē Regulatoru par noslēgto starpsavienojuma līgumu vai vienošanos par tā izbeigšanu 10 darbadienu laikā.  Nodaļa papildināta ar jaunu pantu, kas nosaka kārtību kādā tiek regulēta aktīvās infrastruktūras kopīga izmantošana. Regulators savā mājas lapā ir publicējis ziņojumu <https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN019D30032021_PIELIKUMS_Visparpieejama_info_zi%C5%86ojums.pdf> , kurā ir izvērtēta aktīvās infrastruktūras, kas balstās uz ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanu, koplietošanas labākā prakse ES, ieguvumi no koplietošanas regulētā vidē u.c. koplietošanas aspekti.  Atbilstoši starptautiskajai pieredzei vairumā ES valstu aktīvās infrastruktūras kopīga izmantošana tiek regulēta. Šobrīd spēkā esošajā Elektronisko sakaru likumā nav panta, kas noteiktu kārtību kā SPRK veic aktīvās infrastruktūras kopīgas izmantošanas uzraudzību, Iekļaujot attiecīgo pantu likumprojektā tiek nodrošināta stabila tiesiskā un regulējošā vide gan SPRK, gan elektronisko sakaru komersantiem. Kopīgas aktīvās infrastruktūras izmantošanas regulēšana atbilst likumprojekta 2.panta 5.punktā noteiktajam mērķim nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu izmantošanu.  Likumprojekta X nodaļā “Universālais pakalpojums” saskaņā ar ESL, ja universālajā pakalpojumā ietilpstošos pakalpojumus nodrošina tirgus, Regulators tos neiekļauj universālā pakalpojuma saistībās. No 2017.gada 1.janvāra universālā pakalpojuma saistības ietver tikai platjoslas interneta un balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti, nosakot šo pakalpojumu maksas atlaidi. Universālā pakalpojuma saistības ir noteiktas sabiedrībai ar ierobežoti atbildību “TET” (turpmāk – SIA “TET” ).  Likumprojekts nosaka, ka universālajā pakalpojumā ietilpst platjoslas interneta pakalpojums un balss sakaru pakalpojums fiksētā vietā, t.i. mājsaimniecībā, neatkarīgi no elektronisko sakaru tīklā izmantotās tehnoloģijas, t.i., tehnoloģiski neitrālu regulējumu.  Likumprojekts paredz, ka Regulators nosaka universālā pakalpojums saistības vienam vai vairākiem komersantiem, ja ģeogrāfiskās apsekošanas rezultātā konstatē, ka kādā teritorijā nav pieejama piekļuve platjoslas interneta pakalpojumam un balss sakaru pakalpojumam un to nav iespējams nodrošināt parastos tirgus apstākļos. Universālā pakalpojuma saistība ietver pienākumu pēc patērētāja pieprasījuma konkrētā teritorijā nodrošināt universālā pakalpojuma pieejamību, t.i. izvērst elektronisko sakaru tīklu.  Likumprojekts paredz kārtību, kādā Regulators izraugās universālā pakalpojuma sniedzēju un nosaka tam saistības, kā arī kārtību, kādā universālā pakalpojuma sniedzējs nodot tīkla aktīvus citam elektronisko skaru komersantam. Direktīvas 2018/1972 89.pants un attiecīgi Likumprojekta 72.pants nosaka, ka universālā pakalpojuma sniedzējs var saņemt kompensāciju tikai par Regulatora apstiprināto tīro izmaksu apmēru. Tīrās izmaksas aprēķina saskaņā ar Regulatora noteiktu metodiku, samazinot faktiskās pakalpojuma sniegšanas izmaksas par summu, kas radusies kā papildu ieguvums no universālā pakalpojuma sniegšanas. Tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Elektronisko sakaru komersants publisko tīro izmaksu aprēķinu un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu. Regulators pārbauda iesniegtās tīrās izmaksas un apstiprina to apmēru. Regulators tīrās izmaksas apstiprina, ja izpildās šādi nosacījumi:  1) elektronisko sakaru komersants ir ievērojis universālā pakalpojuma saistības un to izpildes nosacījumus;  2) tās ir aprēķinātas atbilstoši šā panta pirmajā daļā noteiktajai metodikai;  3) elektronisko sakaru komersants pierāda, ka ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un saistību izpilde rada zaudējumus.  Ar Direktīvas 2018/1972 86.panta 4.punktā minēto efektīvo, objektīvo, pārredzamo un nediskriminējošo universālā pakalpojuma sniedzēja izraudzīšanās mehānismu netiek saprasta Eiropas Savienības publisko iepirkumu regulējuma piemērošana (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, kas Latvijas tiesību aktos pārņemta ar PIL)  Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes Nr.17 protokola 22.§ 5.punktu, Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot un līdz 2020.gada 21.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus universālā pakalpojuma fonda vai cita finansēšanas un kompensācijas mehānisma elektronisko sakaru nozarē izveidošanai atbilstoši Direktīvai 2018/1972 un noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo iestādi universālā pakalpojuma politikas īstenošanai elektronisko sakaru pakalpojumu nozarē, tostarp nodrošinot saistības universālā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem. Likumprojekts, atbilstoši Direktīvas 2018/1972 90.panta 1.punkta a) apakšpunktam nosaka universālā pakalpojums saistību tīro izmaksu finansēšanas un kompensācijas mehānismu, t.i., izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta. Universālā pakalpojuma tīrās izmaksas, ja tādas rastos, Likumprojekts ļauj finansēt no 65.pantā noteiktā finansējuma elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai, kas ieskaitīts valsts budžetā no ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanu. Fonda izveide universālā pakalpojuma finansēšanai radītu būtisku slogu gan fonda pārvaldītājam, gan elektronisko sakaru komersantiem, ņemt vērā, ka šobrīd Regulatorā ir reģistrējušies 236 elektronisko sakaru komersanti. Ņemot vērā, ka šobrīd nav precīzi prognozējams universālajam pakalpojumam nepieciešamais finansējuma apjoms, nav iespējams aprēķināt katra komersanta iemaksu apjomu finansēšanas fondā, kā arī nodrošināt iemaksu pārrēķinu un neizmantotā finansējuma atgriešanu komersantiem.  Saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto ziņojumu Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2020.gadā ātrdarbīgas platjoslas pārklājums bija pieejams 93% mājsaimniecību, ļoti augstas veiktspējas fiksēta tīkla pārklājums – 88% mājsaimniecību, 4G pārklājums – 99% mājsaimniecību, savukārt mobilos platjoslas tīklus izmanto 127 abonenti uz 100 iedzīvotājiem.  Satiksmes ministrija plāno piesaistīt līdzekļus no Eiropas savienības fondiem platjoslas interneta pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, samazinot to teritoriju un mājsaimniecību skaitu, kurās nav pieejams internets ar ātrumu vismaz 30 Mbit/s.  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā daļa nosaka mājokļa pabalsta piešķiršanu, tā mērķi un aprēķināšanas kārtību. Mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai ir noteiktas 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un paredz par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 euro mājsaimniecībai mēnesī, bet ne vairāk, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.  Lai neradītu elektronisko sakaru tirgus izkropļojumu, nosakot universālā pakalpojuma saistības, Likumprojektā nostiprināta norma, ka visiem elektronisko sakaru komersantiem, kas sniedz piekļuvi platjoslas internetam un balss telefonijas pakalpojumiem, ir jānodrošina vismaz viens tarifu plāns ar šiem pakalpojumiem par cenu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 1.kvintilē ietilpstošo mājsaimniecību patēriņu par sakaru pakalpojumiem (13,25 euro mēnesī vienam mājsaimniecības loceklim jeb 30,48 euro uz mājsaimniecību). Likumprojekta 19.panta ceturtajā daļā noteiktajiem parametriem atbilstošu piekļuves platjoslas internetam pakalpojumu, kas nepārsniedz minēto cenu piedāvā praktiski visi elektronisko sakaru komersanti, kuri šādu pakalpojumu sniedz.  Ņemot vērā piekļuves platjoslas internetam pieejamību Latvijā un ievērojot tehnoloģisko neitralitāti, iespēja, ka ģeogrāfiskās apsekošanas rezultātā Regulators konstatēs nepieciešamību noteikt universālā pakalpojuma saistības kādam no elektronisko sakaru komersantiem, ir neliela, tādejādi pastāv minimāla varbūtība, ka radīsies universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, kuras jākompensē no valsts budžeta. SIA “Tet” 2019.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācija 360 948 *euro* apmērā tiks izpildīta, samazinot Latvijas Republikai dividendēs izmaksājamo SIA “Tet” peļņas daļu par 2020.gadu.  Saskaņā ar Direktīvas 2018/1972 87.pantu dalībvalstis pārskata esošā universālā pakalpojuma saistības līdz 2021.gada 21.decembrim un pēc tam katrus trīs gadus. Atbilstoši Likumprojekta Pārejas noteikumiem Regulators pārskata universālā pakalpojuma saistības līdz 2021.gada 21.decembrim. Līdz Regulatora lēmuma pieņemšanai par universālā pakalpojuma saistībām, bet neilgāk kā līdz 2021.gada 21.decembrim ir spēkā uz šī likuma spēkā stāšanās brīdi Regulatora noteiktās universālā pakalpojuma saistības un Regulatora 2016.gada 17.novembra lēmums Nr.1/24 “Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē”.  Likumprojekts paredz Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas kompensē no valsts budžeta. Universālais pakalpojums ir pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma 2012/21/ES (turpmāk – Lēmums 2012/21/ES) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un atbilst tā kritērijiem. Kompensācija nepārsniegs gada summu 15 miljonus eiro par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu jomās, kas nav transports un transporta infrastruktūra. Periods, kurā uzņēmumam uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi nepārsniedz desmit gadus, jo universālā pakalpojuma saistības tiek pārskatītas katrus trīs gadus. Regulators universālā pakalpojuma saistības noteiks ar saviem lēmumiem - administratīvajiem aktiem, kas ietvers sevī sabiedrisko pakalpojumu pienākumu saturu un ilgumu, uzņēmumu un vajadzības gadījumā attiecīgo teritoriju, jebkādu to ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtību, kuras uzņēmumam piešķīrusi piešķīrējiestāde, kompensācijas mehānisma aprakstu un aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas parametrus, pasākumus, lai novērstu un atgūtu jebkādu pārmērīgu kompensāciju (universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika) un atsauci uz Lēmumu 2012/21/ES.  Likumprojekta XI nodaļā “Tirgus analīze un būtiska ietekme tirgū” Regulatoram ir noteikta funkcija veikt elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, analīzi un elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu ievērojot Eiropas Komisijas ieteikumu par attiecīgo produktu un pakalpojumu tirgiem un pamatnostādnēm tirgus analīzei un būtiskas ietekmes novērtēšanai. Regulatoram ir noteikta kompetence veikt *ex ante* regulēšanu, lai sasniegtu mērķi – nodrošināt konkurenciālu tirgus attīstību, kura nosacījumi nāk par labu ļoti augstas veiktspējas tīklu un pakalpojumu izvēršanai un dotu ieguvumus galalietotājiem cenas, kvalitātes un izvēles ziņā. Regulatoram ir noteiktas tiesības definēt pakalpojuma tirgu un ģeogrāfisko tirgu, ņemot vērā valstī esošos īpašos apstākļus. Regulatoram ir obligāti jāanalizē tie tirgi, kas ir noteikti Eiropas Komisijas ieteikumā, tomēr pastāv iespēja, definēt citus elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, kas nav iekļauti ieteikumā.  Regulators, sadarbojoties ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, var veikt Eiropas Komisijas noteikto transnacionālo tirgus analīzi, ja tirgus apstākļi attiecīgajās dalībvalstīs ir pietiekami viendabīgi (līdzīgas izmaksas, tirgus struktūra vai operatori, transnacionāla vai salīdzināmi galalietotāju pieprasījumi).  Regulators, ņemot vērā konkrētā tirgus analīzes rezultātu, konstatē, vai tirgū ir efektīva konkurence. Regulators konstatējot, ka tirgū nav efektīvas konkurences, piemēro tirgus analīzes rezultātā konstatētajām problēmām atbilstošas un samērīgas speciālās prasības (pilnā vai daļējā apjomā).  Lai nodrošinātu regulatīvo noteiktību, Likumprojektā ir noteikts termiņš tirgus analīzes veikšanai.  Likumprojekta XII nodaļa “Speciālās prasības” paredz Regulatoram tiesības, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātu, noteikt speciālās prasības vairumtirdzniecības tirgos piekļuves un starpsavienojuma jomā (piekļuves saistība, piekļuves pienākums fiziskai infrastruktūrai, vienlīdzīgas attieksmes pienākums, caurredzamības saistība, tarifu regulēšanas un izmaksu attiecināšanas saistība un atsevišķas uzskaites pienākums un mazumtirdzniecības tirgū – tarifu regulēšanas un izmaksu attiecināšanas saistība.  Piekļuves saistības piemērošana nodrošinās, ka piekļuves atteikums vai nepamatoti piekļuves noteikumi nekavēs ilglaicīga un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus izveidi.  Vienlīdzīgas attieksmes pienākuma novēršana ļaus novērst to, ka elektronisko skaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izmanto savu ietekmi tirgū, kā arī, lai tas neīsteno nevienlīdzīgu attieksmi pret citiem elektronisko sakaru komersantiem salīdzinājumā ar sevi vai saistītajiem komersantiem.  Caurredzamības saistība vairumtirdzniecības pakalpojumiem ierobežo elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū iespējas izmantot dominējošo stāvokli konkrētajā tirgū un mazina strukturālās barjeras ienākšanai ar to saistītā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū. Tādā veidā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piemērotā saistība nodrošinās elektronisko sakaru komersantam, kurš plāno ienākt elektronisko sakaru tirgū, skaidru priekšstatu par plānotajām izmaksām.  Tarifu regulēšanas un izmaksu attiecināšanas saistības piemērošana ļaus novērst to, ka elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū var izmantot nepietiekamu cenu starpību, lai negatīvi ietekmētu konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū.  Atsevišķas uzskaites pienākums ļaus Regulatoram pārbaudīt citu saistību ievērošanu.  Likumprojekta XIII nodaļa “Citas saistības” aprakstīts savienojuma pabeigšanas tarifs, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū apņemšanās kopējiem infrastruktūras attīstības projektiem un Regulatora kompetence tās vērtēšanā, kolektīvā ieguldījuma piedāvājums, tā principi un ietekme uz tirgu, funkcionālā nošķiršana, brīvprātīgā funkcionālā nošķiršana un pāreja no vara dzīslu kabeļiem uz optisko šķiedru kabeļiem.  Likumprojekta XIV nodaļa “Ciparu televīzijas un ciparu radio pakalpojumu pieejamība” atbilstoši Direktīvai 2018/1972 nosaka prasības automobiļa radiouztvērējiem un patērētāju radiouztvērējiem un ciparu televīzijas aprīkojumam, kā arī iespēju galalietotājam bez maksas un vienkāršā procesā pēc līguma beigām atdot atpakaļ elektronisko sakaru komersantam ciparu televīzijas iekārtu. 93.pantā minētās galiekārtas ir atbilstošas šajā pantā noteiktajām prasībām, ja atbilst harmonizētajiem standartiem, atsauces uz kuriem ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai to daļām.  Likumprojekta XV nodaļā “Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē” saglabāts ESL regulējums, veicot strukturālus un redakcionālus labojumus. Likumprojektā no ESL panta Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē kompetento iestāžu tiesības un pienākumi pārcelti uz atsevišķu nodaļu.  Elektronisko sakaru komersanta noslodzes datu apstrādes pamati noteikti Elektronisko sakaru likumā vai atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā (Vispārīgajā datu aizsardzības regulā). Likumprojekta 95.panta piektā daļa attiecībā uz noslodzes datiem neierobežo Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantā noteiktās datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datiem.  Likumprojekta 98.panta piektā daļa konkretizē vispārīgo tiesību normu par piekrišanas atsaukšanu, nosakot, par ko piekrišanu var atsaukt, kam jāpaziņo, un 98.panta sestā daļa nosaka iespēju atsaukt piekrišanu uz laiku, neskarot 98.panta piektajā daļā noteikto. Likumprojekta 99.panta sestajā daļā noteiktā tiesību norma par informācijas neizpaušanu saistīta ar izmeklēšanas noslēpuma neizpaušanu.  Likumprojekta 100. un 101. pants ietver Elektronisko sakaru likuma 1. un 2. pielikumu, ņemot vērā, ka likumam parasti neveido pielikumus.  ESL ar Tieslietu ministrijas ierosinājumu veiktie grozījumi 71.1 panta pirmajā daļā, papildinot saglabājamo datu pieprasīšanas mērķus ar emocionālo vardarbību pret bērnu, kas ir izmeklējama administratīvā pārkāpuma procesā, ir ietverta Likumprojekta 99. panta otrajā daļā. Minētais pārkāpums attiecas uz administratīvo atbildību, kas noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81. pantā, proti, par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.  Saglabājamo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai ir samērīga, ņemot vērā, ka tādējādi tiek aizstāvētas to personu tiesības, kas aizskartas ar noziedzīgu nodarījumu. Vienlaikus saglabājamo datu izmantošana ir pieļaujama un samērīga tikai pastāvot kontrolei attiecībā uz piekļuvi datiem un drošības pasākumiem attiecībā uz apstrādi. Iekšlietu ministrija ir veikusi izvērtējumu saistībā ar datu pieprasīšanu, nodošanu un apstrādi. Tiesībsargājošās iestādes pieprasa tikai tos saglabājamos datus, kas ir nepieciešami noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai, kriminālvajāšanai vai krimināllietu iztiesāšanai.  Likumprojektā ir strikti atrunāti gadījumi, kad tikai likumos (Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums u.c.) noteiktie subjekti un tikai likumos noteikto uzdevumu izpildei var pieprasīt un iegūt saglabājamos datus. Minētajos gadījumos elektronisko sakaru komersantam ir jāspēj nodrošināt izmeklēšanas vai operatīvās darbības veikšanai nepieciešamos saglabājamos datus Likumprojekta 99. panta pirmajā daļā noteiktajiem subjektiem, lai cita starpā, nodrošinātu citu personu vai valsts drošības interešu nodrošināšanu.  Eiropas Savienības līmenī par Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) judikatūru attiecībā uz saglabājamo datu saglabāšanu un izmantošanu joprojām notiek diskusijas.  EST ar 2014. gada 8.aprīļa spriedumu apvienotās lietās C-293/12 un C-594/12 *Digital Rights Ireland un Seitlinger u.c.* (turpmāk – EST spriedums) atcēla Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/24/EK (2006. gada 15. marts) par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (turpmāk – Direktīva 2006/24/EK).  Direktīvas 2006/24/EK galvenais mērķis bija saskaņot Eiropas Savienības dalībvalstu noteikumus par noteiktu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošinātāji, lai garantētu šo datu pieejamību smagu noziegumu novēršanas, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas mērķiem. Turklāt Direktīva 2006/24/EK paredzēja, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaglabā informācija par datu plūsmu, atrašanās vietu, kā arī saistītos datus, kas ir vajadzīgi, lai identificētu abonentu vai lietotāju.  EST sprieduma pieņemšanas pamatā bija sūdzība par Direktīvas 2006/24/EK, kas paredz saglabājamo datu saglabāšanas pienākumu, atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk – Harta) normām, proti, pamattiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un pamattiesībām uz personas datu aizsardzību.  EST uzskata, ka, nosakot pienākumu saglabāt Direktīvā 2006/24/EK minētos datus un sniedzot piekļuvi kompetentajām iestādēm, Direktīva 2006/24/EK paredz būtisku iejaukšanos pamattiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību un uz personas datu aizsardzību.  Taču EST norāda, ka, lai arī Direktīvā 2006/24/EK paredzētā datu saglabāšana var tikt uzskatīta par piemērotu tajā noteiktā mērķa sasniegšanai, šīs direktīvas radītā plašā un īpaši būtiskā iejaukšanās attiecīgajās pamattiesībās nav pietiekami reglamentēta, lai nodrošinātu, ka minētā iejaukšanās patiešām ir ierobežota līdz absolūti nepieciešamajam apmēram.  EST spriedumā norādīts, ka Direktīvā 2006/24/EK nav paredzēts neviens objektīvs kritērijs, kas ļautu ierobežot kompetento iestāžu piekļuvi datiem un to vēlāku izmantošanu tādu noziegumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, kurus, ņemot vērā iejaukšanās attiecīgajās pamattiesībās apmēru un būtiskumu, var uzskatīt par pietiekami smagiem, lai šāda iejaukšanās būtu attaisnota.  Turklāt Direktīvā 2006/24/EK nav paredzēti materiāli un procesuāli nosacījumi, ar kādiem kompetentās valsts iestādes var piekļūt datiem un tos vēlāk izmantot. Vienlaikus EST sprieduma 62. punktā norāda, ka kompetento iestāžu piekļuve datiem nav pakļauta iepriekšējai kontrolei, ko veiktu tiesa vai alternatīva neatkarīga administratīva vienība, kuras lēmums paredzētu ierobežot piekļuvi datiem un to izmantošanu ar to, kas ir absolūti nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai, un kas tiktu pieņemts pēc pamatota lūguma, kas iesniegts ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai kriminālvajāšanu saistītu procedūru ietvaros.  Līdz ar to EST secina, Eiropas Savienības likumdevējs, pieņemot Direktīvu 2006/24/EK, ir pārkāpis samērīguma principu.  Minēto secinājumu apliecina arī EST 2015. gada 6.oktobra sprieduma lietā Nr. C-362/14 *Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner* 92. - 94. punktā paustais, proti, pamattiesību uz privātās dzīves neaizskaramību Savienības līmenī pamatā ir prasība, lai atkāpes no personas datu aizsardzības un tās ierobežojumi tiktu īstenoti absolūti nepieciešamā ietvaros. Līdz absolūti nepieciešamajam nav ierobežots tiesiskais regulējums, ar kuru netiek paredzēti objektīvi kritēriji, kas valsts iestāžu piekļuvi datiem un to vēlāku izmantošanu, ļauj ierobežot precīziem, strikti noteiktiem mērķiem. It īpaši tiesiskais regulējums, ar kuru valsts iestādēm vispārīgi tiek ļauts piekļūt personu datiem, jāuzskata par tādu, kas apdraud Hartas 7. pantā garantēto tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību būtību.  Kā ir norādījusi Eiropas Cilvēktiesību Tiesa (turpmāk – ECT) 2016. gada 12.janvāra spriedumā lietā Nr.37138/14 *Szabŏ and Vissy v. Hungary*, lai gan Eiropas Padomes, ECK, ES dalībvalstīm piemīt rīcības brīvība, nosakot līdzekļus valsts drošības aizsardzībai, kas var būt saistīti ar iejaukšanos personas tiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību, tomēr minētā rīcības brīvība nav absolūta un ir pakļauta attiecīgi cilvēktiesības uzraugošo institūciju Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē uzraudzībai, kā arī to pieņemtajos normatīvajos aktos un tiesu nolēmumos noteiktajam.  ECT 2015. gada 27. oktobra spriedumā lietā Nr.62498/11 *R.E. v. The United Kingdom* pauž, ka vispārēja norāde par nepieciešamību valstij nodrošināt personas datu aizsardzību, tostarp par akcepta saņemšanu nepieciešamo personas datu ieguvei, nav pietiekama un ir pretrunā ar personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Līdz ar to tikai detalizēta, skaidra un paredzama personas datu aizsardzības režīma noteikšana, tostarp attiecībā uz kompetentas un neatkarīgas institūcijas sniegtu akceptu personas datu ieguvei, atbilst 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantam.  Kā ir atzinusi ECT 2006. gada 29. jūnija lēmumā lietā Nr.54934/00 *G. Weber and C.R. Saravia v. Germany,* tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ierobežojums, kas izpaužas, kā personas datu apstrāde terorisma un citu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, ir uzskatāms par samērīgu, ja valsts ir paredzējusi piemērotus, efektīvus un pietiekamus tiesību aizsardzības līdzekļus pret ļaunprātīgu un patvaļīgu tiesību aizsardzības iestāžu īstenotu fiziskas personas datu apstrādi. Par šādiem tiesību aizsardzības līdzekļiem ir atzīstami: a) noziedzīgu nodarījumu loka noteikšana, kādam ir pieļaujama fiziskas personas datu apstrāde; b) strikti paredzēts laika periods, kādā pieļaujams veikt personalizētu fiziskas personas datu apstrādi; c) neatkarīgas un attiecīgu izvērtējumu veiktspējīgas institūcijas īstenota iepriekšēja kontrole atļaujas sniegšanai fiziskas personas datu apstrādei. Par papildus augsta līmeņa tiesību aizsardzības līdzekli kalpo ar tiesu varu apveltītas vai tiesu sistēmai piederīgas personas īstenota datu apstrādes kontrole; d) personas datu apstrādes pārtraukšana tiklīdz zudis tās tiesiskais pamats; e) datu subjekta informēšana par tā datu apstrādi, ja attiecīgas informācijas sniegšana neapdraud operatīvās darbības procesa īstenošanu.  Papildus minētajam ECT 2016. gada 12. janvāra spriedumā lietā Nr.37138/14 *Szabŏ and Vissy v. Hungary* pauda, ka par tiesisku ir atzīstams nevis vispārējs pieprasījums, bet gan tāds, kas pamato konkrētu nepieciešamību drošības iestādēm vai izmeklēšanas iestādēm veikt attiecīgu darbību. Tikai uz lietas materiāliem balstītu attiecīgās darbības nepieciešamības pamatojumu un minētās darbības lietderību neatkarīgai institūcijai ir iespēja autorizēt (ECT 2015. gada 4. decembra spriedums lietā Nr.47143/06 *Roman Zakharov v. Russia*).  Vienlaikus kā ir atzinusi EST 2021. gada 2.marta spriedumā lietā Nr. C-746/18 *H.K.* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/136/EK (2009. gada 25. novembris), 15. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pantu, kā arī 52. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, ar kuru noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas nolūkā valsts iestādēm ir atļauts piekļūt visai informācijai par datu plūsmu vai atrašanās vietas datiem, kas var sniegt ziņas par saziņu, ko lietotājs veicis, izmantojot elektronisku komunikācijas līdzekli, vai par viņa izmantotās galiekārtas atrašanās vietu un no kā var izdarīt precīzus secinājumus par viņa privāto dzīvi, ja šī piekļuve neaprobežojas ar procedūrām smagas noziedzības apkarošanai vai smagu sabiedrības drošības apdraudējumu novēršanai, neatkarīgi gan no tā, uz cik ilgu laikposmu attiecas pieprasītie dati, gan no tā, kāds ir par attiecīgo laikposmu pieejamo datu apjoms un to raksturs.  EST 2021. gada 2. marta sprieduma lietā Nr. C-746/18 H.K rezolutīvās daļas 1.punkts neparedz absolūtu aizliegumu tiesībaizsardzības iestādēm piekļūt visai informācijai par datu plūsmu vai atrašanās vietas datiem, kas var sniegt ziņas par saziņu, ko lietotājs veicis, izmantojot elektronisku komunikācijas līdzekli, vai par viņa izmantotās galiekārtas atrašanās vietu un no kā var izdarīt precīzus secinājumus par viņa privāto dzīvi. EST piekļuvi minētajiem datiem aprobežo ar procedūrām smagas noziedzības apkarošanai vai smagu sabiedrības drošības apdraudējumu novēršanai, neatkarīgi gan no tā, uz cik ilgu laikposmu attiecas pieprasītie dati, gan no tā, kāds ir par attiecīgo laikposmu pieejamo datu apjoms un to raksturs. Ņemot vērā to, ka attiecībā uz saglabājamajiem datiem likumprojekts ir speciālā tiesību norma, likumprojektā nepieciešams tiesiskais regulējums, kas tiesībaizsardzības iestādēm ļauj izmantot un apstrādāt saglabājamos datus. Vienlaikus norādāms, ka Latvijas tiesību akti nepaskaidro terminus smaga noziedzība vai smags sabiedrības drošības apdraudējums. Ņemot vērā minēto, šajā likumprojektā viennozīmīgi nošķirt robežu pēc noziedzīgu nodarījumu klasifikācijas tiesībām saglabājamo datu izmantošanai un apstrādei nav iespējams. Latvijas tiesību sistēmā saskaņā ar Krimināllikuma 7.panta pirmo daļu noziegumi tiek iedalīti mazāk smagos, smagos un sevišķi smagos noziegumos. Turklāt, uzsākot operatīvo izstrādes lietu vai kriminālprocesu, noziedzīgu nodarījumu sākotnēji var kvalificēt pēc vienas Krimināllikuma panta daļas, piemēram, kā mazāk smagu, bet tas nenozīmē, ka attiecīgā kvalifikācija noziedzīgam nodarījumam izmeklēšanas laikā nevar tikt mainīta un attiecīgi mainītos arī noziedzīga nodarījuma klasifikācija, piemēram, uz sevišķi smagu. Līdz ar to, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, viena kriminālprocesa ietvaros, vienā laika periodā tiesībaizsardzības iestāde varētu piekļūt visai informācijai par datu plūsmu vai atrašanās vietas datiem, savukārt citā, nevarētu, kas nebūtu atbilstošs sabiedrības interesēm. Tāpēc likumprojekta regulējums ir samērīgs ar sabiedrības interesēm novērst, izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus.  Šajā kontekstā norādams, ka valsts iestādēm nav atļauts piekļūt visai informācijai par datu plūsmu vai atrašanās vietas datiem. Tiesībaizsardzības iestādes saglabājamos datus var pieprasīt tikai atbilstoši speciālajos likumos noteiktajam, proti, Kriminālprocesa likumā, Operatīvās darbības likumā un Administratīvās atbildības likumā noteiktajiem kritērijiem, kas izriet no nodarītā likumpārkāpuma rakstura. Savukārt  elektronisko sakaru komersantiem saglabājamie dati ir jāglabā, jo ne elektronisko sakaru komersants, ne tiesībaizsardzības iestādes nekad iepriekš nezinās, kura subjekta (personas) vai objekta (tālruņa numura, notikuma vietas utt.) dati būs nepieciešami, kā tikai veicot noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu.  Tādējādi elektronisko sakaru komersantiem ir jāglabā saglabājamie dati, kas noteikti likumprojektā, un izsniegt gadījumos, kad tiesībaizsardzības iestādes, pamatojoties uz speciālajiem likumiem, pieprasa saglabājamos datus atbilstoši likumprojektā noteiktajam, atlasot konkrētus datus par konkrētu laika periodu, atbilstoši tiesībaizsardzības iestādes pieprasījumam.  Kritēriju un datu apjoms noteikts arī Ministru kabineta  2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu”.  Vienlaikus Operatīvās darbības likuma 9.panta piektā daļa noteic, ka operatīvo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem — tas ir, tādu datu iegūšanu, kuru saglabāšana elektronisko sakaru komersantam noteikta likumā (saglabājamie dati), — veic ar operatīvās darbības subjekta vadītāja (priekšnieka) vai viņa pilnvarotas amatpersonas akceptu, pieprasot datus no elektronisko sakaru komersantiem. Ja saglabājamie dati attiecībā uz identificētu personu konkrētajā operatīvās darbības procesā kopumā pieprasīti par laikposmu, kas pārsniedz 30 dienas, operatīvās darbības subjekta pieprasījumam nepieciešams rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarota tiesneša akcepts.  Kriminālprocesa likuma 192. pants noteic, ka izmeklētājs pirmstiesas kriminālprocesā ar prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu un prokurors ar amatā augstāka prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā saglabātos datus. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka procesa virzītājs pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai ar datu subjekta piekrišanu var rakstveidā pieprasīt, lai elektroniskās informācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai turētājs atklāj un izsniedz Kriminālprocesa likuma 191.pantā paredzētajā kārtībā saglabātos datus. Minētā panta trešajā daļā noteikts, ka iztiesājot krimināllietu, tiesnesis vai tiesas sastāvs var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā saglabātos datus vai elektroniskās informācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai turētājs atklāj un izsniedz Kriminālprocesa likuma 191. pantā paredzētajā kārtībā saglabātos datus.  Administratīvās atbildības likuma 112. pants noteic, ka datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta ir pieprasījums atklāt un izsniegt elektronisko sakaru komersanta rīcībā esošas ziņas par tāda abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, kā arī lietotāja identifikatoru vai tālruņa numuru un abonenta atrašanās vietu. Administratīvās atbildības likuma 112. pantā minētos datus Valsts policijas amatpersona drīkst pieprasīt, ja ir saņemts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas amatpersonas pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem. Tiesnesis lēmumu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.  Konkurences padome var pieprasīt saglabājamos datus (noslodzes datus un tajā skaitā, kad nepieciešams, arī atrašanās vietas datus) pamatojoties uz tiesneša lēmumu. Pamatā lielākajā daļā gadījumu pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir pārbaudāma no netiešiem pierādījumiem, kuri var veidot pierādījumu par konkurences normu pārkāpumu (sk. Augstākās tiesas 15.02.2021. spriedumu Nr. SKA-54/2021 (A43009417)). Tādējādi, lai pierādītu aizliegtu vienošanos, kas ir sevišķi smags pārkāpums, jo īpaši svarīgi ir netieši pierādījumi, tostarp tādi, kas liecina par savstarpējās saziņas pastāvēšanu starp konkurentiem un dažāda līmeņa to darbiniekiem arī ģeogrāfiski noteiktā vietā. Atsevišķu personu tiesisko interešu ierobežošana ir samērojama ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu, proti, aizliegta vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem un atstāj būtisku ietekmi uz sabiedrības interesēm, tādejādi tik smaga pārkāpuma atklāšanā nozīmīga loma ir arī atrašanās vietas datiem Konkurences padomes uzdevumu veikšanai. Saskaņā ar Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu Konkurences padome, izmeklējot konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā aizliegta vienošanās, kas ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums ir tiesīga pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktos saglabājamos datus. Piekļuve datiem pakļauta kontrolei, ko nodrošina neatkarīga institūcija, t.i., tiesa. Minētā norma ļauj pieprasīt saglabājamo datu daļu ar atrašanās vietas datiem, ko apstiprina arī jau šobrīd pastāvošā prakse, kad ar tiesneša lēmumu Konkurences padome ir pieprasījusi un ieguvusi saglabājamos datus, ieskaitot atrašanās vietas datus. Informācija par ģeogrāfisko atrašanās vietu nepieciešama, lai, tostarp, konstatētu aizliegtās vienošanās dalībnieku atrašanos vienā vietā, t.i., apliecinātu to iespējamu tikšanos klātienē vai vienošanās dalībnieku pārstāvju atrašanos konkrētā brīdī noteiktā vietā.  Savukārt Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu” ir noteikti konkrēti kritēriji un datu apjoms.  Likumprojekta 99.panta pirmā daļa papildināta ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesībām Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā saņemot tiesneša atļauju, pieprasīt lietā nepieciešamos saglabājamos datus (noslodzes datus un kad nepieciešams arī atrašanās vietas datus).  Operatīvās darbības likuma 7. panta trešā daļa noteic, ka operatīvās darbības pasākumi, kuru gaitā tiek būtiski aizskartas personu pamattiesības, veicami sevišķajā veidā — tas ir, ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu vai, ja likumā paredzēts, ar prokurora akceptu.  No minētajiem speciālajiem likumiem redzams, ka ir noteikti stingri kritēriji, kad drīkst izsniegt saglabājamos datus, proti, tiem jābūt pamatotiem un samērīgiem, kā arī piekļuve datiem pakļauta kontrolei, ko nodrošina pārraugošas amatpersonas (Operatīvās darbības likuma ietvaros) vai institūcijas, t.i. prokuratūra un tiesa.  Satiksmes ministrija, veicot Likumprojekta ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumu, lūdza Likumprojekta XI un XVI nodaļā noteiktās tiesībaizsardzības un kompetentās iestādes sniegt viedokli un pamatojumu par Likumprojektā noteikto saglabājamo datu glabāšanas termiņu un datu nepieciešamību un samērīgumu.  Tiesībaizsardzības un kompetentās iestādes pauda viedokli, ka nesaskata riskus datu subjektu tiesībām un brīvībām, un ka datu nodošana ievērojama sabiedrības ieguvuma nodrošināšanai ir samērīga ar personas pamattiesību iespējamo aizskārumu . Dati netiek pieprasīti par visu saglabājamo datu glabāšanas termiņu, bet tikai par lietā konstatēto ierobežoto laika periodu.  Saglabājamie dati satur informāciju par elektronisko sakaru lietošanu, tostarp, pakalpojuma izmantošanas laiku, vietu, veidu, pakalpojumu saņēmēju (galalietotāju) un citiem noslodzes datiem, kas uzskaitīti likumprojekta 100. un 101. pantā (izņemot saturu – pārraidāmā informācija neietilpst saglabājamo datu kopumā). Šādu datu apstrāde ir iespējama, ja galalietotājs ir noslēdzis darījumu ar pakalpojuma sniedzēju, t.i., nav pieslēdzies tīklam patvaļīgi.  Saglabājamie dati ir ārkārtīgi noderīga informācija tiesībaizsardzības iestāžu uzdevumu veikšanai, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, kā arī, lai novērstu sabiedrības drošības apdraudējumus.  Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 192.pantu izmeklētājs pirmstiesas kriminālprocesā ar prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu un prokurors ar amatā augstāka prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktos saglabājamos datus.  Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā saglabājamie dati tiek prasīti konkrēta kriminālprocesa ietvaros un atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kārtībai tie tiek pievienoti krimināllietas materiāliem.  Saglabājamo datu pieprasījuma pamatu katrā konkrētā gadījumā paredz citi normatīvie akti – Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums, Valsts drošības iestāžu likums, un Konkurences likums. Saglabājamo datu apstrāde notiek pēc atbilstošā kārtā pārbaudīta pieprasījuma. Saglabājamo datu nodošana tiesībaizsardzības iestādēm konkrēta un šaura mērķa vajadzībām ir samērīga ar personas pamattiesību iespējamo aizskārumu, jo saglabājamie dati citādi netiek darīti pieejami ārpus stingri regulētas procedūras.  Personas datu apstrādē kompetentās iestādes piemēro likumu “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”. Minētajā likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa direktīvas (ES)2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI.  Noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un iespējamās vainīgās personas noskaidrošanai bieži ir nepieciešami saglabājamie dati, kas ir vecāki par vienu gadu.  Uzsākot pirmstiesas izmeklēšanu vai operatīvās darbības procesus, to sākumā procesu virzītāju vai amatpersonu rīcībā nav viss pierādījumu klāsts, tas rodas pakāpeniski, veicot komplicētu un laikietilpīgu analīzi dažādām datu kategorijām.  Izanalizējot sākotnējos saglabājamos datus, procesa virzītājs gūst jaunus pierādījumus vai pārbaudāmās versijas, kuru izvērtēšanai ir nepieciešami saglabājamie dati par senāku vēsturisko laika periodu.  Turklāt pastāv arī latentā (slēptā) noziedzība, par kuru policija saņem ziņas pēc ilgāka laika posma.  Izmeklējot minētos noziedzīgos nodarījumus vēsturiskā saglabājamo datu informācija ir būtisks instruments, jo ir svarīgs rīks efektīvai noziedzības apkarošanai.  Arī meklējot bezvēsts prombūtnē esošas personas, kuras vēlāk tiek atrastas ar vardarbīgām nāves pazīmēm, saglabājamie dati ļauj identificēt personas kontaktus un pārvietošanās maršrutus, lai izmeklētājs varētu izvirzīt izmeklējamās versijas.  Izmeklējot noziedzīgus nodarījumu, kas izdarīti tiešsaistē (on-line), ir svarīgi noteikt Interneta Protokola (IP) lietotāju 18 mēnešu laikā no nodarījuma/incidenta brīža. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana interneta vidē ir tieši atkarīga no saglabājamo datu saglabāšanas termiņa. Jo īsāks datu saglabāšanas termiņš, jo īsākā laika posmā ir nepieciešams iegūt datus. Virknē gadījumu saglabājamos datus iegūst no ārvalstu komersantiem, kur atbildes sniegšanas laiks ir garāks par 18 mēnešiem. Iegūstot datus par pieslēguma veicēju vēlāk par 18 mēnešiem tālākos savienojumus vai lietotājus identificēt nav iespējams. Iepriekš noteiktie 18 mēneši ir saprātīgs termiņš, kas ietver līdzsvaru starp sabiedrības un komersantu interesēm.  Likumprojektā paredzētais termiņš 18 mēneši ir atbilstošs tehnoloģiju attīstības tempam, proti, savstarpējai saziņai personas arvien vairāk izmanto elektronisko sakaru palīdzību. Konstatējot noziedzīgā nodarījuma pazīmes agrākajā laika periodā un izmeklējot krimināllietu, izmeklētājs var saskarties ar pierādījumu trūkumu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošo apstākļu esamības vai neesamības pamatošanai. Izmeklēšanas un operatīvās darbības kompetentajām iestādēm noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un iespējamo vainīgo personu noskaidrošanai bieži nepieciešami saglabājamie dati, kas ir vecāki par vienu gadu. Tas ir pamatots ar praksē konstatētiem termiņiem, kas var būt pat garāki nekā 18 mēneši, lai ierosinātās krimināllietas ietvaros gūtu pietiekamus pierādījumus un nostiprinātu tos ar papildu pierādījumiem, korektu izmeklēšanas darbību veikšanai. Tādējādi 18 mēnešu termiņš ir samērīgs, lai iegūtu informāciju lielākajā daļā no krimināllietām.  Atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumā un Satversmes aizsardzības biroja likumā noteiktajiem Satversmes aizsardzības biroja uzdevumiem, Satversmes aizsardzības biroja likumā noteiktajā kārtībā veic izlūkošanas un pretizlūkošanas darbību, iegūst, apkopo, uzkrāj, uzglabā, analizē un izmanto ar valsts drošību, aizsardzību un ekonomisko suverenitāti saistīto informāciju, lai nosargātu valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, kā arī aizsargātu valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumus. Satversmes aizsardzības biroja kā valsts drošības iestāde ir ieinteresēta datu glabāšanā pēc iespējas ilgāk. Taču ir izprotama arī nepieciešamība aizsargāt personas datus un maksimāli neierobežot cilvēktiesības.  Valsts drošības iestādēm, atšķirībā no kriminālprocesa izlūkošanas un pretizlūkošanas, darbību ietvaros ir nepieciešams iegūt informāciju, kas lielākoties nav saistīta ar vienu konkrētu notikumu, līdz ar to noteiktās situācijās aktuāli var kļūt arī dati, kas ir ne vien 18, bet pat 24 mēnešus veci vai vecāki. Datu glabāšana 18 mēnešus ir kompromisa variants, kas nav nesamērīgi īss valsts drošības nodrošināšanai (piemēram, 1 gads), bet nav arī pārmērīgi garš.  Ir ņemta vērā arī samērīguma un līdzsvara saglabāšana starp to, kas nepieciešams, lai aizsargātu personu tiesības demokrātiskā sabiedrībā un līdzsvara kausos liekot valsts drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un aizsardzību, kas arī ir nepieciešama valsts konstitucionālās iekārtas saglabāšanai.  Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana ir saistīta ar faktiem, kas jau ir notikuši. Turklāt bieži vien par nepieciešamību pieprasīt saglabājamos datus kļūst zināms tikai kādu laiku pēc kriminālprocesa uzsākšanas un vairāku citu izmeklēšanas darbību veikšanas. Šī iemesla dēļ iepriekš nav iespējams arī paredzēt, par kādu konkrēti personu, kādu laika periodu vai ģeogrāfisko atrašanās vietu būs nepieciešams pieprasīt saglabājamos datus.  Likumā paredzētais saglabājamo datu glabāšanas termiņš nodrošina saprātīgu laikposmu, kurā tiesībaizsardzības iestādes var pieprasīt datus no elektronisko sakaru komersantiem.  Ņemot vērā, ka saglabājamie dati ir informācijas kategorija, kas vienlaikus var sniegt priekšstatu par dažādu faktu savstarpēju kopsakaru, un šāda satura informācija nav iegūstama ar citiem līdzekļiem, kas ir pieejami tiesībaizsardzības iestādēm to uzdevumu veikšanai, vai arī prasītu nesamērīgus resursus, tādējādi padarot tiesībaizsardzības iestāžu darbu neefektīvu un to uzdevumus sabiedrības un valsts interešu nodrošināšanā nesasniedzamus. Bez saglabājamajiem datiem daudzos gadījumos noziegumu atklāšana uzskatāma par neiespējamu.  Jāņem vērā, ka noziedzīgu nodarījumu noilgumi atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam, ir attiecīgi 2 gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas; 5 gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas; 10 gadi no smaga nozieguma izdarīšanas dienas un 15 gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest mūža ieslodzījum.  Jāņem arī vērā, ka Kriminālprocesa likuma 12. panta ceturtajā daļā ietverts pienākums amatpersonai, kura veic kriminālprocesu, aizsargāt personas privātās dzīves noslēpumu un komercnoslēpumu. Ziņas par to drīkst iegūt un izmantot tikai tad, ja tas ir nepieciešams pierādāmo apstākļu noskaidrošanai.  Spēkā esošā Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā jau ir noteikts saglabājamo datu glabāšanas termiņš - 18 mēneši. Likumprojekta 99. panta ceturtajā daļā noteiktais 18 mēnešu termiņš, kādā elektronisko sakaru komersantam jānodrošina saglabājamo datu glabāšana, nedrīkst tikt samazināts, pretējā gadījumā noziedzīgu nodarījumu veikšanas rezultātā citu personu aizskartās tiesības tiks nesamērīgi būtiski vairāk aizskartas salīdzinājumā ar to personu tiesībām, kuru tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību varētu tikt aizskartas saglabājamo datu glabāšanas termiņa dēļ. 18 mēnešu datu glabāšanas termiņš ir samērīgs attiecībā pret administratīvajiem procesiem. Izvēloties šādu glabāšanas termiņu, tika izvērtēta tā nepieciešamība, atbilstīgums un samērīgums, sabalansējot gan sabiedrības intereses drošības nodrošināšanas kontekstā (noziedzības novēršana un apkarošana), gan personu datu aizsardzību. Ņemot vērā minēto, pašlaik paredzētais termiņš 18 mēneši ir pamatots un adekvāts periods saglabājamo datu glabāšanai un tas nevar būt īsāks. Saglabājamo datu saglabāšanas termiņš šajā likumprojektā saglabāts tāds, kāds tas ir spēkā ESL.  Likumprojekta XVI nodaļa “Kompetento iestāžu tiesības un pienākumi” ir izveidota no jauna, tajā apkopojot un papildinot ESL nodaļā “Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē” noteiktos kompetento iestāžu tiesības un pienākumi.  Kompetentajām iestādēm, kurām noteiktas tiesības pieprasīt un saņemt noslodzes datus nozīmē tiesības pieprasīt un saņemt saglabājamo datu daļu bez atrašanās vietas datiem.  Likumprojektā iekļautas valsts iestāžu tiesības pieprasīt noslodzes datus kopsakarā ar šo iestāžu kompetenci, kas noteikta citos normatīvajos aktos.  Elektronisko sakaru jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija īsteno pilnvaras, kas saistītas ar tiešsaistes saskarnes ierobežošanu elektronisko sakaru tīklā vai pārvirzīšanu uz citu tiešsaistes līdzekli, kā arī domēna vārda atslēgšanu, domēna vārda lietošanas tiesību pārņemšanu vai nodošanas aizliegumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  Lai konstatētu, vai ir noticis vai notiek pārkāpums, uz ko attiecas regula Nr.2017/2394, un apzinātu pārkāpuma detaļas, tostarp izsekotu finanšu un datu plūsmas, noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti un noskaidrotu banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt bez tiesneša atļaujas likumprojekta 105.panta trešajā daļā noteiktos noslodzes datus par galalietotāju, savukārt visus pārējos 100. un 101.panta uzskaitītos saglabājamos datus saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.13 panta trešās daļas 8.punktu pieprasa ar tiesneša atļauju un tādēļ likumprojekta 99.panta pirmā daļa papildināta ar norādi par Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesībām. Kārtība, kādā tiek pieprasīta un izsniegta tiesneša atļauja ir noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.  Patērētāju tiesību aizsardzības centram izmeklēšanas ietvaros ir nepieciešams noskaidrot pārkāpuma īstenošanā iesaistītās personas, pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, tā iespējamo apjomu un attiecināmību uz Latvijas patērētājiem, kā arī komersanta apgalvojumu patiesumu, piemēram, ja persona noliedz atrašanos Latvijas teritorijā un komercprakses veikšanu no Latvijas. Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centram var būt nepieciešams pierasīt saglabājamos datus citu ES dalībvalstu iestāžu palīdzības pieprasījumu gadījumos, lai noskaidrotu komercprakses īstenošanā iesaistītās personas un to atrašanās vietu, pārbaudītu, vai konkrētā komercprakse tiek veikta no Latvijas, ja šāda informācija ir būtiska lietā. Gadījumā, ja Latvijas kompetentajai iestādei nav nodrošinātas regulā noteiktās minimālās pilnvaras un Latvijas kompetentā iestāde nevar sniegt citas dalībvalsts iestādei visu nepieciešamo informāciju, pastāv risks, ka pret Latviju var tikt uzsākta pārkāpuma lieta par regulas Nr.2017/2394 prasību neieviešanu.  Likumprojektā noteiktās tiesībaizsardzības un kompetento iestāžu tiesības pieprasīt saglabājamos datus (galalietotāju identificējošos datus, noslodzes datus vai atrašanās vietas datus) un komersanta pienākums izsniegt administratīvajā lēmumā norādītos saglabājamos datus neskar normatīvajos aktos par datu apstrādi noteiktos pienākumus. Pārzinis ir atbildīgs par personas datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 4. panta prasībām, un tam jāspēj šo atbilstību uzskatāmi pierādīt. Pārzinis ir atbildīgs par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5.pantā noteiktajiem principiem.  Likumprojekta XVII nodaļā “Administratīvie pārkāpumi elektronisko sakaru jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā” pamatā saglabāts ESL regulējums, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Likumprojekts papildināts ar jauniem pantiem par administratīvajiem sodiem ierobežotas joslas vai numerācijas lietošanas tiesību nosacījumu vai specifisko lietošanas tiesību nosacījumu nepildīšanu un universālā pakalpojuma saistību pārkāpšanu. Saskaņā ar Direktīvas 2018/1972 30.panta 3.punktu , ja elektronisko sakaru komersants neievēro vienu vai vairākus vispārējās atļaujas vai radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesību nosacījumus, dalībvalstis var pilnvarot kompetentās iestādes vajadzības gadījumā uzlikt preventīvas finansiālas sankcijas, kas var ietvert arī regulāras sankcijas ar atpakaļejošu spēku. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Satiksmes ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”. Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa (Satiksmes ministrijas 2010.gada 6.aprīļas Reglaments Nr.01.1-01/7). |
| 4. | Cita informācija | Direktīvas 2018/1972 41.panta 1.punktā paredzēto kompetento iestāžu tiesības dot saistošus norādījumus - Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punkts, paredz Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas tiesības pieprasīt pakalpojumu un tīkla drošības vai integritātes novērtēšanai nepieciešamo informāciju, veikt drošības auditu un ne ilgāk kā 24 stundas slēgt galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam  Direktīvas 2018/1972 40.panta 2.punktā paredzēto ziņošanu par drošības incidentiem - Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 2. un 3.punkts, trešā daļa nosaka ziņošanu par drošības incidentiem, kam ir būtiska ietekme uz elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojuma nepārtrauktību; Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas tiesības pieprasīt pakalpojumu un tīkla drošības vai integritātes novērtēšanai nepieciešamo informāciju. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Elektronisko sakaru komersanti, elektronisko sakaru galalietotāji, valsts pārvaldes institūcijas un kompetentās iestādes, publisko ēku un publiskās infrastruktūras īpašnieki (tīklu operatori). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekts nepalielinās administratīvo slogu elektronisko sakaru komersantiem, elektronisko sakaru galalietotājiem, valsts pārvaldes institūcijām un kompetentajām iestādēm, publisko ēku un publiskās infrastruktūras īpašniekiem.  Likumprojekts pozitīvi ietekmēs mikrosabiedrības, mazās sabiedrības, nodibinājumus un biedrības, jo uz tiem tiks attiecinātas Likumprojektā noteiktās patērētāju tiesības. Likumprojektā noteiktā numerācijas resursu pārvaldības kārtība, izveidojot vienu kompetento iestādi, mazinās administratīvo slogu elektronisko sakaru komersantiem un valsts pārvaldes institūcijām.  Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide ilgtermiņā mazinās valsts pārvaldes institūciju un kompetento iestāžu administratīvo slogu, nodrošinot iespēju efektīvi veikt to funkcijas, saistītas ar platjoslas interneta pieejamības nodrošināšanu patērētājiem visā Latvijas Republikas teritorijā, tādejādi veicinot visu nozaru digitalizāciju un tautsaimniecības attīstību.  Likumprojektā noteiktā universālā pakalpojuma nodrošināšanas, saistību piemērošanas un finansēšanas kārtība mazinās universālā pakalpojuma saistību nodrošināšanas ietekmi uz konkurenci elektronisko sakaru tirgū, mazinās administratīvo slogu universālā pakalpojuma sniedzējam, elektronisko sakaru komersantiem un valsts pārvaldes institūcijām, kas atsvērs elektronisko sakaru komersantiem noteikto pienākumu nodrošināt vismaz vienu tarifu plānu, kura abonēšanas maksa nepārsniedz Likumprojektā noteikto apmēru, vienlaikus palielināsies iespēja patērētājiem brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Universālā pakalpojuma saistību nodrošināšanas kārtība mazinās administratīvo slogu SIA “ TET”, jo tai nebūs jāaprēķina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, kā arī Regulatoram šis izmaksu aprēķins nebūs jāpārbauda. Tiks ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, samazinot universālā pakalpojuma tīro izmaksu maksājumus līdz atsevišķiem gadījumiem, kad universālais pakalpojums nebūs pieejams atsevišķām mājsaimniecībām.  Tiesiskais regulējums neradīs ietekmi uz veselību vai nevalstiskajām organizācijām (izņemot, ja tās būs elektronisko sakaru galalietotāji). Savukārt vides ietekmes kontekstā pozitīvais aspekts ir plānotais papīra patēriņa samazinājums, nodrošinot platjoslas interneta pakalpojumu pieejamību un veicinot vispārēju digitalizāciju. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2021.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2022.gads | | 2023.gads | | 2024.gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 163 000 | 76 740 | 163 000 | 417 360 | 163 000 | 353 360 | 350 000 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 163 000 | 76 740 | 163 000 | 417 360 | 163 000 | 353 360 | 350 000 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 89 237 | 0 | 89 237 | 0 | 89 237 | 167 708 | 236 948 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 89237 | 0 | 89 237 | 0 | 89 237 | 167 708 | 236 948 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 73 763 | 76 7400 | 73 763 | 417 360 | 73 763 | 185 652 | 113 052 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 73 763 | 76 7400 | 73 763 | 417 360 | 73 763 | 185 652 | 113 052 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 76 740 | X | 417 360 | X | 185 652 | 113 052 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 76 740 | 417 360 | 185 652 | 113 052 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Valsts pamatbudžeta ieņēmumu (Likumprojekta 65.pants) plāns 2021., 2022. un 2023.gadam ir numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas ieņēmumi EUR 163 000 apmērā saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” 2.pielikumu; izmaiņas 2021., 2022. un 2023. no minētās nodevas 2021.gadā plānoti papildu ieņēmumi EUR 76 740, 2022.gadā - EUR 417 360, bet 2023.gadā - EUR 353 360, izmaiņas 2024.gadam plānotas saistībā ar iepriekš minēto noteikumu izpildi, paredzot, ka nodevu ieņēmumi arī turpmāk katru gadu būtu par EUR 350 000 lielāki nekā 2023.gadā.  Valsts pamatbudžeta izdevumi:   1. plāns 2021., 2022. un 2023.gadam ir finansējums numerācijas datu bāzes uzturēšanai (likumprojekta 66.pants) EUR 89 237 ik gadu, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piešķir VAS “Elektroniskie sakari”; 2. izmaiņas ir valsts pamatbudžeta izdevumi universālā pakalpojuma tīro izmaksu finansēšanai (likumprojekta 72. un 73.pants), kas šobrīd nav precīzi aprēķināmi, jo atkarīgi no sniegtā pakalpojuma apjoma un izmaksām, kas ir atšķirīgas dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, tomēr, ņemot vērā pieņēmumus par šo izdevumu aprēķiniem , kā arī jau citus izdevumus, kurus plānots segt no nodevas ieņēmumu palielinājuma, un nepieciešamību saglabāt neitrālu ietekmi uz budžetu, 2023.gadā universālā pakalpojuma tīro izmaksu kompensēšanai 2023.gadā būtu plānojami EUR 167 708, 2024.gadā un turpmāk ik gadu EUR 236 948.   Saskaņā ar Satiksmes ministrijas mājaslapā publicēto “[Pētījums Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei](https://samgov-my.sharepoint.com/personal/jana_lusvere_sam_gov_lv/Documents/Pētījumu%20eiropas%20Savienības%20fondu%202021.-2027.gada%20plānošanas%20perioda%20ieguldījumu%20priekšnosacījumu%20izpildei)” ([www.sam.gov.lv/lv/petijumi](http://www.sam.gov.lv/lv/petijumi)), privāti pārvaldīta elektronisko sakaru tīklā pieslēguma nodrošināšanas vietās, kur nav pieejams platjoslas internets, vidēji vienam lietotājam ir 1142 EUR. Saskaņā ar Regulatora noteikto metodiku universālā pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas ir zemākas par faktiskajām izmaksām, jo tiek samazinātas par papildu ieguvumu. Universālā pakalpojuma tīrās izmaksas šobrīd nav precīzi aprēķināmas, jo nav zināms patērētāju skaits, kuriem nav pieejams platjoslas internets vismaz tādā apmērā, lai saņemtu pakalpojumu, kas atbilst Direktīvas 2018/1972 V pielikumā noteiktajām prasībām un universālā pakalpojuma sniedzēja gūto papildu ieguvumu.  Papildus jānorāda, ka 2020.gada 27.oktobrī noslēgtais deleģēšanas līgums starp Satiksmes ministriju un VAS “Elektroniskie sakari” paredz atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem ieviest kartēšanas informācijas sistēmu līdz 2023.gada 21.decembrim, līdz ar to SM plāno budžeta sagatavošanas procesā iesniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu finansējuma piešķiršanai Satiksmes ministrijas programmā 97.00.00 “ Nozaru vadība un politikas plānošana” 2022.gadam - EUR 391 352; 2023.gadam - EUR 185 652, 2024.gadam un turpmāk katru gadu uzturēšanai - EUR 113 052, attiecīgi augstāk norādīto plānoto pozitīvo ietekmi jau ir paredzēts novirzīt izdevumu segšanai. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Universālā pakalpojuma saistības likumprojektā noteiktajā kārtībā sāks piemērot ne ātrāk kā 2022.gadā un tā izmaksas par 2022.gadu attiecīgi tiks aprēķinātas un apstiprinātas 2023.gadā. 2021.gadā universālo pakalpojumu turpinās sniegt SIA "Tet" šobrīd spēkā esošajā likumā noteiktajā kārtībā.  Jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023.gadā un turpmākajos gados ir risināms Satiksmes ministriaji likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā iesniedzot fiskāli neitrālu priekšlikumu, ievērojot Ministru kabineta budžeta sagatavošanas procesa noteiktos termiņus. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Stājoties spēkā Likumprojektam, spēku zaudēs Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti uz ESL pamata.  Bez būtiskām satura izmaiņām, veicot tikai tehniskus labojumus (atsauces, numerācija) Satiksmes ministrija izdos šādus Ministru kabineta noteikumus, sagatavojot vienotu anotāciju un virzot kopējā pakotnē:  1. Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos”;  2. Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.828 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”;  3. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.93 “Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai”;  4. Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumi Nr.619 “Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu”;  5. Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu”;  6. Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumi Nr.627 “Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību”;  7. Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumi Nr.366 “Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība”;  8. Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi”;  9. Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām”;  10. Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.306 “Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus”;  11. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”;  12. Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.271 “Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”;  13. Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”;  14. Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība”;  15. Ministru kabineta 2017.gada 16.maija noteikumi Nr.261 “Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu”;  16. Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.271 “Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”;  17. Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcija Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”;  18. Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcija Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”.  No SLS izslēgts deleģējums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”, kuri ekonomikas ministrijai jāpārizdod balstoties uz [Būvniecības likuma](https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums) [5.panta](https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p5) pirmās daļas 2.punktu.  Savukārt, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība” tiks pārizdoti ar saturiskām izmaiņām. Satiksmes ministrija izstrādās grozījumus arī šādu Ministru kabineta noteikumu projektos:  1. Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”;  2. Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 “Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”.  Likumprojekts paredz jaunu deleģējumu Aizsardzības ministrijai izdot likumprojekta 8.pantā noteiktos Ministru kabineta noteikumus par publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu drošības prasībām un kompetentajām iestādēm to uzraudzībai.  Likumprojekts paredz deleģējumu šādu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošu noteikumu pārizdošanai:  1. Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām”;  2. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”;  3. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”;  4. Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.652 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VAS “Elektroniskie sakari”), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. |
| 3. | Cita informācija | Stājoties spēkā likumprojektam, spēku zaudēs Regulatora noteikumi, kas izdoti pamatojoties uz ESL deleģējuma.  Regulatoram pēc likumprojekta spēkā stāšanās būs jāizdod šādi normatīvie akti:  1. Regulatora 2017.gada 30.novembra lēmums Nr. 1/32 “Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu”;  2. Regulatora 2018.gada 20.decembrī lēmums Nr. 1/35 “Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē”;  3. Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmums  Nr. 1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē”;  5. Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmums Nr. 1/20 “Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika”;  6. **Regulatora** 2006.gada 8.novembra **lēmums Nr.275 “Par Noteikumiem par abonenta rēķina detalizācijas pamatlīmeni”;**  7. Regulatora 2017.gada 30.novembra lēmums Nr. 1/31 “Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi”;  8. Regulatora 2017.gada 23.novembra lēmums Nr. 1/30 “Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika”;  9. Regulators 2014.gada 18.jūnijā lēmums Nr. 1/11 “Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai”;  10. Regulatora 2016.gada 14.jūlijā lēmums Nr. 1/12 “Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām”;  11. Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmums Nr. 1/38 “Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi”;  12. Regulatora 2017.gada 30.martā lēmums Nr. [1/13](http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/13/oj/?locale=LV) “Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi starpsavienojuma pakalpojumam”;  13. Regulatora 2017.gada 14.septembrī lēmums Nr. 1/25 “Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai”;  14. Regulatora 2018.gada 4.oktobra lēmums Nr. 1/25 “Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi”;  15. Regulatora 2016.gada 25.augusta lēmums Nr. 1/15 “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību”;  16. Regulatora 2015.gada 3.decembrī lēmums Nr. 1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi”;  17. Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmums Nr. 1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”;  18. Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmums Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”;  19. Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmums Nr. 1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”;  20. Regulatora 2015.gada 3.decembrī lēmums Nr. 1/20 “Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi”;  21. Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmums Nr. 1/40 “Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika”;  22. Regulatora 2015.gada 15.oktobra lēmums Nr. 1/14 “Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;  23. Regulatora 2016.gada 10.marta lēmums Nr.1/5“Pietiekamas pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodika elektronisko sakaru nozarē”;  24. Regulatora 2017.gada 16.novembra lēmums Nr. 1/28 “Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | 1.Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīva Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija)[publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 321, 17.12.2018.].  (turpmāk - Direktīva) nosaka, ka dalībvalstis līdz 2020.gada 21.decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu Direktīvas 2018/1972 prasības.  Eiropas Komisija 2021.gada 3.februārī uzsāka pārkāpuma procedūras lietu Nr. 2021/0069 par direktīvas 2018/1972 prasību nepārņemšanu noteiktajā termiņā, kas bija 2020. gada 21. decembris. Atbildot ar Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021. gada 3. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069 kas tika apstiprināts 2021. gada 24. marta MK sēdē, Latvija informēja par paredzētajiem pasākumiem, kas izriet no MK 24.03.2021. sēdes protokola Nr. 29-54. §.  2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15.maija direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 155, 23.5.2014] .  3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16.aprīļa direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 153, 22.05.2014].  4. Komisijas 2002. gada 16.septembra direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 249, 17.09.2002].  5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12.jūlija direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē [ publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 201, 31.07.2002].  6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīva 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 337, 18.12.2009].  7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīva 2019/882/ES par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 151, 7.06.2019]. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Likumprojekts skar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk Konvencija) 8.pantā (tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība) un Konvencijas Protokola 1.pantā (tiesības uz īpašumu) garantētās tiesības. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | 1.Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīva Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija)[publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 321, 17.12.2018.].  2.Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15.maija direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 155, 23.5.2014] .  3.Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16.aprīļa direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 153, 22.05.2014].  4.Komisijas 2002. gada 16.septembra direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 249, 17.09.2002].  5.Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12.jūlija direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē [ publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 201, 31.07.2002].  6.Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīva 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 337, 18.12.2009].  7.Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīva 2019/882/ES par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām [publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 151, 7.06.2019] | | | | |
| 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, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji. | | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās |
| Direktīvas 2018/1972 1.panta 4.punkts | Direktīvas norma nosaka pienākumu Eiropas Komisijai, BEREC un attiecīgajām iestādēm. | |  | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta pirmais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 19.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta otrais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 33.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta trešais punkts | Projekta 76.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta ceturtais punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta astotais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 14.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta ceturtā punktā “a” apakšpunkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta ceturtā punktā “b” apakšpunkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta ceturtā punktā “c” apakšpunkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 14.punkta “c” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta piektais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 59.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta sestais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 60.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta septītais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 61.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta astotais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 48.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta devītais punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 46.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 10. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 56.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 11. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 55.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 12. punkts | Aizsargāta pakalpojuma likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 13. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 22.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 14.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 22.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 15. punkts | Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 16. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 17.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 17.punkts | Projektā tiek izmantots atšķirīgs termins, kura definēšana nav nepieciešama | |  | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 18. punkts | Projektā termins “lietojumprogrammu saskarne” netiek izmantots | |  | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 19. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 49.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 20. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 30.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 21. punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 1.panta otrā daļa;  Elektronisko sakaru komersanta pienākumi attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību ietverti Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā. | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 22. punkts | Projekta 16.pants. | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 23. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 63.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 24. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 32. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 25. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 24. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 26. punkts | Projekta 54.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 27. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 44. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 28. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 62. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 29. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 41. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 30.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 1. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 31. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 28.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 32. punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 7. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 33. punkts | Tiesību aktos termins netiek izmantots | |  | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 34. punkts | Tiesību aktos termins netiek izmantots | |  | |  |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 35. punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta 9.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 66. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 36. punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta 10.punkts | Termins tiek lietots Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa regulas Nr. 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK 3.panta 3.punkta izpratnē | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 37. punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta 11.punkts | Termins tiek lietots Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa regulas Nr. 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK 3.panta 4.punkta izpratnē | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 38.punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta 12.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 5. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 39.punkts;  Direktīvas 2019/882 3.panta 13.punkts | Termins tiek lietots Komisijas 2012. gada 26. novembra deleģētās regulas (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu 2.panta “a” punkta izpratnē | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 40.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 41.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 23. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 2.panta 42.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 6.panta pirmā daļa. | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 1.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants, Informācijas atklātības likuma 4.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 2.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 2.panta 1. un 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 2.punkta “b” apakšpunkts | Projekta 2.panta 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 2.punkta “c” apakšpunkts | Projekta 2.panta 1., 4., 5. 6. un 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 2.punkta “d” apakšpunkts | Projekta 2.panta 3., 7., 8. un 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 3.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkts | Projekta 9.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 15., 16.punkts, otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “b” apakšpunkts | Administratīvā procesa likuma 6.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “c” apakšpunkts | Projekta 2.panta 4.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “d” apakšpunkts | Projekta 2.panta 3.punkts, 84.pants, 85.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “e” apakšpunkts | Projekta VII un XI nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 3.panta 4.punkta “f” apakšpunkts | Projekta 77.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 4.panta 1.punkts | Satiksmes ministrijas nolikums 6.6. un 7.4.punkts, Projekta 6.panta pirmās daļas 8., 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 4.panta 2.punkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 8., 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 4.panta 3.punkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 8., 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkts | Projekta II nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 1., 2., 3 un 4.punkts, 67.pants, 69.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “b” apakšpunkts | Projekta “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “c” apakšpunkts | Projekta 45.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “d” apakšpunkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 6.punkts, Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”15.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “e” apakšpunkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 1. un 13.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “f” apakšpunkts | Projekta 9.panta 8.punkts, 71.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “g” apakšpunkts | Projekta 43.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 1.punkta “h” apakšpunkts | Projekta 9.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 2.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 16.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 5.panta 3.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 6.panta 1.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 6.panta 2.punkts | Administratīvā procesa likums, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants, Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 7.panta 1.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 7.panta 2.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 40.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 7.panta 3.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 40.pants, Administratīvā procesa likuma 1.panta 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 8.panta 1.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 11.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 8.panta 2.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 16.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 9.panta 1.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 14.panta trešā daļa, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 9.panta 2.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 14.pants, Likuma par budžetu un finanšu vadību 25.pants, Valsts kontroles likuma 2.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 9.panta 3.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 10.panta 1.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 16.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 10.panta 2.punkts | Projekta 9.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 11.pants | Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 12.panta 1.punkts | Projekta 16.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 12.panta 2.punkts | Projekta 16.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 12.panta 3.punkts | Projekta 16.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 12.panta 4.punkts | Projekta 16.panta trešā daļa, Pārejas noteikumu 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 13.panta 1.punkts | Projekta 20.pants, 50.panta pirmā daļa, 63.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 13.panta 2.punkts | Projekta 67.panta septītā daļa, 71.pants, 79.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 13.panta 3.punkts | Projekta 20.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 13.panta 4.punkts | Projekta 20.pants, 50.panta pirmā daļa, 63.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 14.pants | Projekta 16.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 15.panta 1.punkts | Projekta 19.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 15.panta 2.punkts | Projekta 19.panta pirmās daļas 4.punkts, 71.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 16.panta 1.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 29.pants, 31.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 16.panta 2.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 14.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 17.panta 1.punkts | Projekta 22.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 17.panta 2.punkts | Projekta 22.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 18.panta 1.punkts | Administratīvā procesa likuma 4.pants, Projekta 45.panta trešā daļa, 50.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 18.panta 2.punkts | Projekta 11.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 19.panta 1.punkts | Projekta 45.panta otrā daļa, 47.pants, 55.pants, 63.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 19.panta 2.punkts | Projekta 47.panta ceturtā daļa, 55.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 19.panta 4.punkts | Ministru kabineta iekārtas likuma 29.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 20.panta 1.punkts | Projekta 10.panta 1.punktu, 23.panta pirmā daļa, 76.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 20.panta 2.punkts | Projekta 9.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 20.panta 3.punkts | Projekta 23.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 20.panta 4.punkts | Projekta 9.panta trešā daļa, 23.panta otrā un trešā daļa. | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 20.panta 5.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 21.panta 1.punkts | Projekta 23.panta otrās daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 21.panta 2.punkts | Projekta 23.panta otrās daļas 1.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 21.panta 3.punkts | Projekta 23.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 21.panta 4.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likums 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 1.punkts | Projekta 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 2.punkts | Projekta 13.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 3.punkts | Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 8.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 4.punkts | Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 8.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 5.punkts | Projekta 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 22.panta 6.punkts | Projekta 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 23.panta 1.punkts | Projekta 11.panta pirmā un otrā daļa, 12.panta devītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 23.panta 2.punkts | Projekta 6.pants pirmā daļa 9.punkts, 9.panta pirmās daļas 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 23.panta 3.punkts | Projekta 11.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 23.panta 4.punkts | Informācijas atklātības likums, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 45.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 24.panta 1.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 18.punkts,11.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 24.panta 2.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 15.2 pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 24.panta 3.punkts | Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums 19.pants, III1 unIII 2nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 25.panta 1.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 25.panta 2.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 26.panta 1.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 26.panta 2.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 26.panta 3.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likums 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 26.panta 4.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 35.4panta otrā daļa, 45.pants, Informācijas atklātības likums | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 26.panta 5.punkts | Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 35.4panta ceturtā un piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 27.panta 1.punkts | Projekta 24.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 27.panta 2.punkts | Projekta 24.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 27.panta 4.punkts | Projekta 24.panta trešā un ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 27.panta 5.punkts | Projekta 24.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 27.panta 6.punkts | Administratīvā procesa likums 76.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 28.panta 1.punkts | Projekta 52.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 28.panta 2.punkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 8. un 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 28.panta 3.punkts | Projekta 50.panta pirmā daļa, 53.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 29.panta 1.punkts | Projekta XVII nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 29.panta 2.punkts | Projekta 21.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 1.punkts | Projekta 21., 110., 114., 116., 117.panti | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 2.punkts | Projekta 22., 110., 114., 116., 117.panti | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 3.punkts | Projekta 114.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 4.punkts | Projekta 118.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 5.punkts | Projekta 21., 118.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 6.punkts | Projekta 12.panta devītā daļa, 21.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 30.panta 7.punkts | Administratīvā procesa likums 77.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 31.panta 1.punkts | Administratīvā procesa likums 77.pants, Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 11.panta ceturtā un piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 31.panta 2.punkts | Administratīvā procesa likums 77.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 31.panta 3.punkts | Projekta 9.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 1.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants, Administratīvā procesa likuma 4.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 2.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4 un 15.punkts, 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 3.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 10.panta pirmā un otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 3.punkta “b” apakšpunkts | Projekta 12.panta pirmā un otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 4.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 12.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 4.punkta “b” apakšpunkts | Projekta 12.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 7.punkts | Projekta 12.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 8.punkts | Projekta 12.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 9.punkts | Projekta 12.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 10.punkts | Projekta 12.panta devītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 32.panta 11.punkts | Projekta 12.panta astotā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 1.punkts | Projekta 12.panta sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 2.punkts | Projekta 12.panta sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 4.punkts | Projekta 12.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 6.punkts | Projekta 12.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 7.punkts | Projekta 12.panta septītās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 33.panta 8.punkts | Projekta 12.panta astotā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 35.panta 1.punkts | Projekta 51.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 35.panta 4.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 9.punkts, 9.panta 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 35.panta 4.punkta “b” apakšpunkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 9.punkts, 9.panta 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 35.panta 4.punkta “c” apakšpunkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 9.punkts, 9.panta 15.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas2018/1972 36.pants | Projekta 45.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 37.pants | Projekta 51.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 38.panta 2.punkts | Projekta 9.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 39.panta 2.punkts | Standartizācijas likuma 4.panta 4.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 40.panta 1.punkts | Projekta 8.pants, 19.panta otrās daļas 8. un 10.punkts.  Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts. | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 40.panta 2.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 2. un 3.punkts, trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 40.panta 3.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 8.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 40.panta 4.punkts | Projekta 94.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 1.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likums 9.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 2.punkta “a” apakšpunkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 3.punkts un otrā daļa, 19.panta otrās daļas 19. un 20.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 2.punkta “b” apakšpunkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9.panta pirmās daļas 4.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 3.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 5.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 4.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkts, 5.panta pirmās daļas 75.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 41.panta 5.punkts | Informācijas tehnoloģiju drošības likums 41.pants, 5.panta pirmās daļas 5.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 42.panta 1.punkts | Projekta 6.panta otrās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 42.panta 2.punkts | Projekta 6.panta  otrās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 43.panta 1.punkts | Projekta 28.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 43.panta 2.punkts | Projekta 28.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 44.panta 1.punkta “a” apakšpunkts | Projekta 28.panta pirmā daļa, Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 8.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 44.panta 1.punkta “b” apakšpunkts | Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 1.panta pirmās daļas 6.punkts, 4.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 44.panta 1.punkta “c” apakšpunkts | Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 7.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 44.panta 2.punkts | Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 45.panta 1.punkts | Projekta 6.panta pirmais punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 45.panta 2.punkts | Projekta 6.panta pirmās daļas 11. un 12.punkts, 45.panta trešā daļa, 56.panta pirmā, otrā un trešā daļa, Administratīvā procesa likums 10.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 45.panta 3.punkts | Projekta 53.panta pirmā, otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 45.panta 4.punkts | Projekta 54.panta pirmā daļa, otrā daļa un ceturtā daļa, 56.panta otrā, trešā un ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 47.panta 1.punkts | Projekta 46., 47., 48 un 50.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 47.panta 2.punkts | Projekta 49.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 48.panta 1.punkts | Projekta 45.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 48.panta 3.punkts | Projekta 55.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 48.panta 4.punkts | Projekta 46.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 48.panta 5.punkts | Projekta 50.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 48.panta 6.punkts | Administratīvā procesa likums 64.panta pirmā daļa, projekta 46.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 49.panta 1.punkts | Projekta 50.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 49.panta 2.punkts | Projekta 45.panta trešā daļa, 47.panta otrā daļa 50.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 50.panta 1.punkts | Projekta 47.panta pirmā un otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 50.panta 2.punkts | Projekta 45.panta otrā daļa, 47.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 50.panta 3.punkts | Projekta 53.panta otrāsdaļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 50.panta 4.punkts | Projekta 6.panta otrās daļas | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 51.panta 1.punkts | Projekta 48.panta pirmā un septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 51.panta 2.punkts | Projekta 48.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 51.panta 3.punkts | Projekta 45.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 52.panta 1.punkts | Projekta 45.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 52.panta 2.punkts | Projekta 45.panta otrā un trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 52.panta 3.punkts | Projekta 11.panta pirmā daļa projekta 45.panta otrā daļa, 47.pants, 63.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 53.panta 1.punkts | Projekta 6.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 1.punkts | Projekta 46.panta trešā un ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 2.punkts | Projekta 46.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 3.punkts | Projekta 9.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 4.punkts | Projekta 46.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 5.punkts | Projekta 46.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 6.punkts | Projekta 46.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 7.punkts | Projekta 46.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 55.panta 8.punkts | Projekta 48.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 1.punkts | Projekta 59.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 2.punkts | Projekta 59.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 3.punkts | Projekta 59.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 4.punkts | Projekta 59.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 5.punkts | Projekta 59.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 56.panta 6.punkts | Projekta 59.panta piektā un sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 57.panta 1.punkts | Projekta 32.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 57.panta 3.punkts | Projekta 32.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 57.panta 4.punkts | Projekta 32.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 57.panta 5.punkts | Projekta 32.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 59.panta 1.punkts | Projekta 67.panta pirmā daļa, 68.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 59.panta 2.punkts | Projekta 67.panta ceturtā daļa, 68.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 60.panta 1.punkts | Projekta 67.panta trešā daļa, 68.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 60.panta 2.punkts | Projekta 67.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 60.panta 3.punkts | Projekta 67.panta sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 2.punkts | Projekta 20.panta 4.punkts, | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 3.punkts | Projekta 69.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 4.punkts | Projekta 67.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 5.punkts | Projekta 12.panta otrās daļas 2.punkts, 69.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 6.punkts | Projekta 12.panta otrās daļas 2.punkts, 69.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 61.panta 7.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 4.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 62.panta 1.punkts | Projekta 92.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 62.panta 2.punkts | Projekta 77.pants, 80.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 62.panta 3.punkts | Projekta 93.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 62.panta 4.punkts | Projekta 77.pants, 79.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 63.panta 1.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 63.panta 2.punkts | Projekta 1.panta 12.punkts, 77.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 63.panta 3.punkts | Projekta 77.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 64.panta 3.punkts | Projekta 12.panta otrā daļa, 74.panta pirmā daļa, 75.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 65.panta 2.punkts | Projekta 76.panta piektā un sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 1.punkts | Projekta 12.panta otrā daļa, , 76.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punkts, trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 2.punkts | Projekta 76.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 3.punkts | Projekta 77.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 4.punkts | Projekta 77.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 5.punkts | Projekta 76.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 67.panta 6.punkts | Projekta 76.panta astotā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 1.punkts | Projekta 79.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 2.punkts | Projekta 79., 87. un 88.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 3.punkts | Projekta 79.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 4.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 1.punkts, 12.pants otrā daļa, 77.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 5.punkts | Projekta 12.pants otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 68.panta 6.punkts | Projekta 76.panta ceturtā daļa, 87panta devītā daļa, 88.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 69.panta 1.punkts | Projekta 83.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 69.panta 2.punkts | Projekta 83.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 69.panta 3.punkts | Projekta 83.panta pirmās daļas a.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 70.panta 1.punkts | Projekta 79.panta pirmās daļas 1.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 70.panta 2.punkts | Projekta 82.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 71.panta 1.punkts | Projekta 79.panta pirmās daļas 1.punkts, 85.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 71.panta 2.punkts | Projekta 85.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 72.panta 1.punkts | Projekta 79.panta pirmās daļas 1.punkts, 81.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 72.panta 2.punkts | Projekta 81.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 73.panta 1.punkts | Projekta 79.panta pirmās daļas 1.punkts,  78.panta pirmās daļas 1.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 73.panta 2.punkts | Projekta 80.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 73.panta 3.punkts | Projekta 80.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 74.panta 1.punkts | Projekta 79.panta pirmā daļa, 83.panta pirmā, otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 74.panta 2.punkts | Projekta 84.panta otrā un trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 74.panta 3.punkts | Projekta 84.panta ceturtā, piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 74.panta 4.punkts | Projekta 84.panta astotā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 75.panta 2.punkts | Projekta 86.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 75.panta 3.punkts | Projekta 86.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 76.panta 1.punkts | Projekta 87.panta pirmā, trešā un ceturtās daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 76.panta 2.punkts | Projekta 87.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 76.panta 3.punkts | Projekta 87.panta desmitā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 77.panta 1.punkts | Projekta 89.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 77.panta 2.punkts | Projekta 89.panta otrā daļa 1.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 77.panta 3.punkts | Projekta 89.panta otrā daļas 5.- 10.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 77.panta 4.punkts | Projekta 89.panta trešā un ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 78.panta 1.punkts | Projekta 90.panta pirmā, otrā, trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 78.panta 2.punkts | Projekta 87.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 78.panta 3.punkts | Projekta 90.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 78.panta 4.punkts | Projekta 90.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 79.panta 1.punkts | Projekta 87.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 79.panta 2.punkts | Projekta 87.panta trešās daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 79.panta 3.punkts | Projekta 87.panta astotā un devītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 79.panta 4.punkts | Projekta 87.panta desmitā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 80.panta 1.punkts | Projekta 78.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 80.panta 2.punkts | Projekta 78.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 80.panta 3.punkts | Projekta 78.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 80.panta 4.punkts | Projekta 78.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 80.panta 5.punkts | Projekta 12.panta otrā daļa, 78.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 81.panta 1.punkts | Projekta 91.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 81.panta 2.punkts | Projekta 91.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 81.panta 3.punkts | Projekta 91.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 83.panta 1.punkts | Projekta 76.panta ceturtās daļas 1. un 2.punkts, 72.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 83.panta 2.punkts | Projekta 76.panta trešā un ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 83.panta 3.punkts | Projekta 84.panta piektā un septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 83.panta 4.punkts | Projekta 77.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 84.panta 1.punkts | Projekta 19.panta ceturtā daļa, 64.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 84.panta 2.punkts | Projekta 19.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 84.panta 3.punkts | Projekta 71.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 84.panta 4.punkts | Projekta 70.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 85.panta 1.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 85.panta 2.punkts | Projekta 19.panta ceturtā daļa, 42.pants un 43.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 85.panta 3.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 9.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 85.panta 6.punkts | Projekta 40.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 86.panta 1.punkts | Projekta 71.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 86.panta 2.punkts | Projekta 71.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 86.panta 3.punkts | Projekta 71.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 86.panta 4.punkts | Projekta 71.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 86.panta 5.punkts | Projekta 71.panta astotā, devītā un desmitā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 88.panta 1.punkts | Projekta 70.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 88.panta 2.punkts | Projekta 36.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 88.panta 3.punkts | Projekta 71.panta sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 89.panta 1.punkts | Projekta 72.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 89.panta 2.punkts | Projekta 72.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 90.panta 1.punkts | Projekta 73.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 90.panta 2.punkts | Projekta 73.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 91.panta 1.punkts | Projekta 72.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 91.panta 2.punkts | Projekta 72.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 1.punkts | Projekta 9.panta pirmās daļas 10.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 3.punkts | Administratīvā procesa likums 6.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 4.punkts | Projekta 60.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 5.punkts | Projekta 60.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 6.punkts | Projekta 43.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 7.punkts | Projekta 60.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 93.panta 8.punkts | Projekta 60.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 1.punkts | Projekta 63.panta pirmā | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 2.punkts | Administratīvā procesa likums 4.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 3.punkts | Projekta 63.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 4.punkts | Projekta 9.panta trešā daļa, 63.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 5.punkts | Projekta 63.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 6.punkts | Projekta 21.panta pirmā daļa, 63.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 94.panta 7.punkts | Projekta 63.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 95.panta 2.punkts | Projekta 65.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā |
| Direktīvas 2018/1972 96.panta 1.punkts | Projekta 19.panta trešās daļa 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas2018/1972 96.panta 2.punkts | Projekta 19.panta trešās daļa 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 96.panta 3.punkts | Projekta 19.panta trešās daļa 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 97.panta 1.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 97.panta 2.punkts | Projekta 64.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 98.pants | Projekta 35.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 99.pants | Projekta 35.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 100.panta 1.punkts |  | | Direktīvas norma netiek pārņemta, personas tiesības jau ir nostiprinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. | |  |
| Direktīvas 2018/1972 100.panta 2.punkts |  | | Direktīvas norma netiek pārņemta, personas tiesības jau ir nostiprinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. | |  |
| Direktīvas 2018/1972 101.panta 1.punkts | Projekta VI nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 101.panta 2.punkts | Projekta VI nodaļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 102.panta 1.punkts | Projekta 37.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 102.panta 2.punkts | Projekta 35.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 102.panta 3.punkts | Projekta 37.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 102.panta 4.punkts | Projekta 36.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 102.panta 5.punkts | Projekta 36.panta sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 103.panta 1.punkts | Projekta 39.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 103.panta 2.punkts | Projekta 39.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 103.panta 3.punkts | Projekta 39.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 104.panta 1.punkts | Projekta 40.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 104.panta 2.punkts | Projekta 40.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 1.punkts | Projekta 38.panta pirmā un otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 2.punkts | Projekta 35.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 3.punkts | Projekta 36.panta piektā daļa, 38.panta ceturtā un piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 4.punkts | Projekta 38.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 5.punkts | Projekta 38.panta sestā un septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 6.punkts | Projekta 38.panta devītā, desmitā un vienpadsmitā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 105.panta 7.punkts | Projekta 38.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 1.punkts | Projekta 42.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 2.punkts | Projekta 43.panta pirmā un otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 3.punkts | Projekta 43.panta ceturtās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 4.punkts | Projekta 43.panta devītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 5.punkts | Projekta 43.panta piektā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 6.punkts | Projekta 42.panta otrā un piektā daļa, 43.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 7.punkts | Projekta 42.panta pirmā daļa, 43.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 8.punkts | Projekta 42.panta pirmā daļa, 43.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 106.panta 9.punkts | Projekta 42.panta pirmā daļa, 43.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 107.panta 1.punkts | Projekta 35.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 107.panta 2.punkts | Projekta 38.panta septītā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 107.panta 3.punkts | Projekta 38.panta vienpadsmitā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 107.panta 4.punkts | Projekta 35.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 108.pants | Projekta 19.panta trešās daļas 3. punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 1.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 11.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 2.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 11.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 3.punkts | Projekta 14.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 5.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 11.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 6.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 11.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 109.panta 7.punkts | Projekta 14.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 110.panta 1.punkts | Projekta 14.panta otrā daļa, 19.panta otrās daļas 13.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 110.panta 2.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 11.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 111.panta 1.punkts | Projekta 35.panta pirmā daļa 37.panta otrā daļa, 39.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 111.panta 2.punkts | Projekta 37.panta otrā daļa, 39.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 112.pants |  | | Direktīvas norma netiek pārņemta | | ESL nav regulējuma par uzziņu dienestiem, šāda pakalpojuma regulēšana ir atzīta par nevajadzīgu. |
| Direktīvas 2018/1972 113.panta 1.punkts | Projekta 92.panta trešā daļa un 93.pant | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 113.panta 3.punkts | Projekta 92.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 114.panta 1.punkts | Projekta 92.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 115.panta 1.punkts | Projekta 41.pants, 36.panta ceturtā, piektā un sestā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 1.punkts | Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 3.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 2.punkts | Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 9.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 3.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 4.punkts | Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 5.punkts | Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 13.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2018/1972 120.panta 6.punkts | Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums 9.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2002/58/EK 1.panta 1.punkts | Projekta 2.panta 10.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 2.panta “a” punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 22.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 2.panta “b“ punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 37.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 2.panta “c“ punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 3.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 2.panta “g“ punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 42.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 4.panta 1.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 8.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 4.panta 1a.punkts | Projekta 99.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 4.panta 2.punkts | Projekta 19.panta otrās daļas 8.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 5.pants | Projekta 94.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 6.panta 2.punkts | Projekta 97.pants pirmā daļa, otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 6.panta 3.punkts | Projekta 97.pants trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 6.panta 4.punkts | Projekta 19.panta pirmās daļas 5.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 7.panta 1.punkts | Projekta 41.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 8.panta 1.punkts | Projekta 100.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 9.pants | Projekta 98.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 10.panta “a” punkts | Projekta 102.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 10.panta “b” punkts | Projekta 102.panta astotā daļa, 98.panta septītā un astotā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 11.pants | Projekta 103.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 12.pants | Projekta 94.panta pirmā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/58/EK 13.panta 1.punkts | Projekta 99.panta ceturtā daļa, 100. un 101.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/53/ES  2.panta pirmās daļas 1.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 50.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 1.panta 1.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 19.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 1.panta 2.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 48.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 1.panta 3.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 14.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 1.panta 4.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 48.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 1.panta 8.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 19.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 2.panta 2.punkts | Projekta 16.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 2.panta 4.punkts | Projekta 16.pants un 28.panta otrā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 4.pants | Projekta 6.panta pirmās daļas 13.punkts, 46.pants un 50.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2002/77/EK 6.pants | Projekta 70.pants un 71.pants | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/61/ES 3.panta 2.punkts | Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 7.panta otrā un trešā daļa;  Projekta 68.panta trešā daļa; | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | |  |
| Direktīvas 2014/61/ES 3.panta 6.punkts | Projekta 31.panta pirmā, otrā un trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā  Fiziskās personas tiesības uz īpašumu jau ir nostiprinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Savukārt Elektronisko sakaru likumā ir noteiktas servitūta nodibināšanas tiesības elektronisko sakaru komersantam. | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/61/ES 8.panta 4.punkts | Projekta 30.panta ceturtā daļa;  Atrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likuma 9.panta otrā daļa; | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/61/ES 9.panta 1.punkts | Projekta 28.panta pirmā daļa, 30.panta trešā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/61/ES 9.panta 2.punkts | Projekta 69.panta piektā daļa 20.panta 1.punkts, 31.panta ceturtā daļa | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/61/ES 9.panta 5.punkts | Projekta 19.panta pirmās daļas 2.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2019/882 3.panta 14.punkts | Projekta 1.panta pirmās daļas 52.punkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2019/882 I pielikuma IV iedaļas “a” punkta “i” apakšpunkts | Projekta 19.panta otrās daļas 17.punkta “a” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2019/882 I pielikuma IV iedaļas “a” punkta “ii” apakšpunkts | Projekta 19.panta otrās daļas 17.punkta “b” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2019/882 I pielikuma IV iedaļas “a” punkta “iii” apakšpunkts | Projekta 19.panta otrās daļas 17.punkta “c” apakšpunkts | | Direktīvas norma pārņemta pilnībā | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2019/882 30.pants | Projekta 116.pants | | Direktīvas norma pārņemta daļā, kas saistīta ar direktīvas 2019/882 I pielikuma IV iedaļas “a” punktu | | Projekts stingrākas prasības neparedz |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts stingrākas prasības neparedz. Direktīva paredz rīcības brīvību dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas normas:  Direktīvas 2018/1972 16.panta 1.punktā dotā atļauja nepiemērot administratīvās nodevas uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir mazāks par noteiktu robežvērtību vai kuru darbība neaptver minimālo tirgus daļu vai ir teritoriāli ļoti šaura nav izmantota, jo Latvijā ir reģistrēti kopumā 237 elektronisko sakaru komersanti un administratīvās izmaksas to regulēšanai rodas neatkarīgi no to apgrozījuma vai teritoriālās darbības.  Direktīvas 2018/1972 49.panta 4.punkts dotās tiesības nav izmantotas, jo nav konstatēta nepieciešamība vienā vai vairākās radiofrekvenču joslās nodrošināt vienlaicīgu tiesību ilguma izbeigšanos.  Direktīvas 2018/1972 51.panta 1.punktā dotās tiesības izmantotas, nosakot, ka elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs pārdot tikai ierobežotas joslas lietošanas tiesības, kuras ir ieguvis izsoles rezultātā par maksu, lai nodrošinātu vienlīdzību un nepieļautu konkurences kropļošanu.  Direktīvas 2018/1972 60.panta 3.punktā paredzētā iespēja izmantot neitrālā starpnieka palīdzība nav izmantota, starpnieka pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu pārrunās veiks Regulators.  Direktīvas 2018/1972 62.panta 4.punktā un 83.pantā 1.punktā paredzētā rīcības brīvība saistībā ar tirgus analīzi ir izmantota un noteikta Likumprojektā, jo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana notiek mainīgos konkurences apstākļos, tādēļ ir nepieciešams regulāri pārskatīt tirgus analīzes rezultātā noteiktās saistības  Direktīvas 2018/1972 84.panta 2.punktā paredzētā rīcības brīvība netiek izmantota, noteikts, ka universālais pakalpojums tiek nodrošināts fiksētā vietā, t.i., mājsaimniecībā, neatkarīgi no elektronisko sakaru tīklā izmantotās tehnoloģijas. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā pieejamos tehnoloģiskos risinājumus un tehnoloģisko neitralitāti.  Direktīvas 2018/1972 84.panta 5.punktā, 85.panta 8.punktā un 88.panta 2.punktā paredzētā rīcības brīvība attiecināt universālo pakalpojumu uz mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām netiek izmantota, ņemot vērā, ka tādā gadījumā būtiski tiktu palielināts ar universālā pakalpojuma sniegšanu saistītais administratīvais un finansiālais slogs.  Direktīvas 2018/1972 85.panta 2.punktā paredzētā rīcības brīvība tiek izmantota, nosakot visiem platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt vismaz vienu tarifu plānu ar noteiktu funkcionalitāti, maksa par kuru nepārsniedz noteiktu summu.  Direktīvas 2018/1972 92.pantā paredzētā rīcības brīvība iekļaut universālajā pakalpojumā obligātus papildu pakalpojumus, ņemot vērā, ka tādā gadījumā būtiski tiktu palielināts ar universālā pakalpojuma sniegšanu saistītais administratīvais un finansiālais slogs.  Direktīvas 2018/1972 95.pantā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota, nosakot maksu par tiesībām izmantot numerācijas resursus, lai tādā veidā veicinātu numerācijas efektīvu izmantošanu un novērstu numerācijas krāpniecību.  Direktīvas 2018/1972 103.panta 4.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota, nenosakot pakalpojumu sniedzējiem papildu prasības informācijas sniegšanai, lai neradītu papildu administratīvo un finansiālo slogu.  Direktīvas 2018/1972 105.panta 4.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota, nepalielinot brīdināšanas termiņu par līguma nosacījumu maiņu no viena mēneša uz trijiem, ņemot vērā, ka elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana notiek izteiktas konkurences apstākļos un patērētāju ieguvums no ātrākas informēšanas kā iespējamais kaitējums elektronisko sakaru komersantam no biznesa plānu atklāšanas konkurentiem.  Direktīvas 2018/1972 105.panta 6.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota nenosakot no Direktīvas 2018/1972 atšķirīgu subsidētās galiekārtas kompensācijas aprēķina kārtību, jo direktīvā noteiktā kārtība ir atbilstoša.  Direktīvas 2018/1972 107.panta 5.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota nepaplašinot 107.panta 1.punkta nosacījumus, jo patērētāja ieguvums neatsvērtu elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējam uzlikto administratīvo un finansiālo slogu.  Direktīvas 2018/1972 109.panta 6.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota, paredzot, ka ārkārtas saziņas gadījumā izsaucēja atrašanās vietu elektronisko sakaru komersants nosaka tehnisko iespēju robežās, ņemot vērā precizitātes un uzticamības kritērijus.  Direktīvas 2018/1972 113.panta 2.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota nepieņemot pasākumus, lai nodrošinātu citu patērētāja radiouztvērēju sadarbspēju, jo tas radītu papildu administratīvo slogu.  Direktīvas 2018/1972 114.panta 1.punktā minētās saistības nav noteiktas, jo nav konstatēti apstākļi, ka tās vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu mērķus., ņemot vērā, ka minētā panta 1.punktā minētās saistības nav ieviestas, netiek piemēroti arī šā panta 2. un 3.punkts.  Direktīvas 2018/1972 115.panta 2.punktā paredzētā rīcības brīvība ir izmantota, nenosakot augstāka līmeņa patērētāju aizsardzību un nosakot papildu iespēju sarakstu, tādejādi neradot papildu administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem. | | | | |
| 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 | Pārējās Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvā Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi normas tiks pārņemtas ar:  **1.** Grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr.529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība”;  2. Grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr.453 “[Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām](http://likumi.lv/doc.php?id=137102)” (Atbildīgā institūcija- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija);  3.Grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 26. jūnija noteikumos Nr.271 “Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu” (Atbildīgā institūcija- Iekšlietu ministrija);  4.Grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr.143 “[Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē](http://likumi.lv/doc.php?id=205417)” (Atbildīgā institūcija- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija);  5. Grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 “[Noteikumiem par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)](http://likumi.lv/doc.php?id=198903)” (Atbildīgā institūcija- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija);  6. Grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr.652 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (Atbildīgā institūcija- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), kā arī  7. SPRK noteikumiem (pārizdošana vai grozījumi).  Pārējās Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām normas tiks pārņemtas ar normatīvajiem aktiem, kurus izstrādās Labklājības ministrijas izveidotā darba grupa “2020. gada 20. augusta” rīkojumu Nr. 75 “Par darba grupas izveidi “Eiropas parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām” ieviešanas uzraudzībai. | | | | |
| **2. tabula**  **Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| A | | B | | C | |
| Projekts šo jomu neskar. | | Projekts šo jomu neskar. | | Projekts šo jomu neskar. | |
|  | |  | |  | |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | | Nav. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Likumprojektu tā saskaņošanas stadijā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta saskaņošanas procesā ievietots Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē 2020.gada 22.jūlijā tika ievietots Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē <https://www.sam.gov.lv/lv/izstrade-esosie-attistibas-planosanas-dokumenti-un-tiesibu-akti> |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Saņemti viedokļi no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Bite Latvija”, asociācijas *DIGITALEUROPE*, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tele2”, kas daļēji ir ņemti vērā. |
| 4. | Cita informācija | Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupas sanāksmes notika 2020.gada 15.martā, 16.jūnijā, 17.jūnijā un 26.jūnijā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, VAS “Elektroniskie sakari”, Valsts policija, Pašvaldības policija, pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projektam nav ietekmes uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iesniedzējs: satiksmes ministrs T.Linkaits

Vīza: valsts sekretāre I. Stepanova