Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Noteikumu projekts**Ministru kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”** |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Noteikumi** |
|  |  |  |  |  |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi:

|  |  |
| --- | --- |
| Datums 27.05.2019. |  |
|  |  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki  | **Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība**  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Noteikumi** |
| 1 |  | **Iekšlietu ministrija**Iekšlietu ministrija norāda, ka daļa no projekta normās iekļautajiem standartiem ir uzskatāmi par obligāti piemērojamiem standartiem, jo būvnormatīva piemērotājam nav paredzēta iespēja izmantot alternatīvas aprēķina metodes. Standartizācijas likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets var noteikt obligāti piemērojamus Latvijas nacionālos standartus. Savukārt attiecīgā likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka obligāti piemērojamiem Latvijas nacionālajiem standartiem ir jābūt tulkotiem valsts valodā. Vienlaikus konstatēts, ka šādi obligāti piemērojamie standarti nav tulkoti valsts valodā:1. Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes ISO 6946:2017;2. Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes ISO 13370:2017;3. Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1.daļa: Vispārīgi ISO 10077-1:2017 un LVS EN ISO 10077-2:2017;4. Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2.daļa: Skaitliskā metode rāmjiem ISO 10077-2:2017;5. Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini ISO 10211:2017.Tādējādi, Iekšlietu ministrijas ieskatā, nav ievērotas Standartizācijas likuma 14.panta otrajā daļā noteiktās prasības, kas var radīt sarežģījumus būvnormatīva piemērošanas procesā. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), skaidrojot, vai fakts, ka obligāti piemērojamās prasības nav tulkotas valsts valodā, nav pretrunā Standartizācijas likumā noteiktajam un neradīs šķēršļus to piemērošanā. | **Ņemts vērā.**Šie standarti ir nodoti tulkošanai steidzamības kārtā un Ministru kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” stāsies spēkā tad, kad būs iztulkoti šie obligāti piemērojamie standarti, ar 2020.gada 1.janvāri  |   |
| 2. | Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu un Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro un trešo daļu | **Tieslietu ministrija**1. Projektu paredzēts izdot saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu un Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro un trešo daļu.Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otrā daļa noteic: "Energoefektivitātes minimālās prasības projektējamām ēkām attiecībā uz to ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltuma caurlaidību un inženiertehniskajām sistēmām, kā arī ēkas energoefektivitātes pieļaujamo līmeni nosaka citi normatīvie akti." Savukārt šā panta trešās daļas pirmajā teikumā ir norādīts, ka "energoefektivitātes minimālās prasības pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām attiecībā uz to ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltuma caurlaidību un inženiertehniskajām sistēmām, kā arī ēkas energoefektivitātes pieļaujamo līmeni nosaka citi normatīvie akti". Tādējādi projektā vārdi "nosaka citi normatīvie akti" tiek uzskatīti kā pilnvarojums Ministru kabinetam.Pilnvarojumā norāda subjektu (institūciju), kas tiesīgs izdot normatīvo aktu, kā arī ietver izdodamā normatīvā akta satura galvenos virzienus (Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, <https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/97>). Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otrā un trešā daļa turpretī līdzinās ļoti vispārīgai atsaucei uz citiem normatīvajiem aktiem vai arī norāda likuma darbības jomu, taču to nekādā gadījumā nevar uztvert kā pilnvarojumu Ministru kabinetam. Līdz ar to norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu svītrojama norāde uz Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro un trešo daļu. | **Ņemts vērā.**Norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu svītrojama norāde “un Ēku energoefektivitātes likuma 4. panta otro un trešo daļu” | Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu  |
| 3. | 3. [..] Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzot ēkā izmantojamos būvelementus, novērtē to siltuma inerci un izvēlas piemērotāko nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju.”18. Šī būvnormatīva 17. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.25. Šī būvnormatīva 24. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būvelementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.31. Šī būvnormatīva 28. un 30. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būvelementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda, būvniecības ieceres dokumentācijā tādā apjomā un saturā, lai varētu novērtēt atbilstību izvirzītajām prasībām.46. Būvelementa siltumizolācijas materiāla aprēķina siltumvadītspēju, kas noteikta saskaņā ar šo būvnormatīvu, norāda būvniecības ieceres dokumentācijas specifikācijā.3. [..] Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētiem būves elementiem novērtē to siltuma inerci un izvēlas piemērotāko nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju.”17. Šā būvnormatīva 16. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.24. Šā būvnormatīva 23. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būves elementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda būvniecības ieceres dokumentācijā. 28. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentus un veicot būvdarbus, būves elementu projektē un izbūvē tā, lai:29. Šī būvnormatīva 26. un 28. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būves elementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda, būvniecības ieceres dokumentācijā tādā apjomā un saturā, lai varētu novērtēt atbilstību izvirzītajām prasībām. 44. Būves elementa siltumizolācijas materiāla aprēķina siltumvadītspēju, kas noteikta saskaņā ar šo būvnormatīvu, norāda būvniecības ieceres dokumentācijas specifikācijā. | **Tieslietu ministrija**2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu Ministru kabinets izdod būvnormatīvus, kuros nosaka tehniskās prasības attiecībā uz būvēm un to elementiem un vides pieejamības prasības attiecībā uz būvēm. Tādējādi būvnormatīvos var ietvert tikai attiecīgas tehniskās prasības un vides pieejamības prasības. Latvijas būvnormatīva LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (turpmāk – būvnormatīvs) 3. punktā paredzēts: "Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzot ēkā izmantojamos būvelementus, novērtē to siltuma inerci un izvēlas piemērotāko nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju." Lūdzam precizēt šo punktu, ievērojot, ka būvnormatīvs nevar noteikt būvniecības procesam nepieciešamo dokumentu saturu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu tas ir speciālajos būvnoteikumos regulējams jautājums. Līdzīga rakstura regulējums paredzēts arī, piemēram, būvnormatīva 18., 25., 31. un 46. punktā.**2019.gada 13.maijā:**1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu Ministru kabinets izdod būvnormatīvus, kuros nosaka tehniskās prasības attiecībā uz būvēm un to elementiem un vides pieejamības prasības attiecībā uz būvēm. Tādējādi būvnormatīvos var ietvert tikai attiecīgas tehniskās prasības un vides pieejamības prasības. Savukārt būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu Ministru kabinets var noteikt speciālajos būvnoteikumos (Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punkts). Līdz ar to Latvijas būvnormatīvā LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (turpmāk – būvnormatīvs) tiešā vai netiešā veidā nav regulējums būvniecības procesā nepieciešamo dokumentu saturs.Ievērojot minēto, lūdzam precizēt būvnormatīvu (piemēram, būvnormatīva 3., 17., 24., 28., 29. un 44. punkts). | **Ņemts vērā.**Precizēti 3., 17., 24., 29., un 44.punkti.Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi” 2.10.apakšpunktā ir noteikts termins “būvniecības ieceres dokumentācija”. Iepriekš minētajos punktos netiek noteikts būvniecības procesam nepieciešamo dokumentu saturs.**Ņemts vērā.**Precizēti 3., 23., 27., 28. un 43. punkti, svītrots 17.punkts, līdz ar to mainīta numerācija. | 3. [..] Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētiem būves elementiem novērtē to siltuma inerci un izvēlas piemērotāko nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju.”17. Šī būvnormatīva 16. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.24. Šī būvnormatīva 23. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būves elementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.29. Šī būvnormatīva 26. un 28. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būves elementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda, būvniecības ieceres dokumentācijā tādā apjomā un saturā, lai varētu novērtēt atbilstību izvirzītajām prasībām.44. Būves elementa siltumizolācijas materiāla aprēķina siltumvadītspēju, kas noteikta saskaņā ar šo būvnormatīvu, norāda būvniecības ieceres dokumentācijas specifikācijā.3. [..] Būves elementiem novērtē siltuma inerci un izvēlas piemērotāko nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju.23. Šā būvnormatīva 22. punktā minētās prasības ņem vērā arī attiecībā uz būves elementa savienojumiem un montāžas šuvēm. 27. Būves elementu projektē un izbūvē tā, lai: [..]28. Šā būvnormatīva 25. vai 27. punktā minētās prasības izpildes tehnisko risinājumu būves elementam, tā savienojumiem un montāžas šuvēm norāda tādā apjomā un saturā, lai varētu novērtēt atbilstību noteiktajām prasībām. 43. Būves elementa siltumizolācijas materiāla aprēķina siltumvadītspēju, kas norādāma būvniecības ieceres dokumentācijā, nosaka saskaņā ar šā būvnormatīva 42. punktu. |
| 4. | 7. Arhitektūras pieminekļa atjaunošanā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var atļaut atkāpes no šī būvnormatīva prasībām, ja attiecīgo prasību izpilde apdraud kultūras pieminekļa saglabāšanu vai pazeminās tā kultūrvēsturiskā vērtība. | **Tieslietu ministrija**3. Būvnormatīva 7. punktā paredzēts: "Arhitektūras pieminekļa atjaunošanā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var atļaut atkāpes no šī būvnormatīva prasībām, ja attiecīgo prasību izpilde apdraud kultūras pieminekļa saglabāšanu vai pazeminās tā kultūrvēsturiskā vērtība." Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt būvnormatīva 7. punktu, ievērojot turpmāk minētos apsvērumus.3.1. Šajā punktā izmantots termins "arhitektūras piemineklis", kā arī termins "kultūras piemineklis". Ja šie termini attiecas uz vienu un to pašu jēdzienu, lūdzam izmantot tikai vienu terminu, ievērojot normatīvajos aktos kultūras pieminekļu jomā lietoto terminoloģiju.3.2. Būvnormatīva 5. punktā minētajā Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta otrās daļas 2. punktā noteikts, ka šā likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību. Līdz ar to būvnormatīvs vispār nebūtu piemērojams šādām ēkām.3.3. Ārējā normatīvajā aktā var piešķirt iestādei rīcības brīvību, taču ir rūpīgi jāizvērtē, ciktāl šāda rīcības brīvība ir pieļaujama. Būvnormatīva 7. punktā ir paredzēts kritērijs "ja attiecīgo prasību izpilde apdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazeminās tā kultūrvēsturiskā vērtība". Tomēr pastāv jautājums, vai šādas atkāpes būtu pieļaujamas no jebkurām būvnormatīvā minētajām prasībām (piemēram, vai ir jāievēro būvnormatīva 32. punktā paredzētais regulējums). Tas neatbilst arī būvnormatīva 1. punktā paredzētajam, ka atkāpes pieļaujamas tikai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ir pienākums ievērot noteiktās prasības par ēku energoefektivitāti un būvfizikāli drošiem risinājumiem (piemēram, vai būvnormatīva 7. punktā paredzētajā gadījumā droši risinājumi nebūtu izmantojams kā kritērijs). Jebkurā gadījumā, paredzot šādu rīcības brīvību, plašus izņēmumus no regulējuma, nepieciešams skaidrojums projekta anotācijā, raksturojot pieļaujamās rīcības brīvības robežas. | **Ņemts vērā.**Svītrots 7.punkts, jo būvnormatīvu tehniskās prasības un atkāpes no tām noteiktas Būvniecības likuma 9.1 pantā. |  |
| 5. | 7. [..] Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā, proti, ļauj izpildīt normatīvos uzdotās būtiskās prasības.7. [..] Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā un ļauj izpildīt Būvniecības likumā noteiktās būvei izvirzāmās būtiskās prasības. | **Tieslietu ministrija**4. Projekta 8.punktā paredzēts: "Veicot būvelementu siltumtehnisko aprēķinu un projektēšanu, piemēro būvnormatīvā minētos standartus. Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā, proti, ļauj izpildīt normatīvos uzdotās būtiskās prasības." Lūdzam precizēt vārdkopu "ļauj izpildīt normatīvos uzdotās būtiskās prasības". Šajā gadījumā nav saprotams, kas ir apzīmēts ar vārdu "normatīvi", kuros tad ir noteiktas būtiskas prasības (piemēram, būvnormatīvi, standarti). Vienlaikus lūdzam projekta anotācijā ietvert skaidrojumu, kāpēc projektā nav iekļauts Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" 2. un 3. punkta regulējums.**2019.gada 13.maijā:**2. Būvnormatīva 7. punktā paredzēts: "Veicot būves elementu siltumtehnisko aprēķinu un projektēšanu, piemēro būvnormatīvā minētos standartus. Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā, proti, ļauj izpildīt normatīvos uzdotās būtiskās prasības."Nav skaidrs vārdkopas "ļauj izpildīt normatīvos uzdotās būtiskās prasības" paredzētais saturs. Ja šajā gadījumā domātas Būvniecības likuma 9. pantā minētās būtiskās būvei izvirzāmās prasības, tad izmantojama tieši šāda vārdiskā izteiksme, ietverot arī atsauci uz Būvniecības likumu. | **Ņemts vērā.**Būvniecības likuma 9. pantā ir noteiktas būtiskās būvei izvirzāmās prasības, papildināta anotācija.Būvniecības likuma 9. pants nosaka būtiskās būvei izvirzāmās prasības, jo būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;2) ugunsdrošība;3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;4) lietošanas drošība un vides pieejamība;5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);6) energoefektivitāte;7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.**Ņemts vērā.**Precizēta punkta redakcija. | 7. [..] Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā, un ļauj izpildīt Būvniecības likumā noteiktās būvei izvirzāmās būtiskās prasības.7. [..] Alternatīva aprēķina metodiku pielietošana ir atļauta, gadījumos, kad tās tehniskais izpildījuma rezultāts nav sliktāks par to, kas ir noteikts standartā un nodrošina atbilstību Būvniecības likumā noteiktām būtiskām būvei izvirzāmām prasībām. |
|  **Anotācija** |
| 1. |  | **Valsts kanceleja**Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments ir iepazinies ar noteikumu projektu "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju).Izvērtējot sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), Valsts kanceleja konstatēja, ka anotācijas IV. sadaļā "Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes" nav norādīta informācija par normatīvā akta projekta publicēšanu Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Tādējādi nav ievērots Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 61.3. punktā norādītais, proti, nav norādīta informācija par normatīvā akta projekta publicēšanas datumu ministrijas tīmekļvietnē, kā arī tīmekļvietnes adrese. | **Ņemts vērā.**Precizēts anotācijas VI sadaļas 1.punkts. Vienlaikus norādām, ka sabiedrības līdzdalības ietvaros sabiedrības iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti. | Noteikumu projekts tika saskaņots ar “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību” Standartizācijas tehnisko komiteju, kā arī izskatīts Latvijas Būvniecības padomes sēdē 2018.gada 17.decembrī. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu ir nodrošināta atbilstoša sabiedrības līdzdalība laika periodā no 2019. gada 4. marta līdz 2019. gada 18. martam. https://em.gov.lv/lv/par\_ministriju/sabiedribas\_lidzdaliba/diskusiju\_dokumenti/buvniecibas\_politika/Tā kā noteikumu projekts ir izsludināts Valsts sekretāra sanāksmē, tas pieejams Ministru kabineta mājās lapā tīmekļa vietnē. |
| 2. |  | **Tieslietu ministrija**5. Lūdzam precizēt projekta anotācijas IV sadaļu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 54.2. apakšpunktu projekta anotācijas IV sadaļas 1. punktā norāda citus spēkā esošus (vai jau apstiprinātus) tiesību aktus, kuros jāizdara grozījumi vai kuri jāatzīst par spēku zaudējušiem (atceltiem) saistībā ar projektu, kā arī skaidro šādu izmaiņu nepieciešamību. No projekta anotācijas nav saprotams, kāda rīcība nepieciešama ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem un kāpēc attiecīgas izmaiņas ir nepieciešamas. | **Ņemts vērā.** | Paralēli tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”, svītrojot 151., 152., 153., 154. apakšpunktus un 5. pielikumu, jo tie pārcelti uz šī būvnormatīva spēkā stāšanos. Abu šo normatīvo aktu spēkā stāšanās laiks būs 2020.gada 1.janvāris. |
| Atbildīgā amatpersona |    |
|  | (paraksts) |

Olga Feldmane

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Būvniecības politikas departamenta direktore |
| (amats) |
| 67013257 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Olga.Feldmane@em.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |

Vīksna, 67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv