**Ministru kabineta noteikumu projekts “Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekta ”Ēkas energosertifikācijas un energoefektivitātes aprēķina metodes kārtība” (turpmāk – Noteikumu projekts) mērķis ir ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (turpmāk – Direktīva 2018/844) prasības, ietverot jaunu regulējumu attiecībā uz:1. jaunu energoefektivitātes klasifikāciju un references līmeņus energoefektivitātei;
2. jaunām vērtībām (intervāliem) ekspluatējamu ēku energoefektivitātes salīdzinošajai skalai;
3. jaunu aprēķina kārtību, kādā nosakāms ēku energoefektivitātes minimālā pieļaujamā līmeņa pārsniegums;
4. primārās enerģijas patēriņu jaunbūvēm, pārbūvējamām un atjaunojamām ēkām;
5. prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām;
6. apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmaspārbaudes kārtību un termiņiem u.c.

Papildus atbilstoši Direktīvai 2018/844 dalībvalstis savu aprēķina metodoloģiju apraksta, ievērojot valstu nacionālos pielikumus visaptverošajiem standartiem, proti, ISO 52000-1, 52010-1, 52003-1, 52016-1 un 52018-1, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) doto M/480 uzdevumu. Ņemot vērā minēto, ir veikta standartu nacionālo pielikumu izstrāde ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstam. Attiecīgi normatīvajā aktā nepieciešams iekļaut aktuālas un izsmeļošas atsauces uz piemērojamiem standartiem, kas piemērojami ēku energoefektivitātes aprēķina metodē. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ēku energoefektivitātes likuma 6.panta piektā daļa, [7.panta](https://m.likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums#p7) trešā daļa, [8.panta](https://m.likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums#p8) astotā daļa,  [9.panta](https://m.likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums#p9) trešā daļa,[11.panta](https://m.likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums#p11) trešādaļa un Pārejas noteikumu 12.punkts. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/844 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (Direktīva 2018/844). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmaDirektīva 2018/844 paredz, ka ēkas energoefektivitāti izsaka ar skaitlisku norādi par primārās enerģijas izmantošanu (kWh/(m2/gadā)) gan energoefektivitātes sertifikācijas vajadzībām, gan nolūkā izpildīt minimālās energoefektivitātes prasības. Latvijā šobrīd ēku energoefektivitātes klases noteiktas, pamatojoties uz ēkas īpatnējo apkures patēriņu. Šobrīd ekspluatējamām ēkām tiek izšķirtas energoefektivitātes klases dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, savukārt ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm izdalīts sīkāk: viendzīvokļa un divdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām, ēkām, kuras ir valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas un citām nedzīvojamām ēkām. Savukārt, pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis noteikts viendzīvokļa un divdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām un nedzīvojamām ēkām. 2020.gada 2.novembrī stājās spēkā likums “Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā” (turpmāk tekstā attiecībā uz veiktajiem grozījumiem sniegta atsauce uz spēkā esošā konsolidētā Ēku energoefektivitātes likuma attiecīgo pantu), kas pārņem Direktīvas 2018/844 prasības. Ievērojot Ēku energoefektivitātes likumā ietverto regulējumu un Pārejas noteikumu 12.punktu, kas paredz, ka līdz jaunu noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. martam ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 348 "[Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode](https://likumi.lv/ta/id/258128-ekas-energoefektivitates-aprekina-metode)" un 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 "[Noteikumi par ēku energosertifikāciju](https://likumi.lv/ta/id/258322-noteikumi-par-eku-energosertifikaciju)", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.", Noteikumu projekts aizvieto minētos normatīvos aktus un apvieno regulējumu gan ēku energosertifikācijas kārtībai, gan ēku energoefektivitātes aprēķina metodei. Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta pirmā daļa paredz, ka ēkas klasificē atbilstoši ēkā nepieciešamās enerģijas daudzumam. Klasifikācija ietver šādus rādītājus:1) energoefektivitātes novērtējums apkurei;2) ēkas primārās enerģijas novērtējums.Tāpat Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta trešā daļa paredz, ka ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu, tai skaitā energoefektivitātes un augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas prasības nosaka Ministru kabinets. Ņemot vērā iepriekš minēto, Noteikumu projekts paredz jaunu ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu, nosakot kopējos primārās enerģijas rādītājus, kas iekļauj energopatēriņu telpu apkurei, telpu dzesēšanai, mājsaimniecības karstā ūdens apgādei, ventilācijai, iebūvētam apgaismojumam un citām ēkas inženiertehniskām sistēmām. Tāpat Noteikumu projekts ievieš jaunu ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu un skalas, kas balstās uz energoefektivitātes novērtējumu apkurei un ēkas primārās enerģijas novērtējumu. Noteikumu projekta pielikumā ietvertas jaunas ēku energosertifikātu formas, kas ir piemērojamas ēku klasifikācijai un rādītājiem, kuri izriet no Direktīvas 2018/844 un ieviesti Ēku energoefektivitātes likumā.Gandrīz nulles enerģijas ēkasAttiecībā uz nulles enerģijas ēkām Direktīva 2018-844 nosaka, ka gandrīz nulles enerģijas ēkām vajadzīgo enerģiju būtu ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem energoresursiem (turpmāk – AER), tostarp uz vietas vai netālu ražotu enerģiju no AER. Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” nosaka, ka gandrīz nulles enerģijas ēkās vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu, tomēr sīkākas prasības uz atjaunojamo energoresursu daļu nav izdalītas. Ievērojot minēto, Noteikumu projekts satur precizētu un papildinātu gandrīz nulles enerģijas ēkas definīciju atbilstoši jaunajām ēku energoefektivitātes prasībām, kas izriet no Direktīvas 2018/844. Citas izmaiņasNoteikumu projekts ievieš visaptverošu prasību kopumu un to piemērošanas nosacījumus un izņēmuma gadījumus ēku kategorijām, kuras izriet ievērojot standartu nacionālos pielikumus visaptverošajiem standartiem.Noteikumu projekts satur jaunas prasības attiecībā uz mikroklimata kvalitātes novērtējuma kritērijiem vasaras periodam un telpu pārkaršanas novērtējumam, ievērojot valsts nacionālos pielikumus visaptverošajiem standartiem. Kā arī Noteikumu projekts precizē apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes kārtību, ievērojot, ka:1) Ēku energoefektivitātes likuma 11.pants nosaka, ka apkures sistēma vai gaisa kondicionēšanas sistēma vai ja šīs sistēmas apvienotas ar ventilācijas sistēmu, jāpārbauda, ja šo sistēmu kopējā lietderīgā nominālā jauda ir lielāka par 70 kilovatiem;2) vairāki standarti zaudējuši spēku un attiecīgi tie ir aizstāti ar atsaucēm uz spēkā esošajiem standartiem, kas nosaka apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi.Standarti, kas piemērojami ēku energoefektivitātes aprēķina metodēAtbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvai (ES) 2018/844, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par ēku energoefektivitāti (turpmāk – Direktīva 2018/844) dalībvalstis savu aprēķina metodoloģiju apraksta, ievērojot valstu nacionālos pielikumus visaptverošajiem standartiem, proti, ISO 52000-1, 52010-1, 52003-1, 52016-1 un 52018-1, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) doto M/480 uzdevumu. Ņemot vērā minēto, ir veikta standartu nacionālo pielikumu izstrāde ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstam. Šobrīd nepieciešams Noteikumu projektā iekļaut aktuālas un izsmeļošas atsauces uz piemērojamiem standartiem, kas piemērojami ēku energoefektivitātes aprēķina metodē.Ēku energoefektivitātes standartu komplekts iekļauj šādus standartus:

|  |
| --- |
| **VISAPTVEROŠIE STANDARTI** |
| 1. | LVS EN ISO 52000-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017) |
| 2. | LVS EN ISO 52003-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017) |
| 3. | LVS EN ISO 52010-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ārējās vides apstākļi. 1.daļa: Klimatisko datu pārveidošana enerģijas aprēķinos (ISO 52010-1:2017) |
| 4. | LVS EN ISO 52016-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017) |
| 5. | LVS EN ISO 52018-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes (EPB) prasību, kas saistītas ar siltumenerģijas bilanci un struktūras īpatnībām. 1.daļa: Pārskats par iespējām (ISO 52018-1:2017) |
| **STANDARTI ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES APRĒĶINĀŠANAI UN NOVĒRTĒŠANAI** |
| 6. | LVS EN ISO 6946:2017 | Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017) |
| 7. | LVS EN ISO 10077-1:2017 | Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1.daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017) |
| 8. | LVS EN ISO 10211:2017 | Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini (ISO 10211:2017) |
| 9. | LVS EN ISO 13370:2017 | Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 13370:2017) |
| 10. | LVS EN ISO 13786:2017 | Ēku būvkomponentu siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie raksturlielumi. Aprēķinu metodes (ISO 13786:2017) |
| 11. | LVS EN ISO 13789:2017 | Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. Aprēķināšanas metodika (ISO 13789:2017) |
| 12. | LVS EN ISO 14683:2017 | Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Lineārās siltuma caurlaidības koeficients. Vienkāršotas metodes un pieņemtās vērtības (ISO 14683:2017) |
| 13. | LVS EN 15193-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 moduļa specifikācija |
| 14. | LVS EN 16798-17:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-11 un M7-11 moduļi) |
| 15. | LVS EN 16798-5-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-1. daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 1.metode: Izplatīšana un ģenerēšana |
| 16. | LVS EN 16798-7:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 7.daļa: Aprēķina metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, ieskaitot infiltrāciju (M5-5 modulis) |
| 17. | LVS EN 16798-13:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 modulis). Ģenerēšana |
| 18. | LVS EN 16798-9:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M4-1, M4-4 un M4-9 moduļi). Vispārīgi |
| 19. | LVS CEN/TR 16798-14:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 10.daļa: EN 16798-13 standarta prasību interpretācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini (M4-8 modulis). Ģenerēšana |
| 20. | LVS EN 15316-2:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 2.daļa: Telpu emisijas sistēmas (apkure un dzesēšana), M3-5 un M4-5 moduļi |
| 21. | LVS EN 15316-3:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (DHW, apkure un dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi |
| 22. | LVS EN 12831-3:2017 | Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi |
| 23. | LVS EN 15316-4-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-1. daļa: Telpu apkure un DHW ģenerētājsistēmas, degsistēmas (biomasas boileri), M3-8-1 un M8-8-1 moduļi |
| 24. | LVS EN 15378-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 1.daļa: Apkures katlu, sistēmu un DHW inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi |
| 25. | LVS EN 15459-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis |
| 26. | LVS EN ISO/TR 52000-2:2017 | Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 2.daļa: ISO 52000-1 skaidrojums un pamatojums (ISO/TR 52000-2:2017) |
| 27. | LVS EN ISO/TR 52003-2:2017 | Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības, vērtējumi un sertifikāti. 2.daļa: ISO 52003-1 skaidrojums un pamatojums (ISO/TR 52003-2:2017) |
| 28. | LVS EN 12098-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Apkures sistēmu vadība. 1. daļa: Vadības iekārta karstā ūdens apkures sistēmām. M3-5, 6, 7, 8 moduļi |
| 29. | LVS EN 12098-3:2017 | Ēku energoefektivitāte. Apkures sistēmu vadība. 3. daļa: Vadības iekārtas elektroapkures sistēmām. M3-5,6,7,8 moduļi |
| 30. | LVS EN 12098-5:2017 | Ēku energoefektivitāte. Apkures sistēmu vadība. 5. daļa: Palaišanas-apstādināšanas signāla devēji apkures sistēmām. M3-5,6,7,8 moduļi |
| 31. | LVS EN 12831-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1. daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis |
| 32. | LVS EN 15232-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. 1. daļa: Ēku vadības un automātikas sistēmas ietekme. M10-4,5,6,7,8,9,10 moduļi |
| 33. | LVS EN 15316-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 1. daļa: Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem |
| 34. | LVS EN 15316-4-2:2017+ AC | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-2. daļa: Telpu apkures ģenerētājsistēmas un siltumsūkņu sistēmas. M3-8-2 un M8-8-2 moduļi |
| 35. | LVS EN 15316-4-3:2017 | Ēku apkures sistēmas un dzesēšanas sistēmas uz ūdens bāzes. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-3. daļa: Siltuma ģenerēšanas, saules siltumenerģētiskās un fotoelektriskās sistēmas M3-8-3, M8-8-3 un M11-8-3 moduļi |
| 36. | LVS EN 15316-4-4:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-4. daļa: Siltuma ģenerēšanas un ēkās integrētās koģenerācijas sistēmas, M8-3-4, M8-8-4 un M8-11-4 moduļi |
| 37. | LVS EN 15316-4-5:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-5. daļa: Centralizētā apkure un dzesēšana, M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5 un M11-8-5 moduļi |
| 38. | LVS EN 15316-5:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 5. daļa: Telpu apkures un DHW uzglabāšanas sistēmas (izņemot dzesēšanu), M3-7 un M8-7 moduļi |
| 39. | LVS EN 15378-3:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 3. daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem |
| 40. | LVS EN 15500-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu kontrole. 1. daļa: Elektroniskais individuālo zonu kontroles aprīkojums. M3-5, M4-5 un M5-5 moduļi |
| 41. | LVS EN 16798-3:2018 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3. daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi) |
| 42. | LVS EN 16798-5-2:2018 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-2. daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes. (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 2. metode: Izplatīšana un ģenerēšana |
| 43. | LVS EN 16798-15:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 15. daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-7 modulis). Uzglabāšana |
| 44. | LVS EN 16946-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Automatizācijas, kontroles un ēkas tehniskās vadības inspicēšana. 1. daļa. Modulis M10-11 |
| 45. | LVS EN 16947-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Ēkas vadības sistēma. 1.daļa: Modulis M10-12 |
| 46. | LVS EN ISO 10077-2:2017 | Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2.daļa: Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-2:2017) |
| 47. | LVS EN ISO 12631:2017 | Piekārto sienu termoefektivitāte. Siltumcaurlaidības aprēķini (ISO 12631:2017) |
| 48. | LVS EN ISO 52017-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Sajūtamā un latentā siltuma slodzes un telpu temperatūras. 1.daļa. Vispārējas aprēķina procedūras (ISO 52017-1:2017) |
| 49. | LVS EN ISO 52022-1:2017 | Ēku energoefektivitāte. Būvdetaļu un būvelementu siltumenerģijas, saules starojuma un dienasgaismas īpašības. 1.daļa: Saules starojuma un dienasgaismas raksturlielumu vienkāršota aprēķinu metode saulsargiem kopā ar stiklojumu (ISO 52022-1:2017) |
| 50. | LVS EN ISO 16798-1:2019 | Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis |

 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Ekonomikas ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā, neatkarīgu ekspertu kompetences pārbaudes institūcijas ēku energoefektivitātes jomā, būvspeciālisti (ēku un inženiertehnisko sistēmu projektētāji, būvinženieri, arhitekti), valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuru iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu izmantošanā ēku energoefektivitātes uzlabošanai. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu ēku energosertificēšana skar ēku būvniecībā, izīrēšanā un pārdošanā iesaistītās personas: īpašniekus (pārdevējus, izīrētājus) un potenciālos lietotājus (pircējus, īrniekus). |
| 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 | 2020 | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | 0 | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | X | Nav precīzi aprēķi-nāms | X | Nav precīzi aprēķi-nāms | Nav precīzi aprēķi-nāms |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Nav precīzi aprēķināms. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav. |
| 8. Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nav. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Ekonomikas ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Saskaņā ar Direktīvas 2018/844 3. panta 1. punktu dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, līdz 2020. gada 10. martam. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/844, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti. |
| 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.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.1. apakšpunktam | Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.2. apakšpunktam | Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3. apakšpunktam.Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3.1., 56.3.2. un 56.3.3. apakšpunktam | Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4. apakšpunktam.Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4.1. un 56.4.2. apakšpunktam |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? |  |
| 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 |  |
| Cita informācija | Nav. |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums |  |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.1. apakšpunktam | Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.2. apakšpunktam | Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3. apakšpunktam.Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3.1., 58.3.2. un 58.3.3. apakšpunktam |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |  |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | - |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | - |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | - |
| 4. | Cita informācija | - |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izpildē nav iesaistītas valsts pārvaldes institūcijas. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts neietekmē institūciju funkcijas un struktūru. Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. Noteikumu projekts tiks izpildīts esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretārs E. Valantis

Truhanova 67013006

karina.truhanova@em.gov.lv