# 1.pielikums

Koncepcijai par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei

**Termini**

**Derīgie izrakteņi** – neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga,

**Iezis** – [litosfēras](http://lv.wikipedia.org/wiki/Litosf%C4%93ra) sastāvdaļas, kas sastāv no viena vai vairākiem minerāliem. Iežus klasificē pēc to izcelsmes, minerālu un ķīmiskā sastāva, pēc to uzbūves (veidojošo daļiņu tekstūras). Pēc izcelsmes iežus sadala [magmatiskajos iežos](http://lv.wikipedia.org/wiki/Magmatiskais_iezis), [nogulumiežos](http://lv.wikipedia.org/wiki/Nogulumiezis) un [metamorfajos iežos](http://lv.wikipedia.org/wiki/Metamorfais_iezis).

**Industriālie minerāli** – Eiropa Savienība par tādiem uzskata kaolīnu, laukšpatu, magnezītu, talku, bentonītu, diatomītu, sāli, kālija karbonātu (minerālmēslu izejviela) u.tml., kā arī būvmateriālu izejvielas, ja tās izmanto mērķiem, kas nav būvniecība, piem., kaļķakmeni.

**Kalnrūpniecība** – [rūpniecības](http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABpniec%C4%ABba) nozare, kurā nodarbojas ar [derīgo izrakteņu](http://lv.wikipedia.org/wiki/Der%C4%ABgie_izrakte%C5%86i) ieguvi, kā arī ar to izpēti un bagātināšanu. Sīkāk kalnrūpniecība tiek iedalīta iežu ieguves rūpniecībā un iež u apstrādes rūpniecībā.

**Ledus laikmets** – laikmets, kad pirms apmēram 100 tūkstošiem gadu notika lielas izmaiņas [Zemes](http://lv.wikipedia.org/wiki/Zeme_%28plan%C4%93ta%29) laika apstākļos. Ziemeļeiropā zemi sāka pārklāt [ledājs](http://lv.wikipedia.org/wiki/Led%C4%81js), kura biezums vietām sasniedza divus kilometrus. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā. Zinātnieki parasti pēta pēdējo apledojumu atstātās liecības – gan ledāja nogulumu slāņus, gan reljefa formas.

**Leduslaikmeta robeža** – dabā identificējama ģeoloģiskā robeža, kas nodala ledus laikmetu no pirmsleduslaikmeta.

**Minerāls** – savienojums, kas veidojies dabiskos fizikāli ķīmiskajos procesos un kuram piemīt noteikts [ķīmiskais sastāvs](http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmiskais_sast%C4%81vs) un [kristāliskā struktūra](http://lv.wikipedia.org/wiki/Krist%C4%81lisk%C4%81_strukt%C5%ABra). Minerāli veido [Zemes garozu](http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemes_garoza), [iežus](http://lv.wikipedia.org/wiki/Iezis), [rūdas](http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABda), [meteorītus](http://lv.wikipedia.org/wiki/Meteor%C4%ABts). Minerāli var sastāvēt no tīriem [ķīmiskajiem elementiem](http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmiskais_elements) un vienkāršiem [sāļiem](http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%81%C4%BCi) līdz ļoti sarežģīta sastāva [silikātiem](http://lv.wikipedia.org/wiki/Silik%C4%81tu_miner%C4%81li) ar tūkstošiem apzināto paveidu un formu.

Ministru prezidente L.Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs R.Naudiņš

**Iesniedzējs:**

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs R.Naudiņš

**Vīza:** valsts sekretārs G.Puķītis

20.10.2014. 16:50

256

D.Ozola, 67026518

[Dace.Ozola@varam.gov.lv](mailto:Dace.Ozola@varam.gov.lv)