**Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - Projekts) ir izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa protokola Nr.20 (turpmāk – Protokols Nr.20) 38.§ 10.punktu, kas cita starpā paredz Tieslietu ministrijai izvērtēt un līdz 2012. gada 1. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par iespējamiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.1493), paredzot, ka normu ierobežojumi tiek saglabāti līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoms tiek atjaunots pakāpeniski trīs gadu laikā.2012.gada 31.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot normu ierobežojumu saglabāšanu līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoma pakāpenisku atjaunošanu trīs gadu laikā” (TA-1727) un tika nolemts, ka jautājumu kopā ar pārējiem iesniegtajiem priekšlikumiem par papildu finansējumu prioritāriem pasākumiem turpināt izskatīt Ministru kabineta locekļu seminārā par budžeta jautājumiem (2012.gada 31.jūlija protokols Nr.42 62.§). 2012.gada 16.augustā, atkārtoti Ministru kabinetā izskatot minēto informatīvo ziņojumu, Tieslietu ministrijai tika uzdots izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvajā ziņojumā paredzētos grozījumus Noteikumos Nr.1493, paredzot, ka normu ierobežojumi tiek saglabāti līdz 2014.gada 1.janvārim (2012.gada 16.augusta protokola Nr.46 22.§ 6.punkts).Turklāt jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2014.gadā un turpmākajos gados nolemts izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā (2012.gada 16.augusta protokola Nr.46 22.§ 5.punkts).Projekts izstrādāts arī atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra sēdes protokola Nr.75 41. § „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai”” 5.1.1.apakšpunktā dotajam uzdevumam visām ministrijām nodrošināt iespēju personām elektroniski pieprasīt pakalpojumus un iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus iestādē, tajā skaitā pieteikumu tiesai (izņemot tādus gadījumus, kad pakalpojumu nav iespējams sniegt bez personas fiziskas ierašanās iestādē). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Šobrīd spēkā ir Noteikumi Nr.1493, saskaņā ar kuriem no valsts nodrošinātai juridiskai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem tiek veikta samaksa par konkrētiem juridiskās palīdzības veidiem (piemēram, juridiskās konsultācijas sniegšana, apelācijas sūdzības sastādīšana, pārstāvība tiesas sēdē u.c.) un atlīdzināmajiem izdevumiem (piemēram, ceļa, transporta izdevumi, viesnīcas izdevumi).Noteikumu Nr.1493 noslēguma jautājumi paredz, ka no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim noteiktiem valsts apmaksājamiem juridiskās palīdzības veidiem (sniegta juridiska konsultācija, procesuālo dokumentu sastādīšana, pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā un tiesas sēdē u.c.) samaksa noteikta samazinātā apmērā (59. punkts un 61. punkts) un noteiktu juridiskās palīdzības veidu[[1]](#footnote-1) apmaksa tiek uzsākta tikai ar 2013. gada 1. janvāri (60. punkts un 62. punkts). Tādējādi no 2013. gada 1. janvāra būtu jāveic Noteikumos Nr.1493 paredzēto visu juridiskās palīdzības veidu apmaksa tiem paredzētajā samaksas maksimālajā apmērā (t.i., Noteikumu Nr. 1493 pamatregulējumā paredzētais).Atbilstoši Protokola Nr.20 10.punktā dotajam uzdevumam Tieslietu ministrija izstrādāja informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot normu ierobežojumu saglabāšanu līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoma pakāpenisku atjaunošanu trīs gadu laikā”, kas tika izskatīts Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē. Izskatot šo informatīvo ziņojumu Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē, tika ņemta vērā valsts ekonomiskā situācija, kas gan, salīdzinot ar situāciju 2009.gadā, kad tika pieņemts minētais pašreiz spēkā esošais Noteikumu Nr.1493 pārejas periods, ir stabilizējusies un ir vērojamas pozitīvas izmaiņas valsts ekonomiskajos rādītājos, taču joprojām valsts politika ir īstenojama, ievērojot ierobežotu valsts budžeta līdzekļu pieejamību, lai būtu iespējams īstenot valsts fiskālo politiku, tādējādi nodrošinot ekonomiskās izaugsmes un ilgtspējas veicināšanu. Līdz ar to izskatot informatīvo ziņojumu, Ministru kabinets neatbalstīja informatīvajā ziņojumā ietverto Tieslietu ministrijas priekšlikumu jau 2013.gadā uzsākt jauno apmaksājamo juridiskās palīdzības veidu samaksu,pakāpeniski ik gadu palielinot to samaksas apmēru, un esošo juridiskās palīdzības veidu samaksas apmēra pakāpenisku palielināšanu līdz pašreizējā Noteikumu Nr. 1493 pamatregulējumā noteiktajam samaksas apmēram.Ievērojot minēto, Tieslietu ministrijai tika uzdots izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Noteikumos Nr.1493, paredzot, ka šobrīd spēkā esošie normu ierobežojumi tiek saglabāti līdz 2014.gada 1.janvārim.Turklāt atbilstoši Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtajai informācijai Noteikumos Nr.1493 ir nepieciešami arī citi grozījumi, kas saistīti ar regulējuma pilnveidošanu, lai atvieglotu Noteikumu Nr.1493 piemērošanu un viennozīmīgu interpretāciju. Šobrīd praksē ir konstatētas šādas problēmas:1) Šobrīd Noteikumu Nr.1493 13.punktā ietvertais regulējums par samaksas apmēra noteikšanu divkāršā stundas likmes apmērā, sniedzot juridisko konsultāciju juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, ja juridiskās palīdzības saņēmējs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nespēj ierasties juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietā, attiecas tikai uz tiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, kuri juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās sniedz pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma. Taču minētais regulējums neaptver gadījumus, kad valsts nodrošināto juridisko palīdzību administratīvajās lietās sniedz pēc attiecīgās iestādes uzaicinājuma. Piemēram, gadījumā, kad juridiskā palīdzība ir nepieciešama aizturētajam ārzemniekam, kurš uzturas izmitināšanas centrā, Valsts robežsardze nekavējoties uzaicina juridiskās palīdzības sniedzēju no saraksta, ko sagatavojusi Juridiskās palīdzības administrācija. Līdz ar to juridiskā palīdzība tiek sniegta pēc iestādes uzaicinājuma, un juridiskās palīdzības sniedzējs par juridiskās palīdzības sniegšanu, piemēram, izmitināšanas centrā, nesaņems samaksu divkāršā stundas likmes apmērā. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt Noteikumu Nr.1493 13.punktu.2) Spēkā esošie Noteikumi Nr.1493 neparedz tiesisko regulējumu attiecībā uz samaksas apmēra aprēķināšanu gadījumos, kad viena kriminālprocesa ietvaros tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas. Līdz ar to praksē ir konstatēts, ka juridiskās palīdzības sniedzēji atšķirīgi aprēķina samaksu par iepazīšanos ar krimināllietas materiālu sējumiem tiesā viena kriminālprocesa ietvaros, kad  minētā juridiskā palīdzība sniegta divām vai vairākām personām. Šobrīd atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam (Noteikumu Nr.1493 28.9. un 61.10.apakšpunkts)  juridiskās palīdzības sniedzējam par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu pirmstiesas kriminālprocesā) maksā 5 latu apmērā. Piemēram, juridiskā palīdzība sniegta trīs personām, bet krimināllietā ir četri lietas materiālu sējumi – daži juridiskās palīdzības sniedzēji samaksu aprēķina par 4 sējumiem, savukārt citi - par 12 sējumiem (4+4+4=12). Līdzīgs regulējuma trūkums ir konstatēts arī gadījumos, kad juridiskā palīdzība sniegta divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīdā.  3) Šobrīd spēkā esošo Noteikumu Nr.1493 18.punktā ir paredzēts izņēmums attiecībā uz piešķirtās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, ja juridiskās palīdzības nesniegšana ierobežo personas garantētās pamattiesības un Juridiskās palīdzības administrācija ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā. Ņemot vērā to, ka Imigrācijas likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā juridisko palīdzību sniedz arī pēc Valsts robežsardzes uzaicinājuma, ir nepieciešams precizēt Noteikumu Nr.1493 18.punktu, lai tajā ietvertais izņēmums attiektos arī uz gadījumiem, kad juridiskā palīdzība izraidāmajam ārzemniekam sniegta pēc Valsts robežsardzes uzaicinājuma.4) Šobrīd spēkā esošo noteikumu Nr.1493 1.pielikumā ietverta paziņojuma veidlapa „Paziņojums par Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma izpildi”. Lai saņemtu samaksu par administratīvajā lietā sniegtu juridisko palīdzību, juridiskās palīdzības sniedzējam ir jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā iepriekš minētais paziņojums. Taču ņemot vērā to, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību administratīvajās lietās var sniegt gan pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma, gan pēc attiecīgās iestādes uzaicinājumu (Valsts robežsardze Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos), nepieciešams precizēt paziņojuma veidlapas nosaukumu. Tādējādi aktualizējot paziņojuma veidlapas nosaukumu atbilstoši spēkā esošajam regulējumam un atvieglojot juridiskās palīdzības sniedzējiem izpratni par to, kura paziņojuma veidlapa konkrētajā gadījumā ir jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā. 5) Praksē ir konstatēta Noteikumu Nr.1493 28.9.apakšpunkta dažāda interpretācija, proti, šobrīd spēkā esošajā regulējumā juridiskās palīdzības sniedzējam paredzēta samaksa par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu pirmstiesas kriminālprocesā), taču praksē rodas gadījumi, kad samaksa par iepazīšanos ar krimināllietas materiālu sējumiem tiek pieprasīta, arī sniedzot juridisko palīdzību pirmstiesas procesa stadijā, piemērojot drošības līdzekli, piemēram, gadījumos, kad tiek piemērots drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā vietā. Līdz ar to, lai novērstu nekorektu tiesību normas interpretāciju, nepieciešams precizēt tiesisko regulējumu, kas ietverts 28.9.apakšpunkta iekavās.6) Noteikumu Nr.1493 29.punkts noteic samaksu par juridiskās konsultācijas sniegšanu uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības sniegšanas Noteikumu Nr.1493 28.6., 28.7. un 28.8.apakšpunktā noteiktajos gadījumos. Vienlaikus minētajā punktā ir uzskaitīts to personu loks, kurām šī juridiskā konsultācija tiek sniegta, proti, aizdomās turētais un apsūdzētais. Taču, ņemot vērā to, ka Noteikumu Nr.1493 28.6. un 28.7. apakšpunktā ietvertais regulējums attiecas arī uz pārstāvamo personu, nepieciešams precizēt spēkā esošo regulējumu, lai nerastos interpretācijas iespējas par personu loku, kuram tiek sniegta juridiskā konsultācija uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības veikšanas vai tiesas sēdes.7) Noteikumu Nr.1493 31.punkts noteic samaksas apmēru par divu vai vairāku personu aizstāvību kriminālprocesā. Ņemot vērā to, ka viens juridiskās palīdzības sniedzējs var arī pārstāvēt divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, ir nepieciešams precizēt Noteikumu Nr.1493 31.punktu. 8) Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, lai juridiskās palīdzības sniedzējs saņemtu samaksu par juridiskās palīdzības sniegšanu administratīvajā lietā, kurā juridiskā palīdzība ir sniegta pēc iestādes (Valsts robežsardzes), kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku, uzaicinājuma, juridiskās palīdzības sniedzējam ir jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīdu lietā. Ņemot vērā, ka minētajā lietu kategorijā Juridiskās palīdzības administrācijai nav informācijas par juridiskās palīdzības sniedzēja uzaicināšanas faktu, par sniegtās juridiskās palīdzības laiku utt., tad, lai Juridiskās palīdzības administrācijai būtu iespējams konstatēt, ka juridiskā palīdzība ir sniegta pēc iestādes (Valsts robežsardzes), kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku, uzaicinājuma, uz minētajiem paziņojumiem nepieciešams iestādes (Valsts robežsardzes) atbildīgās personas, kura ir uzaicinājusi juridiskā palīdzības sniedzēju, apstiprinājums.9) Noteikumos Nr.1493 šobrīd netiek paredzēta iespēja iesniegt paziņojumus Juridiskās palīdzības administrācijā elektroniski. Turklāt atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra sēdes protokola Nr. 75 41. § „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai”” 5.1.1.apakšpunktā dotajam uzdevumam visām ministrijām jānodrošina iespēja personām elektroniski pieprasīt pakalpojumus un iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus iestādē. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt paziņojumu iesniegšanas iespējamību elektroniski.10) Norādāms, ka praksē ir konstatēti vairāki gadījumi, kad juridiskās palīdzības sniedzēji iesniedz kļūdaini aizpildītus vai nepilnīgi aizpildītus paziņojumus. Piemēram, 2012.gadā pirmajos trijos mēnešos Juridiskās palīdzības administrācija ir sagatavojusi un nosūtījusi 254 vēstules par paziņojumos konstatētajām kļūdām un nepilnībām, tas ir, 4,9% gadījumu no 1.ceturksnī saņemto paziņojumu skaita. Lielākoties paziņojumos pieļautās kļūdas attiecas uz samaksas apmēra aprēķinu, piemēram, samaksa par sniegto juridisko palīdzību netiek aprēķināta par pilnām stundām. Tāpat kļūdas tiek pieļautas paziņojuma aizpildīšanā, piemēram, nenorādot krimināllietas numuru vai juridiskās palīdzības sniedzēja vārdu un uzvārdu. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz nepilnīgi aizpildītiem paziņojumiem, paredzot, ka gadījumā, ja iesniegtais paziņojums nav pilnīgi aizpildīts, Juridiskās palīdzības administrācija to atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam aizpildīšanai. 11) Praksē ir konstatētas atsevišķas problēmas Noteikumu Nr.1493 pielikumā esošo paziņojumu veidlapu aizpildīšanā, piemēram, gadījumos, kad juridiskās palīdzības sniedzēji iesniedz lietu kategorijai neatbilstošu paziņojumu *(sk. 4. punktā ietverto pamatojumu)*. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt paziņojuma veidlapas nosaukumu. Tāpat spēkā esošo Noteikumu Nr.1493 1.pielikumā ir aile „Krimināllietas numurs”, kā arī aile „Juridiska konsultācija privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai” un aile „Sūdzības sastādīšana privātās apsūdzības lietās”. Norādāms, ka ar 2011. gada 1. janvāri no Kriminālprocesa likuma tika izslēgts privātās apsūdzības institūts, paredzot, ka turpmāk tiks veikts tikai publiskās apsūdzības kriminālprocess. Līdz ar to ir nepieciešams aktualizēt minēto veidlapu.  |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Projektā ietvertā tiesiskā regulējuma mērķis ir pagarināt Noteikumos Nr.1493 šobrīd spēkā esošo pārejas periodu līdz 2014.gada 1.janvārim (Projekta 1.15. un 1.18.apakšpunkts), kā arī veikt grozījumus saistībā ar iepriekšminētajiem nepieciešamajiem precizējumiem. Projekta 1.1.apakšpunktā ietvertā grozījuma mērķis ir attiecināt regulējumu par samaksas apmēra noteikšanu divkāršā stundas likmes apmērā arī uz tiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, kuri valsts nodrošināto juridisko palīdzību administratīvajās lietās sniedz ne tikai pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma, bet arī pēc attiecīgās iestādes uzaicinājuma. Projekta 1.2.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz papildināt Noteikumus Nr.1493 ar 17.1punktu, nosakot, ka juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā par katru personu aprēķina 65% apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.8.apakšpunktā. Minētais grozījums ir izstrādāts pēc līdzības ar Noteikumu Nr.1493 17.punktu. Tādējādi tiek novērsta samaksas apmēra aprēķināšanas neskaidrība gadījumos, kad vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas. Vienlaikus norādāms, ka projekta 1.2.apakšpunktā ietvertais regulējums ir attiecināms uz to valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kas tiks sniegta, sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Līdz ar to attiecībā uz samaksas apmēru par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim (ieskaitot), tiks piemērots tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2013.gada 1.janvārim.Projekta 1.3.apakšpuntkā ietvertais grozījums paredz attiecināt izņēmumu Noteikumu Nr.1493 10., 11. un 12.punktā minētajos nosacījumos arī uz juridiskās palīdzības sniegšanu izraidāmajiem ārzemniekiem, kuriem juridiskās palīdzības sniedzēju uzaicinājusi Valsts robežsardze. Tādējādi netiks ierobežotas minētajām personām garantētās pamattiesības. Ar Projekta 1.4., 1.9., 1.11. un 1.13.apakšpunktā ietverto grozījumu juridiskās palīdzības sniedzējiem tiks atvieglota izpratne par to, kura paziņojuma veidlapa konkrētajā gadījumā ir jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā. Ar Projekta 1.5.apakšpunktā ietverto grozījumu tiek novērstas Noteikumu Nr.1493 28.9.apakšpunktā ietvertās tiesību normas dažādas interpretācijas iespējas. Projekta 1.6.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz svītrot Noteikumu Nr.1493 29.punktā vārdus „aizdomās turētajam vai apsūdzētajam”. Tādējādi tiek novērstas atšķirīgas interpretācijas iespējas par personu loku, kuram tiek sniegta juridiskā konsultācija uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības veikšanas vai tiesas sēdes. Projekta 1.7.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz precizēt Noteikumu Nr.1493 31.punktā ietverto regulējumu par samaksas apmēra aprēķināšanu juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, attiecinot tiesisko regulējumu arī pārstāvības gadījumiem, jo arī divām vai vairākām personām, kurām nepieciešama pārstāvība kriminālprocesā, var būt viens pārstāvis. Projekta 1.8.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz regulējumu par samaksas apmēra aprēķināšanu juridiskās palīdzības sniedzējam par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētās vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros, nosakot, ka samaksa par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosakāma 65% apmērā no summas, kas paredzēta Noteikumu Nr.1493 28.9.apakšpunktā. Vienlaikus norādāms, ka projekta 1.8.apakšpunktā ietvertais regulējums ir attiecināms uz to valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kas tiks sniegta, sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Līdz ar to attiecībā uz samaksas apmēru par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim (ieskaitot), tiks piemērots tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2013.gada 1.janvārim.Projekta 1.10.apakšpunkts paredz papildināt Noteikumus Nr.1493 ar 41.1punktu, nosakot regulējumu attiecībā uz samaksas saņemšanu par juridiskās palīdzības sniegšanu izraidāmajam ārzemniekam pēc iestādes (Valsts robežsardzes), kura Imigrācijas likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā to ir aizturējusi, uzaicinājuma. Vienlaikus ar šo grozījumu tiek paredzēts, ka paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā apstiprina iestādes (Valsts robežsardzes) atbildīgā amatpersona, kura Imigrācijas likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā ir uzaicinājusi juridiskās palīdzības sniedzēju. Minētais regulējums ir nepieciešams, lai Juridiskās palīdzības administrācija varētu konstatēt, ka juridiskā palīdzība administratīvajā lietā ir sniegta pēc iepriekš minētās iestādes uzaicinājuma un attiecīgi šīs iestādes atbildīgā amatpersona, kura juridiskās palīdzības sniedzēju ir uzaicinājusi, ir apstiprinājusi paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā.Projekta 1.12.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz papildināt Noteikumus Nr.1493 ar 51.1punktu, nosakot, ka paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) un tiem pievienojamos dokumentus juridiskās palīdzības sniedzējs Juridiskās palīdzības administrācijā var iesniegt elektroniski, noformējot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti, ja tie atbilst šajos noteikumos noteiktajām aizpildīšanas un noformēšanas prasībām. Projekta 1.14.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz izteikt Noteikumu Nr.1493 55.punkta pirmo teikumu jaunā redakcijā. Minētais grozījums precizē tiesisko regulējumu attiecībā uz nepilnīgi aizpildītiem paziņojumiem, proti, gadījumā, ja iesniegtais paziņojums nav pilnīgi aizpildīts, Juridiskās palīdzības administrācija to atdos atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam aizpildīšanai. Projekta 1.16. apakšpunktā ietvertais grozījums paredz papildināt Noteikumu Nr.1493 noslēguma jautājumus ar jaunu punktu, kas noteic pārejas periodu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedzamajām paziņojumu veidlapām, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, ņemot vērā to, ka ar Projektā ietvertajiem grozījumiem Noteikumu Nr.1493 1. un 2.pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā.Projekta 1.17. un 1.19.apakšpunktā ir ietverts grozījums, kas paredz pagarināt pārejas periodu atsevišķu juridiskās palīdzības veidu ieviešanai līdz 2014.gada 1.janvārim. Minēto grozījumu nepieciešamības pamatojums ir ietverts šīs anotācijas I sadaļas 1.punktā. Projekta 1.20.apakšpunktā ietvertais grozījums paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu Nr.1493 1. un 2.pielikumu. Ar minēto grozījumu tiek aktualizētas pielikumos esošās paziņojumu veidlapas, ņemot vērā praksē konstatētās problēmas to aizpildīšanā, piemēram, gadījumos, kad juridiskās palīdzības sniedzēji iesniedz lietu kategorijai neatbilstošu paziņojumu *(sk. Projekta 1.4.apaškpunkta pamatojumu)*. Līdz ar to ir precizēts 1.pielikumā ietvertās paziņojuma veidlapas nosaukums. Tāpat 1.pielikumā ir svītrota aile „Krimināllietas numurs”, kā arī aile „Juridiska konsultācija privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai” un aile „Sūdzības sastādīšana privātās apsūdzības lietās”, ņemot vērā to, ka ar 2011. gada 1. janvāri no Kriminālprocesa likuma tika izslēgts privātās apsūdzības institūts, paredzot, ka turpmāk tiks veikts tikai publiskās apsūdzības kriminālprocess. Līdz ar to 1.pielikumā esošais paziņojums būs jāaizpilda gadījumos, kad valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiks sniegta civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās. Attiecīgi precizētas arī 1.pielikumā esošās piezīmes.Savukārt 2.pielikumā ietvertās paziņojuma veidlapas piezīmes ir precizētas atbilstoši Projektā paredzētajam tiesiskajam regulējumam. Tāpat abos pielikumos ir veikti tehniska rakstura precizējumi.Projekta 2.punkts paredz, ka tajā ietvertais regulējums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ar Projektā ietverto regulējumu anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.  |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Tieslietu ministrija, Juridiskās palīdzības administrācija. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Ņemot vērā to, ka Projektā ietvertais regulējums lielākoties ir izstrādāts, pamatojoties uz šīs anotācijas I sadaļas 1.punktā minēto Ministru kabineta lēmumu, tai skaitā uz Protokola Nr.20 pamata, sabiedrībai bija iespēja paust savu viedokli to pieņemšanas gaitā, tai skaitā, izskatot informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot normu ierobežojumu saglabāšanu līdz 2016.gada 1.janvārim vai arī to apjoma pakāpenisku atjaunošanu trīs gadu laikā” gan Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdē, gan 2012.gada 16.augusta sēdē. Turklāt Protokolā Nr.20 dotā uzdevuma izpildei ir jānodrošina šo grozījumu apstiprināšana Ministru kabinetā vēl šogad, proti, 2012.gadā. Ņemot vērā šos apsvērumus, šā Projekta tapšanas procesā sabiedrība netika iesaistīta, bet tai būs iespējas izteikties, izskatot šo Projektu Ministru kabineta sēdē.  |
| 7. | Cita informācija |  Nav. |

|  |
| --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa |  Projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz juridiskās palīdzības pieprasītājiem, juridiskās palīdzības sniedzējiem un projekta izpildē iesaistīto institūciju – Juridiskās palīdzības administrāciju. Saskaņā ar Juridiskās palīdzības administrācijas statistikas datiem[[2]](#footnote-2) 2011. gadā juridisko palīdzību nodrošināja 141 juridiskās palīdzības sniedzējs. 2011.gadā reģistrēti 3288 iesniegumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un pieņemti 2755 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu. 2011.gadā Juridiskās palīdzības administrācij~~ā~~ apmaksai saņemti juridiskās palīdzības sniedzēju iesniegtie 3434 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās, bet par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu Juridiskās palīdzības administrācijai apmaksai iesniegti 80 paziņojumi. Savukārt par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā 2011.gadā Juridiskās palīdzības administrācija apmaksai ir saņēmusi 19 788 iesniegtus juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumus. Kopā 2011.gadā Juridiskās palīdzības administrācija apmaksai saņēmusi 23222 paziņojumus. Savukārt 2012.gada pirmajos astoņos mēnešos juridisko palīdzību nodrošināja 139 juridiskās palīdzības sniedzēji. Minētajā laika posmā iesniegti 2015 iesniegumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu, pieņemti 1628 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu.Tāpat minētajā laika posmā Juridiskās palīdzības administrācijā apmaksai iesniegti 2275 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās, bet par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1pantu - 48 paziņojumi. Savukārt par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā 2012.gada pirmajos astoņos mēnešos Juridiskās palīdzības administrācija apmaksai ir saņēmusi 13492 paziņojumus.Vienlaikus norādāms, ka precīzu šo sabiedrības mērķgrupu skaitlisko lielumu nav iespējams prognozēt, jo nav iespējams precīzi noteikt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības gadījumu skaitu un tā dinamiku. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Projektā paredzētajam regulējumam ir finansiāla ietekme, proti, tiek pagarināts Noteikumos Nr.1493 šobrīd spēkā esošais pārejas periods līdz 2014.gada 1.janvārim.Norādāms, ka **2012.gadā** Juridiskās palīdzības administrācijai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi juridiskās palīdzības piešķiršanas funkcijas izpildei ir **Ls 676 304.**Ņemot vērā to, ka Noteikumos Nr.1493 šobrīd noteiktais normu ierobežojums tiek saglabāts līdz 2014.gada 1.janvārim, tad saskaņā ar Projektā ietverto regulējumu **2013.gadā** juridiskās palīdzības piešķiršanas funkcijas izpildei nepieciešamais finansējuma apmērs ir tāds pats kā 2012.gadā, proti, **Ls 676 304**. Turklāt norādāms, ka 2013.gadā netiek uzsākta jauno apmaksājamo juridiskās palīdzības veidu samaksa, kā arī netiek palielināts esošo juridiskās palīdzības veidu samaksas apmērs.Savukārt ņemot vērā Projektā paredzēto normu ierobežojuma pagarinājumu līdz 2014.gada 1.javārim, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, spēkā stāsies Noteikumu Nr.1493 pamattekstā noteiktais regulējums, kas paredz, sākot ar 2014.gada 1.javāri, uzsākt jauno apmaksājamo juridiskās palīdzības veidu samaksu, kas līdz šim netika veikta, un esošo juridiskās palīdzības veidu samaksu maksimālajā apmērā. Ievērojot minēto, **2014.gadā** papildus nepieciešamais finansējuma apmērs ir **Ls 1 617 391,** bet **2015.gadā - Ls 1 685 929**.Vienlaikus, ņemot vērā to, ka līdz 2014.gada 1.janvārim tiek pagarināts Noteikumos Nr.1493 šobrīd spēkā esošais pārejas periods, samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem 2013.gadā būs tāds pats, kāds tas ir noteikts 2012.gadā.Savukārt atbilstoši Noteikumos Nr.1493 paredzētajam regulējumam, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, juridiskās palīdzības sniedzējiem samaksa par sniegto juridisko palīdzību tiks veikta apmērā, kāds ir noteikts Noteikumu Nr.1493 pamatregulējumā. Precīzu finansiālo ietekmi uz katru juridiskās palīdzības sniedzēju noteikt nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no katra juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtās juridiskās palīdzības apjoma. Kopējā statistika par Juridiskās palīdzības administrācijā apmaksai iesniegto juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumu skaitu ir norādīta anotācijas II sadaļas 1.punktā. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Projektā ietvertais regulējums ietekmēs anotācijas II sadaļas 1.punktā minētās mērķgrupas intereses, piemēram, ar projekta 1.3. apakšpunktā ietverto grozījumu izņēmums Noteikumu Nr.1493 10., 11. un 12.punktā minētajos nosacījumos (sniegtās juridiskās palīdzības apjoma palielināšana) būs attiecināms arī uz juridiskās palīdzības sniegšanu izraidāmajiem ārzemniekiem, kuriem juridiskās palīdzības sniedzēju uzaicinājusi Valsts robežsardze. Tādējādi tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības visiem juridiskās palīdzības pieprasītājiem.Tāpat projekta 1.10.apakšpunktā ietvertais regulējums uzliek par pienākumu juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijā paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās, ko ir apstiprinājusi iestāde, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā juridiskās palīdzības sniedzēju ir uzaicinājusi.Savukārt projekta 1.12.apakšpunktā ietvertais tiesiskais regulējums rada tiesības juridiskās palīdzības sniedzējiem Noteikumu Nr.1493 pielikumos esošos paziņojums Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegt elektroniski.Projekta 1.16.apakšpunkts rada tiesības juridiskās palīdzības sniedzējiem iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijā līdz 2013.gada 1.martam paziņojumu veidlapas, kas bija spēkā līdz 2012.gada decembrim.Ņemot vērā to, ka ar Projekta 1.20.apakšpunktu jaunā redakcijā tiek izteikts Noteikumu Nr.1493 1. un 2.pielikums, juridiskās palīdzības sniedzējiem būs pienākums, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, izmantot jaunās paziņojumu veidlapas.  |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| **Rādītāji** | **2012** | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 676,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 676,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | 676,3 | 0 | 0 | 1617,4 | 1686,0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 676,3 | 0 | 0 | 1617,4 | 1686,0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets  |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | -1617,4 | -1686,0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -1617,4 | -1686,0 |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets  |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | -1617,4 | -1686,0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -1617,4 | -1686,0 |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets  |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | **2012.gads:**Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” Tieslietu ministrijas budžeta programmā 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanai paredzēti **Ls 676 304.****2013.gads:**Projektā noteikto normu īstenošana 2013.gadā un turpmākajos gados tiks nodrošināta Tieslietu ministrijai (Juridiskās palīdzības administrācijai) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, finansējot no programmas „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”.Projekta 1.2., 1.3., 1.7. un 1.8.apakšpunktu īstenošanai nav nepieciešams papildus finansējums, bet to īstenošana tiks nodrošināta Tieslietu ministrijai (Juridiskās palīdzības administrācijai) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, finansējot no programmas „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”. Veicot finansiālās ietekmes aprēķinus, ņemts vērā Noteikumu Nr.1493 noslēguma jautājumu 59., 60., 61. un 62.punkts, kā arī Projekta 1.15., 1.17., 1.18. un 1.19.apakšpunkts, kas paredz pārejas regulējumu 2013.gadā, proti, spēkā esošo normu ierobežojumu pagarināt līdz 2014.gada 1.janvārim.Turklāt 2013.gada finansiālās ietekmes aprēķini ir veikti, ņemot vērā plānoto 2012.gada statistiku. Vienlaikus norādāms, ka nav iespējams precīzi prognozēt 2012.gada statistiku, jo nav precīzi zināms, cik gadījumos un kādās lietu kategorijās būs nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Līdz ar to aprēķinu veikšanā tiek izmantota 2012.gada uz pieņēmumiem balstīta statistika. Ievērojot minēto, Projektā ietverto normu īstenošanai 2013.gadā kopā ir nepieciešami **Ls 676 304**. Pret 2012. gadu papildus līdzekļi nav nepieciešami. **2014.gads:**2014.gadā finansiālās ietekmes aprēķini ir veikti, ņemot vērā plānoto 2013.gada statistiku ar pieauguma tendenci 3% apmērā visām lietu kategorijām. Šim aprēķinam tika izmantota gan Juridiskās palīdzības administrācijas statistika par kopējo Juridiskās palīdzības administrācijā apmaksai iesniegto paziņojumu skaitu[[3]](#footnote-3) un to skaita procentuālām pieauguma tendencēm (piemēram, 2008.gadā kopā iesniegti 19073 paziņojumi, 2009.gadā – 21135 (t.i., par ~ 10 % vairāk nekā 2008.gadā), 2010.gadā – 21760 (t.i., par ~ 3 % vairāk nekā 2009.gadā, bet 2011.gadā – 23222 (t.i., par ~ 6 % vairāk nekā 2010.gadā), kas liecina par ikgadēju attiecīgu procentuālu iesniegto paziņojumu skaita pieaugumu, līdz ar ko arī 2012.gadā un turpmākajos gados prognozējams iespējams attiecīga procentuāla iesniegto paziņojumu skaita pieaugums. Turklāt tika ņemts vērā iespējamo apmaksājamo valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības gadījumu skaita pieaugums (kas izriet no paziņojumiem), piemēram, attiecībā uz krimināllietām, ņemot vērā tiesībaizsardzības iestādēs ierosināto kopējo kriminālprocesu skaita palielināšanos katru gadu[[4]](#footnote-4). Vienlaikus norādāms, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek sniegta vairākās lietu kategorijās (krimināllietās, administratīvajās lietas, civillietās, no Ārstniecības likuma izrietošās lietās, pārrobežu lietās), un katrā lietā tiek izmantoti vairāki juridiskās palīdzības veidi (piemēram, juridiska konsultācija, dokumentus sagatavošana, iepazīšanās ar lietas materiāliem u.c.), kurus nodrošina juridiskās palīdzības sniedzējs, un kuru sniegšanas veids un daudzums ir atkarīgs no lietas kategorijas, būtības, sarežģītības un normatīvajos aktos noteiktās lietas virzības procedūras (piemēram, lietas tiek izskatītas rakstveida procesā (attiecīgi tiek vairāk gatavoti procesuālie dokumenti) vai tiesas sēdē (vairāk tiek veikta aizstāvība tiesas sēdēs, kam attiecīgi vairāk tiek apmaksātas stundas), līdz ar ko juridiskās palīdzības veidu daudzumu katrā atsevišķā lietā nav iespējams prognozēt, bet gan kopējo pieauguma tendenci. Turklāt nav iespējams precīzi prognozēt arī katrā konkrētā lietu kategorijā apmaksai iesniegto paziņojumu skaita pieaugumu, jo katra gada ietvaros kādā lietu kategorijā statistikas dati var pieaugt, savukārt citā lietu kategorijā samazināties.Ņemot vērā minēto, tiek pieņemts ikgadējs apmaksājamo juridiskās palīdzības veidu pieaugums visām lietu kategorijām 3% apmērā. Turklāt ņemts vērā apstāklis, ka, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, plānots uzsākt līdz šim neapmaksāto juridiskās palīdzības veidu apmaksu un esošo juridiskās palīdzības veidu samaksu maksimālajā apmērā, kas ir noteikts Noteikumu Nr.1493 pamatregulējumā. Prognozējot jaunā juridiskās palīdzības veida apjomu krimināllietās, tiek ņemts vērā 2011.gadā uzsākto kriminālprocesu skaits, kas ir 52032 (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtā statistika), no minētā skaita provizoriski tiek pieņemts, ka 15% jeb 7805 gadījumos tiek nodrošināta valsts apmaksāta juridiskā palīdzība kriminālprocesā, un provizoriski tiek pieņemts, ka 50% jeb 3902 gadījumos no minētajiem 7805 gadījumiem, kad tiek nodrošināta valsts apmaksāta juridiskā palīdzība kriminālprocesā, tiks sagatavota sūdzība par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu. Savukārt prognozējot jaunā juridiskās palīdzības veida apjomu civillietās un administratīvajās lietās, tiek ņemts vērā 2013.gadā prognozētais juridisko konsultāciju apjoms. Pēc Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtās informācijas katrā lietā vidēji ir nepieciešamas 3 konsultācijas, no kurām vidēji katrā trešajā lietā, būs nepieciešams sastādīt dokumentu, kas nepieciešams lietas izšķiršanai, līdz ar ko tiek pieņemts aptuvenais civillietās un administratīvajās lietās sastādāmo dokumentu, kas nepieciešams lietas izšķiršanai, skaits.Ievērojot minēto, 2014.gadā kopā nepieciešamais finansējums ir **Ls 2 293 695**. Plānotie izdevumi plānoti no precēm un pakalpojumiem (EKK 2276). Pret 2012. gadu papildus nepieciešami Ls **1 617 391**. **2015.gads:**2015.gadā finansiālās ietekmes aprēķini ir veikti, ņemot vērā plānoto 2014.gada statistiku ar pieauguma tendenci 3% apmērā visām lietu kategorijām. Turklāt ņemts vērā apstāklis, ka, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, plānots uzsākt līdz šim neapmaksāto juridiskās palīdzības veidu apmaksu. Ievērojot minēto, 2015.gadā kopā nepieciešamais finansējums ir **Ls 2 362 233**. Plānotie izdevumi plānoti no precēm un pakalpojumiem (EKK 2276). Pret 2012. gadu papildus nepieciešami Ls **1 685 929**.  Detalizētu finansējuma aprēķinu katram gadam skatīt anotācijas pielikumos. Finansiālās ietekmes aprēķini ir veikti, ņemot vērā pēdējo gadu statistiku (juridiskās palīdzības sniedzēju iesniegto paziņojumu skaits, iespējamā prognoze juridiskās palīdzības veidiem, par kuriem apmaksa šobrīd netiek veikta u.tml.), tās ikgadēju pieauguma tendenci, kā arī ņemts vērā apstāklis par līdz šim neapmaksāto juridiskās palīdzības veidu spēkā stāšanos (Noteikumu Nr.1493 9.5., 28.2.apakšpunkts un 29.punkts).Vienlaikus norādāms, ka nav iespējams noteikt precīzas prognozes katram gadam attiecībā uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumiem, jo nav precīzi prognozējams, cik gadījumos un kurās lietu kategorijās personām būs nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Tāpat norādāms, ka nav prognozējams ierosināto civillietu, administratīvo lietu un kriminālprocesu skaita pieaugums vai samazināšanās ārpustiesas un pirmstiesas stadijā un līdz ar to arī izskatāmo civillietu, administratīvo lietu un krimināllietu skaits tiesvedības stadijā, kurās tiek pieaicināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, kuram samaksa par sniegto juridisko palīdzību un citi ar tās sniegšanu saistītie atlīdzināmie izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.Līdz ar to civillietu skaita ārpustiesas un tiesvedības stadijā, administratīvo lietu tiesvedības stadijā un kriminālprocesu skaita pirmstiesas stadijā un tiesvedības stadijā samazinājuma gadījumā, kurās tiek pieaicināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja samaksai un citu ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto atlīdzināmo izdevumu segšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmērs var samazināties, kā rezultātā var veidoties šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietaupījums, vai otrādi, ka ierosināto civillietu, administratīvo lietu un kriminālprocesu skaita pirmstiesas stadijā un tiesvedības stadijā palielinājuma gadījumā, kurās tiek pieaicināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmērs var palielināties.No lietu, kurās tiek pieaicināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, skaita pieauguma vai samazināšanās tendences ir atkarīga apmaksājamo juridiskās palīdzības gadījumu skaita palielināšanās vai samazināšanās.Turklāt apmaksājamo juridiskās palīdzības gadījumu skaita palielināšanās vai samazināšanās ir atkarīga arī no valsts ekonomiskās situācijas un personas maksātspējas izmaiņām, proti, to uzlabošanās gadījumā var samazināties personu pieprasījumu nodrošināt valsts apmaksāto juridisko palīdzību skaits, vai otrādi, ka personu pieprasījumu nodrošināt valsts apmaksāto juridisko palīdzību skaits var palielināties. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai noteikumu projektā minēto normu īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas procesā (Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.46 22.§ 5.punkts). |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti** |
| 1. | Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu | Projekts šo jomu neskar.  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  | Projekts šo jomu neskar.  |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti  | Projekts šo jomu neskar.  |
| 4. | Saeimas un ekspertu līdzdalība | Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir sniegusi viedokli par Projektu. Latvijas Zvērinātu advokātu padome neatbalsta Projektu, jo nepiekrīt spēkā esošajos Noteikumos Nr.1493 paredzētā pārejas perioda pagarināšanai līdz 2014.gada 1.janvārim. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Juridiskās palīdzības administrācija, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām  | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

*Anotācijas IV un V sadaļa – projekts šo jomu neskar.*

Tieslietu ministrs J. Bordāns

04.12.2012. 12:14

5153

R.Kalnača

67036769, Ruta.Kalnaca@tm.gov.lv

1. Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas izšķiršanai (viedoklis vai paskaidrojumi) civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (9.5.apakšpunkts); Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu (28.2.apakšpunkts) un juridiska konsultācija uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības veikšanas vai tiesas sēdes (29.punkts) [↑](#footnote-ref-1)
2. http://jpa.gov.lv/statistika [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.jpa.gov.lv/statistika [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305 [↑](#footnote-ref-4)