**Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 „Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - likums) 35.pants pilnvaro finanšu ministru veikt aizņēmumus valsts vārdā, t.sk aizņēmumus valsts vērtspapīru veidā, un šādus aizņēmumus veikt efektīvi un ekonomiski.  Saskaņā ar likuma 35.panta trešo daļu Ministru kabinets apstiprina valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumus. Papildus likuma 36.panta pirmā daļā noteikts, ka darījumus valsts parāda vadības ietvaros jāīsteno, pamatojoties uz finanšu tirgus resursu izmaksām. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 „Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, lai paredzētu tiesisku regulējumu negatīvo procentu likmju gadījumā, kas var nodrošināt maksimāli efektīvāku valsts aizņemšanos, iestājoties noteiktai tirgus situācijai. Līdz šim Latvijas finanšu tirgū šāda prakse nav bijusi, kad aizņēmumiem ir negatīvas procentu likmes, tāpēc Noteikumu projektā ir paredzētas vairākas izmaiņas:   1. **Tiek paplašināts esošais regulējums ar mērķi nodrošināt iespēju ar valsts vērtspapīriem piesaistīt finanšu tirgū resursus arī par nulles vai negatīvu likmju līmeņiem.**   Situācija Latvijas valsts vērtspapīru tirgū pēdējo nedēļu laikā ir būtiski mainījusies, pirmo reizi vēsturē procentu likmes īsākajiem no piedāvājumā esošajiem valsts vērtspapīru termiņiem (6 un 12 mēneši) strauji tuvojas nulles līmenim. Par pamatu tam ir nesenais Eiropas Centrālās bankas lēmums par monetāro kvantitatīvās stimulēšanas pasākumu īstenošanu, lielā apjomā uzpērkot Eiro zonas valstu vērtspapīrus. Šādiem valsts vērtspapīru uzpirkšanas pasākumiem ir tieša un nozīmīga ietekme uz likmju samazinājumu. Latvijas valsts vērtspapīru procentu likmes otrreizējā tirgū pēdējo nedēļu laikā ir piedzīvojušas samazinājumu, kas arī atspoguļojas vidējās svērtās procentu likmēs sākotnējās izsolēs.  Procentu likmju samazināšanas tendenci veicina arī kopējais investoru viedoklis un atzinība par Latvijas pēdējos gados paveikto valsts ekonomiskās un fiskālās pozīcijas stiprināšanā, ko arī ir novērtējušas lielākās starptautiskās reitingu aģentūras, palielinot Latvijas kredītreitingu līdz A- kategorijai.  Šāda reitinga attīstības dinamika, ko pastiprina Eiropas Centrālās bankas īstenotie monetāro kvantitatīvās stimulēšanas pasākumi tuvina Latviju tādām Eiro zonas valstīm, kurām valsts vērtspapīru procentu likmes īsākajiem termiņiem jau ir zemākas par nulli.  Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi par valsts vērtspapīru izlaišanu neietver tiesisku regulējumu negatīvo likmju gadījumā. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt papildu regulējumu, kas ļautu ar valsts vērtspapīriem piesaistīt finanšu tirgū resursus arī par nulles vai negatīvu likmju līmeņiem;   1. **precizēti krājobligāciju sākotnējās izvietošanas nosacījumi**.   Krājobligāciju fiksētā ienākuma likmju noteikšanas vispārīgie principi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos par valsts vērtspapīru izlaišanu nosakot, ka likmes tiks piemērotas, pamatojoties uz finanšu tirgus likmēm. Tas ļaus pielāgoties straujai situācijas attīstībai finanšu tirgos.  Noteikumu projekta izpratnē jēdziens finanšu tirgus likmes var attiekties uz valsts vērtspapīru likmēm to sākotnējā izvietošanā un otrreizējā apgrozībā, kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu likmēm privātpersonu noguldījumiem, kā arī citu finanšu instrumentu, ar kuriem pēc ekonomiskās būtības ir salīdzināmas krājobligācijas, likmēm. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Valsts kase |
| 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 | Fiziskas un juridiskas personas, kuras iegādājas valsts vērtspapīrus – potenciālie valsts vērtspapīru ieguldītāji, kā arī licencētie finanšu tirgus dalībnieki, kas veic operācijas ar valsts vērtspapīriem savā vai klientu vārdā vai nodrošina valsts vērtspapīru sākotnējai izvietošanai un apgrozībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanu. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015. gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: |  |  |  |  |  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: |  |  |  |  |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: |  |  |  |  |  |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  |  |  |  |
| 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): | Projekts šo jomu neskar | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Noteikumu projektā paredzētais tiesiskais regulējums negatīvo procentu likmju gadījumā dos pozitīvu ietekmi uz valsts budžetu, tomēr ietekmes apjomu (izdevumu samazinājumu/ieņēmumu palielinājumu) šobrīd nav iespējams precīzi prognozēt. Tas būs atkarīgs no procentu likmju tālākas attīstības dinamikas Latvijas un starptautiskajos finanšu tirgos. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts kase  AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”  NASDAQ OMX Riga |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav plānots radīt jaunas valsts pārvaldes institūcijas vai likvidēt esošās valsts pārvaldes institūcijas, vai reorganizēt esošās valsts pārvaldes institūcijas. Noteikumu projekta izpilde notiks esošo pārvaldes funkciju ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas IV, V, VI sadaļa – projekts šo jomu neskar.*

Finanšu ministrs J.Reirs

26.03.2015 12:15

936

V.Kačalovs

67094367

Viktors.Kacalovs@kase.gov.lv