**Likumprojekta „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija protokols Nr.36, 57.§. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija protokola Nr.36, 57.§ Iekšlietu ministrijai uzdots sagatavot likumprojektu „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”, nosakot, ka:  1. persona elektroniski ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās dzīvojamās ēkās un dzīvojamo telpu grupās;    2. persona klātienē pašvaldībā ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās, ja persona var pierādīt, ka šajā īpašumā persona dzīvo;    3. persona klātienē pašvaldībā ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nedzīvojamā ēkā un nedzīvojamo telpu grupās, ja persona var pierādīt, ka šajā īpašumā persona dzīvo;   4. gadījumā, ja ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu konkrētā adresē anulētas, tā elektroniski nevar iesniegt dzīvesvietas deklarāciju tajā pašā adresē.  Projekts izstrādāts, lai izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdē doto uzdevumu un lai precizētu dzīvesvietas deklarēšanas un anulēšanas kārtību.  Projektā paredzēts, ka:   1. turpmāk persona elektroniski **varēs deklarēt** dzīvesvietu tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā **reģistrētā dzīvojamā ēkā un dzīvojamo telpu grupā**.   Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamo telpu grupās vai nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās, persona varēs deklarēt dzīvesvietu, ja pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē pierādīs, ka šajā īpašumā persona dzīvo. Ja personas dzīvesvieta būs reģistrēta šādā adresē, tad pēc dzīvesvietas reģistrācijas pašvaldība veiks pasākumus attiecīgās ēkas vai telpu grupas izmantošanas veida aktualizēšanai atbilstoši faktiskajam izmantošanas veidam, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam. Pašvaldības tiesības ierosināt nekustamā īpašuma noteikšanu ir noteiktas “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 24.panta trešajā daļā, proti, pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta vai tādas zemes vienības daļas noteikšanu, kuru saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli. Ņemot vērā, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir ap 6 500 ēku un zemes vienību adrešu, kuras ir plānotas un dabā neeksistē, t.i., tās nav piesaistītas nevienai ēkai vai zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī ap 80 000 adrešu, kuras ir noteiktas zemes vienībām, bet nav noteiktas nevienai ēkai, veicot dzīvesvietas deklarēšanu, ir jāizmanto Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, lai iedzīvotāji savu dzīvesvietu deklarētu dzīvošanai piemērotā objektā.  Ja persona iesniedz deklarāciju, ar kuru vēlas deklarēties Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētā dzīvojamā un nedzīvojamā ēkā un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupā, tad pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē personas dzīvesvietas deklarācija tiek reģistrēta, vienlaikus pašvaldībai uzsākot procedūru ēkas datu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, iesniedzot ēkas datu deklarāciju.   1. tiek paredzētas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādes vai Pārvaldes tiesības **atteikt reģistrēt deklarēto dzīvesvietu**.   Projektā iekļauta norma, kurā noteikti pamati atteikumam reģistrēt deklarēto dzīvesvietu. Administratīvā procesa likumā noteiktas iestādes tiesības un pienākumi veikt informācijas pārbaudi un pēc nepieciešamo pārbaužu veikšanas pieņemt faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem atbilstošu lēmumu vai veikt faktisko rīcību. Ievērojot minēto, likumprojektā iekļauta norma, ka gadījumā, ja iestāde vai Pārvalde konstatē šķēršļus deklarētās dzīvesvietas reģistrācijai, tai ir tiesības atteikt tās reģistrāciju.   1. ja persona **par dzīvesvietu ārvalstī paziņojusi** Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā, **personas reģistrāciju deklarētajā dzīvesvietā uzskatāma par izbeigtu** un Pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas adresi ārvalstī   Ar šo normu tiek precizēta Pārvaldes rīcība gadījumā, kad persona paziņojusi adresi ārvalstī. Tiek precizēts, ka šādā gadījumā reģistrācija deklarētajā dzīvesvietā uzskatāma par izbeigtu un kā aktuālā personas adrese norādīta ārvalsts adrese. Minētais regulējums atbilst jau šobrīd ilgstoši pastāvošajai Pārvaldes praksei. Ja persona paziņojusi par dzīvesvietu ārvalstī, tā ir izpildījusi dzīvesvietas deklarēšanas pienākumu.   1. ja persona **lūdz anulēt ziņas par tās** vai personas nepilngadīgā bērna vai aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas deklarēto **dzīvesvietu**, iestāde **izbeidz** attiecīgās personas **reģistrāciju deklarētajā dzīvesvietā.**   Šobrīd pašvaldības nereti, norādot uz tiesiskā regulējuma trūkumu, atsaka anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, ja persona lūgusi anulēt ziņas par pašas deklarēto dzīvesvietu (piemēram, gadījumā, kad īpašums tiek pārdots). Normas mērķis ir noteikt skaidru regulējumu rīcībai šāda iesnieguma saņemšanas gadījumā.   1. ziņas **par reģistrēto dzīvesvietu** iestāde **anulē**, **ja** persona reģistrētajā dzīvesvietā **nedzīvo**.   Šobrīd nebija tiesiskā regulējuma šā likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā reģistrētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, tādēļ likums tiek papildināts ar attiecīgu normu. Nedzīvošanas fakts tiks konstatēts līdzīgi kā tas noteikts likuma 10.pantā, kad iestāde lemj par faktiskās dzīvesvietas reģistrāciju, ja ir saņemtas attiecīgas ziņas, ka persona noteiktā īpašumā dzīvo.   1. ja iestādei vai Pārvaldei rodas **pamatotas** **šaubas par tiesisko pamatu** personai dzīvot īpašumā, kuru tā deklarē kā dzīvesvietas adresi, tā, pamatojot informācijas pieprasīšanas nepieciešamību, **var pieprasīt** personai **uzrādīt tiesisko pamatu apliecinošu dokumentu** un pēc attiecīgo dokumentu uzrādīšanas lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.   Norma paredz, ka atsevišķos gadījumos, kad iestādei vai Pārvaldei būs radušās pamatotas šaubas par tiesiskā pamata esamību deklarēt dzīvesvietu noteiktā adresē, tās varēs pieprasīt uzrādīt tiesisko pamatu apliecinošu dokumentu. Pēc dokumentu izvērtēšanas attiecīgā iestāde varēs izlemt vai personai ir tiesisks pamats deklarēt šo adresi un vai tā nav sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi vai nav pamats atteikumam reģistrēt deklarēto adresi. Nav paredzēts, ka tiesisko pamatu apliecinošas ziņas būtu jāpieprasa un jāuzrāda katrā dzīvesvietas deklarēšanas gadījumā, jo nav pamata sarežģīt šobrīd personai ērto dzīvesvietas deklarēšanas procedūru. Šis jautājums sīkāk apskatīts Informatīvajā ziņojumā par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā un saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, kas iekļauts 2014.gada 1.jūlija protokola Nr.36, 57.§, tiesisko pamatu apliecinošu dokumentu pieprasīšana katrā dzīvesvietas deklarēšanas gadījumā nav paredzēta.  Ievērojot to, ka, lai realizētu likumprojektā ietverto, nepieciešams uzlabot valsts informācijas sistēmas, elektroniskos pakalpojumus un to sasaisti, paredzēts, ka likumprojekta normas, kuru īstenošanai nepieciešama informācijas sistēmu sasaiste, stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. |
| 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 | Likumprojekts var skart gandrīz visas personas, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā. Mērķgrupas aptuvenais skaitliskais lielums ir 2 286 672.  2013.gadā veikto dzīvesvietas deklarēšanu aptuvenais skaitliskais lielums ir 162 000, no tām tādu, kas deklarējuši dzīvesvietu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamo telpu grupās vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās aptuvenais skaitliskais lielums ir 16 000, no kurām elektroniski deklarētas aptuveni 8000 dzīvesvietas.  Prognozētais aptuvenais iesniegto dzīvesvietas deklarāciju gadījumu skaits, kad radīsies šaubas par tiesiskā pamata esamību deklarēt dzīvesvietu noteiktā īpašumā ik gadu ir 1600. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Tiks palielināts administratīvais slogs personām, kuras vēlēsies deklarēt dzīvesvietu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamo telpu grupās vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās. Šādos gadījumos deklarāciju nevarēs iesniegt elektroniski un personai būs jāvēršas klātienē pašvaldībā un jāpierāda, ka persona noteiktajā īpašumā dzīvo. Administratīvā sloga palielināšana personai, ja tā vēlēsies deklarēt dzīvesvietu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamo telpu grupās vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās ēkās un telpu grupās, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu neaktualitāte vairumā gadījumu būs saistīta ar to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav izpildījis iepriekš minētos Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktos pienākumus.  Tāpat šīs normas palielinās administratīvo slogu pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu darbiniekiem, jo tiem būs jāizvērtē personas iesniegtie pierādījumi par dzīvošanu konkrētajā adresē. Tāpat palielināsies administratīvais slogs gan pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei, gan pārvaldei, jo noteiktos gadījumos būs jāatsaka reģistrēt deklarētās dzīvesvietas ziņas un apstrīdēšanas un pārsūdzības gadījumā jātērē resursi.  Ņemot vērā to, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati nav visaptveroši, personām bieži vien būs neiespējami elektroniski deklarēt dzīvesvietu ēkā, kas dabā ir atrodama, bet nav iekļauta minētajā reģistrā, tādējādi nereti personām tiks uzlikts papildus administratīvais slogs dzīvesvietas deklarēšanas procedūrā pierādīt, ka persona konkrētajā adresē dzīvo. Sīkāk skatīt Informatīvā ziņojuma par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā 3.1.1.nodaļu).  Tāpat tiks palielināts administratīvais slogs personām, pašvaldībai un Pārvaldei, ja deklarēšanas iestādei radīsies šaubas par tiesiskā pamata esamību deklarēt dzīvesvietu noteiktā īpašumā. Šādā gadījumā iestāde tērēs resursus, lai pieprasītu un izvērtētu papildus informāciju, lai pieņemtu lēmumu par deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt. Savukārt personai šajā gadījumā palielināsies administratīvais slogs, lai sagādātu iestādes pieprasītos dokumentus, ierastos iestādē un tos uzrādītu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | 1. Saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamo telpu grupās vai nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās  Līdz šim:  Personai:  C (nokļūšanai pašvaldībā dzīvesvietas reģistrācijai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 1h) x (8 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 35 760 *euro*  C (dokumentu iesniegšana dzīvesvietas deklarēšanai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 0,5h) x (8 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 17 880 *euro*  Iestādei:  C (dzīvesvietas reģistrācijai pašvaldībā) = (atalgojums 5,09 *euro*/h x 0,5h) x (8 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 20 360 *euro*  C1 (kopā) = 74 000 *euro*  Pēc likumprojekta spēkā stāšanās:  Personai:  C (nokļūšanai pašvaldībā dzīvesvietas reģistrācijai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 1h) x (16 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 71 520 *euro*  C (dokumentu iesniegšana dzīvesvietas deklarēšanai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 0,5h) x (16 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 35 760 *euro*  Iestādei:  C (dzīvesvietas reģistrācijai pašvaldībā) = (atalgojums 5,09 *euro*/h x 0,5h) x (16 000 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 40 720 *euro*  C2(kopā) = 148 000 *euro*  2. Saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu gadījumos, kad radīsies šaubas par tiesiskā pamata esamību deklarēt dzīvesvietu noteiktā īpašumā  Līdz šim:  Personai:  C (nokļūšanai pašvaldībā dzīvesvietas reģistrācijai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 1h) x (1 600 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 7 152 *euro*  C (dokumentu iesniegšana dzīvesvietas deklarēšanai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 0,5h) x (1 600 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 3 576 *euro*  Iestādei:  C (dzīvesvietas reģistrācijai pašvaldībā) = (atalgojums 5,09 *euro*/h x 0,5h) x (1 600 gadījumu gadā x 1 dzīvesvietas reģistrācija) = 4 072 *euro*  C3(kopā) = 14 800 *euro*  Pēc likumprojekta spēkā stāšanās:  Personai:  C (nokļūšanai pašvaldībā dzīvesvietas reģistrācijai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 1h) x (1 600 gadījumu gadā x 2 ierašanās pašvaldībā (bez un ar tiesisko pamatu apliecinošiem dokumentiem)) = 14 304 *euro*  C (dokumentu iesniegšana dzīvesvietas deklarēšanai) = (atalgojums 4,47 *euro*/h x 0,5h) x (1 600 gadījumu gadā x 2 reizes (bez un ar tiesisko pamatu apliecinošiem dokumentiem)) = 7 152 *euro*  Iestādei:  C (dzīvesvietas reģistrācijai pašvaldībā) = (atalgojums 5,09 *euro*/h x 0,5h) x (1 600 gadījumu gadā x 2 apkalpošanas (bez un ar tiesisko pamatu apliecinošiem dokumentiem)) = 8 144 *euro*  C4 (kopā) = 29 600 *euro*  C (pirms projekta spēkā stāšanās)=C1+C3 = 88 800  C (pēc projekta spēkā stāšanās)= C2+C4 = 177 600 |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2016. gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2017.gads** | **2018.gads** | **2019.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 26 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 26 640 | 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: | 26 640 | 0 |  | 165 153 | 11919 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 26 640 | 0 |  | 165 153 | 11919 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 |  | -165 153 | -11919 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 |  | -165 153 | -11919 |
| 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 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  | | | |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 |  | -165 153 | -11919 |
| 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): | Likumprojektā paredzēto prasību īstenošanai nepieciešams papildu finansējums šādā apmērā:  **2018.gadā – 165 153 *euro***, tajā skaitā:  - **Iekšlietu ministrijai** – **70 649** ***euro***;  - **Tieslietu ministrijai** – **60 596** ***euro***:  **- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 33 908 *euro***  **2019.gadā** **un turpmāk katru gadu** – **11 919** ***euro***, tajā skaitā:  - **Iekšlietu ministrijai** – **2468** ***euro***;  - **Tieslietu ministrijai** – **6060** ***euro***:  **- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 3391 *euro***  šādu pasākumu īstenošanai:  1. I**zmaiņu veikšanai e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”,** lai varētu noteikt, ka nav iespējams elektroniski deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā nekustamajā īpašumā, jo tajā nav ēka vai ir reģistrēta nedzīvojamā ēka vai telpu grupā, paredzot papildus pārbaudi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, pārbaudot, vai adresē ir vai nav ēka un vai tā ir dzīvojamā ēka (dzīvojamo telpu grupa). Šī informācija ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un minēto izmaiņu īstenošanai papildus Iedzīvotāju reģistra datiem dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumos ir nepieciešams izmantot arī Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus.  Papildu nepieciešamais finansējums:  **2018.gadā – 96 218** ***euro***, tajā skaitā:  - **Iekšlietu ministrijai**– **24 684** ***euro***;  - **Tieslietu ministrijai** – **60 596** ***euro***:  - **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 10 938 *euro:***  **2019.gadā** **un turpmāk katru gadu** – **9 622** ***euro***, tajā skaitā:  - **Iekšlietu ministrijai** – **2468** ***euro***:  - **Tieslietu ministrijai** – **6060 *euro***:  - **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 1094 *euro:***  *Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu nodošanas pakalpju izstrādei:*  • Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei):  2018.gadā:  60 darba dienas x 340 *euro\** x 1,21 (PVN) = 24 684 *euro* (EKK 5121 “Datorprogrammas”).  2019.gadā un turpmāk katru gadu:  Iedzīvotāju reģistra izstrādātajam sasaistes atbalstam – 2 468 *euro* (apmērs noteikts atbilstoši iepriekš izstrādātās sistēmas sasaistes atbalsta izmaksām).  • Tieslietu ministrijai:  - Valsts zemes dienestam:  2018.gadā:  950 darba stundas x 37,71 *euro\** x 1,21 (PVN) = 43 348 *euro* (EKK 2250 “ Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);  2019.gadā un turpmāk katru gadu:  - sasaistes atbalstam – 4 335 *euro* (apmērs noteikts atbilstoši iepriekš izstrādātās sistēmas sasaistes atbalsta izmaksām).  - Tiesu administrācijai:  2018.gadā:  378 darba stundas x 37,71 *euro\** x 1,21 (PVN) = 17 248 *euro* (EKK 2250 “Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);  2019.gadā un turpmāk katru gadu:  - Zemesgrāmatas izstrādātajam sasaistes atbalstam – 1 725 *euro* (apmērs noteikts atbilstoši iepriekš izstrādātās sistēmas sasaistes atbalsta izmaksām).;  \* atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzēju  *Valsts zemes dienesta datu nodošanas pakalpju integrēšana e-pakalpojumā un paziņojuma izvadīšana pakalpojuma lietotājam, ja izvēlētajā adresē nav dzīvojamā ēka (dzīvojamo telpu grupa):*   * Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: * Valsts reģionālās attīstības aģentūrai:   2018.gadā:  40 darba dienas x 226 *euro\** x 1,21 (PVN) = 10 938 *euro* (EKK 5140 - Nemateriālo ieguldījumu izveidošana);  2019.gadā un turpmāk katru gadu:  - E-pakalpojuma izmaiņu uzturēšana – 1 094 *euro* (EKK 2251 - Informācijas sistēmas uzturēšana);  \* atbilstoši spēkā esošajam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju  2. **Izmaiņu veikšanai Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā** saistībā ar e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” un nepieciešamību palielināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu (norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai)  Papildu nepieciešamais finansējums:  **2018.gadā – 36 203**  ***euro***  **Iekšlietu ministrijai** (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, budžeta apakšprogramma 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”):  88 darba dienas x 340 *euro* x 1,21 (PVN) = 36 203 *euro* (EKK 5121 “Datorprogrammas”).  3. **Izmaiņu veikšanai valsts informācijas sistēmu savietotājā un portālā** [**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv/) (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai)  Papildu nepieciešamais finansējums:  **2018.gadā – 10 938** ***euro***  **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai** (VRAA,):  40 darba dienas x 226\* *euro* x 1,21 (PVN) *=* 10 938 *euro* (EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”)  **2019.gadā un turpmāk katru gadu – 1094** *euro***:**  E-pakalpojuma izmaiņu uzturēšanai – 1094 *euro* (EKK 2251 “Informācijas sistēmas uzturēšana”).  \* atbilstoši spēkā esošajam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju  4. **E-pakalpojuma „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” pielāgošanai jaunajam regulējumam,** lai pārveidotu dzīvesvietas deklarācijas veidlapas (izmaiņas gan e-pakalpojumā, gan Iedzīvotāju reģistrā), paredzot, ka persona deklarācijā ar savu parakstu vai atzīmi apliecina, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā  Papildu nepieciešamais finansējums:  **2018.gadā – 11 649 *euro,*** tajā skaitā:   * **Iekšlietu ministrijai** (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) – 711 *euro* (EKK 5121 “Datorprogrammas”). * **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai**: * Valsts reģionālās attīstības aģentūrai:   2018.gadā:  40 darba dienas x 226 *euro\** x 1,21 (PVN) = 10 938 *euro* (EKK 5140 - Nemateriālo ieguldījumu izveidošana);  2019.gadā un turpmāk katru gadu:  - E-pakalpojuma izmaiņu uzturēšana – 1 094 *euro* (EKK 2251 - Informācijas sistēmas uzturēšana);  \* atbilstoši spēkā esošajam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju  5. **E-pakalpojuma „Manā īpašumā deklarētās personas” pielāgošanai**, lai nodrošinātu iespēju nekustamā īpašuma īpašniekam pēc ziņu apskates par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu tam piederošajā īpašumā, šī paša pakalpojuma ietvaros (sasaistot to ar e-pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”) elektroniski iesniegt iesniegumu pašvaldības iestādei par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  **2018.gadā – 10 145 *euro,*** tajā skaitā:   * **Iekšlietu ministrijai** (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) izmaiņu veikšanai Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā (saistībā ar e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētās personas”) – **9051** ***euro*** :   22 darba dienas x 340 *euro* x 1,21 (PVN) = 9 051 *euro* (EKK 5121 “Datorprogrammas”);   * **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VRAA,**) **– 1094** *euro* **:**   2018.gadā: 4 darba dienas x 226 *euro* x 1,21 (PVN*) =* 1093,84 *euro*) (EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”) izmaiņu veikšanai portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv/);  **2019.gadā un turpmāk katru gadu** – **109** *euro*  E-pakalpojuma izmaiņu uzturēšanai 109 *euro* (EKK 5121 “ Datorprogrammas”).  \* atbilstoši spēkā esošajam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 2.pielikumu 2015.gadā plānoti valsts pamatbudžeta ieņēmumi no valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju 26 640 *euro* apmērā, kas paredzēti kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta izdevumu segšanai.  Ievērojot, ka papildu nepieciešamais finansējums jaunajai politikas iniciatīvai 2015.gadam un turpmākajiem gadiem likumprojekta prasību īstenošanai likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam”un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam”sagatavošanas un izskatīšanas procesā netika piešķirts, aprēķins attiecīgi precizēts.  Likumprojektam pievienots Ministru kabineta protokollēmuma projekts, kas paredz jautājumu par iesaistītajām institūcijām papildu nepieciešamo finansējumu attiecīgajām izstrādnēm 2018.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2018.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā: 1)Ministru kabinetā iesniedzami šādi projekti:   * Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”; * Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”, * Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”,   Pēc likumprojekta stāšanās spēkā spēku zaudē Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Iekšlietu ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Publikācija mājas lapās. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekts pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē publicēts Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Komentāri par projektu nav saņemti |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas institūcijas netiek izveidotas un esošās netiek reorganizētas. Paplašināsies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu funkcijas. Likumprojekts tiks īstenots esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre I.Pētersone – Godmane

14.01.2016. 09:32

3 318

Varkals, 67219236

[rudolfs.varkals@pmlp.gov.lv](mailto:rudolfs.varkals@pmlp.gov.lv)

Brīvniece, 67219453

[ramona.brivniece@pmlp.gov.lv](mailto:ramona.brivniece@pmlp.gov.lv)