**Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par policiju”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks  | Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju”” (turpmāk – likumprojekts) paredz, likuma “Par policiju” 12. pantā ietverto policijas darbinieka tiesību papildināšanu ar tiesībām nogādāt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu pašas sev, uz iestādēm, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus, un ar tiesībām izmantot masu informācijas līdzekļus un sociālos tīklus, lai noskaidrotu tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificētu neatpazīta cilvēka līķi. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta protokollēmuma Nr. 39 41.§ (TA-231) “Informatīvais ziņojums “Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbšanas pakalpojumu sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”” (turpmāk – Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta protokollēmums) 3. punkts paredz Iekšlietu ministrijai līdz 2017. gada 30. decembrim izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus likumā “Par policiju”, lai precizētu policijas darbinieku (t.sk. pašvaldības policijas un ostas policijas darbinieku) kompetenci nogādāt atskurbtuvēs personas, kuras alkoholisko un citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī.Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 55 38.§ (TA-637) “Informatīvais ziņojums “Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās”” 2.1. apakšpunkts paredz Iekšlietu ministrijai izstrādāt grozījumus likumā “Par policiju”, lai nodrošinātu iespēju katastrofu gadījumos neidentificēto cietušo un mirušo personu datu publicēšanu identificēšanas nolūkos, un iekšlietu ministram sagatavoto likumprojektu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. janvārim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta protokollēmuma 3. punktā dots uzdevums, Iekšlietu ministrijai izvērtēt policijas darbinieku (t.sk. pašvaldības policijas un ostas policijas darbinieku) kompetenci nogādāt atskurbtuvēs personas, kuras alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, pamatojoties uz ko tika izstrādāts likumprojekts. Iekšlietu ministrija ir izvērtējusi spēkā esošo normatīvo regulējumu un secinājusi, ka saskaņā ar likuma „Par policiju” 10. panta pirmās daļas 3. punktu policijas pienākums ir sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras atrodas bezpalīdzības stāvoklī, arī tad, ja tās reibuma stāvoklī zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev. Likuma „Par policiju” 12. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka policijas darbiniekiem ir tiesības nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, – nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām.Minētā norma paredz, ka gadījumos, kad personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev nav iespējams nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī policijai ir tiesības nogādāt policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai. Praksē policijas iestādēs nav speciāli ierīkotu telpu personu atskurbšanai. Policijas iestādēs ir ierīkotas tikai pagaidu turēšanas telpas. Pagaidu turēšanas telpu aprīkošanas prasības nosaka Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 735). Saskaņā ar Noteikumu Nr. 735 prasībām, pagaidu turēšanas telpas platībai ir jābūt vismaz 3 m2 un tā ir aprīkota ar pie grīdas piestiprināmu solu, kas visbiežāk ir no metāla. Līdz ar to miega nodrošināšana, kas ir efektīvs atskurbšanas veids, policijas pagaidu turēšanas telpās nav iespējama. Cilvēka gulēšana uz metāla sola, vēl jo vairāk uz grīdas, nav pieļaujama. Līdz ar to, personu ievietošana atskurbšanai policijas iestāžu pagaidu turēšanas telpās gan Latvijas tiesu institūcijās, gan starptautiskā sabiedrībā var tikt novērtēta kā spīdzināšana vai necilvēcīga attieksme pret personu.Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. pants noteic ikviena cilvēka tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt brīvību, izņemot konvencijā noteiktos gadījumos un likumā noteiktā kārtībā. Minētā panta 1. punkta e) apakšpunktā noteikts, ka ir atļauts likumīgi aizturēt personas ar nolūku aizkavēt infekcijas slimību izplatīšanos, vai garīgi slimas personas, alkoholiķus vai narkomānus, vai klaidoņus. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka konvencijas 5. panta 1. punkta e) apakšpunktā tiek atļauta brīvības atņemšana tādēļ, ka persona apdraud sabiedrības drošību un šo personu aizturēšana var būt nepieciešama viņu pašu interesēs. Vārds “alkoholiķi” savā parastajā pielietojumā nozīmē personas, kas ir atkarīgas no alkohola. Savukārt, Konvencijas 5. panta 1. punkta e) apakšpunkta tvērums attiecas arī uz personām, kuru medicīniskā diagnoze nav “alkoholiķis”, bet kuru rīcība un uzvedība, atrodoties alkohola iedarbības ietekmē, rada draudus sabiedriskajai kārtībai vai viņām pašām, var tikt aizturētas, lai aizsargātu sabiedrības vai viņu pašu intereses, piemēram, viņu veselību un personīgo drošību. Tādējādi secināms, ka tiek atļauta likumīga brīvības atņemšana, ievietojot un turot personu atskurbtuvē likumā noteiktā kārtībā. Tomēr tas nenozīmē, ka ir atļauta indivīda aizturēšana tikai alkohola lietošanas dēļ. Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka personas aizturēšana ir tik nopietns līdzeklis, ka tas ir pamatots tikai tādā gadījumā, ja ir izvērtēti citi mazāk stingri līdzekļi un ir atzīts, ka tie ir nepietiekami, lai aizsargātu personas vai sabiedrības intereses, kuras ievērojot, attiecīgo personu var aizturēt (sk. *Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2000. gada 4. aprīļa spriedums lietā Vitolds Ļitva pret Poliju, iesnieguma Nr. 26629/95*). Likuma “Par policiju” 13. panta pirmā daļa, cita starpā nosaka policijas darbiniekiem tiesības aizturēt un ievietot pagaidu turēšanas telpā tikai aizturētas personas. Savukārt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu pašas sev, nav izdarījušas likumpārkāpumu, līdz ar ko nav tiesiska pamata to aizturēšanai un ievietošanai pagaidu turēšanas telpā līdz atskurbšanai.Informatīvajā ziņojumā “Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbšanas pakalpojumu sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā” norādīts, ka atskurbšanas pakalpojumu kopums pašvaldībās attīstās ar atšķirīgām pieejām, izmaksām un veicamo darbu daudzumu. Katra pašvaldība, kura sniedz atskurbšanas pakalpojumu, ir atradusi sev visatbilstošāko risinājumu, iesaistot pašvaldības policiju, slimnīcu vai sasaistot tos ar sociāla rakstura pakalpojumu **– tie ir dažādie** risinājumi, kurus pašreiz realizē pašvaldības, proti: 1. Atskurbšanas pakalpojumu organizē sadarbībā ar Latvijas Sarkanais Krusts – Rīgas pilsētas pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība (sadarbības līgumi ar Alūksnes novada pašvaldību un Gulbenes novada pašvaldību), Preiļu novada pašvaldība (sadarbības līgums ar Līvānu novada pašvaldību), Ludzas novada pašvaldība (sadarbības līgumi ar Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadu pašvaldībām. Atsevišķos gadījumos Ludzas novada pašvaldība atskurbšanas pakalpojumu sniedza arī Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, Rēzeknes novada pašvaldībai un Viļānu novadam);
2. Atskurbtuve darbojas pašvaldības policijas telpās – Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība un Jelgavas pilsētas pašvaldība. Jelgavai izveidota īpaša Jelgavas pašvaldības policijas Medicīniskās atskurbtuves nodaļa. Atskurbtuve izvietota atsevišķā ēkā, ar medicīnas personāla klātbūtni. Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Dobeles novada pašvaldību, Ozolnieku novada pašvaldību un Tērvetes novada pašvaldību;
3. Atskurbšanas pakalpojumu organizē sadarbībā ar slimnīcu – Daugavpils pilsētas pašvaldība (sadarbības līgumi ar Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldībām), Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Ņemot vērā, ka spēkā esošais regulējums neparedz policijas darbiniekiem tiesības nogādāt personas iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus, un policijas iestādēs nav speciāli iekārtotu telpu, lai turētu personas līdz atskurbšanai, likumprojekts paredz papildināt likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 9. punkta tvērumu, nosakot policijas darbiniekiem tiesības nogādāt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu pašas sev, iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus. Likumprojekts izņēmuma gadījumā (gadījumā, kad personas nav iespējams nogādāt iestādē, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus, ārstniecības iestādē vai mājoklī) paredz policijas darbiniekiem tiesības nogādāt šādas personas policijas iestādē un turēt līdz apstākļu noskaidrošanai, piemēram, lai noskaidrotu personību, bet ne ilgāk par 12 stundām. Persona nogādājama policijas iestādē, lai izpildītu likumā “Par policiju” 1. pantā policijai uzlikto pienākumu – aizsargāt personas, kas atrodas bezpalīdzības stāvoklī, dzīvību un veselību.Vienlaikus norādām, ka likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 10. punkts noteic, ka policijas darbiniekiem tiesības aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibuma stāvoklī un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, kā arī uzturēt tādas personas policijas iestādē līdz atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk par 12 stundāŅemot vērā, ka policijas iestādēs nav speciāli iekārtotu telpu, lai turētu personas līdz atskurbšanai, likumprojekts paredz no likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 10. punkta izslēgt vārdus “atskurbšanai vai”.Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 55 38.§ (TA-637) “Informatīvais ziņojums “Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās”” 2.1. apakšpunktu Iekšlietu ministrijai dots uzdevums izstrādāt grozījumus likumā “Par policiju”, lai nodrošinātu iespēju katastrofu gadījumos neidentificēto cietušo un mirušo personu datu publicēšanu identificēšanas nolūkos.Atbilstoši likuma “Par policiju” 10. panta pirmās daļas 2. punktam policijas darbinieka pienākums ir reģistrēt iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, un par tajos iesaistītajām personām, savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto informāciju par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem gadījumiem). Lai reģistrētu notikumu, policijas darbiniekam ir nepieciešams identificēt personu. Likuma “Par policiju” 10. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka saskaņā ar policijas uzdevumiem viens no policijas darbinieka pamatpienākumiem atbilstoši dienesta kompetencei cita starpā ir konstatēt cilvēku personību un identificēt līķus.Savukārt likuma „Par policiju” III1 nodaļā “Policijas resoriskā pārbaude” ietverts policijas resoriskās pārbaudes termins, mērķi, īstenošanas pamatnosacījumi un termiņi. Policija policijas resoriskās pārbaudes ietvaros veic personas meklēšanu, personas, kura nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, kā arī neatpazīta cilvēka līķa identificēšanu. Atbilstoši likuma “Par policiju” 14.2 panta pirmajai daļai, ja nepieciešams noskaidrot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificēt neatpazīta cilvēka līķi, policijas darbinieks, kas veic policijas resorisko pārbaudi, var lemt par attiecīgo ziņu iekļaušanu integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai vai tāda cilvēka personības noskaidrošanai, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai.Likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 28. punkts paredz policijai tiesības bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību masu informācijas līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi.Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2. panta pirmā daļa nosaka, ka prese un masu informācijas līdzekļi (turpmāk – masu informācijas līdzekļi) ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, kas paredzēti publiskai izplatīšanai. Interneta vietni var reģistrēt kā masu informācijas līdzekli. Ņemot vērā to, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izpratnē neietver sociālos tīklus, kuri lielai Latvijas sabiedrības daļai kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, un, kuros var uzzināt jaunāko informāciju Latvijā un pasaulē, likumprojekts paredz precizēt likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 28. punktu paplašinot tā tvērumu, paredzot tiesības policijai izmantot ne tikai masu informācijas līdzekļus, bet arī sociālos tīklus sabiedrības informēšanai likumā noteiktajos gadījumos.Valsts policija jau pašlaik izmanto sociālos tīklus aktuālās informācijas publicēšanai portālos *[Facebook](https://www.facebook.com/LVportals%22%20%5Ct%20%22_blank)* un [*Draugiem.lv*](http://www.draugiem.lv/lvportals/), kur izveidojusi savas lapas, kā arī ir izveidots Valsts policijas [*Twitter*](https://twitter.com/LV_portals) konts. Valsts policija sociālajos tīklos informē sabiedrību par aktuālāko informāciju, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu noziedzniekus, bez vēsts pazudušos, kā arī publicē nenoskaidrotu cilvēku personības, kuri nespēj sniegt ziņas par sevi un neatpazītu cilvēku līķus un citiem notikumiem. Valsts policija uztur četrus portālus, un tiem ir šādi profili sociālos tīklos: facebook.com/Valsts\_policija; draugiem.lv/Valsts\_policija; twitter.com/Valsts\_policija.Vienlaikus, lai izpildītu Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 55 38.§ (TA-637) “Informatīvais ziņojums “Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās”” 2.1. apakšpunktā Iekšlietu ministrijai doto uzdevumu ir izstrādāti grozījumi likumā “Par policiju”, lai nodrošinātu iespēju katastrofu gadījumos neidentificēto cietušo un mirušo personu datu publicēšanu identificēšanas nolūkos.Lai efektīvāk veiktu likuma “Par policiju” 10. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto policijas darbinieka pamatpienākumu (konstatēt cilvēku personību un identificēt līķus), likumprojekts paredz precizēt likuma “Par policiju” 12. panta 28. punktu, paredzot, ka, lai noskaidrotu personas, kuras ir bez vēsts pazudušas, tai skaitā noskaidrotu tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificētu neatpazīta cilvēka līķi, policijai ir tiesības izmantot masu informācijas līdzekļus un sociālos tīklus. |
|  | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija, Valsts policija. |
| 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 attiecas uz personām, kuras alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī un tiek nogādātas iestādēs atskurbšanai un uz personām, kuras ir bez vēsts pazudušas.2017. gadā pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 171. panta pirmās daļas par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, Valsts policijas darbinieki sastādījuši – 8025 administratīvā pārkāpuma protokolus (2016.g. – 7946) un pašvaldības policijas darbinieki – 8858 administratīvā pārkāpuma protokolus (2016.g. –9202); pēc LAPK 171. panta otrās daļas par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas Valsts policijas darbinieki sastādījuši – 4592 administratīvā pārkāpuma protokolus (2016.g. – 3975) un pašvaldības policijas darbinieki – 3599 administratīvā pārkāpuma protokolus (2016.g. –3106). Taču jāņem vērā, ka tikai daļai no šo personu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, nogādājot tās policijas iestādē, saskaņā ar likumu “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 9. punktu.2017. gadā Valsts policija meklēšanā izsludināja 6402 personas (2015.g. – 5625, 2016.g. – 6807 personas), tai skaitā izsludinātas meklēšanā kā bez vēsts pazudušas personas – 1455 (2015.g. – 1106, 2016.g. – 1243). 471 persona 2017. gadā pēc izsludināšanas meklēšanā tika atrasta (2015.g.– 294, 2016.g. – 210 personas).  |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekts šo jomu neskar |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Likumprojekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Likumprojekts šo jomu neskar |

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

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Par likumprojektu tiks informēta sabiedrība, informāciju publicējot Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.Pēc likumprojekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tas būs pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekts 2018. gada 15. janvārī tika publicēts Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē [www.iem.gov.lv](http://www.iem.gov.lv) sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, lūdzot sniegt priekšlikumus par likumprojektu līdz 2018. gada 29. janvārim. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sadaļa tiks papildināta pēc sabiedrības līdzdalības procesa termiņa beigām. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts policija, pašvaldības policija, ostas policija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekta izpildes rezultātā netiks izveidotas jaunas institūcijas un netiks likvidētas vai reorganizētas esošās institūcijas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza:

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

2537

Brūvere, 67829574

iveta.bruvere@vp.gov.lv

Kokorevičs, 67075096

artis.kokorevics@vp.gov.lv