**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Nav attiecināms. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus" 3. punkts.  2015. gada 26. novembra Nacionālās drošības koncepcijas 4.1. apakšpunkts.  Krīzes vadības padomes 2017. gada 14. novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 4 2. paragrāfs. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma (turpmāk – Robežas likums) 1. panta 1. punktu Latvijas Republikas (turpmāk – Latvija) valsts robeža ir nepārtraukta un noslēgta līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas Latvijas sauszemes un ūdeņu teritoriju, zemes dzīles un gaisa telpu norobežo no kaimiņvalstīm un no Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. Savukārt, minētā panta 4. punkts nosaka, ka ārējā robeža ir Latvijas valsts robeža un robežšķērsošanas vietas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta regulu Nr. [562/2006](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/562/oj/?locale=LV), ar kuru ievieš Kopienas kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas robežu kodekss). Ārējā robeža Latvijas teritorijā atrodas Latgales un Vidzemes reģionā, proti, ārējā robeža ir Latvijas – Krievijas Federācijas un Latvijas – Baltkrievijas Republikas valsts robeža. Latvijas valsts robeža ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas valsts robežām vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.  Robežas likuma 5. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka, lai nodrošinātu atbilstoši Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem ierīkotās valsts sauszemes robežas saglabāšanu, kā arī robežzīmju un citu nostiprinājuma būvju vai elementu saglabāšanu un atbilstību minēto līgumu prasībām, organizē valsts sauszemes robežas uzturēšanu. Valsts sauszemes robežas uzturēšanas ietvaros veic valsts sauszemes robežas apskati dabā, proti, tās atrašanās vietas apvidū pārbaudi, salīdzināšanu ar demarkācijas dokumentiem, vizuālā stāvokļa analīzi, trūkumu, bojājumu vai neatbilstību konstatēšanu, un nosaka turpmāko rīcību trūkumu vai bojājumu novēršanai.  Saskaņā ar 2015. gada 26. novembra Nacionālās drošības koncepcijas 4.1. apakšpunktu valsts robežas drošības nodrošināšanai ir jāstiprina Valsts robežsardzes cilvēkresursu kapacitāte un materiāltehniskais aprīkojums, īpašu uzmanību pievēršot zaļās robežas iekārtošanai un aprīkošanai ar nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm. No minētā ir secināms, ka valsts robežas iekārtošana ir valstiski svarīgs pasākums, un ja valsts robežas iekārtošana netiek veikta, tad var tikt radīti draudi nacionālajai drošībai.  Robežas likuma 13. panta pirmā daļa nosaka, ka, lai iezīmētu valsts sauszemes robežas atrašanos dabā visā tās garumā, kā arī radītu robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus pie ārējās robežas, Ministru kabinets nosaka noteikta platuma valsts robežas joslu. No minētā ir secināms, ka valsts robežas josla ir Latvijas valsts un Eiropas Savienības ārējās robežas sastāvdaļa.  2015. gada 5. septembrī ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” tika noslēgta vispārīgā vienošanās “Par valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” (darbības laiks līdz 2019. gada beigām) (turpmāk - līgums). Līguma ietvaros līdz 2017. gada septembrim valsts robežas joslā gar Latvijas un Krievijas Federācijas robežu tika izbūvēta patruļtaka 78 km garumā (t.sk. caurtekas ūdensteču pārvarēšanai, šķelda klājumu un laipas stipri pārmitrinātās vietās), pēdu kontroles zona un žogs 47,5 km garumā.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojuma Nr.589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” 1. punktu Iekšlietu ministrijai atļauts uzņemties ilgtermiņa saistības laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam:  - valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, nepārsniedzot 20 557 173 *euro*;  - valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, nepārsniedzot 8 313 492 *euro*.  Tomēr, 2017. gada augusta lietus gāžu un tam sekojošo plūdu rezultātā tika radīti zaudējumi daļai gar Latvijas – Krievijas Federācijas valsts robežu izbūvētajai valsts robežas joslai (ekspluatācijā nodotā un būvniecības stadijā esošā daļa). Minēto lietus gāžu un plūdu rezultātā applūda vairāk kā 100 ha platības Latvijas – Krievijas Federācijas valsts robežas joslā (pēdu kontroles zonas un patruļtakas). Tādejādi, tika izskaloti caurteku uzbērumi un nostiprinājumi, aizskalots šķeldas klājums, kā arī nodarīti citi bojājumi. Lai noteiktu bojājumu apjomu, tika pieaicināta SIA ,,Industrial services” (apmaksa par plūdu bojājumu noteikšanu un tehniskās specifikācijas sagatavošanu - 1484 *euro* ar PVN), un veikta cenu aptauja par plūdu bojājuma seku likvidēšanas izmaksām (lētākais piedāvājums - 144 595 *euro* ar PVN).  Šobrīd saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. novembra sēdes (protokols Nr. 63, 31. §) un Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta sēdes (protokols Nr. 42, 3. §) lēmumiem piešķirtais finansējums nodrošina līgumā paredzētās summas apmaksu, taču finanšu līdzekļi 2017. gada augusta lietus gāžu un tam sekojošo plūdu rezultātā radīto zaudējumu novēršanai nav paredzēti.  Minētie bojājumi apgrūtina valsts robežas joslas uzturēšanas darbu izpildi (tajā skaitā apauguma nopļaušanu un pēdu kontroles zonas uzturēšanu). Bojājumu rezultātā var tikt negatīvi ietekmēta arī Valsts robežsardzes funkciju pilnvērtīga īstenošana, piemēram, plūdu dēļ var būt apgrūtinātas robežsarga iespējas aizturēt personu, kura nelikumīgi šķērsojusi ārējo robežu.  Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Projekts) mērķis ir 2017. gada augusta lietus gāžu un tam sekojošo plūdu radīto seku novēršana - nodrošinot izbūvētās valsts robežas infrastruktūras atjaunošanu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
|  | | |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2018. gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2019. gads | | 2020. gads | | 2021. gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru  n+2 gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | +146079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | +146079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -146079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -146079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | +146079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | Projektā paredzētie izdevumi sastāv no:   1. **1 484 *euro*****EKK 5000** “Pamatkapitāla veidošana” – SIA ,,Industrial services” (apmaksa par plūdu bojājumu noteikšanu un tehniskās specifikācijas sagatavošanu) 2. **144 595 *euro* EKK 5000** “Pamatkapitāla veidošana” – SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” cenu piedāvājums plūdu seku likvidēšanai   **KOPĀ: 146 079 *euro***  Detalizēts aprēķins pievienots šī sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā.  SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” cenu piedāvājumu sagatavoja ņemot vērā SIA ,,Industrial services” sniegto vērtējumu par nepieciešamajiem labojumiem plūdu seku likvidācijai. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Izdevumi tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardze).  Projektā paredzētie izdevumi, kas saistīti ar šī sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā minētajām robežšķērsošanas vietām, var tikt precizēti piešķirtā finansējuma ietvaros, konstatējot klātienē tādus papildu apstākļus, kurus radīja plūdi. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| Projekts šo jomu neskar. | | |
|  | | |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| Projekts šo jomu neskar. | | |
|  | | |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| Projekts šo jomu neskar. | | |
|  | | |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija un Valsts robežsardze. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpilde neietekmē iesaistīto institūciju funkcijas un uzdevumus.  Projekta izpilde neietekmē valsts pārvaldes institucionālo sistēmu. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

29.03.2018. 12:12

1434

Voitehovičs, 67075737

janis.voitehovics@rs.gov.lv

Graustiņa, 67075758

Baiba.graustina@rs.gov.lv