**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** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:  - Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu, kas nosaka, ka līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai gadījumos, ja netiek izpildītas līgumsaistības un no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums par saistību neizpildi, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem;  - Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāze ir valstiski svarīga sistēma, kas nepieciešama sabiedrības funkciju īstenošanai;  - LR Saeimā 2017.gada 14.decembrī pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums - tā anotācijā tika norādīts, ka finansējums datubāzes izveidei tiks pieprasīts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;  - Ministru kabineta noteikumu projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2017.gada 14.decembrī Saeimā tika pieņemts Veselības aprūpes finansēšanas likums (turpmāk – Likums), kas paredz reformēt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu[[1]](#footnote-2).  Ņemot vērā minēto, lai īstenotu Likuma 13.panta sestajā daļā doto uzdevumu Ministru kabinetam noteikt kārtību un termiņu, kādā institūcijas sniedz Nacionālajam veselības dienestam (turpmāk – Dienests) informāciju personas iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē, šīs informācijas glabāšanas termiņus, kā arī kārtību, kādā personas tiek izslēgtas no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes, Veselības ministrija ir izstrādājusi Noteikumu projektu.  Rīkojuma projekta mērķis ir Datubāzes izveidei un uzturēšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršana, lai nodrošinātu informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus integrāciju ar tām sistēmām, kurās tiek uzkrāta Datubāzei nepieciešamā informācija .  Saskaņā ar Likuma 11.pantu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros ir:  1)  personām, kuras ir sociāli apdrošinātas veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (darba ņēmēji un pašnodarbinātie);  2) personām, kuras nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, bet kuras Likumā noteiktajā apjomā ir veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas (brīvprātīgs maksājums);  3) konkrētajām Likuma 11.pantā uzskaitītajām personu grupām, piemēram, bērniem līdz 18 gadiem, personām, kuras saņem vecuma pensiju, personām, kuras saņem bērna kopšanas vai vecāku pabalstu, bezdarbniekiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, personām, kuras cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā vai avārijas seku likvidācijā u.c.  Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) nolikuma 5.7.6. punktu, kurš paredz izstrādāt, kā arī izvērtēt citu iestāžu izstrādātos pasākumus un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošināšanai un optimizēšanai, Veselības ministrija ir nosūtījusi VARAM vēstuli, kurā lūdza izvērtēt rīkojuma projektu.  Veselības ministrija 2018.gada 2.maijā ir saņēmusi elektroniski komentārus par sagatavoto rīkojuma projektu un ir papildinājusi anotāciju ar sekojošu informāciju:  Ņemot vērā Ministru kabinetā 2015.gada 10.martā atbalstītajā informatīvajā ziņojumā “Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru” VARAM noteiktos principus attiecībā uz centrālās infrastruktūras centralizāciju un to nodrošināšanu, saņemot pakalpojumus, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 20.februārī (protokols Nr.11, 30.§) atbalstīto informatīvo ziņojumu ”Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”, Veselības ministrijai ir izvērtējusi iespēju izmantot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) nodrošinātos valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (VESPC) sniegtos infrastruktūras koplietošanas pakalpojumus. Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma pašreiz neatrodas LVRTC datu centrā. Iepirkuma ietvaros NVD ir paredzējis paplašināt esošo disku masīvu ar papildus diska vietu, neiegādājoties jaunas tehnoloģijas.  Izvērtējot iespēju izmantot LVRTC koplietošanas resursus, tika secināts, ka, lai nodrošinātu NVD vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas ātrdarbību un darbības nepārtrauktību, izmantojot LVRTC disku masīvu, būtu nepieciešams izveidot ātrgaitas (vismaz 10 GBit), drošu un rezervētu savienojums starp NVD serveriem un LVRTC disku masīvu, kā arī veikt izmaiņas datu rezerves risinājumā. Veicot pāreju uz LVRTC, tiktu ietekmēta esošā funkcionalitāte, jo būtu jāpārceļ arī šobrīd funkcionējošās sistēmas daļas, mainot risinājuma arhitektūru. Šāds risinājums ir saistīts ar papildus nepamatotām izmaksām, kā arī jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kas nav testētas un radītu papildus riskus projekta realizācijā, tādējādi pagarinot arī projekta realizācijas laiku.  Datu apmaiņas risinājumi starp Veselības aprūpes finansēšanas likumam atbilstošas veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi un tai nepieciešamajiem datu sniedzējiem (Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošās informācijas sistēmas) šobrīd netiks nodrošināta izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS), jo IKT risinājumam ir jāsāk darboties līdz 2019.gada 1.janvārim un līdz ar to ir paredzēts pilnveidot jau eksistējošās datu apmaiņas saskarnes, ievērojot nepieciešamo steidzamību, pie nosacījuma, ka tiklīdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta „Vienotā datu telpa” aktivitātes “Datu izplatīšanas platforma“ ietvarā tiks attīstīts ātrdarbīgais datu izplatīšanas risinājums (ieviešanas termiņš 2020.gada novembris), Veselības ministrija un datu apmaiņā iesaistītās institūcijas pielāgos savas datu apmaiņas saskarnes VISS izmantošanai.  Lai nodrošinātu, ka valsts pārvaldē, izstrādājot un attīstot informācijas sistēmas, ir ievēroti konceptuālās IKT mērķarhitektūras vienotie principi. Veselības ministrija pēc līdzekļu piešķiršanas projekta īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.71 „Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” noteiktajai kārtībai iesniegs IKT risinājuma attīstības projekta aprakstu VARAM.  Institūcijas kā Datubāzē iekļaujamo datu avoti noteiktas, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.357 „ Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu” 3.punktā minēto iestāžu sadarbības principu – ja iestādes funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija ir citas iestādes rīcībā, iestāde to pieprasa no citas iestādes, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina šīs informācijas vākšanu, reģistrēšanu un aktualizēšanu, ja normatīvie akti nenosaka citādi.  Lai ar 2019. gada 1. janvāri nodrošinātu personu tiesību saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu atspoguļojumu, nepieciešams līdz minētajam datumam izveidot Datubāzi, kā arī nodrošināt saskarņu izveidošanu ar citām valsts informācijas sistēmām nepieciešamās informācijas par personu iegūšanai.  Pieprasījums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iesniedzams kā steidzams, jo iesaistītajām ministrijām iepriekšminētajam pasākumam esošā budžetā nav paredzēti resursi šī pasākuma īstenošanai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | NVD, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Labklājības ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 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, salīdzi-  not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | Izmai-  ņas, salīdzi-  not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | izmaiņas, salīdzi-  not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. 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 | 1 876 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 1 876 987 | 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 | -1 876 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -1 876 987 | 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) | X | 1 876 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 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) | Papildus nepieciešamais finansējums 2018.gadā nepārsniedz  1 876 987 *euro*, lai nodrošinātuVeselības aprūpes finansēšanas likumā minētāsveselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes izveidi un uzturēšanu, kas nepieciešama, lai apliecinātu personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā:   1. 1 652 420 *euro* Veselības ministrijai, tai skaitā:    1. 1 634 270 *euro*, lai Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar veselības pakalpojumu saņēmēju datubāzi (precēm un pakalpojumiem 45 980 *euro* un pamatkapitāla veidošanai 1 588 290 *euro*);    2. 18 150 *euro,* lai Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Černobiļas (ČAES) reģistra modernizācijas izstrādes darbiem un datu migrācijas failu sagatavošanu (subsīdijām un dotācijām). 2. 29 405 *euro* Labklājības ministrijai, tai skaitā:    1. 7 357 *euro*, lai Nodarbinātības valsts aģentūra segtu izdevumus, kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim saistībā ar saskarnes pielāgošanu veselības pakalpojumu saņēmēju datubāzei (pamatkapitāla veidošanai);    2. 15 998 *euro,* lai Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma (SPOLIS) apstrādā un uzkrāj valsts sociālās aprūpes centra klientu datus un var nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes lietotājus ar darbam nepieciešamo informāciju (pamatkapitāla veidošanai);    3. 6 050 *euro*, lai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija segtu izdevumus, kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim saistībā ar Invaliditātes informatīvās sistēmas pielāgošanu veselības pakalpojumu saņēmēju datubāzei (pamatkapitāla veidošanai). 3. 116 512 *euro* Iekšlietu ministrijai, tai skaitā:    1. 11 308 *euro*, lai Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs segtu izdevumus, kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim, saistībā ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidošanu un datu pārbaudi tajā (pamatkapitāla veidošanai);    2. 38 230 *euro*, lai Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs segtu izdevumus, kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim saistībā ar Kriminālprocesa informācijas sistēmas pilnveidošanu un datu pārbaudi tajā (pamatkapitāla veidošanai);    3. 21 780 *euro,* lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde segtu izdevumus kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim saistībā ar saskarņu izstrādi ziņu sniegšanai par patvēruma meklētājiem no Patvēruma meklētāju reģistra veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei (pamatkapitāla veidošanai);    4. 20 691 *euro*, laiPilsonības un migrācijas lietu pārvalde segtu izdevumus, kas radušies laika posmā līdz 2018. gada 31. decembrim, saistībā ar saskarņu izstrādi ziņu sniegšanai par Latvijā saņemtajiem uzturēšanās dokumentiem, personu apliecinošiem dokumentiem un to veidiem no Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei (pamatkapitāla veidošanai);    5. 24 503 *euro*, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde segtu izdevumus, kas radušies izveidojot unikālu un specifisku datu atlases risinājumu (pamatkapitāla veidošanai). 4. 78 650 *euro* Izglītības un zinātnes ministrijai, tai skaitā:    1. 9 075 *euro,* lai universālajā webservisā izveidotu jaunu datu nodošanas metodi un jaunus datu filtrus (precēm un pakalpojumiem);    2. 69 575 *euro*, lai izveidotu monitoringa rīku, kas fiksēs izmaiņas un ar noteiktu regularitāti nodos datus veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei (pamatkapitāla veidošanai).   Detalizētu izdevumu aprēķinu skatīt anotācijas pielikumā. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 8.Cita informācija | Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros.  Rīkojuma projekts paredz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir finansējumu, kas nepārsniedz 1 876 987 *euro*. Vienlaikus rīkojuma projektā iekļauts punkts, kas nosaka, ka Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsagatavo un jāiesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par pamatbudžeta apropriācijas palielinājumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši šā rīkojuma 1.punktam pēc attiecīgo iepirkumu procedūru veikšanas.  Veselības ministrija (Ministru prezidents – veselības ministra pienākumu izpildītājs M.Kučinskis) izveidoja darba grupu, lai operatīvi risinātu jautājumu par starpinstitūciju datu apmaiņu personu iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē, kā arī izslēgšanai no tās.  2018.gada 5.aprīļa sanāksmē tika uzdots iesaistītajām ministrijām (Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija) trīs darba dienu laikā sagatavot un  iesniegt Veselības ministrijai detalizētus aprēķinus.  Kā arī papildus iepriekš minētajam Veselības ministrija 2018.gada 29.martā izsūtīja  vēstuli Nr. 01-13.1/1349 “Par veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi” iesaistītajām nozares ministrijām un to padotības iestādēm ar lūgumu iesniegt pamatojumus un skaidrojumus nepieciešamajam papildus finansējumam, detalizētus aprēķinus, tai skaitā sadalījumā pa izdevumu kodiem, laika grafiku un iestādei atbilstoši veicamos pasākumus, lai kopīgi sasniegtu mērķi un no 2019.gada 1.janvāra ieviestu Veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzēto valsts obligāto veselības apdrošināšanu.  Tieslietu ministrija sākotnēji sniedza informāciju, ka  papildus finansējums nebūs nepieciešams, taču norādīja, ka, ja tomēr būs nepieciešams nodrošināt sasaisti (elektroniskā datu apmaiņas veidā starp ieslodzīto informācijas sistēmu un NVD veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi), tad finansējums būs nepieciešams. 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē ar Tieslietu ministriju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi tika panākta vienošanās, ka datus par ieslodzītām personām veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei sniegs Ieslodzījuma vietu pārvalde un Tieslietu ministrija iespējami operatīvi sagatavots nepieciešamā finansējuma aprēķinu. Tieslietu ministrija kopā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi izvērtēja situāciju un informēja Veselības ministriju, ka datus par ieslodzītām personām veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei sniegs Ieslodzījumu vietu pārvalde un papildus līdzekļi šī uzdevuma nodrošināšanai nav nepieciešami.  Veselības ministrija uz doto brīdi nav saņēmusi pieprasīto informāciju no Aizsardzības ministrijas.  Aizsardzības ministrija norādīja, ka izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi” neparedz Aizsardzības ministrijai tieši sniegt informāciju par izdienas pensijas saņēmējiem, līdz ar to datu bāžu salāgošana nav nepieciešama. Tika sniegta informācija, ka Aizsardzības ministrija regulāri, reizi mēnesī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā elektroniski iesniedz ziņas par visiem militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem.  2018.gada 13.aprīļa sanāksmē Veselības ministrija, NVD, Aizsardzības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vienojās, ka iespējams  Aizsardzības ministrijai būs nepieciešams papildus finansējums. Veselības ministrijas rīcībā uz doto brīdi dati par Aizsardzības ministrijas papildus finansējuma nepieciešamību nav.  Izstrādājot jau konkrētus tehniskos risinājumus, NVD iesaistīs Datu valsts inspekciju, lai rastu samērīgu un efektīvu informācijas par personu apstrādi, nodrošinot Veselības aprūpes finansēšanas likuma izpildi un ņemot vērā fizisko personu datu apstrādes pamatprincipus.  Veselības ministrija, iesniedzot Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, pievienos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 7.panta trešajai daļai.  Indikatīvais novērtējums par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadam un turpmāk ik gadu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes uzturēšanai un informācijas apmaiņai sastāda ne vairāk kā 328 595 *euro* t.sk.:   1. 317 388 *euro* Veselības ministrijai; 2. 4 247 *euro* (EKK 2000)Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogramma 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”); 3. 6 960 *euro* Izglītības un zinātnes ministrijai.   Papildus finansējums 2019.gadā vēl būs nepieciešams arī Aizsardzības ministrijai, precīzs nepieciešamā finansējuma apmērs tiks iesniegts Finanšu ministrijā, Veselības ministrijai iesniedzot starpnozaru prioritāros pasākumus 2019.-2021.gadam.  Jautājumu par veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes uzturēšanai un informācijas apmaiņai nepieciešamo papildu finansējumu 2019.–2021.gadā un turpmāk katru gadu Veselības ministrija virzīs kā starpnozaru prioritāro pasākumu izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” sagatavošanas procesā. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 | NVD, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Labklājības ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA) elektronisko datu apmaiņu, ko atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu “Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi” projektam sniegs VSAA, nodrošinās piešķirto VSAA speciālā budžeta līdzekļu ietvaros. |

Veselības ministre         Anda Čakša

Vīza: Valsts sekretārs Aivars Lapiņš

Zandberga 67876041

[Lasma.Zandberga@vm.gov.lv](mailto:Lasma.Zandberga@vm.gov.lv)

1. informācija par Veselības aprūpes finansēšanas likuma mērķi un būtību ir pieejama <https://likumi.lv/doc.php?id=296188> (skatīt sadaļas „Saistītie dokumenti” 2.punktu „Anotācijas/Tiesību aktu projekti”) un [http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([Title]=\*vesel%C4%ABbas+apr%C5%ABpes+finans%C4%93%C5%A1anas+likums\*)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bTitle%5d=*vesel%C4%ABbas+apr%C5%ABpes+finans%C4%93%C5%A1anas+likums*)&SearchMax=0&SearchOrder=4) (skatīt sadaļu „Iesniegts”) [↑](#footnote-ref-2)