**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**“Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Projekta sagatavošanas mērķis ir nošķirt eksporta kompensāciju noteikumus no noteikumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu importa un eksporta licenču un tarifu kvotu administrēšanu un uzraudzību, lai brīdī, kad ES tiktu pieņemts lēmums atcelt regulas attiecībā uz eksporta kompensācijām, to būtu ērti un bez lieka administratīvā sloga izdarīt arī nacionālā līmenī, atzīstot šos jaunos eksporta kompensāciju noteikumus par spēku zaudējušiem. Projekta spēkā stāšanās paredzēta 2018.gada 1. ceturksnī.  |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma [8.panta](http://m.likumi.lv/ta/id/87480-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-likums#p8) otrā daļa |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pašlaik Eiropas Savienības (turpmāk – ES) lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 237 “Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.237).2013. gada decembrī Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) 9. Ministru konferences deklarācijā atkārtoti tika uzsvērta apņemšanās paralēli samazināt jebkuras eksporta subsīdijas, un tā ir bijusi viena no PTO galvenajām prioritātēm starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas sarunās kopš to uzsākšanas 1995. gadā Urugvajas sarunu raunda rezultātā, kad stājās spēkā Lauksaimniecības nolīgums (*Agreement of Agriculture*), kura mērķis ir reformēt lauksaimniecības sektoru, proti, izveidot taisnīgu un tirgus orientētu tirdzniecības sistēmu, lai novērstu pasaules tirgus ierobežošanu un kropļošanu. Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), tika aizstāta ar 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr.1308/2013). Ar šo regulu tika reformēti lauksaimniecības tirgus pārvaldības principi ES un attiecībā uz eksporta kompensācijām tika nolemts, ka tās tiek saglabātas kā ārkārtas instruments, bet ir noteiktas «0» līmenī.2015. gada decembrī notika PTO 10. Ministru konference. Tajā tika pieņemts lēmums pilnībā atcelt eksporta kompensācijas, lai nākotnē izkaustu tirdzniecību kropļojošo eksporta atbalstu, un 2017. gada 6.oktobrī arī ES ir iesniegusi PTO savu pārstrādāto eksporta kompensāciju sarakstu. ES regulas, kas attiecas uz eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanu, vismaz pagaidām netiek plānots atcelt, ja rastos situācija, kad šāds regulējums būtu nepieciešams. Tāpēc līdz tam arī Latvijā ir nepieciešams noteikumus saglabāt kā spēkā esošus. Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka noteikumus Nr.237 ir paredzēts atcelt, jo tiks izstrādāti jauni noteikumi par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtību, atsevišķiir jāsagatavo arī jauni Ministru kabineta noteikumi “Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība” (turpmāk – projekts), ar kuriem tiktu daļēji aizstāti spēkā esošie noteikumi Nr.237. Tātad šī projekta sagatavošanas mērķis ir nošķirt eksporta kompensāciju noteikumus no noteikumiem, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu importa un eksporta licenču un tarifu kvotu administrēšanu un uzraudzību, lai brīdī, kad ES tiktu pieņemts lēmums atcelt regulas attiecībā uz eksporta kompensācijām, to būtu ērti un bez lieka administratīvā sloga izdarīt arī valstī, atzīstot šos jaunos eksporta kompensāciju noteikumus par spēku zaudējušiem.ES līmenī regulās, kas attiecas uz eksporta kompensāciju piešķiršanu atsevišķiem lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, līdz šim nav izdarīti grozījumi pēc būtības, tāpēc arī nacionālajos noteikumos nav paredzēti grozījumi pēc būtības.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskās personas kapitālsabiedrības | Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD), Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) un Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC)  |
| 4. | Cita informācija | Lai novērstu normu dublēšanos ar augstāka spēka normatīvo aktu tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu, projektā ir paredzēts svītrot noteikumu Nr. 237 3.1. un 3.2. apakšpunktu, kuros ir noteiktas VID funkcijas attiecībā uz eksporta kompensāciju piemērošanu. Šīs funkcijas ir noteiktas muitas jomu regulējošos normatīvos aktos: 1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulā Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;2) 1993. gada 28. oktobrī pieņemtajā likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”;3) 2016. gada 2. jūnijā pieņemtajā Muitas likumā.Projektā tiek lietoti šādi termini: 1. “tirdzniecības dokumenti” – visi ar konkrēto tirdzniecību saistītie dokumenti, kas pierāda notikušo procesu (piemēram, transporta dokumenti, bankas izraksti u.c.);
2. “pārstrādātā lauksaimniecības produkta recepte” - receptes reģistrācija paredz īpašas pieteikuma veidlapas aizpildīšanu par eksportējamās preces ražošanā izmantotajām sastāvdaļām, par kurām ir tiesības saņemt eksporta kompensāciju. Eksporta kompensācija ir maksājums, kas kompensē preču tirgus cenu atšķirības ES un pasaules tirgū. Lai varētu aprēķināt eksporta kompensāciju par eksportēto preci, LAD Tirgus kopējās organizācijas departamentam nepieciešama informācija par tās sastāvu.
3. “nepienācīgi atbrīvots nodrošinājums” - ir termins no Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulas (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem, 49. panta 3. punkta oficiālā latviskā tulkojuma (angļu val. - *securities unduly paid*). Tā ir minētajā punktā pieļautā dalībvalsts izvēle, kas ir iestrādāta MK noteikumos. Minētais termins nozīmē, ka iesniegtais nodrošinājums pēc eksporta operācijas (-u) veikšanas ir atbrīvots, bet pēc atbrīvošanas ir atklājušās neatbilstības (piem., recepšu pārbaudēs uz vietas), kuru rezultātā faktiski atbrīvotā nodrošinājuma summa ir lielāka, nekā eksportētājam pienāktos saņemt atpakaļ (t.i., daļu no nodrošinājuma būtu bijis jāietur).

Viens no projekta VIII nodaļā minētās Starptautiskās kontroles un uzraudzības aģentūras mērķiem ir starptautiska lauksaimniecības produktu kontrole un uzraudzība. Tātad, lai palīdzētu ES eksportētājiem iegūt pierādījumus par to, ka produkti ir sasnieguši galamērķi, ir paredzēts, ka dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinātās starptautiskās kontroles un uzraudzības aģentūras izsniedz sertifikātu par to, ka ir nogādāti galamērķī tie eksportētie ES lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek gūts labums no diferencētās kompensācijas. Apstiprinātās uzraudzības aģentūras savas darbības laikā atbilst šādiem kritērijiem:a) veic visas iespējamās pārbaudes, lai noteiktu tādu produktu identitāti un svaru, uz kuriem attiecas sertifikāti;b) uzraudzības aģentūru vadība pienācīgi uzrauga uzņēmuma darbinieku trešajās galamērķa valstīs veiktās pārbaudes;c) uzraudzības aģentūras saglabā lietas par katru no izsniegtajiem sertifikātiem, tajās reģistrējot apsekojuma apliecinājumu (veiktās daudzuma un dokumentācijas pārbaudes utt.), lai pamatotu sertifikātos minētos secinājumus. Lietas par izdotajiem sertifikātiem glabā piecus gadus;d) apstiprinātās uzraudzības aģentūras apliecina izkraušanas darbības ar saviem atbilstoši kvalificētiem pastāvīgajiem darbiniekiem vai vietējiem aģentiem, kas atrodas vai aktīvi darbojas galamērķa valstī, vai nosūta savus darbiniekus no reģionālajiem birojiem vai valsts biroja ES. Uzraudzības aģentūru atbilstoši kvalificētie pastāvīgie darbinieki regulāri pārbauda vietējo aģentu iesaistīšanos.Tā kā regulas Nr. 612/2009 18. pantā ir noteikts, ka starptautiskās kontroles un uzraudzības aģentūrām ir nepieciešams dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājums, tādējādi noteikumu projektā ir noteikts, ka šo funkciju pilda Lauku atbalsta dienests. Jebkurš komersants, kurš atbilst regulas nr. 612/2009 VIII pielikuma prasībām, var saņemt Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu un veikt regulas Nr.612/2009 noteiktās funkcijas. PVD sniegtais skaidrojums par Tieslietu ministrijas 2018. gada 5. februāra atzinuma (Nr.1-9.1/148) 2.punkta pēdējo rindkopu:1) 6.5. apakšpunktā runa ir nevis par regulārām pārbaudēm un par parasto veterināro uzraudzību dzīvnieku turēšanas saimniecībās, bet gan par ārpuskārtas pārbaudi uz LDC iesnieguma pamata. Tās laikā ir jāizvērtē nevis novietnes kopējais stāvoklis, bet gan atsevišķu dzīvnieku atbilstība eksporta kompensāciju nosacījumiem. Inspekcijas audzēšanas novietnēs notiek ne biežāk kā reizi trijos gados un Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma dēļ, savukārt liellopu novietnēs tās notiek galvenokārt tikai pēc saņemtām sūdzībām, pārbaudot sūdzībā norādītos jautājumus un saistīto vispārīgo nosacījumu atbilstību; 2) par 6.6. apakšpunktu: inspekcijas par pārtikas apriti kautuvēs notiek četras reizes gadā un gaļas sadales uzņēmumos – trīs reizes gadā, pamatojoties uz riska izvērtējumu, kas šo plānveida inspekciju skaitu var samazināt. Pārbaudes laikā tiek izvērtēts uzņēmuma stāvoklis un dokumentācija attiecīgajā dienā, bet eksporta kompensāciju gadījumā ir runa par specifiskām, mērķtiecīgām inspekcijām, kuru laikā būtu jānodrošina, lai nenotiek krāpnieciskas darbības ar konkrētiem dzīvniekiem, kuri nogādāti kaušanai (eksporta kompensācijas maksā par noteiktiem vīriešu kārtas liellopiem), ar konkrētiem norādītajiem liemeņiem un sadalīto gaļu, kā arī lai netiktu mainīts liemeņu svars un klasificēšanas rezultāti, tā novēršot iespēju kaut ko mainīt uzglabāšanas laikā, tostarp marķējumu. Tiek izvērtēti arī uzglabāšanas apstākļi u.c. faktori, kas var ietekmēt gaļas atbilstību kompensācijas saņemšanai. Katrs dzīvnieks un katrs liemenis ir jāizvērtē atsevišķi, jo tie nav konveijera ražošanas produkti. Arī gaļas sadalei jānotiek pa strikti noteiktām vietām, locītavām, ko pēc iepakošanas nebūs iespējams novērtēt. Jāņem vērā, ka sistēma paredz PVD kā kompetentajai iestādei apliecināt dažāda veida informāciju. Noteikumos neiekļaujot nosacījumu par visu šo posmu papildu uzraudzību no PVD amatpersonu puses, nebūtu godīgi pēc tam prasīt, lai PVD amatpersonas apliecina nepieciešamās informācijas atbilstību. Turklāt Latvijā ir tikai pieci inspektori, kas ir apmācīti novērtēt liemeņu kategorizāciju, klasificēšanu, un tikai viena persona, kas kādreiz tikusi apmācīta pārbaužu veikšanai uzņēmumos (kautuvēs, gaļas sadales uzņēmumos, uzglabāšanas vietās), kuri vēlas iesaistīties eksporta kompensāciju sistēmā. Konsultējoties ar Eiropas Komisijas ekspertu par to, vai nepieciešama inspektora klātbūtne visā procesā, tika paskaidrots, ka galvenais PVD inspektora uzdevums ir nodrošināt, lai produkcija netiek aizvietota ar citu, nosacījumiem neatbilstošu produkciju, lai tiktu nodrošināta izsekojamība, un to var panākt tikai tad, ja šie posmi tiek uzraudzīti;3) par 30. punktu: Latvijā liellopu liemeņi tiek klasificēti tikai 9 kautuvēs, tāpēc šos dzīvniekus atļauts kaut tikai šajās kautuvēs. Turklāt Latvijā ir arī neatzītie jeb reģistrētie šīs jomas uzņēmumi, kuriem atļauts savu produkciju realizēt tikai un vienīgi vietējā tirgū; 1. 31.–32. punkta norma nepieciešama, jo tā attiecas uz specifisku liemeņu marķēšanu ar “M” burtu. PVD inspektors ar šo zīmogu apliecina, ka attiecīgais liemenis atbilst visiem pamatnosacījumiem;
2. par 33. punktu skatīt komentāru par 6.6. apakšpunktu;
3. 34.–36. punkta norma tiešā veidā ir saistīta ar PVD pamatfunkciju šajā procesā, t.i., nodrošināt, lai nebūtu iespējamas krāpnieciskas darbības. Ikdienā PVD neveic šādas darbības;
4. ja noteikumos netiek ietverta 37. punkta norma, PVD nebūs pamatojuma, uz kura normatīvā regulējuma pamata izsniegt jaunu sertifikātu, ja liemeņi pēc tam tiek sadalīti ceturtdaļās, jo arī šādu sertifikātu izsniegšana nav saistīta ar pārtikas jomas rutīnas uzraudzību;
5. 44.–45. punktā ir ietverti specifiski nosacījumi eksporta kompensāciju gaļas marķēšanai, iesaiņošanai un izsekojamības nodrošināšanai;
6. 46. punkts paredz papildu prasību eksporta kompensāciju gadījumos, lai nodrošinātos pret krāpnieciskiem gadījumiem, jo PVD amatpersonai pēc tam jāapliecina visu šo gaļas gabalu atbilstība;
7. 52. punktā noteikta tālākā rīcība ar iefasēto marķēto produkciju un tās uzglabāšanas apstākļi, kas nav uzņēmuma noliktava – aukstuma kamera, kura tiek izmantota ikdienā.
 |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību****un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanas nodrošināšanā, administrēšanā un uzturēšanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes (LAD, VID, PVD un LDC), kā arī komersanti, kas izmantotu eksporta kompensācijas. Mērķgrupas aptuveno lielumu nav iespējams noteikt, jo tas, ievērojot dabiski svārstīgās tendences lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirgū, ir mainīgs. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | **Ietekme uz tautsaimniecību.** Noteikumu projekta tiesiskais regulējums salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem Nr.237 pēc būtības nemainās, tāpēc paredzams, ka regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupām paliks nemainīga.2015. gada decembrī notika PTO 10. Ministru konference un ar to saistītā Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksme par kopējās tirdzniecības politikas jautājumiem. Norisinājās diskusijas par eksporta konkurenci lauksaimniecībā, tirdzniecības pārredzamības jautājumiem un attīstību. Tāpat tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar PTO nozīmi starptautiskajā tirdzniecības sistēmā, un tika pieņemts lēmums pilnībā atcelt eksporta kompensācijas. Tādējādi 2017. gada 6. oktobrī arī ES ir iesniegusi PTO savu pārstrādāto eksporta kompensāciju sarakstu, tāpēc ir nepieciešami attiecīgi grozījumi Latvijas normatīvajos aktos.**Ietekme uz administratīvo slogu**. Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecīgajai mērķgrupai neradīs papildu administratīvo slogu salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem Nr. 237. Tieši pretēji, tā mērķis ir radīt atsevišķu nacionālo regulējumu attiecībā uz eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanu, un, kad regulējumu būtu nepieciešams atcelt, noteikumus varēs atzīt par spēku zaudējušiem bez liekiem un atkārtotiem grozījumiem. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Tā kā eksporta kompensācijas kopš 2013. gada ir noteiktas «0» līmenī, administratīvās izmaksas nav paredzētas. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

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

|  |
| --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nav. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Zemkopības ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Ministru kabineta noteikumu projekts paredz Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikai atbilstošu eksporta kompensāciju administrēšanas kārtību. Eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtību nosaka:1) Regula Nr.1308/2013;2) [Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1450437282684&uri=CELEX:32014R0510) (turpmāk – regula Nr. 510/2014);3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr.952/2013);4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1306/2013);5) Komisijas 2001. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1488/2001, kas nosaka noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu procedūrai – ievešana pārstrādei – bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes (turpmāk – regula Nr. 1488/2001);6) Komisijas 2006. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 1731/2006 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem (turpmāk – regula Nr. 1731/2006);7) Komisijas 2006.gada 24.novembra Regula (EK) Nr. 1741/2006, ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu liellopu gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā (turpmāk – regula Nr. 1741/2006);8) Komisijas 2007.gada 20.aprīļa Regula (EK) Nr. 433/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai par liellopu gaļu (turpmāk – regula Nr. 433/2007);9) Komisijas 2007.gada 21.novembra Regula (EK) Nr. 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (turpmāk – regula Nr. 1359/2007);10) Komisijas 2008. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1276/2008 par pārraudzību, eksporta laikā fiziski pārbaudot tos lauksaimniecības produktus, par kuriem pienākas kompensācijas vai citas summas (turpmāk – regula Nr. 1276/2008);11) Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (turpmāk – regula Nr. 612/2009);12) [Komisijas 2010. gada 29. jūnija Regula (ES) Nr. 578/2010, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu un kritērijiem šādu kompensāciju apjoma noteikšanai dažiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R0578&qid=1450437425682) (turpmāk – regula Nr. 578/2010);13) Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un *euro* izmantošanu (turpmāk – regula Nr. 907/2014);14) Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 2015/2447);15) Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā Regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (turpmāk – regula Nr. 2016/341);16) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 ( 2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku ( turpmāk – regula Nr.853/2004);17) Komisijas 2017. gada 20.aprīļa Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013;18) Komisijas 2017. gada 20.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/1184, ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanai attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Marakešas protokolu “Par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu”. Tas nozīmē, ka projektā ietvertās normas atbilst ES, tostarp Latvijas Republikas, saistībām Pasaules Tirdzniecības organizācijā. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1.tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | ES tiesību akti, no kuriem izriet saistības:1) Regula Nr.1308/2013;2) Regula Nr. 510/2014;3) Regula Nr. 1488/2001;4) Regula Nr. 1731/2006;5) Regula Nr. 1741/2006;6) Regula Nr. 433/2007;7) Regula Nr. 1359/2007;8) Regula Nr. 1276/2008;9) Regula Nr. 612/2009;10) Regula Nr. 578/2010;11) Regula Nr. 1306/2013;12) Regula Nr. 907/2014; 13) Regula Nr. 2015/2447;14) Regula Nr. 2016/341;15) Regula Nr.952/2013;16) Regula Nr.853/2004;17) Regula Nr. 2017/1182;18) Regula Nr. 2017/1184. |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Regula Nr. 1308/2013 | 2.1. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 510/2014 | 2.2. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1306/2013 | 2.3. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1488/2001 | 2.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1731/2006 | 2.5. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1741/2006 | 2.6. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 | 2.7. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1359/2007 | 2.8. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1276/2008 | 2.9. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 612/2009 | 2.10. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 578/2010 | 2.11. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 907/2014 | 2.12. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr.853/2004 | 2.13. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1308/2013 196. panta 1. punkts | 3. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 510/2014 22. panta 1.punkts | 3.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1488/2001 | 4.1.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 25. panta 2. un 3. punkts un 41. pants | 4.1.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1306/2013 | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 907/2014 16. panta “a” punkts | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.1308/2013 20.panta “k” punkts | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1488/2001 | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 510/2014 23. panta 1.punkts, 25. un 30. pants | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 9. panta 1. un 4. punkts, 10.panta 4.punkta 2.rindkopa, 13. panta 2.punkts, 24. panta 2. punkts, 28. panta 1. punkts 2. un 3. rindkopa, 37. panta 8. un 9. punkts, 39.panta 3. punkts un VI pielikuma 1.daļas 5.punkta “a” un “b” apakšpunkts | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1276/2008 1.pielikuma 3.3. apakšpunkts | 4.2.apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 578/2010 28.pants  | 4.3. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 907/2014 | 4.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1306/2013 | 4.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 612/2009 | 4.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1276/2008 12. pants, 13.panta 2. punkta 2. rindkopa, 15. panta 5. punkts un VIII pielikuma 2.7. apakšpunkts | 4.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 2.panta 2. punkts | 4.5. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 2.panta 2. punkta 2.rindkopa  | 4.6. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 17.panta 1.rindkopas “a” punkta “iv” apakšpunkts | 4.6. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1359/2007 5. panta 2. punkts un 6. panta 3. punkts | 4.6. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 4. panta 4. punkts, 7. panta 2. punkta 2.rindkopa un 3. punkts, 9. panta 3. punkts, 10. panta 2. punkta 2.rindkopa, 11. panta 2. punkta 2.rindkopa | 4.7. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
|  |  |  |  |
| Regulas Nr. 1731/2006 6.panta 2. punkts | 4.7. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.612/2009 11.panta 3.punkta 2.ievilkums, 22.panta 2.punkta 2. rindkopa, 36. panta 3.punkts, 46. panta 3.punkta “b” apakšpunkts un 49. panta 4.punkts “b” apakšpunkts | 4.7. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 510/2014. 37. panta 1.punkta “d” un “e” apakšpunkts | 4.8. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 13. panta 2.punkts | 4.8. apakšpunkts | Ieviests daļēji  | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 22. panta 1.punkts, 41.panta 3.punkta “a” apakšpunkts un 50.pants | 4.8. apakšpunkts | Ieviests daļēji. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1276/2008 16.pants | 5.2. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 un regula Nr. 1741/2006  | 6.2.1. apakšpunkts | Ieviests pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 un regula Nr. 1741/2006 | 6.2.2. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 510/2014 | 6.2.3. apakšpunkts | Ieviests pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 510/2014 | 6.2.4. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. [578/2010](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/578?locale=LV) | 10.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2015/2447 334. pants | 11.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 6.pants | 13.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 34.panta 1.punkts | 15.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 7.panta 1.punkts, 10.panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunkts, 10.panta 2.punkta “a” apakšpunkts, 10.panta 3.punkta “a” apakšpunkts, 35.panta 2.punkts, 46.panta 3.punkts  | 16. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 31.panta 3.punkts | 17. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 25.panta 2.punkts | 18. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 38.panta 1.punkts | 19. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 952/2013237.panta 2. punkts | 19. punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 24. panta 1.punkta "a" apakšpunkts | 20.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 48.panta 10.punkts un 49.panta 3.punkts | 22.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 612/2009 | 24.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 49.panta 1.punkts | 25.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 510/2014 18.pants | 26.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1488/2001 | 26.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.853/2004 4. panta 2. un 3.punkts, Regula Nr. 2017/1182,Regula Nr. 2017/1184. | 30.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 | 31.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1359/2007 1. un 2. pielikums | 42.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1359/2007 | 47.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007  | 48.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1359/2007 | 48.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 433/2007 | 49.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 3.panta 1.punkts | 50.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 3.panta 2.punkts | 51.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 4.panta 1.punkts | 53.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2016/341 9.pielikuma D.1 papildinājums | 53.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 4.panta 1.punkts | 54.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1741/2006 | 54.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1741/2006 8.panta 1.punkts | 55.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 1731/2006 3.panta 1.punkts | 57.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1731/2006 | 58.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 5. panta 7. punkta 1. rindkopas "b" apakšpunkts | 59.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 1.panta 1.punkts | 61.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 45.panta 1.punkts | 61.2. apakšpunkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 47.pants | 70.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regula Nr. 1306/2013 | 72.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 17.pantā | 73.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 50.panta 2.punkta "a" apakšpunkts | 73.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 50.panta 3.punkts | 74.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 612/2009 17.pants | 75.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 50.panta 2.punkta "b" apakšpunkts | 75.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 578/2010 50.panta 3. un 4.punkts | 77.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. [612/2009](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/612?locale=LV) 17., 18., 19., 20., 21., 22.un 23.pants | 78.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. [612/2009](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/612?locale=LV) 17.panta 1.punkta "b" apakšpunkts un 2.punkta "c" apakšpunkts | 79.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. [612/2009](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/612?locale=LV) 19. panta 1. punkts | 80.punkts | Ieviests pilnībā. | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | Latvija ir izmantojusi ES tiesību aktos paredzētās dalībvalsts rīcības brīvības pārņemt pilnībā.  |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav.  |
| **2.tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar. |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts tiks nosūtīts nevalstiskajām organizācijām – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, Zemnieku saeimai, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai un Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijai.  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē nebija nepieciešama, jo projekta izstrāde attiecas tikai un tehniskiem jautājumiem un pēc būtības grozījumu nav.  |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti  | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Normatīvā akta izpildi nodrošinās LAD sadarbībā ar VID, PVD un LDC. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Projekta izpildē iesaistītajām institūcijām administratīvais slogs nemainīsies. |
| 3. | Cita informācija | Tā kā eksporta kompensācijas kopš 2013. gada ir noteiktas «0» līmenī, tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem nav paredzama*.* |

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra p.i. Jānis Šnore

Freimane 29151413

Dace.Freimane@zm.gov.lv