**Ministru kabineta noteikumu projekta “Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekts “Audžuģimenes informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk - noteikumu projekts) ir izstrādāts, lai nodrošinātu informācijas sistēmas, kurā tiktu vienkopus ievadīta informācija par audžuģimenēm, t.sk. specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, darbību, tādējādi nodrošinot likumā „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Saeimā pieņemts 2017.gada 22.novembrī un stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī) noteiktā deleģējuma izpildi.  Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 98.punkts, Koncepcija “Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu” (apstiprināta ar Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumu Nr.114) un likums “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Saeimā pieņemts 2017.gada 22.novembrī, spēkā stāsies 2018.gada 1.septembrī) (turpmāk – BT likums). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumu Nr.898 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” 3.9.apakšpunktu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) veic audžuģimeņu uzskaiti. Šobrīd uzskaitei nav izveidota vienota valsts informācijas sistēma, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām. Līdzšinējā prakse (skatīt 1.shēmu) paredz informācijas apriti starp bāriņtiesām un Inspekciju, lai bērnam, kurš nonācis ārpusģimenes aprūpē, atrastu piemērotu audžuģimeni.  1.shēma  **Audžuģimeņu uzskaitē ievadīto datu procesa apraksts**  **1. Audžuģimenes statusa iegūšana**  Potenciālā audžuģimene (persona vai laulātie) iesniedz bāriņtiesā iesniegumu u.c. dokumentus (ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un psihiatra un narkologa atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli) audžuģimenes statusa iegūšanai  ↓  Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un to atbilstību  ↓  Bāriņtiesa 1 mēneša laikā izvērtē un lemj par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai  ↓  Audžuģimene apgūst apmācību programmu  ↓  Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu  ↓  Bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu  ↓  Lēmuma norakstu bāriņtiesa trīs darbdienu laikā izsniedz audžuģimenei un nosūta Inspekcijai  ↓  Inspekcijas atbildīgie speciālisti ievada informāciju par audžuģimeni uzskaites sistēmā   1. **Bērna nonākšana audžuģimenē**   Bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes  ↓  Bāriņtiesa pieprasa informāciju Inspekcijai par piemērotas audžuģimenes atrašanu  ↓  Inspekcijas darbinieki uzskaites sistēmā atbilstoši bērnu profilam piemeklē atbilstošu audžuģimeni  ↓  Inspekcija nodod informāciju bāriņtiesai par potenciālo, brīvo audžuģimeni  ↓  Bāriņtiesa sazinās ar audžuģimeni  ↓  Ja audžuģimene piekrīt, bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna ievietošanu ģimenē  ↓  Bāriņtiesa nosūta pieņemto lēmumu Inspekcijai reģistrēšanai uzskaites sistēmā  ↓  Inspekcija ievada datus uzskaites sistēmā  Līdz šim no Saeimas deputātu un nevalstisko organizāciju puses vairākkārtīgi ir izskanējis viedoklis, ka pašreizējā informācijas aprite kavē ātrāku bērna nokļūšanu audžuģimenē, jo process, kādā veidā un cik ilgā laikā bāriņtiesas iegūst informāciju par audžuģimeni, ir smagnējs, laikietilpīgs un aizņem būtiskus bāriņtiesu un Inspekcijas inspektoru resursus. Pašlaik bāriņtiesas pašas nevar piekļūt informācijai par potenciālajām audžuģimenēm uzreiz (audžuģimeņu profils, iespēja uzņemt bērnu u.c.) un audžuģimenes meklēšanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma veic Inspekcija. Papildus jāuzsver, ka, jau šķirot bērnu no ģimenes uz bāriņtiesas locekļa vienpersoniskā lēmuma pamata, nepieciešams nekavējoties atrast audžuģimeni, kurā var ievietot bērnu, lai viņš nenonāktu bērnu aprūpes iestādē (gadījumos, ja uzreiz neizdodas atrast aizbildni). Tomēr, ņemot vērā, ka Inspekcijas inspektori veic arī citus ar audžuģimeņu uzraudzību un metodisko vadību saistītus darba uzdevumus, bāriņtiesām nepieciešamo informāciju ne vienmēr ir iespējams sniegt nekavējoties.  Saskaņā ar Granta līgumu Nr. JLS/2009/ISEC/AG/004, kas 2009.gada 11.decembrī tika noslēgts starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Eiropas Komisiju (turpmāk – projekts), tika izstrādāta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma. Projekta ietvaros bija paredzēts vienotā informācijas sistēmā izveidot arī visus bāriņtiesu lietu reģistrus, kas tajā laikā bija pieejami tikai papīra formātā, kas apgrūtināja citām kompetentajām institūcijām piekļuvi šai informācijai. Bāriņtiesu lietu reģistros, kuru izveidi paredz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesu darbības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) III nodaļa, ietilpst ne tikai reģistri, kuros ietverta informācija par nepilngadīgām personām, bet arī reģistri par pilngadīgām personām, kurām ir piešķirts audžuģimeņu statuss (noteikumuNr.1037 17.2.apakšpunkts un 19.punkts). Saskaņā ar noteikumu Nr.1037 III nodaļu katrai bāriņtiesai ir jābūt izveidotiem saviem bāriņtiesu lietu reģistriem atbilstoši šajos noteikumos minētajiem veidiem un saturam. Saskaņā ar noteikumu Nr.1037 17.punktu katra bāriņtiesa iekārto šādus lietu reģistrus: aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistru; audžuģimeņu lietu reģistru; adopcijas lietu reģistru; aizbildnības lietu reģistru; aizgādnības lietu reģistru; lietu alfabētisko reģistru.  Tā kā šiem reģistriem nepieciešamības gadījumā (piemēram, personas dzīvesvietas maiņas gadījumā, valsts un pašvaldības institūciju kompetencē esošo funkciju īstenošanai) nevar piekļūt ne citas bāriņtiesas, ne citas institūcijas, Labklājības ministrija sadarbībā ar Inspekciju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju vērtēja jautājumu par iespēju veidot valstī vienotu digitālu tiešsaistes platformu, ar kuras starpniecību informācija, ko sagatavojusi viena bāriņtiesa un ievietojusi savā bāriņtiesas lietu reģistrā, būtu nepieciešamības gadījumā operatīvi pieejama citai bāriņtiesai – konkrētās personas lietas pārņēmējai, kā arī citām kompetentām iestādēm, lai tās varētu nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi attiecībā uz bāriņtiesu lietās minētu konkrētu personu.  Attiecīgi projekta ietvaros tika pieņemts lēmums par minēto bāriņtiesu lietu reģistru digitalizēšanu, jo reģistri nepieciešami:   * bāriņtiesām, lai gūtu kopēju informāciju par situāciju Latvijā par audžuģimenēm (īpaši brīvajām vietām tajās) un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem; * Inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko vadību; * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas aktualizēšanai; * Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu valsts sociālo pabalstu piešķiršanu audžuģimenēm, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi; * pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi; * policijai, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto uzdevumu par bērna nogādāšanu drošā vidē izpildi.   Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” 5.22.apakšpunkts paredz Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā iekļaut informāciju no šādiem bāriņtiesu lietu reģistriem: no aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistra; no audžuģimeņu lietu reģistra; no adopcijas lietu reģistra; no aizbildnības lietu reģistra; no lietu alfabētiskā reģistra.  Saskaņā ar noteikumu Nr.1037 19.punktu audžuģimeņu lietu reģistrā iekļauj šādu informāciju:   * lietas indekss un numurs atbilstoši bāriņtiesas lietu sarakstam; * bāriņtiesas nosaukums, pieņemtā lēmuma par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai numurs un lēmuma pieņemšanas datums; * bāriņtiesas nosaukums, pieņemtā lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu numurs un lēmuma pieņemšanas datums; * audžuvecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese; * bāriņtiesas nosaukums, pieņemtā lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē numurs un lēmuma pieņemšanas datums; * audžuģimenē ievietotā bērna vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese; * vecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese; * iemesls bērna ievietošanai audžuģimenē; * informācija par bērna audžuģimenes aprūpes izbeigšanos.   Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošajā informācijas sistēmā jau ir iekļauta daļa informācijas par audžuģimenēm, kas pašlaik atbilstoši minētajiem noteikumiem jau ir jāvada bāriņtiesai. Tādēļ Labklājības ministrija sadarbībā ar Inspekciju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Rīgas domes Labklājības departamentu, SIA “ZZ Dats” u.c. iesaistītajām organizācijām ir apzinājusi esošo situāciju audžuģimeņu uzskaitē un izvērtējusi iespējamos risinājumus informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.  Kā efektīvākais risinājums ir izvirzīta Nepilngadīgo personu informācijas atbalsta sistēmas pilnveide. Konsultējoties ar Inspekciju, secināts, ka informācijas sistēma būtu papildināma ar šādu informāciju par audžuģimeni:   1. Dzīvesvietas fiziskie apstākļi (māja, dzīvoklis, istabu skaits, apstākļi, saimniecība, u.tml.); 2. Kontaktinformācija; 3. Audžuģimenes statusa piešķiršana/izbeigšana/atņemšana – datums, iemesli; 4. Nodarbinātība; 5. Vienā mājsaimniecībā esošās personas – bērni, vecāki u.c. personas (skaits, dzimšanas dati; 6. Jau pašlaik ģimenē ievietotie ārpusģimenes aprūpē esošie bērni; 7. Saziņas valoda, citu valodu pielietojums ikdienā; 8. Reliģiskā piederība; 9. Papildu apmācības – datums, tēma; 10. Statuss – “brīvās” audžuģimenes, audžuģimenes pēc to specializācijas; 11. audžuģimenes, kuras uz laiku nevar uzņemt bērnus; 12. Specializācija – kādas grupas bērnus audžuģimene var uzņemt; 13. Cita informācija.   Ievērojot minēto, tika secināts, ka, lai nodrošinātu personas datu apstrādi par personām, kurām ir piešķirts audžuģimeņu statuss, ir nepieciešams attiecīgi papildināt esošo tiesisko regulējumu un izstrādāt grozījumus Bāriņtiesu likumā, papildinot likumu ar normām, kas reglamentētu Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveidi un tās darbību. Tas sekmētu ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē, būtiski ekonomējot laika resursus. Informācijas apstrāde bāriņtiesā informācijas Audžuģimeņu informācijas sistēmas ietvaros ietvertu visu normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību minēto personas datu apstrādi, proti, personas datu iegūšanu, nodošanu, labošanu, papildināšanu, ievadīšanu, izplatīšanu un dzēšanu.  Grozījumi Bāriņtiesu likumā tika pieņemti 2017.gada 22.novembrī, papildinot likumu ar jaunu 25.1pantu, kas reglamentē Audžuģimeņu informācijas sistēmu.  BT likumā noteikts, ka Audžuģimeņu informācijas sistēma (turpmāk arī – Sistēma) ir valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” sastāvdaļa, un tās pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Savukārt, Audžuģimeņu informācijas sistēmas mērķis ir veikt audžuģimeņu un audžuģimenēs esošo bērnu uzskaiti, lai veicinātu audžuģimenē esošo bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvību.  Ar Sistēmu tiks būtiski veicināta operatīva informācijas apmaiņa un sadarbība starp iesaistītajām institūcijām, kā rezultātā būtiski uzlabosies ārpusģimenes aprūpē nonākoša bērna ievietošana ģimeniskā vidē – pie audžuģimenes – pēc iespējas mazinot ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nonākšanu bērnu aprūpes iestādē. Sistēma nodrošinās un veicinās iesaistītajiem iespēju:   * nekavējoties piekļūt to funkciju izpildei nepieciešamai informācijai; * veikt ātru savstarpējo informācijas apmaiņu; * nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu starpinstitucionālās komandas rīcību krīzes situācijas novēršanai un atbalsta sniegšanai audžuģimenēm un tajās ievietotam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam; * veikt preventīvus pasākumus audžuģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidei un bērna tiesību aizsardzībai.   Noteikumu projektā ir noteikti:   * vispārīgie jautājumi attiecībā uz Audžuģimeņu informācijas sistēmu; * Sistēmā sniedzamās, iekļaujamās un atspoguļojamās informācijas saturs (t.sk., audžuģimenes personas dati, bāriņtiesu pieņemtie lēmumi attiecībā uz audžuģimeni, audžuģimenēm obligāto apmācību apjomu un saturu, audžuģimenes dzīvesvietu u.c.); * informācijas apstrādes kārtība (informācijas iekļaušanas, aktualizācijas, arhivēšanas un dzēšanas kārtība, iestādes, kas iesniegs informāciju Audžuģimeņu informācijas sistēmai un attiecīgās informācijas apjoms, Audžuģimeņu informācijas sistēmas informācijas glabāšanas termiņi u.c.); * informācijas saņemšanas kārtība (institūcijas, kurām tiks nodrošinātas piekļuves tiesības Audžuģimeņu informācijas sistēmai un saņemamās informācijas apjoms, Audžuģimeņu informācijas sistēmas automātisko paziņojumu nodošanas, saņemšanas un apstrādes kārtība, u.c.); * noslēguma jautājumi (paredzot noteikumu spēkā stāšanos un termiņu, līdz kuram institūcijām ir jāievada informācija sistēmā).   Audžuģimeņu informācijas sistēmas ietvaros ir izveidota automātisko paziņojumu nosūtīšanas funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju nekavējoties saņemt informāciju par noteiktām situācijām, kas skar audžuģimeni (iekļaujot Sistēmā informāciju, kura atbilst noteiktiem kritērijiem, tiek automātiski ģenerēts paziņojums visiem iesaistītajiem, kurš tiek nosūtīts gan uz iepriekš noteiktām e-pasta adresēm, gan tiek atspoguļots Audžuģimeņu informācijas sistēmas lietotājiem).  Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai skaitā personas datus, reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei papildus bāriņtiesām paredzētas arī šādām institūcijām:   1. Inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba uzraudzību audžuģimenēs ievietoto bērnu tiesību aizsardzības jomā; 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu audžuģimeņu statusu raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā; 3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu savlaicīgu lēmumu pieņemšanu sociālo pabalstu piešķiršanā par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, šo lēmumu paziņošanu un izpildi; 4. pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu pašvaldības noteiktās sociālās garantijas audžuģimenēm; 5. policijai, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto uzdevumu par bērna nogādāšanu drošā vidē izpildi; 6. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā.   Vienlaikus ar informācijas apstrādi vienotas valsts informācijas sistēmas ietvaros tiks uzlabota kompetentajām institūcijām pieejamās informācijas kvalitāte un pieejamība, uzlabotas starpinstitucionālās sadarbības tehniskās iespējas.  Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļaujamos datus par audžuģimenēm (statusa piešķiršana, atcelšana, izbeigšana), kā arī bērna ievietošanu audžuģimenē un audžuģimeņu uzraudzības rādītājus informācijas sistēmā paredzēts glabāt 10 gadus pēc audžuģimeņu statusa izbeigšanas vai atņemšanas. Pamatojums šādiem termiņiem ir saistīts ar to, ka mantisko un personisko interešu aktuāla aizsardzība ir nepieciešama arī noteiktu laika posmu pēc audžuģimeņu statusa izbeigšanas vai atņemšanas.  Ministra kabineta noteikumiem par Audžuģimeņu informācijas sistēmu jāstājas spēkā 2018.gada 1.septembrī. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Noteikumu projekta izstrādes laikā notika konsultēšanās ar Inspekciju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju. |
| 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 | Noteikumu projekts attiecināms uz Inspekciju, pašvaldībām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, kuras iesaistītas audžuģimeņu un tajā ievietoto bērnu tiesību aizsardzībā. 2017.gada 31.decembrī kopumā valstī bija 600 audžuģimenes, kuras aprūpēja 1 173 ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus.  Latvijā 2018.gada sākumā Latvijā bija 129 bāriņtiesas. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekts vērsts uz Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas darbības pilnveidi, nodrošinot iespēju kompetentajām institūcijām vienuviet operatīvi apstrādāt datus audžuģimeņu lietās, samazinot papīra dokumentu aprites apjomu un nepieciešamību gatavot e-parakstītu informācijas pieprasījumu par informāciju, kas iekļauta audžuģimeņu lietās.  Fiziskajām personām administratīvais slogs nemainās, jo tas nemaina šo personu tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.  Savukārt juridiskām personām, t.i., bāriņtiesām administratīvais slogs sākotnēji pieaugs, kamēr institūcijas pārorientēsies darbam ar informāciju par audžuģimeņu lietām vienotā informācijas sistēmā, tomēr pēc tam samazināsies, jo nepieciešamo informāciju varēs atrast sistēmā (ja nepieciešams pieprasot papildus informāciju no iesaistītām institūcijām). |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts nerada papildus ietekmi uz administratīvajām izmaksām. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | | |
| Rādītāji | 2018.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | | |
| **2019** | | **2020** | | | **2021** |
| 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 2019gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020 gadam | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * 1. **valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi** no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   LM apakšprogramma 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” *(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem*) transferta pārskaitīšanai no LM uz IeM) | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IeM apakšprogramma  *02.03.00 "Vienotās*  *sakaru un Informācijas sistēmu*  *uzturēšana un vadība"*  *(Valsts pamatbudžeta*  *iestāžu saņemtie*  *transferti no valsts*  *pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem*  *ieņēmumiem) - konsolidējamā pozīcija* | 55 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IeM apakšprogramma  *11.01.00.*  *"Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde " (Valsts*  *pamatbudžeta iestāžu*  *saņemtie transferti no*  *valsts pamatbudžeta*  *dotācijas no vispārējiem*  *ieņēmumiem) -konsolidējamā pozīcija* | 21 780 | 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 | 77 500 | 0 | 0 | 242 186 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 77 500 | 0 | 0 | 242 186 | 0 | 0 | 0 | |
| LM apakšprogramma  *97.02.00 “Nozares*  *centralizēto funkciju*  *izpilde” (valsts*  *budžeta kapitālo*  *izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta*  *dotācijas no*  *vispārējiem*  *ieņēmumiem uz valsts*  *pamatbudžetu)* | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LM apakšprogramma *62.07.00”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”* | 0 | 0 | 0 | 242 186 | 0 | 0 | 0 | |
| IeM apakšprogramma  *02.03.00 "Vienotās*  *sakaru un Informācijas*  *sistēmu uzturēšana un vadība" – konsolidējamā pozīcija* | 55 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IeM apakšprogramma  *11.01.00. "Pilsonības*  *un migrācijas lietu*  *pārvalde” - konsolidējamā pozīcija* | 21 780 | 0 | 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 | 0 | 0 | -242 186 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 242 186\* | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins: | | | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins | 2018.gadā noteikumu projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.  Likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” atbilstoši Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokollēmuma Nr.44 1.§ “Informatīvais ziņojums par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam” 15.punktam Labklājības ministrijas apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” prioritārajam pasākumam *“*Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība*”* piešķirto līdzekļu (2 961 203 *euro* apmērā) ietvaros paredzēts finansējums 163 894 *euro* apmērā Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveidei 77 500 *euro* un Aizgādnības informācijas sistēmas izveidei 86 394 *euro* apmērā (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” 55 720 *euro* apmērā un pamatbudžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 21 780 *euro* apmērā.  Kopumā Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveides izmaksas veido 155 000 *euro* apmērā, tai skaitā Likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” paredzētais finansējums 77 500 *euro* apmērā un 2017.gadā Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveides uzsākšanai 77 500 *euro* apmērā finansējums tika nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 631 “Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” 1.6.1. apakšpunktam, pārdalot finansējumu Labklājības ministrijai apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ietvaros no jaunajai politikas iniciatīvai „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, valsts budžeta kapitālo izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu pārskaitīšanai uz Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”.  **Izmaksu aprēķins:**  Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) budžeta apakšprogrammā 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība“ izmaiņu veikšanai valsts informācijas sistēmā “Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” – jaunu datu lauku izveide (izmaiņas ievades formās un meklēšanas formās, izdrukās), jaunas lietotāju lomas izveide, izmaiņu veikšana datu apmaiņas servisos, tehniskās specifikācijas izstrādei, analīzei, projektēšanai un programmatūras izmaiņu izstrādei un testēšanai (Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveidei) un (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) budžeta apakšprogramma 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”) finansējums kopā 155 000 *euro* apmērā:   * 2017.gadā apakšprogrammā 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība“77 500 *euro* apmērā (Audžuģimeņu informācijas sistēmas izstrādei ):   144 cilvēkdienas x 538,19 *euro\** = 77 500 *euro* (ar pievienotās vērtības nodokli) (EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”).  - 2018.gadā 77 500 *euro* apmērā Audžuģimeņu informācijas sistēmas izstrādei t.sk.:  - apakšprogrammā 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība“ 55 720 *euro* (104 cilvēkdienas x 535,77 *euro\** = 55 720 *euro* (ar pievienotās vērtības nodokli) (EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”).  *\* vidējā cena IS izstrādes ārpakalpojumam nozarē.*  - apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskarņu izveidei starp valsts informācijas sistēmām – Iedzīvotāju reģistrs un Integrētā iekšlietu informācijas sistēma - 21 780 *euro* apmērā.  Lai izveidotu saskarnes nepieciešamas 40 cilvēkdienas (apjoms noteikts vadoties no iepriekš veiktajiem programmatūras izstrādes un uzlabošanas darbu veikšanai nepieciešamajiem laika, darba un izmaksu apjomiem darba dienas) Vienas cilvēkdienas izmaksas ir 450,- *euro* (bez PVN) (pēc vidējās tirgus cenas).  40 x 450 *euro* x 1,21 (PVN) = 21 780 *euro* (EKK 5121  “Datorprogrammas”).  *\* Audžuģimeņu informācijas sistēmas pilnveidojuma izmaksas 242 186 euro apmērā plānots nodrošināt no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. Specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektiem paredzētā finansējuma.* | | | | | | | |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav | | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Sakarā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra plānoto visu informācijas sistēmu pāreju uz jaunu tehnoloģisku risinājumu - web bāzētu platformu, Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā ar 2019.gadu tiek plānots veikt izmaiņas, tai skaitā arī Audžuģimeņu informācijas sistēmā, lai pielāgotu izveidoto funkcionalitāti un veiksmīgi migrētu datus uz jauno platformu. Funkcionalitātes izmaiņām un pārejai uz jauno risinājumu nepieciešams papildu finansējums 242 186 *euro* apmērā, kas primāri tiks piesaistīts no ERAF finanšu līdzekļiem iespēju robežās, iekļaujot šīs sistēmas tehnisko pilnveidojumu izmaksas, kas tieši ietekmē valsts informācijas sistēmu mērķarhitektūru, Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” pasākumos.  Detalizēti aprēķini Audžuģimeņu informācijas sistēmas izstrādei – jaunas platformas izveidei 2019.gadā:  450 cilvēkdienas x 538,19 *euro*\* = 242 186 *euro* (ar pievienotās vērtības nodokli) (EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”).  *\* vidējā cena IS izstrādes ārpakalpojumam nozarē.* | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts 2018.gada 26.jūnijā publicēts Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “LM dokumentu projekti”  (<http://www.lm.gov.lv/text/1789>) ar priekšlikumu sniegšanas termiņu 2018.gada 11.jūlijs, kā arī Ministru kabineta tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai līdzdarboties noteikumu projekta izstrādes procesā.  Audžuģimeņu informācijas sistēmas izstrādē tika iesaistīta Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Atsevišķās sanāksmēs ir piedalījušies arī Valsts policijas pārstāvji.  Sanāksmēs no Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas piedalījās Rīgas un Valmieras bāriņtiesu pārstāvji. Latvijas Bāriņtiesu asociācija, kuras biedri ir 95 (no 129 visām bāriņtiesām, kas ir aptuveni 74% no Latvijas bāriņtiesas), nosūtīto informāciju skaņo savā starpā. Vienlaikus klātienes tikšanās asociācija pati deleģēja Rīgas un Valmieras pilsētu bāriņtiesas pārstāvjus.  Vienlaikus Labklājības ministrija saņēma e-pasta jautājumus, komentārus arī no citām bāriņtiesām, kas nepiedalījās klātienes tikšanās laikā, bet informāciju bija saņēmušas no asociācijas.  Papildus 2018.gadā aprīlī un maijā notika arī vairākas tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, par Audžuģimeņu informācijas sistēmas nepieciešamību. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, informācija par audžuģimeņu noteikumu projektu 2018.gada 26.jūnijā ievietota Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē <http://www.lm.gov.lv/text/1789>, kā arī Ministru kabineta tīmekļa vietnē un termiņš viedokļa izteikšanai tika noteikts 2018. gada 11.jūlijs. Norādītajā termiņā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Noteikumu projektu izstādes laikā Labklājības ministrija 2017.gada nogalē un 2018.gada pirmajā pusgadā ir vairākkārt tikusies ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un konceptuāli vienojusies par nosacījumiem un kritērijiem noteikumu projektu izstrādē. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar |

Labklājības ministrs J. Reirs

17.07.2018.

3561

L.Neikens 67021673

Lauris.Neikens@lm.gov.lv