**Likumprojekta “Grozījums Imigrācijas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ievērojot to, ka Apvienotā Karaliste atbilstoši 2017.gada 29.martā paustajam lēmumam izstāties no Eiropas Savienības no 2019.gada 30.marta vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā Latvijas Republikā turpmāk varēs uzturēties tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas līdz 2019.gada 29.martam likumīgi uzturējušies Latvijas Republikā.  Likumprojektam jāstājas spēkā līdz 2019.gada 29.martam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Eiropas Savienības ietvaros ir sagatavots [Līguma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības projekts (turpmāk – līgums), paredzot noteiktu tiesību kopumu šobrīd Eiropas Savienības teritorijā dzīvojošajiem](https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf) Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.  Līguma projekts paredz noteikt pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, dodot iespēju Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem reģistrēties un saglabāt tiesības, kādas bija spēkā, Apvienotajai Karalistei esot vienai no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šobrīd līgums nav stājies spēkā.  2019.gada 23.janvāra Saeimas Ārlietu komisijas sēdē tika atbalstīts *Latvijas Republikas Saeimas deklarācijas par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības* projekts, kurā norādīts, ka Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos nepieciešams noteikt, ka tiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri līdz 2019. gada 29. martam būs likumīgi uzturējušies Latvijā, vajadzētu noteikt pārejas periodu uzturēšanās tiesību pārreģistrācijai līdz 2020. gada 31. decembrim arī tad, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības 2019. gada 29. martā bez vienošanās.  Līdzīga pieeja Apvienotajā Karalistē tiks īstenota attiecībā pret Eiropas Savienības, tajā skaitā, Latvijas Republikas, pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, līdz ar to ir būtiski saglabāt paritāti šajos jautājumos.  Likumprojektā noteikts arī tas, ka Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem līdz 2019.gada 29.martam izsniegtie uzturēšanās tiesības apliecinošie dokumenti ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz pārejas perioda beigām – 2020.gada 31.decembrim.  Likumprojekts nosaka kārtību, kādā tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas jau šobrīd likumīgi uzturas Latvijas Republikā, varēs saņemt jaunus uzturēšanās tiesības apliecinošus dokumentus. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 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 | Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, aptuveni 1200 personu. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Tiesiskais regulējums atvieglos administratīvo slogu tiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas līdz 2019.gada 29.martam likumīgi uzturējušies Latvijas Republikā. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Administratīvās izmaksas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei saistībā ar Apvienotās Karalistes pilsoņu un viņu ģimenes locekļu pieteikumu izskatīšanu:  C (uzturēšanās atļaujas pieteikuma pieņemšana, pārbaude informācijas sistēmās, lēmuma sagatavošana un uzturēšanās atļaujas izsniegšana) = (atalgojums 5,92 euro/h x 2,3h) x (1200 ārzemnieki x 1 uzturēšanās atļaujas pieteikums) = 16 339,20 *euro*).  Administratīvās izmaksas ārzemniekam:  C (ierašanās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanai un atļaujas saņemšanai) = (atalgojums 4,47 euro/h x 3h) x (1200 ārzemnieki x 2 procedūras) = 32 184 *euro*).  Administratīvās izmaksas kopā: 48 523,20 *euro*. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 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 | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Padomes 2002.gada 13.jūnija Regula Nr. 1030/2002/EK, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Padomes 2002.gada 13.jūnija Regula Nr. 1030/2002/EK, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem | | |
| 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 |
| Regulas 1030/2002 1.pants | Projektā paredzētais grozījums, saskaņā ar kuru Imigrācijas likuma pārejas noteikumi tiek papildināti ar 50.punktu. | Pārņemts pilnībā | Projekts nesatur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Tiks izmantotas Regulas Nr.1030/2002 1.punktā dalībvalstīm paredzētās tiesības uzturēšanās atļaujas attiecīgajā laukā iekļaut papildu informāciju par personas tiesisko statusu, Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas likumīgi uzturējušies Latvijas Republikā līdz 2019.gada 29.martam izsniedzamajās uzturēšanās atļaujās iekļaujot norādi “Bijušais ES pilsonis” vai “Bijušā ES pilsoņa ģimenes loceklis”. Šāda norāde veicinās šīs kategorijas personu atpazīstamību gadījumos, kad viņiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būs tiesības uz īpašu regulējumu. | | |
| 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 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Par projektu informēta sabiedrība, informāciju publicējot Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnēs. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts publicēts Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnēs. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Par projektu komentāri nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpildes rezultātā nav paredzēta esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. Iestāžu institucionālā struktūra netiek ietekmēta, papildus cilvēkresursi nav nepieciešami. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza:

valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

I.Briede 67219546

[ilze.briede@pmlp.gov.lv](mailto:ilze.briede@pmlp.gov.lv)