**Likumprojekta „Sociālā nodrošinājuma likums Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma gadījumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks  |  Likumprojekts „Sociālā nodrošinājuma likums Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma gadījumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai situācijā, kad Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (turpmāk – Apvienotā Karaliste) izstājas no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma, nodrošinātu saskaņā ar šā likuma noteikumiem personu, kuras dzīvojušas vai bijušas sociāli apdrošinātas Latvijā vai Apvienotajā Karalistē līdz 2019.gada 29.martam un pēc 2019.gada 29.marta dzīvo Latvijā vai Apvienotajā Karalistē, tiesības uz kādu no šādiem sociālajiem pakalpojumiem – Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas pensiju (turpmāk – valsts pensija), apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (turpmāk – atlīdzība), valsts sociālajiem pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem, kā arī, lai noteiktu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – sociālās iemaksas) veikšanu. Likums stāsies spēkā 2019. gada 30.martā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums |  Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām” (izskatīts Ministru kabineta sēdē 2019.gada 29.janvārī (protokols Nr.4, 24.§, 2.punkts). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība |  Šobrīd sociālo jautājumu koordinēšana ar Apvienoto Karalisti tiek veikta saskaņā ar *Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.883/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu* (turpmāk – Regula Nr.883/2004). Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma 2019.gada 30.martā, Regulu Nr.883/2004 vairs nevarēs piemērot. Lai risinātu situāciju, kad attiecībā uz Apvienoto Karalisti vairs nav spēkā minētā Regula, tiek izstrādāts likumprojekts par Latvijas valsts pensijas, atlīdzības, valsts pabalstu nodrošināšanu, kā arī, lai noteiktu sociālo iemaksu turpmāko veikšanu, tām personām, kuras dzīvojušas vai bijušas sociāli apdrošinātas Latvijā vai Apvienotajā Karalistē līdz 2019.gada 29.martam un pēc 2019.gada 29.marta dzīvo Latvijā vai Apvienotajā Karalistē. Likumprojekts attiecībā uz iepriekš minētajām personām nosaka kārtību, kā piešķirt un izmaksāt Latvijas valsts pensijas (vecuma, izdienas, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”), ņemot vērā jau esošos Regulā Nr.883/2004 noteiktos pamatprincipus. Likumprojekts attiecas uz izdienas pensijām, kuras piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmuma Nr.104 nolikumu „Par izdienas pensijām” un jau šobrīd tiek koordinētas saskaņā ar Regulu Nr.883/2004. Ja Latvijas apdrošināšanas stāžs ir nepietiekams valsts pensijas piešķiršanai, tad tiesību noteikšanai uz valsts pensiju, ņem vērā līdz 2019.gada 29.martam Apvienotajā Karalistē uzkrātos apdrošināšanas periodus, kurus ir apstiprinājusi Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde. Minētos summēšanas nosacījumus nepiemēro, nosakot tiesības uz 3.grupas invaliditātes pensiju, jo šīs pensijas apmērs ir noteikts konstantā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta līmenī un nav atkarīgs no sociālām iemaksām. Ja tiesības uz valsts pensiju rodas, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, valsts pensijas apmēru aprēķina tikai par Latvijas apdrošināšanas stāžu. Ja personām, kuras dzīvo Latvijā un kurām tiesības uz 1. un 2.grupas invaliditātes pensiju rodas, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, aprēķinātā invaliditātes pensija ir mazāka par likuma „Par valsts pensijām” 16.panta otrajā daļā noteikto minimālo invaliditātes pensijas apmēru, tad līdz šim apmēram nosaka piemaksu, ņemot vērā piešķirto invaliditātes pensijas apmēru, tajā skaitā citas valsts pensijas apmēru. Personām, kuras dzīvo Latvijā un kurām ir piešķirta Latvijas vecuma pensija, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, pārtraukta pamata Apvienotās Karalistes vecuma pensijas izmaksa, ir paredzēts līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste atsāk maksāt vecuma pensiju, no valsts pamatbudžeta noteikt piemaksu līdz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram, ņemot vērā piešķirto vecuma pensijas apmēru, tajā skaitā citas valsts pensijas apmēru. Aprēķinot piemaksu iepriekš minētajos gadījumos, neņem vērā piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja tāda ir piešķirta pie vecuma un invaliditātes pensijas. Indeksācijas gadījumā, tiek pārskatīts piešķirtais vecuma vai invaliditātes pensijas apmērs, attiecīgi piemaksas daļa samazinās. Minēto piemaksu apmērs samazinās vai to izmaksu pārtrauc, ja piešķir citas valsts pensiju vai mainās tās apmērs un kopējais piešķirto pensiju apmērs ir lielāks par likuma „Par valsts pensijām” 16.panta otrajā daļā noteikto minimālo invaliditātes pensijas apmēru vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Tāpat šīs piemaksas pārtrauc, ja persona izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Personām, kuras dzīvo Latvijā un kurām Latvijas valsts pensija piešķirta līdz 2019.gada 29.martam, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, turpina maksāt piemaksu līdz minimālajam pensijas apmēram, ja tāda ir noteikta saskaņā ar *Padomes Regulu (EEK) Nr.1408/71 (1971.gada 14.jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā* un Regulu Nr.883/2004. No 2019.gada 30.marta minētā piemaksa netiek noteikta. Likumprojektā tās tiek kompensētas ar piemaksām gadījumos, ja personām, kuras dzīvo Latvijā: 1) piešķir 1. un 2.grupas invaliditātes pensiju, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, un aprēķinātais pensijas apmērs ir mazāks par likuma „Par valsts pensijām” 16.panta otrajā daļā noteikto minimālo invaliditātes pensijas apmēru, un 2) Latvijas vecuma pensija piešķirta, summējot Latvijas un Apvienotās Karalistes apdrošināšanas periodus, un ir pārtraukta pamata Apvienotās Karalistes vecuma pensijas izmaksa. Personām, kuras ir dzīvojušas Apvienotajā Karalistē līdz 2019.gada 29.martam un pēc 2019.gada 29.marta turpina dzīvot Apvienotajā Karalistē, turpina izmaksāt līdz 2019.gada 29.martam piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, bet personām, kuras pēc 2019.gada 29.marta izceļo uz Apvienoto Karalisti, pārtrauc izmaksāt līdz 2019.gada 29.martam piešķirto piemaksu pie pensijas. Piemaksu pie pensijas pārtrauc izmaksāt ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) uzzina par vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēja izbraukšanu no Latvijas uz dzīvi Apvienotajā Karalistē. Attiecībā uz personām, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē, no 2019.gada 30.marta likumā „Par valsts pensijām” paredzētajos gadījumos vairs nepiešķir piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. No 2019.gada 30.marta personām, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē, izmaksā priekšlaicīgi piešķirto Latvijas vecuma pensiju līdz likumā „Par valsts pensijām” noteiktā vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai. Tas nozīmē, ka personām, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē, izmaksā ne tikai līdz 2019.gada 29.martam priekšlaicīgi piešķirto pensiju, bet arī pēc 2019.gada 29.marta tiek priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija, ar nosacījumu, ka VSAA rīcībā ir informācija par to, ka persona nav obligāti sociāli apdrošināta (kā darba ņēmējs vai pašnodarbināts) un nesaņem bezdarbnieka pabalstu Apvienotajā Karalistē. Personām, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē, un kuras Latvijā līdz 2019.gada 29.martam cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām konstatēta arodslimība, ir tiesības uz atlīdzību par darbspēju zaudējumu saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. Ja personas nāves cēlonis ir Latvijā līdz 2019.gada 29.martam noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatētā arodslimība, tad saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, personai, kura dzīvo Apvienotajā Karalistē un ir uzņēmusies apbedīšanu, ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu un mirušās personas darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem – uz atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. Latvijas valsts pensiju, piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, pārdzīvojušā laulātā pabalstu, apbedīšanas pabalstu un atlīdzību paredzēts izmaksāt uz personas Latvijas vai Apvienotās Karalistes kredītiestādes kontu. Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri laika periodā no 2019.gada 30.marta līdz 2020.gada 31.decembrim pārceļas no Apvienotās Karalistes uz dzīvi Latvijā, ir noteiktas atvieglotas tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, proti, Latvijā jābūt nodzīvotiem kopā ne mazāk kā 60 mēnešiem, no tiem pēdējos 12 mēnešus – Latvijā vai Apvienotajā Karalistē. Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem pēc 2019.gada 29.marta sakarā ar pārcelšanos no Apvienotās Karalistes uz dzīvi Latvijā ir pārtraukta pamata Apvienotās Karalistes vecuma pensijas izmaksa, un nav piešķirta Latvijas vecuma pensija, ir tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste atsāk maksāt savu pensiju. Minētajā gadījumā Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, lai saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, neprasa Latvijā nodzīvot 60 mēnešus, kas noteikti Valts sociālo pabalstu likumā. Citi minētajā likumā paredzētie nosacījumi, lai piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, ir jāņem vērā. Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir tiesības līdz 2020.gada 31.decembrim pieprasīt un saņemt valsts sociālos pabalstus saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, ja viņi ieguvuši tiesības uzturēties un dzīvojuši Latvijā laikā līdz 2019.gada 29.martam un pēc 2019.gada 29.marta turpina dzīvot Latvijā, iegūstot **termiņuzturēšanās** vai **pastāvīgās uzturēšanās atļauju.** Ja pabalstu piešķir par bērnu, tad bērna dzīvesvietai jābūt Latvijā. Šī likumprojekta norma minētajiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuriem būs termiņuzturēšanās atļauja, atvieglos tiesības saņemt valsts sociālos pabalstus, jo saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta otro daļu tiesību uz šiem pabalstiem nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Personām, kuras dzīvo Latvijā, bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, ņem vērā līdz 2019.gada 29.martam Apvienotajā Karalistē uzkrātos apdrošināšanas periodus, kurus ir apstiprinājusi Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde. Apdrošināšanas stāža summēšanas nosacījumus, piemēro arī, lai noteiktu tiesības uz slimības pabalstu saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Personām, kuras uzturas Apvienotajā Karalistē, bezdarbnieka pabalstu izmaksā par periodu ne ilgāk kā līdz 2019.gada 29.martam. Personām, kuras izceļo uz Apvienoto Karalisti pēc 2019.gada 29.marta, bezdarbnieka pabalstu izmaksā līdz izceļošanas dienai un turpmāko izmaksu pārtrauc, bet ģimenes valsts pabalstu (piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta), bērna kopšanas pabalstu, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu un pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, izmaksā par nākamo kalendāro mēnesi, kas seko mēnesim, kurā persona izbrauc uz dzīvi Apvienotajā Karalistē un turpmāk pabalsta izmaksu pārtrauc. Šāda pabalstu izmaksas pārtraukšanas kārtība noteikta saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Sociālās iemaksas, sākot ar 2019.gada 30.martu, tiks veiktas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Sociālās iemaksas, kas no 2019.gada 30.marta veiktas Latvijā, tiks ņemtas vērā sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanai arī gadījumā, ja sociālās iemaksas būs vienlaicīgi veiktas kā Latvijā tā arī Apvienotajā Karalistē.  Pārejas noteikumi paredz, ja no 2019.gada 30.marta nav noteikta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, tad līdz šādas iestādes noteikšanai, personai pašai VSAA jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Apvienotajā Karalistē vai citā ārvalstī izdotie dokumenti, lai nodrošinātu likumprojektā noteiktos pakalpojumus.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Likumprojekta izstrādē tika ņemts vērā VSAA viedoklis, jo VSAA nodrošina valsts pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, valsts pabalstu piešķiršanu un izmaksu, kā arī reģistrē sociāli apdrošinātās personas un sociālās iemaksas. |
| 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 |  Likumprojekta mērķgrupa ir personas, kuras dzīvojušas vai bijušas sociāli apdrošinātas Latvijā vai Apvienotajā Karalistē līdz 2019.gada 29.martam, un pēc šī datuma dzīvo Latvijā vai Apvienotajā Karalistē un kurām ir tiesības uz Latvijas valsts pensiju, atlīdzību, valsts pabalstu piešķiršanu un izmaksu. Tāpat likumprojekts attiecas uz sociālo iemaksu veikšanu no 2019.gada 30.marta.  Pēc VSAA sniegtās informācijas 2019.gada 8.janvārī apmēram 200 pensionāru saņem Latvijas valsts pensiju uz personas Apvienotās Karalistes kredītiestādes kontu. Tāpat arī ģimenes pabalstu lietas būs jāpārskata gadījumos, kad iesaistīta ir Apvienotā Karaliste gan primārās, gan sekundārās kompetences gadījumā. Tās varētu būt ap 1000 lietu. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Personām, uz kurām attiecas likumprojekts, palielināsies administratīvais slogs, gadījumā, ja no 2019.gada 30.marta nebūs noteikta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde. Tas nozīmē, ka personām, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē, mainīsies iesniegumu un dokumentu iesniegšanas kārtība, jo tos vairs nevarēs iesniegt ar Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes starpniecību. Tāpat personām pašām nāksies meklēt un lūgt Apvienotās Karalistes iestādēm izdot nepieciešamos dokumentus, lai tos varētu iesniegt VSAA pakalpojumu nodrošināšanai.  Ja no 2019.gada 30.marta nebūs noteikta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, tad tas apgrūtinās arī VSAA darbu. Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde šobrīd sniedz pieejamu un drošu informāciju par personas apdrošināšanas stāžu Apvienotajā Karalistē, personu nodarbinātību, dzīvesvietu u.c. Ja šādas sadarbības nav, tad VSAA grūtāk būs noteikt personu tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem. VSAA pašai būs jāvērtē personu iesniegtos Apvienotajā Karalistē izdotos dokumentus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019 |  | Turpmākie trīs gadi (euro) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| saskaņā ar valsts pagaidu budžetu | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam\*\* | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Budžeta ieņēmumi** | **2 275 914 617** | **0** | **2 357 749 779** | **0** | **2 357 749 779** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 33 186 077 | 0 | 31 591 282 | 0 | 31 591 282 | 0 | 0 |
| *04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai"* | *30 453 482* | *0* | *28 893 159* | *0* | *28 893 159* | *0* | *0* |
| *97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”*  | 2 732 595 | 0 | 2 698 123 | 0 | 2 698 123 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets, *tai skaitā:* | 2 242 728 540 | 1 109 014 | 2 326 158 497 | 1 298 686 | 2 326 158 497 | 1 298 686 | 1 298 686 |
| *04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets"*  | *2 224 080 150* | *974 014* | *2 307 507 978* | *1 298 686* | *2 307 507 978* | *1 298 686* | *1 298 686* |
| *Transferts no pb Piemaksām pie vecuma pensijas sakarā ar Apvienotās Karalistes pamata vecuma pensijas izmaksas pārtraukšanu (konsolidējamā pozīcija)* | *0* | *974 014* | *0* | *1 298 686* | *0* | *1 298 686* | *1 298 686* |
| *04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (konsolidējamā pozīcija)* | *18 648 390* | *135 000* | *18 650 519* | *0* | *18 650 519* | *0* | *0* |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Budžeta izdevumi** | **2 116 589 294** | **1 109 014** | **2 256 145 641** | **1 298 686** | **2 256 145 641** | **1 298 686** | **1 298 686** |
| 2.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā: | 33 186 077 | 1 109 014 | 31 591 282 | 1 298 686 | 31 591 282 | 1 298 686 | 1 298 686 |
| *04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai"* *transferts uz SB Piemaksām pie vecuma pensijas sakarā ar Apvienotās Karalistes pamata vecuma pensijas izmaksas pārtraukšanu (konsolidējamā pozīcija)* | *30 453 482* | *974 014* | 28 893 159 | *1 298 686* | 28 893 159 | *1 298 686* | *1 298 686* |
| *97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (transferts uz SB, konsolidējamā pozīcija)* | 2 732 595 | *135 000* | 2 698 123 | *0* | 2 698 123 | *0* | *0* |
| 2.2. valsts speciālais budžets, tai skaitā: | 2 083 403 217 | 1 109 014 | 2 224 554 359 | 1 298 686 | 2 224 554 359 | 1 298 686 | 1 298 686 |
| *04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets"* | *2 064 754 827* | *974 014* | *2 205 903 840* | *1 298 686* | *2 205 903 840* | *1 298 686* | *1 298 686* |
|  *-Vecuma pensijas (EKK 6211)* | *1 980 205 764* | *974 014* | *2 119 502 532* | *1 298 686* | 2 119 502 532 | *1 298 686* | *1 298 686* |
| *Piemaksām pie vecuma pensijas sakarā ar Apvienotās Karalistes pamata vecuma pensijas izmaksas pārtraukšanu*  | *0* | *974 014* | *0* | *1 298 686* | 0 | *1 298 686* | *1 298 686* |
| *04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”*  | *18 648 390* | *135 000* | *18 650 519* | *0* | *18 650 519* | *0* | *0* |
| *IT pielāgojuma nodrošināšanai (EKK 9120)* | *0* | *135 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Finansiālā ietekme** | **159 325 323** | **-1 109 014** | **101 604 138** | **-1 298 686** | **101 604 138** | **-1 298 686** | **-1 298 686** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -1 109 014 | 0 | -1 298 686 | 0 | -1 298 686 | -1 298 686 |
| 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 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | 0 | X | 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) | Likumprojekta 3.pants. Aprēķinā ņemta vērā VSAA informācija (2018.gada decembrī) par starptautiskiem vecuma pensijas saņemšanas gadījumiem ar pensijas apmēru (bez piemaksas) līdz VSNP apmēram (64,03 EUR) un PMLP statistika (01.07.2018.) par Latvijas valstspiederīgo personu skaitu Lielbritānijā.  |
|   | 2019 (apr.-dec.) | 2020 | 2021 |  |  |  |
| Uz Apvienoto Karalisti attiecināmie starptautiskie vecuma pensijas saņemšanas gadījumi, vid.mēnesī | 2 276 | 2 276 | 2 276 |  |  |
| Vidējais piemaksas apmērs\* līdz VSNP apmēram, EUR | 47.55 | 47.55 | 47.55 |  |  |
| Izdevumu palielinājums PB, EUR | 974 014 | 1 298 686 | 1 298 686 |  |  |
| *\* starptautisko vecuma pensiju (ar stāžu līdz 15 gadiem) vidējais apmērs līdz 64,03EUR ir 16,48EUR.* |
|   |
|   |
| 6 .1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |   |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Attiecībā uz likumprojekta 5.pantu un 14.pantu sagaidāmo finansiālo ietekmi nav iespējams precīzi aprēķināt, jo personu turpmākās izvēlēs un rīcību nav iespējams droši paredzēt. Ņemot vērā CSP kopējos migrācijas datus (personām vecumā virs 60 gadiem pēdējos desmit gados Latvijā imigrējušo un emigrējušo personu skaits veido attiecīgi 0,05% no iedzīvotāju kopskaita) un norma (par piemaksām pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada beigām) attieksies uz turpmāk piešķirtajām pensijām, sagaidāma nebūtiska finansiālā ietekme uz pamatbudžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu. |
| Saistībā ar likumprojektā paredzēto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaiņu realizācijai nepieciešamas 375 c/d un papildus līdzekļi IS izstrādes apmaksai 2019. gadā 135 000 EUR apmērā: 360 euro\*375 cilvēkdienas=135 000 EUR, kas ietver VSAA klasifikatoru papildināšanu un pārskatīšanu (1.pants); ierobežojumu iestrādāšanu tiesību noteikšanai (2.pants); jaunas piemaksas izveidošanu, tiesību noteikšanu un izmaksu nodrošināšanu (3.pants); precizējumu veikšanu tiesībām uz piemaksu (4.pants); precizējumu veikšanu pensijas izmaksas atjaunošanas tiesībām (7.pants); precizējumu veikšanu priekšlaicīgo pensiju izmaksas nodrošināšanai (8.pants); precizējumu veikšanu divu pabalstu noteikšanas funkcionalitāti (9.pants); precizējumu veikšanu tiesību noteikšanai atlīdzībām (10.pants); precizējumu veikšanu sociālā nodrošinājuma pabalsta tiesību noteikšanai (13., 14.pants); precizējumu veikšanu tiesību noteikšanai VSAA pabalstiem (15.pants); tiesību uz pabalstiem un izmaksas ierobežojumu izstrādi (16.pants). Tā kā izmaiņas stājas spēkā salīdzinoši īsā termiņā, lai Likuma normas izpildītu līdz pastāvīgas funkcionalitātes izstrādei, nepieciešami īstermiņa risinājumi, piemēram, nepieciešams veikt dažādu datu atlasi, analīzi, īstermiņa specifisku aprēķinu un izmaksu nodrošināšanu. Lai nodrošinātu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanu, atbilstoši faktiskajai situācijai nepieciešamības gadījumā Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīs jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā par papildu nepieciešamo finansējumu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai. |

*\*2019.gads tiek norādīts saskaņā ar FM 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”*

*\*\* 2021.gads tiek norādīts atbilstoši likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” 2020.gadam plānotajam apmēram*

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav attiecināms. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija |  Likumprojekts izstrādāts, lai turpinātu Regulas Nr.883/2004 piemērošanu, nosakot tiesības uz Latvijas valsts pensiju, atlīdzību, valsts pabalstiem, kā arī, lai noteiktu sociālo iemaksu turpmāko veikšanu, personām, kuras atbilst Regulas Nr.883/2004 tvērumam, atbilstoši Eiropas Komisijas 2019.gada 30.janvāra *priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienība* (COM(2019)53).  Likumprojektā tiek noteikts ierobežots laika periods (izņemot attiecībā uz valsts pensiju un sociālo iemaksu veikšanu), kurā tiek saglabāta esošā pieeja attiecībā uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem (proti, līdz 2020.gada 31.decembrim), ņemot vērā, ka Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes nākotnes attiecību ietvarā sagaidāms pastāvīgs risinājums pilsoņu tiesību jautājumā.  |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Tā kā līdz pēdējam brīdim nav zināms, vai Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma, tad steidzamības kārtā, lai personām, kuras dzīvojušas vai bijušas sociāli apdrošinātas Latvijā vai Apvienotajā Karalistē līdz 2019.gada 29.martam un kuras pēc 2019.gada 29.marta dzīvo Latvijā vai Apvienotajā Karalistē, būtu tiesisks pamats piešķirt un saņemt Latvijas valsts pensiju, atlīdzību un valsts pabalstus, kā arī, lai noregulētu sociālo iemaksu veikšanu, tika izstrādāts šis likumprojekts. Ņemot vērā minēto, sabiedrības līdzdalība šī projekta izstrādē nenotika. Labklājības ministrija un VSAA veiks sabiedrības informēšanu par izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez Izstāšanās Līguma. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VSAA. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Nav plānota esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija. Pēc likumprojekta spēkā stāšanās tā īstenošana notiks, izmantojot esošos cilvēkresursus. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Labklājības ministre R.Petraviča

 Vīza: valsts sekretārs I.Alliks

08.02.2019 15:08

3333

D.Kudiņa, 67021678

daiga.kudina@lm.gov.lv