**Ministru kabineta noteikumu “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 83.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 89.pantā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71.pantā, Publiskās un privātās partnerības likuma 122.pantā noteiktajam deleģējumam. Noteikumu projektā ir noteikts piemērojamais elektroniskā rēķina standarts, tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība (elektronisko rēķinu piegādes kanāli).  |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Publisko iepirkumu likuma 83.pants, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 89.pants, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71.pants, Publiskās un privātās partnerības likuma 122.pants. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Publisko iepirkumu likuma 83.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 89.pantā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71.pantā, Publiskās un privātās partnerības likuma 122.pantā ir noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.**Regulējuma ietekme** Papīra formātā sagatavotu rēķinu iesniegšana pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem šobrīd paliek nemainīga. Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums un noteikumu projekts, kā arī citi normatīvie akti šobrīd dod tiesības iesniegt elektroniskos rēķinus, bet neuzliek to par pienākumu, tādējādi piegādātāji joprojām būs tiesīgi iesniegt rēķinus papīra formātā. Minēto likumu un noteikumu projekta regulējums paredz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvu 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās īstenošanu (turpmāk - direktīva 2014/55/ES) noteikto pienākumu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pieņemt un apstrādāt elektroniskos rēķinus, kas atbilst šo likumu un noteikumu projektā noteiktajām prasībām. Tādējādi, ja piegādātājs izvēlēsies rēķinu sagatavot un iesniegt elektroniskā veidā, tas, ievērojot minētos likumus un šos noteikumus, rēķinu sagatavos un iesniegs atbilstoši direktīvas 2014/55/ES un Eiropas Komisijas 2017.gada 16.oktobra īstenošanas lēmumā Nr.2017/1870 minētajam standartam un sintakšu sarakstam. Noteikumu projekts ir būtisks informācijas tehnoloģijas sistēmu izstrādātājiem, lai veidotu normatīvajām prasībām atbilstošu informācijas sistēmu funkcionalitāti, kas nodrošinātu visu piemērojamajam standartam atbilstoša elektroniskā rēķina dzīves cikla procesu - no sagatavošanas (izrakstīšanas) līdz arhivēšanai.Direktīvā 2014/55/ES noteikto prasību ieviešana ir solis uz to, lai pārskatāmā nākotnē lemtu par pilnīgu atteikšanos no drukātu un nestrukturētu elektroniskas formas rēķinu izmantošanas. Šobrīd vēl pietiekami lielam skaitam piegādātāju nav iespēja elektroniskos rēķinus izrakstīt atbilstoši piemērojamajam standartam, savukārt pasūtītājiem - tos apstrādāt. Vienlaikus šāds lēmums atkarīgs arī no nepieciešamās infrastruktūras pieejamības pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem, kā arī attiecīgu risinājumu elektronisko rēķinu izrakstīšanai pieejamības tirgū.**Piemērojamais standarts**Eiropas Standartizācijas organizācija (*European Standardization Organization*) atbilstoši direktīvā 2014/55/ES uzliktajam pienākumam (sk. direktīvas 3. – 6.pantu) ir izstrādājusi Eiropas elektronisko rēķinu standartu, kas kopumā sastāv no desmit daļām (dokumentiem) un katrai daļai ir noteikts savs statuss (standarts, tehniskā specifikācija, tehniskais ziņojums). Vienlaikus direktīvas 2014/55/ES 3.panta 2.punktā ir paredzēts, ka Eiropas Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā̄ Vēstnesī publicē atsauci uz standartu kopā ar ierobežotu sintakšu sarakstu.Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša 2017.gada 17.oktobra laidienā Nr. L 266/19 ir publicēts Komisijas 2017.gada 16.oktobra īstenošanas lēmums Nr.2017/1870 (turpmāk – Eiropas Komisijas īstenošanas lēmums), kurā ir atsauces uz no direktīvas 2014/55/ES izrietošo standartu EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un piemērojamo sintakšu sarakstu (tehnisko specifikāciju) CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”. Turpmāk, ja vien nav īpaši norādīts, ar terminu “Eiropas Elektronisko rēķinu standarts” saprotami Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumā norādītie dokumenti.Atbilstoši direktīvas 2014/55/ES regulējumam un Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumam pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem ir jāpieņem un jāapstrādā tādi elektroniskie rēķini, kas atbilst Eiropas elektronisko rēķinu standartam (t.i., divām tā daļām, uz kurām dota atsauce Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumā. Pārējie ar Eiropas elektronisko rēķinu standartu saistītie dokumenti ietver metodoloģiju vai vadlīnijas, bet atbilstoši direktīvas 2014/55/ES un Eiropas Komisijas īstenošanas lēmuma regulējumam nav saistoši dalībvalstīm). Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija “Latvijas standarts” no direktīvas 2014/55/ES izrietošo standartu EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un pavadošo dokumentu CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” ir adaptējusi Latvijas nacionālā standarta un tehniskās specifikācijas statusā. Vienlaikus attiecīgos statusos ir adaptētas arī Eiropas elektronisko rēķinu standarta pārējās daļas.No 2019. gada 15. janvāra Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” tīmekļvietnē [www.lvs.lv](http://www.lvs.lv/) reģistrētiem lietotājiem bez maksas ir pieejams elektronisko rēķinu standarts LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un tehniskā specifikācija LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”. Minētais standarts un sintakšu saraksts (tehniskā specifikācija) ir pieejams lejupielādei bez maksas saskaņā ar 2018.gada 18.decembrī noslēgto Eiropas Standartizācijas komitejas (*European Committee for Standardisation*) un Eiropas Komisijas izņēmuma licences līgumu, kas paredz, ka  piekļuvi minētajiem standartizācijas dokumentiem apmaksā Eiropas Komisija. Atbilstoši Standartizācijas likuma 14.panta otrajai un trešajai daļai Finanšu ministrija sava budžeta līdzekļu ietvaros līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošinās Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētā elektronisko rēķinu standarta LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un tehniskās specifikācijas LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” tulkošanu valsts valodā.Konsultācijas ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izveidotās darba grupas locekļiem un ar informācijas tehnoloģijas sistēmu izstrādātājiem liecina, ka sistēmu izstrādātāji jau ir uzsākuši darbu pie informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes (t.sk. grāmatvedības sistēmu programmatūras pielāgošanas, lai nodrošinātu Eiropas elektronisko rēķinu standartam atbilstošu elektronisko rēķinu apstrādi), turklāt informācijas sistēmu izstrādē tiek un arī neatkarīgi no tulkojuma pieejamības tiks izmantoti standarti un dokumenti oriģinālvalodā, t.i., angļu valodā.Papildus jāatzīmē, ka Eiropas elektronisko rēķinu standartu (kā dokumentu) tiešā veidā neizmantos grāmatvedības un maksājumu sistēmu lietotāji, proti, elektronisko rēķinu izrakstītāji un saņēmēji, bet gan tikai informācijas tehnoloģijas sistēmu izstrādātāji. Savukārt izstrādāto informācijas sistēmu atbilstību standarta prasībām apliecinās sistēmu izstrādātāji, slēdzot attiecīgus līgumus ar informācijas sistēmu pircējiem (lietotājiem), kuros paredzami noteikumi par sistēmu izstrādātāju pienākumu atklāt un novērst kļūdas sistēmas darbībā, ja tādas tiek novērotas, vienlaikus risinājumi sistēmu izstrādei ir sistēmu izstrādātāju ziņā un parasti sistēmu pircējiem (lietotājiem) nav piekļuves sistēmu pirmkodam, lai tehniskā līmenī izvērtētu risinājumu tehnisko pusi. **Standarta piemērošana**Eiropas elektronisko rēķinu standarts – standarts EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un tehniskā specifikācija CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” - paredz elektroniskā rēķina pamatelementus un divas atbalstītās sintakses. Ar elektroniskā rēķina pamatelementiem tiek saprasts elektroniskajā rēķinā ietvertais informācijas kopums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju īstenot sadarbspēju pārrobežu elektronisko rēķinu apriti, tai skaitā atbilstību tiesību aktiem, savukārt sintakses tiek izveidotas, lai nodrošinātu vienotu mašīnlasāmu valodu vai dialektu, ko izmanto, lai aprakstītu elektroniskajā rēķinā ietvertos datu elementus. Eiropas elektronisko rēķinu standarts pieļauj iespēju, ka nacionālā līmenī, sektoru līmenī vai arī pat katrs pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis var definēt Elektroniskā rēķina pamatelementu lietošanas specifikāciju (*Core Invoice Usage Specification* (CIUS)), ar ko ir iespējams sašaurināt vai specificēt standarta lietojumu, norādot, elementu lietošanas nosacījumus (*business term*), obligātumu (*cardinality),* izmantotos kodus un identifikatorus u.c. Katram rēķinam, kas izveidots atbilstoši konkrētam CIUS, vienmēr jāatbilst Eiropas elektronisko rēķinu standartam. Vienlaikus standarts arī pieļauj iespēju definēt standarta paplašinājumus (*Extensions*), ar ko iespējams noteikt papildu datu laukus, kurus neparedz (ne kā obligātus, ne arī izvēles) Eiropas elektronisko rēķinu standarts. Eiropas Komisija ir uzsvērusi, ka papildu lauku (*Extensions)*izmantošana, kā arī CIUS sadrumstalotība (ja katrs pasūtītājs pats vai katrs sektors definē savu CIUS) var radīt informācijas sistēmu sadarbspējas problēmas attiecībā uz elektroniskajā rēķinā ietvertās informācijas apstrādi jo sevišķi pārrobežu sadarbībā. Līdz ar to noteikumu projektā netiek paredzēta papildu lauku (*Extensions)*izmantošanas iespēja, kā arī Latvijā paredzēts sekot rekomendācijām un neveidot vairāk kā vienu CIUS. Noteikumos ir paredzēts izmantot PEPPOL (PEPPOL jeb Pan-European Public Procurement On-Line ir platforma, kas nodrošina iespēju komersantiem komunicēt elektroniski ar ikvienu Eiropas Savienības valsts institūciju publisko iepirkumu procesā, palielinot efektivitāti un samazinot izmaksas. Vairāk informācijas sk. <https://peppol.eu/>) BIS Billing 3.0 CIUS, kuru izmanto vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis.[[1]](#footnote-1) Attiecībā uz Latvijā izrakstītiem elektroniskajiem rēķiniem tiek noteikts viens konkrēts izmantojamais CIUS, ko izstrādājis PEPPOL. PEPPOL BIS Billing 3.0 ir noteiktas prasības savietojamības nodrošināšanai un sniegtas pamatnostādnes šo prasību atbalstam un īstenošanai. Eiropas Komisija līdz šim ir sniegusi neviennozīmīgas atbildes par to, vai ārvalstniekiem var prasīt elektroniskā rēķina atbilstību Latvijas definētajam CIUS. Eiropas Komisija nerekomendē veidot vairākus CIUS valstī, jo CIUS sadrumstalotība var radīt sadarbspējas problēmas, jo katrs pasūtītājs to varētu definēt atšķirīgi, līdz ar to, kā skaidrots iepriekš, Latvijā tiek noteikts vienots CIUS. Bet no otras puses Eiropas Komisija uzskata, ka pārrobežu kontekstā elektroniskos rēķinus nevarētu noraidīt un attiecīgi radīt papildu izmaksas citu dalībvalstu piegādātājiem tikai tāpēc, ka tie savās valstīs strādā ar citu CIUS. Ņemot vērā apstākli, ka ārvalstnieku skaits iepirkumos ir salīdzinoši mazs[[2]](#footnote-2), tad noteikumu projektā šobrīd netiek paredzēts, ka ārvalstu piegādātājiem elektroniskos rēķinus jāiesniedz atbilstoši Latvijas definētajam CIUS. Minēto jautājumu - vai ārvalstu piegādātājiem, kuri ir ieguvuši līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums iesniegt elektronisko rēķinu atbilstoši Latvijas CIUS, tiek turpināts vērtēt saziņā ar Eiropas Komisiju. Bet, tā kā šobrīd vēl nav izveidotas automātiskas sistēmas elektronisko rēķinu apstrādei, kā arī ārvalstīs izrakstītu rēķinu īpatsvars prognozējams neliels, tas šobrīd nekādā veidā neietekmēs pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai publisko partneru vai to pārstāvju darbību. Ar noteikumu projektu tiek paredzēts, ka pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem no ārvalstīs reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem ir pienākums pieņemt tādus elektroniskos rēķinus, kas atbilst direktīvai 2014/55/ES un Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumā noteiktam Eiropas elektronisko rēķinu standartam un sintakšu sarakstam, un šiem elektroniskajiem rēķiniem nav obligāti jāatbilst Latvijā definētajam CIUS. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis pastāvošās rīcības brīvības ietvaros iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā var ietvert noteikumus par elektroniskajā rēķina izvēles datu lauku aizpildīšanu. Papildus Eiropas elektronisko rēķinu standartā un CIUS (PEPPOL BIS Billing 3.0) noteiktajiem obligātajiem elektroniskā rēķina datu laukiem iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā var noteikt, ka Eiropas elektronisko rēķinu standartā un CIUS (PEPPOL BIS Billing 3.0) paredzētie izvēles datu lauki ir obligāti aizpildāmi, ja šie dati ir nepieciešami elektronisko rēķinu automātiskas apstrādes nodrošināšanai vai citiem mērķiem. Vienlaikus pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā nedrīkst noteikt papildu lauku (*Extensions)*izmantošanu. Jebkurā gadījumā, ja pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā neko papildus nebūs noteicis attiecībā uz elektronisko rēķinu saturu, pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim būs jāpieņem un jāapstrādā jebkurš tāds elektroniskais rēķins, kas tehniski atbilst Eiropas elektronisko rēķinu standartam (Latvijā izrakstīto rēķinu gadījumā – arī CIUS) un ietver normatīvajos aktos noteikto attaisnojuma dokumentā obligāti ietveramo informāciju.Saskaņā ar pieejamo informāciju šobrīd Latvijā, ja vispār kāda no tirgū pieejamām informācijas sistēmām var nodrošināt elektronisko rēķinu izrakstīšanu atbilstoši Eiropas elektronisko rēķinu standartam, tad šādu sistēmu skaits ir neliels. Attiecīgi šobrīd iespējams apzināt tehniskos risinājumus, lai infrastruktūras izveides un uzturēšanas izmaksas nākotnē būtu pēc iespējas mazākas. Viens no risinājumiem ir Latvijā izrakstītiem elektroniskajiem rēķiniem paredzēt iespēju izmantot tikai vienu konkrētu sintaksi – UBL (*Universal Business Language*). UBL tiek plaši izmantota visā pasaulē (piemēram, elektronisko rēķinu izrakstīšanai) un PEPPOL CIUS atbalsta UBL sintaksi, turklāt PEPPOL piegādes tīkls nodrošina ANO/CEFACT sintaksē saņemto rēķinu automātisku konvertēšanu UBL sintaksē. Pēdējos gados UBL sintakse tiek izmantota daudzu Eiropas valstu pārvaldes iestādēs. Šāds risinājums var nodrošināt ātrāku un lētāku elektronisko rēķinu apstrādes sistēmu izstrādi, kā arī lētāku to uzturēšanu, neuzturot paralēlu atbalstu divām sintaksēm. Kā minēts iepriekš, pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem saskaņā ar Komisijas īstenošanas lēmumu un tehnisko specifikāciju LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” ir jāpieņem elektroniskie rēķini, ja tie atbilst kādai no šādām sintaksēm: 1. ANO/CEFACT “Cross Industry Invoice XML message” saskaņā ar “XML Schemas 16B (SCRDM - CII)” vai 2. Rēķinu un kredītnotu UBL paziņojumi saskaņā ar “ISO/IEC 19845:2015”. Vienlaikus direktīva 2014/55/ES un Eiropas Elektronisko rēķinu standarts neliedz Eiropas Savienības dalībvalstīm noteikt, kādā sintaksē attiecīgajā valstī ir izrakstāmi elektroniskie rēķini. Attiecīgi, ja tiek noteikts, ka Latvijā elektroniskie rēķini izrakstāmi tikai UBL sintaksē, savukārt rēķini no ārvalstu piegādātājiem tiek saņemti, izmantojot PEPPOL elektronisko rēķinu piegādes infrastruktūru, kas ANO/CEFACT sintaksē saņemtos rēķinus konvertē UBL sintaksē, zūd nepieciešamība elektronisko rēķinu apstrādes sistēmās nodrošināt atbalstu ANO/CEFACT sintaksei, tādējādi iepriekš minētie potenciālie iegumi no vienas sintakses izmantošanas ir sasniedzami.Tajā pašā laikā šobrīd likumos ietvertais deleģējums Ministru kabinetam atbilstoši tā mērķim neparedz iespēju noteikt, ka Latvijā elektroniskie rēķini jāizraksta vienā konkrētā sintaksē. Attiecīgi Ministru kabineta sēdes protokollēmumā tiek ietverts uzdevums Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2019.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu, lai noteiktu, ka turpmāk Latvijā pastāvīgi dzīvojošas fiziskas personas un Latvijā reģistrētas juridiskas personas elektroniskos rēķinus sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei. Minētais uzdevums līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai normatīvajos aktos faktiski ir rekomendācija elektronisko rēķinu apstrādes sistēmu izstrādātājiem neveidot sistēmas kas paredz elektronisko rēķinu izrakstīšanu citā sintaksē, kā vienīgi UBL sintaksē.**E-rēķinu piegādes kanāli.**Ar noteikumu projektu tiek paredzēti trīs elektronisko rēķinu piegādes kanāli. Piegādātāji elektroniskos rēķinus būs tiesīgi iesniegt, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi (kā pagaidu risinājumu), vai iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā norādītajā veidā.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra), īstenos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansēto projektu “Eiropas elektroniskais rēķins” (e-Invoices CEF Project), kura ietvaros sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavos un atbilstoši kompetencei noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka tiešās pārvaldes iestādes elektronisko rēķinu saņemšanai izmanto tikai projekta ietvaros radītos elektronisko rēķinu piegādes risinājumus. Šie risinājumi būs integrēti ar oficiālo elektronisko adresi. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināts risinājums elektronisko rēķinu saņemšanai no ārvalstu piegādātājiem, izmantojot PEPPOL elektronisko rēķinu piegādes infrastruktūru un nodrošinot šo elektronisko rēķinu saņemšanu oficiālās elektroniskās adreses kontā, no kura elektroniskos rēķinus būs iespējams nodot apstrādei, piemēram, dokumentu vadības sistēmās vai grāmatvedības sistēmās. Lai īstenotu minēto integrāciju ar PEPPOL elektronisko rēķinu piegādes infrastruktūru, jāņem vērā, ka PEPPOL elektronisko rēķinu piegādes infrastruktūras izmantošana ir maksas pakalpojums, par ko paredzama samaksa PEPPOL, sākot ar brīdi, kad risinājums izveidots un darbojas. Līdz brīdim, kad projekta ietvaros paredzētie risinājumi būs izveidoti un izmantojami, tiešās pārvaldes iestādēm netiek rekomendēts bez saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ieguldīt finansējumu un resursus paralēlu elektronisko rēķinu piegādes risinājumu izveidē. Projekta ietvaros izveidotie risinājumi un infrastruktūra būs pieejama arī citiem pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicinās pēc iespējas izmantot projekta ietvaros radītos elektronisko rēķinu piegādes kanālu risinājumus.Vienlaikus, tā kā regulējums attiecas uz plašu subjektu loku, šobrīd netiek izslēgta iespēja iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā paredzēt arī citus piegādes kanālus, tādējādi nodrošinot iespēju tirgum piedāvāt arī citus efektīvus elektronisko rēķinu piegādes un apstrādes risinājumus. Attīstoties informācijas tehnoloģijas infrastruktūrai un risinājumiem, nākotnē tiks pārskatīts un lemts par konkrētu risinājuma izmantošanu, atsakoties no elektroniskās pasta adreses kā salīdzinoši neērta un nedroša piegādes kanāla. **Rēķinu tālāka apstrāde.**Pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem var būt dažādas un atšķirīgas vajadzības attiecībā uz elektronisko rēķinos ietveramo informāciju vai izmantoto informācijas tehnoloģijas infrastruktūru, attiecīgi katram pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim pašam ir jāvērtē esošās informācijas tehnoloģijas infrastruktūras risinājumu pielāgošanas un jaunu risinājumu izveides iespēja, plānojot tam arī nepieciešamos līdzekļus. Vienkāršākais, bet vienlaikus neefektīvākais risinājums var būt saņemto elektronisko rēķinu pārvēršana cilvēklasāmā veidā un turpmāka apstrāde līdzīgi kā papīra dokumentu veidā saņemto rēķinu gadījumā. Daudz efektīvāks risinājums būtu elektroniskā rēķina tālākas automatizētas apstrādes risinājumu ieviešana. Ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izveidotās darba grupas locekļiem ir diskutēts, ka Latvijā izrakstītajos elektroniskajos rēķinos sākotnēji varētu tikt ietverta rēķina datne .pdf formātā, lai nodrošinātu elektroniskā rēķina pieejamību cilvēklasāmā formā līdz sistēmu izveidei automatizētas apstrādes nodrošināšanai. Pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji vai publiskie partneri vai to pārstāvji savu budžetu ietvaros var veikt vienkāršu integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības sistēmu, lai tajā .xml datu struktūra būtu pieejama cilvēklasāmā veidā. Kā arī pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji vai publiskie partneri vai to pārstāvji var izmantot atsevišķu risinājumus elektronisko rēķinu pārvēršanai cilvēklasāmā veidā un / vai nodošanai grāmatvedības un maksājumu sistēmām. Tāpat iespējams izstrādāt pilnībā automatizētus risinājumus elektronisko rēķinu apritei (pārbaudei, saskaņošanai, apmaksai), lai maksimāli efektīvi nodrošinātu to apstrādi, samazinot cilvēkresursu patēriņu konkrētajiem procesiem.**Papildu uzdevumi Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā.**Ministru kabinets 2018.gada 30.oktobra sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (*Connecting Europe Facility*) līdzfinansētā projekta “Eiropas elektroniskais rēķins” (*e-Invoices CEF Project*) īstenošanai”, ar kuru Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (*Connecting Europe Facility*) līdzfinansētā projekta “Eiropas elektroniskais rēķins” (*e-Invoices CEF Project*) apstiprināšanas gadījumā atļauj Valsts reģionālās attīstības aģentūrai uzsākt īstenot projekta aktivitātes un uzņemties saistības projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra integrēs elektronisko rēķinu apriti vienotā sistēmā – Drošā elektroniskās piegādes platformā (e-adrese) un izveidos e-adreses slēgumu ar piegādes sistēmu, kas nodrošina elektronisko rēķinu pārrobežu saņemšanu (*Pan-European Public Procurement On-Line* - PEPPOL), kā arī elektronisko rēķinu nodrošināšanu publisko iepirkumu procedūrās.Protokollēmumā paredzēts uzdevums, īstenojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansēto projektu “Eiropas elektroniskais rēķins” (e-Invoices CEF Project), sagatavot un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai atbilstoši kompetencei noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka tiešās pārvaldes iestādes elektronisko rēķinu saņemšanai izmanto tikai projekta ietvaros radītos elektronisko rēķinu piegādes risinājumus.Lai nodrošinātu ērtu elektronisko rēķinu saņemšanu no ārvalstīs patstāvīgi dzīvojošiem vai reģistrētiem piegādātājiem, ir paredzēts, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūra, īstenojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (*Connecting Europe Facility*) līdzfinansēto projektu “Eiropas elektroniskais rēķins” (*e-Invoices CEF Project*), nodrošina izstrādājamā risinājuma integrēšanu ar PEPPOL elektronisko rēķinu piegādes infrastruktūru, par kuras izmantošanu ir veicama samaksa. Vienlaikus šajā brīdī nav iespējams precīzi noteikt izmaksas, bet tās indikatīvi ir noteiktas līdz 60 000 *euro* katru gadu. Iesniedzot minēto jautājumu lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jāaktualizē un jādetalizē informācija par nepieciešamo finansējumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Attiecīgi protokollēmumā ir paredzēts, ka jautājums par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai indikatīvi 60 000 *euro* katru gadu (kā maksu PEPPOL (*Pan European Public Procurement On-Line*) par sniegto pakalpojumu) izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.Vienlaikus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir aktualizējusi jautājumu par cilvēkresursiem, kas nepieciešami Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (*Connecting Europe Facility*) līdzfinansētā projekta “Eiropas elektroniskais rēķins” (*e-Invoices CEF Project*) īstenošanai un rezultātu uzturēšanai. Papildu jaunas amata vietas netiek atļauts izveidot, vienlaikus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir iespēja risināt jautājumu par amata vietu un finansējuma pārdali minētajam mērķim. Attiecīgi protokollēmumā papildus tiek noteikts, ka, lai nodrošinātu finansējumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2020.gadā indikatīvi 73 129 *euro* (divām amata vietām par sistēmas ieviešanu) un uzturēšanai posmā no 2021.gada 1.janvāra indikatīvi 67 575 *euro* (divām amata vietām par sistēmas uzturēšanu), kas ir nepieciešams papildus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (*Connecting Europe Facility*) līdzfinansētā projekta “Eiropas elektroniskais rēķins” (*e-Invoices CEF Project*) īstenošanai paredzētajam finansējumam, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus finansējuma un amata vietu pārdalei.Vienlaikus ar protkollēmumu tiek paredzēts, ka Valsts ieņēmumu dienests līdz 2019.gada 1.oktobrim izvērtē un informē Ministru kabinetu par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, Valsts kase, Iepirkumu uzraudzības birojs. |
| 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 | Publiskās personas un to kapitālsabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē. Juridiskas un fiziskas personas, kas izlems rēķinus iesniegt elektroniskā veidā. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Administratīvais slogs lielākajā daļā no noteikumu projektā paredzētā regulējuma paliek nemainīgs, jo iepirkumu norises kārtību direktīva 2014/55/ES nemaina. Administratīvais slogs samazinās, ieviešot elektroniskos rēķinus, jo persona, kas iegūs līguma slēgšanas tiesības, būs tiesīga iesniegt elektronisko rēķinus pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim. Prognozējams, ka administratīvais slogs mazināsies pasūtītājiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim brīdī, kad tas automatizēs tālāku elektronisko rēķinu apstrādi un apriti. Šobrīd nav precīzi prognozējams, kad un par cik attiecībā pret esošo līmeni samazināsies administratīvais slogs publiskajām personām un to kapitālsabiedrībām un personām, kas iegūs līguma slēgšanas tiesības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav novērtējams, ņemot vērā, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no piegādātāja izvēles. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav novērtējams, ņemot vērā, ka tas lielā vērā ir atkarīgs no piegādātāja izvēles (vai tas vēlēsies izrakstīt elektronisko rēķinu vai iesniegt to papīra formā). |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 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 | -60 000 | 0 | -60 000 | -60 000 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 | -60 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | -60 000 | X | -60 000 | -60 000 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| 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) | Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) sniegto informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai nepieciešams papildu finansējums indikatīvi 60 000 *euro* apmērā katru gadu kā maksa PEPPOL (*Pan European Public Procurement On-Line*) par sniegto pakalpojumu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu publiskajā pārvaldē centralizētu e-rēķinu apriti starp ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošiem vai reģistrētiem piegādātājiem (fiziskām personām un komersantiem) un Latvijas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem. Pakalpojums ietver integrācijas risinājuma ar PEPPOL mezglu izveidi un uzturēšanu, kā arī maksu par e-rēķinu apriti. Ņemot vērā, ka e-adrese publiskās pārvaldes iestādēm ir obligāta, e-adresei pieintegrētais PEPPOL mezgla punkts, ko plānots iegādāties kā pakalpojumu, potenciāli radīs ietaupījumu un pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem nebūs jādomā par lokāla risinājuma izveidi un uzturēšanu e-rēķinu apritei. Tas taupīs gan finanšu resursu (nebūs jāveido lokāli risinājumi), gan IT personāla resursu, gan (pēc projekta realizācijas) arī ar rēķinu apstrādi saistītā personāla resursus (jo projekta ietvaros tiek plānota e-adreses IS un grāmatvedības IS integrācija, kas dos iespēju daļēji automatizēt rēķinu apstrādi). Vienlaikus šajā stadijā nav iespējams nodrošināt detalizētu izmaksu aprēķinu, bet norādītā gada maksa ir indikatīva un balstīta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) speciālistu konsultācijām ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju.  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai indikatīvi 60 000 *euro* katru gadu (kā maksu PEPPOL (*Pan European Public Procurement On-Line*) par sniegto pakalpojumu) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.Iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu, informācija par nepieciešamā finansējuma apmēru aktualizējama un detalizējami pamatojama atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīva2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |
| **1.tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |

|  |  |
| --- | --- |
| Attiecīgā Eiropas Savienības tiesību akta datums, nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīva2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās |
| A | B | C | D |
| Direktīvas 2014/55/ES1.pants | Noteikumu projekta 3.punkts | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta daļēji.Pilnīgas direktīvas normas transponēšanai ir nepieciešami grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskā un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 1.punkts | Publisko iepirkumu likuma 1. panta 5.1 punkts; Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 1. panta 5.1 punkts;Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1. panta 6.1 punkts;Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 39.punkts. | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Direktīvas 2014/55/ES 2.panta 2.punktā minētais termins netiek lietots normatīvajos aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 3.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Direktīvas 2014/55/ES 2.panta 3.punktā minētais termins netiek lietots normatīvajos aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 4.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Direktīvas 2014/55/ES 2.panta 4.punktā minētais termins netiek lietots normatīvajos aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 5.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Direktīvas 2014/55/ES 2.panta 5.punktā minētais termins netiek lietots normatīvajos aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 6.punkts | Minētais termins ir definēts Publisko iepirkumu likuma 1.panta 19.punktā. | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta.  | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 7.punkts | Minētais termins ir definēts Publisko iepirkumu likuma 1.panta 19.punktā. | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta.   | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 8.punkts | Minētais termins ir definēts Publisko iepirkumu likuma 1.panta 4.punktā. | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta.   | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 9.punkts | Minētais termins ir definēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 27.punktā. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.   | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 10.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Minētais jēdziens ir definēts Regulas Nr.1025/2012 2.panta 1.punkta a.apakšpunktā. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES2.panta 11.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta.Minētais jēdziens ir definēts Regulas Nr.1025/2012 2.panta 1.punkta b.apakšpunktā. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES3.panta 1.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas standartizācijas organizāciju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES3.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas standartizācijas organizāciju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES4.panta 1.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju un dalībvalsts saziņu. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES4.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES4.panta 3.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES4.panta 4.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES5.panta 1.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES5.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES5.panta 3.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES5.panta 4.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta a.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta b.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta c.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta d.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta e.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta f.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta g.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta h.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta i.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta j.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta k.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta l.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES6.panta m.apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.punkts. | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES7.pants | Noteikumu projekta 3. un 4.punkts | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā |  |
| Direktīvas 2014/55/ES8.panta 1.punts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo panta regulējums nosaka Direktīvas piemērošanas tvērumu. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES8.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo panta regulējums nosaka Direktīvas piemērošanas tvērumu. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES8.panta 3.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo panta regulējums nosaka Direktīvas piemērošanas tvērumu. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES9.pants | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo panta regulējums nosaka Direktīvas piemērošanas tvērumu. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES10.panta 1.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES10.panta 2.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES11.panta 1.punkts | Transponēts ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES11.panta 2.punkts | Transponēts ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES11.panta 3.punkts | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībāMinētā norma nosaka dalībvalsts pienākumu ziņot Komisijai ar kādiem normatīvajiem aktiem tiek transponēta Direktīva. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES12.pants | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums attiecas uz Eiropas Komisiju. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES13.pants | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums nav jātransponē nacionālajos tiesību aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |
| Direktīvas 2014/55/ES14.pants | Nav jāpārņem | ES tiesību akta vienība netiek pārņemta/ ieviesta pilnībā, jo pantā iekļautais regulējums nav jātransponē nacionālajos tiesību aktos. | Noteikumu projekts stingrākas prasības neparedz |

|  |  |
| --- | --- |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Skatīt aprakstu anotācijas I sadaļas 2.punktā |
| 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** |
| Projekts šo jomu neskar. |

 |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Finanšu ministrijas mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” ir ievietota uzziņa par noteikumu projektu. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Sabiedrība pēc normatīvā akta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tas tiks ievietots bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Publiskās personas un to kapitālsabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē. Juridiskas un fiziskas personas, kas izlems rēķinus iesniegt elektroniskā veidā. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Jaunas institūcijas un darba vietas institūcijās netiek veidotas. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministra vietā –

Ministru prezidents A.K.Kariņš

Matulis, 67095457

Edgars.matulis@fm.gov.lv

1. Sk. https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-country-profiles/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Publisko iepirkumu likuma ietvaros noslēgtie līgumi 2018.gadā ar ārvalstīs reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 2,0% no kopējā līgumu skaita, bet Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 98,0% no visiem līgumiem.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma ietvaros noslēgtie līgumi 2018.gadā ar ārvalstīs reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 21,4% no kopējā līgumu skaita, bet Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 78,6% no visiem līgumiem.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma ietvaros noslēgtie līgumi 2018.gadā ar ārvalstīs reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 36,1%, bet Latvija reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem sastāda 63,9% no visiem līgumiem.

Publiskās un privātās partnerības likuma ietvaros 2018. gadā nav noslēgts neviens līgums. [↑](#footnote-ref-2)