**Likumprojekta “Grozījumi Mobilizācijas likumā”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | 1. Likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu valsts aizsardzības jomā, precizējot gadījumus, kad Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu par zemessargu un rezerves karavīru mobilizāciju. Tā rezultātā noteikta iespēja izsludināt mobilizāciju uz laiku līdz 72 stundām valsts apdraudējuma gadījumā. Līdzīga satura grozījums ir veikts arī Nacionālās drošības likumā un stājās spēkā ar 2018. gada 30. oktobri.
2. Ar likumprojektu tāpat paredzēts būtiski pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz aizsardzības nozares atbalstu militārās rūpniecības (aizsardzības industrijas) attīstībai Latvijā. Tās mērķis ir paplašināt Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijai pieejamo mobilizācijas resursu bāzi (sevišķi attiecībā uz militārām vai divējādas pielietojamības precēm), tādējādi tiešā veidā mazinot valsts atkarību no ārvalstu piegādēm krīzes apstākļos, ļaujot autonomi nodrošināt valsts aizsardzības minimālās prasības un sniedzot ieguldījumu valsts aizsardzības militāri operacionālo vajadzību nodrošināšanā. Ar grozījumiem tiek noteikta aizsardzības industrijas un piegāžu drošības definīcija, pilnvarota starptautiskā sadarbība aizsardzības industrijas attīstības atbalsta jomā, kā arī dots pilnvarojums kārtības izstrādei, kādā aizsardzības nozare sniedz atbalstu militāras vai divējādas nozīmes produktu attīstībai. Tāpat projektā paredzēts pilnvarojums kārtībai, kādā tiek reglamentēta aizsardzības nozares sadarbība ar aizsardzības industrijas organizācijām.
 |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Valsts aizsardzības koncepcijas (turpmāk – VAK, apstiprināta Saeimā 2016. gada 16. jūnijā) 16., 17., 18., 23., 29., 36., 77., 86., 91., 101., 109. un 110. punkts. Ministru kabineta 2016. gada 13. septembra protokollēmuma Nr. 45 29. § “Informatīvais ziņojums “Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju”” (TA-1769)Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra protokollēmuma Nr. 7 50. § “Informatīvais ziņojums “Par mācību KRISTAPS 2016 secinājumiem”” (TA-1230-DV).Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra protokollēmuma Nr. 49 59. § “Informatīvais ziņojums “Par mācību “KRISTAPS 2016”  secinājumu izpildes gaitu un rezultātiem”” (TA-2095-DV). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 1. Ik gadu Aizsardzības ministrijas vadībā notiek Ministru kabineta līmeņa valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācības “KRISTAPS”, kuru mērķis ir atbilstoši aktuālajām valsts apdraudējuma tendencēm pārbaudīt un pilnveidot valsts aizsardzību regulējošos tiesību aktus un plānošanas dokumentus. Valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību “KRISTAPS” viens no aktuāliem izaicinājumiem pastāvošajā tiesiskajā regulējumā ir zemessargu un rezerves karavīru operatīvā iesaiste Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) kaujas struktūrā negaidīta apdraudējuma gadījumā. Zemessargu un rezerves karavīru operatīva iesaiste apdraudējuma pārvarēšanas sākotnējā fāzē aizkavētu turpmāku apdraudējuma dinamikas attīstību, tādējādi sniedzot papildu instrumentus apdraudējuma pārvarēšanai tā agrīnajā fāzē.Lai nodrošinātu NBS vienību kaujas štatu operatīvu aizpildīšanu, nepieciešams efektīvs mehānisms tā īstenošanai. Tas panākams ar zemessargu un rezerves karavīru mobilizāciju apdraudējuma pārvarēšanai jau pirms izņēmuma stāvokļa izsludināšanas vai kara laika iestāšanās.Mūsdienu militārais apdraudējums ir dinamisks un tas var attīstīties, sākotnēji neradot nepieciešamību izsludināt izņēmuma stāvokli, balstoties uz izņēmuma stāvokļa izsludināšanas indikatoriem. Tomēr saskaņā ar esošo tiesisko regulējumu zemessargu un rezerves karavīru mobilizācija šobrīd var tikt izsludināta tikai izņēmuma stāvokļa laikā. Nacionālās drošības likuma 22. panta piektā daļa nosaka, ka ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā var izsludināt mobilizāciju, lai risinātu ar nacionālo drošību un valsts aizsardzību saistītos uzdevumus, kā arī likvidētu ārkārtējās situācijas un to sekas. Aizsardzības ministrijas izstrādātie grozījumi Nacionālās drošības likumā (likuma 23. panta astotā daļa un Pārejas noteikumu 16. punkts) paredz, ka valsts apdraudējuma gadījumā, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības plāna un Valsts aizsardzības operatīvā plāna uzdevumu izpildi, Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu par zemessargu un rezerves karavīru mobilizāciju (turpmāk – militārā mobilizācija) ne ilgāk kā uz septiņdesmit divām stundām, nekavējoties par to informējot Saeimu. Šī likumprojekta tiesību norma ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem:* Militārā mobilizācija attiecas tikai uz zemessargiem un rezerves karavīriem (to statusu reglamentē Militāra dienesta likums).
* Militārā mobilizācija nav saistīta ar speciālajiem tiesiskajiem režīmiem – ārkārtas situāciju vai izņēmuma stāvokļa darbību Nacionālās drošības likuma 22. panta piektās daļas ietvaros.
* Militārās mobilizācijas ietvaros zemessargi un rezerves karavīri ir iesaistāmi tikai Valsts aizsardzības plānā un tam pakārtotajā Valsts aizsardzības operatīvajā plānā noteikto uzdevumu izpildē.
* Šāds Ministru kabineta lēmums ir spēkā uz 72 stundām (lēmums pēc 72 stundām zaudē spēku). Ja to prasa valsts apdraudējuma situācija, Ministru kabinets var šādu lēmumu izdot atkārtoti.

Saeima izsludinātās militārās mobilizācijas pamatotību izskata, pamatojoties uz Nacionālās drošības likuma 6. panta 10. punktu. Valsts apdraudējuma situācijai pasliktinoties, Ministru kabinets minēto 72 stundu laikā lemj par speciālā tiesiskā režīma ieviešanu, tai skaitā mobilizāciju.2. Kopš 2016. gada 13. septembra, kad, balstoties uz Valsts aizsardzības koncepcijā un M. Kučinska valdības deklarācijā dotajām vadlīnijām, Ministru kabinetā tika apstiprināts izstrādātais informatīvais ziņojums “Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju” (turpmāk – ziņojums), aizsardzības nozares ietvaros tika ievērojami aktivizēta Latvijas aizsardzības industrijas attīstības atbalsta politikas realizācija. Atbilstoši iepriekšminētajā ziņojumā norādītajam Aizsardzības ministrija savu darbību fokusē tādos virzienos kā informācijas pieejamības veicināšana attiecībā uz NBS vajadzībām nodrošinājuma jomā un plānotajiem aizsardzības nozares iepirkumiem, atbalsts Latvijas komersantu iekļaušanai ārvalstu piegāžu ķēdēs, aizsardzības nozares atbalsts lietišķajai pētniecībai un jaunu militāru vai divējāda lietojuma produktu radīšanai (t. sk. – testēšanai) un to turpmākai virzībai eksporta tirgos, kā arī Latvijas ražotāju iesaiste Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamo piegāžu drošības risku mazināšanā.Realizējot aizsardzības industrijas attīstības atbalsta pasākumus, Aizsardzības ministrija rīkojas saskaņā ar pašlaik spēkā esošo normatīvo bāzi, kas reglamentē tādas ar vispārēju industrijas attīstības atbalstu tieši vai pastarpināti saistītas darbības kā informācijas sniegšana par publiskas personas plānoto darbību (ciktāl tas nav pretrunā ar ierobežotas pieejamības informācijas, informācijas dienesta vajadzībām vai valsts noslēpuma objektu aprites nosacījumiem), publiskas personas finanšu, personāla vai cita veida resursu piesaiste komercdarbības atbalstam, publiskas personas mantas noma, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana u. c. Paralēli ir noritējusi pakāpeniska normatīvās bāzes pielāgošana to uzdevumu izpildei, kas aizsardzības nozarei doti saistībā ar aizsardzības industrijas attīstības atbalsta sniegšanu un NBS pienākumu veikšanai būtisku materiāltehnisko līdzekļu piegāžu drošības veicināšanu (piem., Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 4. panta piektā daļa, MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums” 4.4.2 un 5.15.3 apakšpunkts, MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.11. apakšpunkts, MK 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.5. apakšpunkts). Atsevišķu aizsardzības industrijas attīstības atbalsta instrumentu ieviešanai ir izstrādāti pilnīgi jauni normatīvi (piem., MK 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursu militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”). Aizsardzības ministrijas kompetenču lokā tāpat ietilpst komersantu licencēšana komercdarbībai ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kopējā militāro preču sarakstā un Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā norādītajām precēm, kā arī militārā ražotāja sertifikātu izsniegšana saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos saistītajos normatīvos noteikto kārtību. Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 16. pantā noteikto Aizsardzības ministrija ir līdzatbildīga arī par Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču apriti, kas šī likuma izpratnē cita starpā var ietvert šādu preču ražošanu, pilnveidošanu, glabāšanu, lietošanu, tehnisko apkalpošanu un remontu. Ņemot vērā līdzšinējo darbības pieredzi aizsardzības industrijas attīstības atbalsta politikas ieviešanas, kā arī stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles jomā, Aizsardzības ministrija ir konstatējusi, ka šobrīd spēkā esošā normatīvā bāze nav pietiekama pilnvērtīgai aizsardzības industrijas attīstības atbalsta politikas realizācijai, kas pamato tieši aizsardzības industrijas prasībām pielāgota regulējuma nepieciešamību un vajadzību pēc nepārprotama likumdevēja mandāta tādu aizsardzības industrijas attīstības atbalsta instrumentu ieviešanai, kas vienlaicīgi ņemtu vērā gan ar militāro ražošanu saistītās paaugstinātās informācijas aprites, industriālās drošības, fiziskās drošības un pastiprinātas kontroles prasības, gan sniegtu skaidru pamatojumu aizsardzības nozares ieguldījumu lietderībai šajā jomā.Ņemot vērā iepriekšminēto, šajā tiesību akta projektā:* 1. ir paredzēta skaidra **aizsardzības industrijas definīcija**, aptverot gan komersantus, gan pētniecības iestādes, kas veic specifiskas, ar militāra vai divējāda pielietojuma produktiem saistītas darbības jebkurā no šo produktu dzīves cikliem (sākot ar tehnoloģijas attīstību un beidzot ar utilizāciju);
	2. ir **definēts aizsardzības industrijas attīstības atbalsts**, nosakot pasākumus jeb virzienus, kuru ietvaros tiks mērķtiecīgi realizēti attīstības atbalsta instrumenti;
	3. tiek noteikta **piegāžu drošības definīcija**, cita starpā ņemot vērā Eiropas Komisijas sagatavotos skaidrojumus šajā jomā[[1]](#footnote-1);
	4. starp likuma mērķiem tiek iekļauta arī **mobilizācijas resursu bāzes paplašināšana**, kas pamato valsts ieguldījumus aizsardzības industrijas attīstības atbalstam, tajā skaitā attiecībā uz īpašu valsts atbalsta sniegšanas kārtību atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību noteiktajai kārtībai[[2]](#footnote-2);
	5. tiek paredzēta **starptautiskās sadarbības iespēja aizsardzības industrijas attīstības atbalsta jautājumos**, kas šobrīd ir sevišķi būtiski – gan ņemot vērā aizsardzības industrijas tradicionālo orientēšanos uz eksporta tirgiem, gan Eiropas Komisijas iniciatīvas (piem., topošā Eiropas Aizsardzības fonda ietvaros) attiecībā uz Eiropas aizsardzības industriālās bāzes paplašināšanas aktivitātēm, kur viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem paredzētā atbalsta saņemšanai būs aizsardzības jomas komersantu un pētniecības iestāžu pārrobežu sadarbība. Līdz ar to aizsardzības nozarei ir pamatota nepieciešamība attiecībā uz šo jautājumu koordinēšanu starptautiskā vidē;
	6. paredzēts skaidrs likumdevēja **pilnvarojums aizsardzības industrijas attīstības atbalsta politikas dokumentu un saistīto normatīvu izstrādei**, kā arī atbilstošu attīstības atbalsta instrumentu ieviešanai;
	7. paredzēts pilnvarojums MK izstrādāt **kārtību, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam**. Atbilstoši MK noteikumi (2018. gada 28. augusta MK noteikumi Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursu militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”) jau ir izstrādāti, taču to starpministriju saskaņošanas procesa laikā tika konstatēta nepieciešamība pilnvarojumu attiecīgu MK noteikumu izstrādei iekļaut kādā no aizsardzības nozares pārziņā esošajiem likumiem un Aizsardzības ministrija kā atbilstošāko identificēja tieši Mobilizācijas likumu, kas tika akceptēts arī no citu saskaņošanā iesaistīto (t. sk., Tieslietu ministrijas) institūciju pārstāvju puses;
	8. tiek **reglamentēta aizsardzības nozares sadarbība ar aizsardzības industrijas organizācijām**, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48. panta pirmajā daļā noteikto par sabiedrības līdzdalības veidiem valsts pārvaldē un nosakot, ka Aizsardzības ministrija, izstrādājot un īstenojot aizsardzības industrijas attīstības atbalsta politiku, konsultējas ar Latvijas drošības un aizsardzības industrijas organizācijām, savukārt lielākā no šādām organizācijām (kura apvieno nozares uzņēmumus ar lielāko nodarbināto skaitu) izvirza pārstāvjus dalībai NATO Industriāli konsultatīvajā grupā (angļu. val. – *NATO Industrial Advisory Group jeb NIAG*), tādā veidā nodrošinot Latvijas industriālo pārstāvniecību starptautiskā līmenī.

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (turpmāk – DAIF Latvija) šobrīd  ir vienīgā Latvijas drošības un aizsardzības industriju un zinātni pārstāvošā organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. DAIF Latvija apvieno 80 uzņēmumus, t .sk. vadošās Latvijas pētniecības universitātes un asociētos biedrus – ārvalstu militāros uzņēmumus, kas iesaistīti Latvijas aizsardzības spēju attīstībā. DAIF Latvija pārstāvēto Latvijas uzņēmumu apgrozījums 2017. gadā pārsniedza 450 miljonus *euro* un tā nodarbināja vairāk nekā 4200 darbiniekus. DAIF Latvija nacionālā līmenī aktīvi sadarbojas ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Saeimu. Starptautiski DAIF Latvija pārstāv Latvijas aizsardzības industriju NATO Industrijas padomnieku grupā un Eiropas Aizsardzības aģentūras konsultatīvajās struktūrās, kā arī nodrošina divpusēju sadarbību ar atbilstošajām organizācijām ārvalstīs. DAIF Latvija īsteno ES fondu līdzfinansētu projektu “Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide”.Projekts tāpat paredz kārtību, kādā NATO Industriāli konsultatīvajā grupā deleģētiem nacionālās industrijas pārstāvjiem, kuri pastiprināti sadarbojas ar aizsardzības nozari, var pieprasīt pielaidi valsts noslēpuma objektiem. Šī prasība ir nepieciešama, ņemot vērā, ka daudziem ar aizsardzības nozares apgādi, mobilizācijas plānošanu, starptautisko sadarbību saistītiem vai cita veida nozares pārziņā esošiem jautājumiem ir noteiktas paaugstinātas informācijas drošības prasības, tādēļ aizsardzības nozarē nav iespējama pilnvērtīga informācijas apmaiņa un sadarbības attīstīšana ilgtermiņā bez iespējas pārliecināties par industrijas deleģēto priekšstāvju atbilstību darbam ar sensitīvu informāciju. Tāpat nacionālās industrijas pārstāvju līdzdalība NATO industriāli konsultatīvās grupas formātos var paredzēt darbu ar sensitīvu informāciju vai noritēt ierobežotas pieejamības darba telpās, un arī šādos gadījumos ir jābūt iespējai pārliecināties par attiecīgo industrijas priekšstāvju atbilstību šādu uzdevumu veikšanai.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki. |
| 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 | Militārajai mobilizācijai būs pakļauti zemessargi un rezerves karavīri. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Atkarībā no apdraudējuma apjoma un intensitātes tiesību akts ietekmēs ikvienu sabiedrības daļu, kura būs pakļauta militāro apdraudējumu regulējošiem normatīvajiem aktiem un plāniem. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Tiesiskā regulējuma finansiālo ietekmi nav iespējams noteikt, jo nav iespējams paredzēt noteiktu apdraudējuma situāciju un tās atstātās sekas. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 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 budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | Izmaiņas, salīdzinot ar vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru\* | Izmaiņas, salīdzinot ar vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Budžeta ieņēmumi: | **400 000** | **0** | **400 000** | **0** | **400 000** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 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: | **400 000** | **0** | **400 000** | **0** | **400 000** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 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** | **0** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav plānotas. |
|  8.Cita informācija | Aizsardzības ministrijas budžetā ir ieplānoti līdzekļi, kuri paredzēti, lai realizētu militāra vai divējāda pielietojuma produktu atbalsta sistēmas ieviešanu, saskaņā ar likumprojekta pilnvaroto kārtību, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam (šobrīd tas tiek veikts, organizējot grantu konkursu, pamatojoties uz 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursu militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”).Militāra vai divējāda pielietojuma produktu atbalsts no 2019.–2022. gadam tiks īstenots no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, ik gadu plānojot atbalstīt 6–8 militāra vai divējāda pielietojuma produktu atbalsta pieteikumus par vidējo summu 50 000 *euro* (2019. gada 16. janvārī noslēdzās pirmā grantu uzsaukuma projektu pieņemšana, kuras laikā kopumā iesniegti 15 projekti un to realizēšanai tiek prasīts Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums amplitūdā no 2000 līdz 75 000 *euro.* Aizsardzības ministrija šobrīd turpina vērtēt iesniegto projektu atbilstību MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 544 noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem). \* Atbilstoši Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumos 2021. gadā plānotajam finansējumam 400 000 *euro* apmērā. |

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

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

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Projekta izstrādes laikā organizētas konsultācijas ar Latvijas Drošības un aizsardzības federācijas pārstāvjiem, kā arī projekts izvietots Aizsardzības ministrijas mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekta izstrādes gaitā organizētas konsultācijas ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas pārstāvjiem.Projekts publicēts Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē *www.mod.gov.lv*,sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 2018. gada 2. augustā. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības priekšlikumi, atsaucoties uz Aizsardzības ministrijas mājaslapā publicēto informāciju, noteiktajā laika periodā netika sniegti. |
| 4. | Cita informācija | Sabiedrība pēc projekta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietojot to bezmaksas normatīvo aktu datubāzē *www.likumi.lv*. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki  |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpilde notiks esošo pārvaldes funkciju un institucionālās struktūras ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Valsts sekretārs J. Garisons

29.04.2019

2649

M. Mežulis

67335166

Martins.Mezulis@mod.gov.lv

1. *Directive 2009/81/EC on the award of contract in the fields of defence and security, Guidance Note “Security of Supply”, Directorate General Internal Market and Services* [↑](#footnote-ref-1)
2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 346. panta pirmās daļas b) punkts: *“Dalībvalstis var veikt pasākumus, ko uzskata par vajadzīgiem, lai aizsargātu savas būtiskās drošības intereses, kas saistītas ar ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību; šādi pasākumi iekšējā tirgū nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt tādu ražojumu konkurenci, kuri nav tieši paredzēti militāriem nolūkiem.”* [↑](#footnote-ref-2)