**Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Noteikumu projekta mērķis ir paplašināt valsts palīdzības saņēmēju loku, valstij daļēji sedzot aizņēmēja neizpildītās parādsaistības attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemto aizdevumu. Noteikumu projekts paredz, ka:* turpmāk aizņēmējam nav nepieciešams deklarēt vai reģistrēt savu dzīves vietas adresi Latvijā, kā arī nav nepieciešams aizņēmēja apgādībā esošā bērna tiesiskā statusa Latvijā pierādīšana;
* pretendēt uz garantiju var arī persona, kuras apgādībā ir viens vai vairāki bērni un ir iestājusies grūtniecība;
* garantijas apmērs ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem palielināts līdz 30% no aizdevuma;
* paredzēta iespēja pretendēt uz garantiju atkārtoti pie nosacījuma, ka iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.

Projekts stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāti pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.1.panta pirmo daļu un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta ceturto daļu.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekts paredz atteikties no prasības, kas noteica, ka personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, garantijas pieteikuma pielikumā jāpievieno informācija par deklarēto vai reģistrēto dzīves vietu Latvijā. Tādējādi noteikumu projekts paredz, ka turpmāk aizņēmējam nav nepieciešams deklarēt vai reģistrēt savu dzīves vietas adresi Latvijā. Ierobežojuma atcelšanai būtu veicinoša ietekme uz reemigrāciju, jo personām, kuras vēlas atgriezties Latvijā un saņemt palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, sagādā grūtības izpildīt prasību attiecībā uz dzīves vietas deklarēšanu Latvijā. Līdz šim attiecīgajām ģimenēm programmas izmantošana bija ierobežota, jo, pamatojoties uz esošajiem nosacījumiem, nedeklarējoties Latvijā, pretendēt uz mājokļu garantiju programmas ietvaros nav iespējams.Noteikumu projekts paredz lielāku atbalstu personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni. Atbilstoši noteikumu projektam ģimenēm būtu pieejams līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro, ja ģimenē dzīvo un apgādībā ir četri un vairāk bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība.Personas ar kurām dzīvo un kuru apgādībā ir no viena līdz trim bērniem, maksimālais garantijas apmērs saglabājas nemainīgs, attiecīgi nosakot, ka garantijas apmērs ir:* 10% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns;
* līdz 15%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas, un ne vairāk kā 15 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un ir iestājusies grūtniecība;
* līdz 20%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas, un ne vairāk kā 20 000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība.

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” (turpmāk – noteikumi Nr.95) 4.punkts nosaka dokumentus, kuri jāpievieno garantijas pieteikumam, tostarp, viena vai vairāku bērnu dzimšanas apliecības kopija vai citu dokumentu kopiju, kas apliecina bērna tiesisko statusu Latvijā. Ņemot vērā, ka aprēķinot garantijas apmēru personai ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, tiek ņemts vērā, ka personai ir iestājusies grūtniecība, noteikumu projekts paredz arī citu dokumentu iesniegšanu, piemēram, izrakstu no medicīniskās dokumentācijas, kas apliecina grūtniecības stāvokli. Attiecīgajos gadījumos persona neiesniedz Akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) nedzimuša bērna dzimšanas apliecību, bet gan izrakstu no medicīniskās dokumentācijas, kas apliecina grūtniecības stāvokli.Iepriekš uzskaitītie mājokļu garantijas nosacījumu uzlabojumi ietverti, gan pamatojoties uz konkrētu Altum klientu grupu paustajām vajadzībām (piemēram, re-emigrantu gadījumā - prasības par deklarētas dzīvesvietas Latvijā atcelšanu), gan arī diskutējot un konsultējoties par demogrāfiju veicinošiem pasākumiem ar iesaistītajiem politikas izstrādātājiem vai konsultatīvajām institūcijām.  Papildus noteikts, ka aizņēmējs var noteikt minimālo garantijas apmēru, bet ne mazāku kā 10% no aizdevuma summas. Attiecīgi personai nav jāizvēlas maksimālā pieejamā garantijas aizdevuma summa un persona, izvērtējot savu finansiālo stāvokli, var izvēlēties mazāku garantijas summu, tādējādi maksājot mazāku komisijas maksu. Noteikumi papildināti ar nosacījumu, kas paredz, ka persona var saņemt garantiju atkārtoti vai vairākas reizes, ievērojot, ka attiecīgajai personai var būt tikai viena spēkā esoša garantija, kuru izsniedzis Altum (garantija var zaudēt spēku, piemēram, kad: aizdevējs (noteikumu nr.95 3.punkta 3.1.apakšpunktā minētais subjekts) atteiksies no garantijas; beigsies garantijas termiņš; aizņēmējs būs dzēsis aizdevuma saistības; ja Altum izmaksās kompensāciju un Altum būs tiesības piedzīt kompensācijas summu no personas).Uzlabojumi par elastīgākiem garantijas apmēra noteikšanas nosacījumiem, kā arī iespēju pretendēt uz garantiju atkārtoti, ja dzēstas iepriekšējā aizdevuma saistības, izriet no Altum mājokļu garantijas programmas esošo un potenciālo klientu pausto vajadzību apzināšanas (e-pastu saziņa, konsultācijas, viedokļi publiskos pasākumos utml.). Visbiežākie gadījumi praksē pēc vajadzības saņemt garantiju atkārtoti, minēti, piemēram, kad jaunajam speciālistam tiek izveidota ģimene ar bērnu/bērniem vai arī persona saņēmusi iepriekš garantiju kā ģimene ar bērnu, bet bērnam pieaugot, mājsaimniecībai rodas nepieciešamība pēc plašākas dzīves telpas u.c. gadījumi.Noteikumu projekts paredz, ka gadījumos, ja persona garantijas pieteikuma pielikumā pievieno izrakstu no medicīniskās dokumentācijas, kas apliecina grūtniecības stāvokli, personām, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens vai vairāk bērni, aprēķinot garantijas apmēru, tiek ņemts vērā, ka persona ir grūtniecības stāvoklī un gaidāms apgādībā esošo bērnu skaita pieaugums, tādējādi palielinot garantijas apmēru. Izrakstā no medicīniskās dokumentācijas ir iekļaujama informācija, kas apliecina grūtniecības stāvokli un šī informācija tiek izmantota, lai varētu izvērtēt garantijas pieteikumu un noteikt garantijas apmēru. Aizņēmējs garantijas pieteikumā var nepievienot izrakstu no medicīniskās dokumentācijas un saņemt garantiju atbilstoši personai apgādībā esošo un kopā dzīvojošo bērnu skaitam.  Noteikumu projektā no atbalsta saņēmēja pieprasītos datus, kas jau ir citu valsts pārvaldes institūciju rīcībā, Altum iegūs no aizdevējiem, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi par sadarbību garantijas programmas īstenošanā tik ilgi līdz tiks tehniski nodrošināta valsts atbalsta programmu ieviešanai nepieciešamās informācijas iegūšana bez samaksas no valsts informācijas sistēmām un datu turētājiem.**Personas datu apstrāde**Kā minēts iepriekš, noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Aizdevējiem un Altum par noteikumu īstenošanu, lai nodrošinātu valsts palīdzības sniegšanu atbilstoši noteikumiem Nr.95 (apstrādes nolūks), ir nepieciešams apstrādāt personas datus, tādā apjomā kā to nosaka noteikumu Nr.95 nosacījumi un iespējamais palīdzības saņēmējs saņemtu valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Attiecīgi noteikumu nr.95 un noteikumu projektā minētie dokumenti tiek iesniegti aizdevējam, kas tos nodod Altum, lai Altum varētu pārbaudīt Noteikumu Nr.95 noteikto kritēriju izpildi. Dokumenti tiek nodoti Altum tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība.Dokumentu, kas satur personas datus (dokumenta, kas apliecina aizņēmēja deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kopija; aizņēmēja personu un bērna personu apliecinoša dokumenta, kopija; aizņēmēja izglītību apliecinošu dokumentu, kopija) apstrādes tiesiskais pamats pamatojas uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas pieļauj personas datu apstrādi, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; e) apakšpunktu, kas pieļauj personas datu apstrādi, ja apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Lai saņemtu valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Altum par noteikumu Nr.95 īstenošanu ir nepieciešams apstrādāt īpašu kategoriju personas datus ar mērķi izvērtēt piešķiramā atbalsta apmēru. Veicot šādu personas datu apstrādi tajā iesaistītās puses ievēro Datu regulā ietvertās prasības šādu personas datu apstrādei.Attiecīgi medicīniskās dokumentācijas dati, kas ir īpašās kategorijas dati, tiek iegūti, pamatojoties uz Datu regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunktu, kas pieļauj īpašās kategorijas datu apstrādi, ja tā vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu datu subjekta konkrētas tiesības sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj dalībvalsts tiesību akti, paredzot garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm. Minētais tiesiskais pamats atbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” regulējumam, kas nosaka valsts palīdzības veidus un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā (3.panta 9.punkts, 27.1 pants). Aizdevēji un Altum par noteikumu Nr.95 īstenošanu kā pārziņi ievēro personas datu apstrādes nosacījumus, t.sk. glabāšanas ilgumu un tehnisko un organizatorisko prasību ievērošanu. Personas dati tiek apstrādāti tikai tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Personas dati netiek apstrādāti ilgāk nekā tas nepieciešams mērķa - noteikumu Nr.95 par palīdzības sniegšanu izpildei, kā arī savstarpējo saistību ar palīdzības saņēmēju un citu uz kādu no pusēm attiecināmu juridisku pienākumu izpildei. Attiecīgi personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr pastāv tiesisks pamats garantijas programmas realizēšanai (saskaņā ar noteikumu nr.95 16.punktu garantija tiek sniegta uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus), kā arī papildus kamēr nav notecējis Civillikuma 1895.pantā noteiktais saistību tiesību noilgums – 10 gadi. Tādējādi personas dati Altum tiek glabāti līdz 20 gadiem un pēc garantijas programmas beigām un Civillikuma 1895.pantā noteiktā noilguma notecēšanas dati tiek dzēsti. Minētais atbilst Datu regulas 5. panta 1. punkta e) apakšpunktam, proti, pārzinim ir jānodrošina, ka personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Katrs pārzinis saskaņā ar Datu regulu ir atbildīgs, lai nepārkāptu apstrādes nosacījumus, kā arī datu subjektam saskaņā ar Datu regulas 13. un 15.pantu ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi un piekļūt tiem, kā arī saskaņā ar Datu regulas 16. un 17.pantu ir tiesības uz savu personas datu labošanu un dzēšanu. Ņemot vērā, ka noteikumi Nr.95 paredz jaunus nosacījumus, noteikts, ka projekts stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī, lai Altum varētu pārslēgt līgumus ar iesaistītajām komercbankām. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Altum |
| 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 | Tiesiskais regulējums ietekmē personas, kuras vēlas saņemt valsts atbalstu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, tas ir, personas, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns un personas, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu.Tāpat tiesiskais regulējums ietekmē Altum un komercbankas, kuras šobrīd ir noslēgušas vai plāno noslēgt sadarbības līgumus ar Altum. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Plānotā ietekme uz produktivitāti, cilvēkkapitālu, uzņēmējdarbību turpmākajos 3 gados:* veicināta mājokļu pieejamība gan ģimenēm ar bērniem, gan personām ar augstāko vai profesionālo izglītību;
* sekmēta jaunu saimnieciskās darbības veicēju un privātpersonu piesaiste reālai saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā.

Plānotā ietekme uz investīciju apjomu turpmākajos 3 gados:* stimulēts kreditēšanas tempa pieaugums;
* plānotais investīciju apjoms 2019.-2021.gadā: 669 milj.euro.

Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2018.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 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) | 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) | Atbilstoši Altum operatīvajiem datiem, pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.jūliju mājokļu atbalsta programmas ietvaros ģimenēm ar bērniem mājokļu būvniecībai vai iegādei kopā piešķirtas 12 074 mājokļu garantijas par kopējo summu  87 miljoni *euro*, šajās ģimenēs kopā aug 17 358 bērni. Balstoties uz faktiski izsniegto mājokļu garantiju apjomu Mājokļu atbalsta programmas ietvaros 2018.gadā (22.5 milj. *euro* apmērā jeb izmantoto finansējumu 5.63 milj. *euro*), Altum programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019.gadam prognozē 6.5 milj. *euro* apmērā (mājokļu garantiju apjoms – 26 milj. *euro*) jeb 16% pieaugumu pret 2018.gadu. Atbilstoši aplēsēm, tirgus pieaugums veidos 5% (0.28 milj. *euro*), kamēr pārējie 11% (0.59 milj. *euro*) - pieaugums, ko veidos garantiju saņēmēju loka paplašināšanās un/vai garantiju nosacījumu pilnveidošanas radītā ietekme (indikatīvi tai skaitā: 6% - ietekme no atbalsta nosacījumu uzlabojumiem personām, ar kurām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz četri bērni, kā arī piemērojot atbalsta apmēru par iestājušos grūtniecību personām, ar kurām kopā dzīvo un ir apgādībā vismaz viens bērns; - 3% – ietekme no iespējas pretendēt uz garantiju atbalstu atkārtoti un 2% – ietekme no ierobežojuma atcelšanas par dzīves vietas deklarēšanu Latvijā). Tā kā iepriekš uzskaitītie pieņēmumi ir indikatīvi, pilnā apmērā par programmas garantijas saņēmēja loka paplašināšanas un/vai garantiju nosacījumu pilnveidojumu radīto ietekmi varēs secināt ilgākā laika periodā, attiecīgi, ja nepieciešams, veicot izmaiņas turpmākajiem gadiem. Kopējais nepieciešamais finansējums minētajiem gadiem ir: * 2019.gadā – 6,5 milj. euro (palielināta apropriācija izdevumiem subsīdijām un dotācijām Ekonomikas ministrijai budžeta programmā 33.00.00 “Ekonomikas attīstības programma” 3 829 590 *euro* apmērā; papildus nepieciešamais finansējums plānots atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 29.pantam);
* 2020.gadā - 7 milj. *euro;*
* 2021.gadā – 7,5 milj.*euro;*

Altum ikgadēji veikti uzkrājumi izsniegtajiem un jauniem galvojumiem mājokļu programmas ietvaros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Izveidotie uzkrājumi MG ģimenēm**  | **1287573** | **3684257** | **3670273** | **3481382** |
| Neizdevīgiem līgumiem | 980018 | 3676666 | 3670273 | 3481382 |
| Kredītriskam | 307555 | 7591 | 0 | 0 |
| **Neizveidotie uzkrājumi zaudējumiem MG ģimenēm, kas nosegti ar riska segumu** | **0** | **0** | **3161486** | **4054891** |
| Neizdevīgiem līgumiem | 0 | 0 | 2822465 | 4011761 |
| Kredītriskam | 0 | 0 | 339021 | 43130 |
| **Izveidotie uzkrājumi MG jauniem speciālistiem (bez riska seguma)** |  |  |  | **1398.92** |
| Neizdevīgiem līgumiem |  |  |  | 0 |
| Kredītriskam |  |  |  | 1398.92 |

 |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Amata vietu skaita izmaiņas nav paredzētas |
| 8. Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **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 | Noteikumu projekts ievietots Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Valsts kancelejas tīmekļa vietnē.  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Saņemti Demogrāfisko lietu centra 2018.gada 5.aprīļa sanāksmē identificētie grozījumi noteikumos Nr. 95. Priekšlikumi apspriesti tikšanās laikā, kas notika 2018.gada 6.aprīlī. Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta saskaņošanas procesā 2018.gada 17.jūlijā ievietots Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.<https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/>diskusiju\_dokumenti/majoklu\_politika/ |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Ņemti vērā Demogrāfisko lietu centra priekšlikumi, kas noteica izslēgt ierobežojumu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem būt deklarētiem Latvijas teritorijā, izslēgts ierobežojums mājokļu garantiju programmu izmantot tikai vienu reizi, kā arī pārskatīts garantijas apjoms. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrijaAltum |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Saistībā ar plānoto grozījumu izpildi nav plānots radīt jaunas valsts pārvaldes institūcijas, likvidēt esošās valsts pārvaldes institūcijas vai reorganizēt esošās valsts pārvaldes institūcijas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

Vīza:

Valsts sekretārs Ē. Eglītis

Truhanova 67013006

Karina.Truhanova@em.gov.lv