**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

**par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam”**

**I.  Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija  (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais  ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | | **29.08.2019.** (VSS), **10.10.2019.** (starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme), **11.10.2019.** (atkārtota piecu darba dienu elektroniska saskaņošana) |
| Saskaņošanas dalībnieki | | Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts kanceleja, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Sabiedrības integrācijas fonds, Datu valsts inspekcija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera |
| Saskaņošanas sanāksmes dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | | Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Datu valsts inspekcijas |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | |  |
|  | | |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | Anotācijas I sadaļas 2. punkta 2020.gada auditējamās prioritātes pamatojums un iekšējā audita uzdevums (fizisko personu datu aizsardzība) 11. rindkopa.  Iekšējiem auditoriem būtu jānovērtē resorā izveidotā iekšējās kontroles sistēmas darbība un efektivitāte fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā:  - vai /kāda ir noteikta un tiek īstenota atbildība par informācijas sistēmām un to saturošo personas datu aizsardzību, t.sk., par informācijas nesējiem (zibatmiņas, CD, DVD, dokumenti, izdrukas, zīmogi, spiedogi u.tml.) un informāciju saturošām ierīcēm (stacionārie, portatīvie datori, viedierīces u.tml.), kas satur personas datus;  - vai personas dati tiek apstrādāti likumīgi (pastāv tiesiskais pamats), godprātīgi (godīga attieksme pret datu subjektu, respektējot datu subjekta intereses aizsargāt savu privātumu) un datu subjektam pārredzamā veidā (datu subjekts ir informēts par viņa personas datu apstrādi) (likumīgums, godprātība un pārredzamība);  - vai personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un tiesiskos nolūkos, un netiek apstrādāti ar minētajiem nolūkiem nesaderīgā veidā (nolūka ierobežojums);  - personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un nav pārmērīgi (apstrādā minimāli nepieciešamo personas datu apjomu), ņemot vērā nolūkus, kādos personas datus apstrādā (datu minimizēšana);  - personas dati ir precīzi un aktuāli, kā arī savlaicīgi tiek laboti vai dzēsti, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes nolūku (precizitāte);  - personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjekta identifikāciju ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (glabāšanas ierobežojums);  - personas dati tiek apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (integritāte un konfidencialitāte);  - var izsekot pārziņa rīcību ar personas datiem Regulas reglamentējošo principu ietvaros (piemēram, personas datu apstrādes reģistrēšana personas datu apstrādes reģistrā, datu subjekta informēšana un citu tiesību realizācijas nodrošināšana, personas datu aizsardzības nodrošināšana) (pārskatatbildība);  - tiek ievērota Regula un normatīvie akti par personas datu apstrādi un aizsardzību.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 1.rindkopa  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu, rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas).  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 3.rindkopa  Saskaņā ar Iekšējā audita likuma 10.panta otrās daļas 6.punktā noteikto, Finanšu ministrija ir atbildīga par vadlīniju izstrādi. Vadlīniju izstrādē tiks iesaistīti Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas pārstāvji viņiem pieejamo resursu ietvaros. Lai vadlīnijas piemērotu praktiskai audita veikšanai, Finanšu ministrija piešķirtā valsts budžeta ietvaros organizēs arī citu ekspertu (piem., no Iekšējā audita padomes) piesaisti vadlīniju izstrādē un novērtēšanā. Vadlīniju izstrādē ir aicināti piedalīties arī valsts pārvaldes iekšējie auditori.  Rīkojuma projekta 3.punkts:  Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta 4. punkts:  Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām līdz 2021. gada 30. janvārim iesniegt Finanšu ministrijā fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita ziņojumu, ieteikumu ieviešanas grafiku un pārskatu, kas sagatavots atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai. Pārskatā par iekšējā audita struktūrvienības darbību 2020. gadā iekļaut informāciju (atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai) par šā rīkojuma 2. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta 6. punkts:  Finanšu ministrijai informatīvajā ziņojumā par ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību darbību 2020. gadā iekļaut informāciju par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu izpildi. | **Tieslietu ministrija:**  Anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīts, ka prioritārā audita ietvaros iekšējiem auditoriem jānovērtē resorā izveidotā iekšējās kontroles sistēmas darbība un efektivitāte fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā atbilstoši anotācijā izvirzītajiem audita jautājumiem un apjomam:   * vai /kāda ir noteikta un tiek īstenota atbildība par informācijas sistēmām un to saturošo personas datu aizsardzību, t.sk., par informācijas nesējiem (zibatmiņas, CD, DVD, dokumenti, izdrukas, zīmogi, spiedogi u.tml.) un informāciju saturošām ierīcēm (stacionārie, portatīvie datori, viedierīces u.tml.), kas satur personas datus; * vai personas dati tiek apstrādāti likumīgi (pastāv tiesiskais pamats), godprātīgi (godīga attieksme pret datu subjektu, respektējot datu subjekta intereses aizsargāt savu privātumu) un datu subjektam pārredzamā veidā (datu subjekts ir informēts par viņa personas datu apstrādi) (likumīgums, godprātība un pārredzamība); * vai personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un tiesiskos nolūkos, un netiek apstrādāti ar minētajiem nolūkiem nesaderīgā veidā (nolūka ierobežojums); * personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un nav pārmērīgi (apstrādā minimāli nepieciešamo personas datu apjomu), ņemot vērā nolūkus, kādos personas datus apstrādā (datu minimizēšana); * personas dati ir precīzi un aktuāli, kā arī savlaicīgi tiek laboti vai dzēsti, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes nolūku (precizitāte); * personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjekta identifikāciju ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (glabāšanas ierobežojums); * personas dati tiek apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (integritāte un konfidencialitāte); * var izsekot pārziņa rīcību ar personas datiem Regulas reglamentējošo principu ietvaros (piemēram, personas datu apstrādes reģistrēšana personas datu apstrādes reģistrā, datu subjekta informēšana un citu tiesību realizācijas nodrošināšana, personas datu aizsardzības nodrošināšana) (pārskatatbildība); * tiek ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 Par fizisku personu datu 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) un normatīvie akti par personas datu apstrādi un aizsardzību.   Vēršam uzmanību, ka iepriekš norādīto punktu izpilde kopumā liecina par Datu regulas prasību ievērošanu. Turklāt, lai konstatētu veiktās personas datu apstrādes atbilstību Datu regulas prasībām, jāvērtē personas datu apstrādes saturs pēc būtības, proti, jāpārliecinās par katras veiktās personas datu apstrādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.  Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmajai daļai tiešās pārvaldes iestādes vadītājs organizē iestādes funkcijas pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Līdz ar to katrā valsts pārvaldes iestādē tās vadītājs ir atbildīgs par tādas sistēmas izveidi, kas nodrošinātu personas datu apstrādi atbilstoši Datu regulas prasībām.  Atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma V nodaļai tiek paredzētas noteiktas prasības personai, kura drīkst veikt datu aizsardzības speciālista (turpmāk – DAS) pienākumus. DAS veicamie uzdevumi daļēji, ja ne pilnīgi atbilst anotācijas I sadaļas 2. punktā uzskaitītajiem punktiem, ko paredzēts veikt prioritārā audita ietvaros iekšējiem auditoriem.  Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta pirmo daļu datu uzraudzības iestāde Datu regulas izpratnē ir Datu valsts inspekcija, kura pilda Datu regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktos uzdevumus datu apstrādes jomā, tajā skaitā uzrauga un īsteno Datu regulas piemērošanu, veicina tās saskanīgu piemērošanu visā Eiropas Savienībā, lai aizsargātu fiziskas personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi un atvieglotu personas datu brīvu apriti iekšējā tirgū.  Datu valsts inspekcijas kā uzraudzības iestādes Datu regulas izpratnē neatkarību nosaka Datu regulas 52. pants un Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. pants. No Datu regulas 52. panta 1. un 2. punkta un Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta trešās un ceturtās daļas regulējuma secināms, ka attiecībā uz savu funkciju un uzdevumu izpildi Datu valsts inspekcija ir pilnīgi neatkarīga.  Ar Datu regulu valstij ir uzlikts pienākums nodrošināt to, ka uzraudzības iestāde savus uzdevumus pilda pilnīgi neatkarīgi, jo tās ir būtiskas garantijas fizisku personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai attiecībā uz viņu personas datu apstrādi.  Līdz ar to, nodrošinot iekšējiem auditoriem veikt auditu anotācijā norādītajā apjomā, varētu tikt apšaubīta Datu valsts inspekcijas kā uzraudzības iestādes neatkarība, jo iekšējie auditori veiktu daļu no Datu valsts inspekcijas uzdevumiem, kas atrodas Datu valsts inspekcijas kompetencē.  Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka projektā paredzētā audita jēga ir pārskatīt DAS veikto uzdevumu izpildi, lai gan tas pēc audita jēgas nevarētu būt sasniedzamais mērķis. DAS veikto uzdevumu izpildes un kvalitātes novērtēšana ir valsts pārvaldes iestādes vadītāja un Datu valsts inspekcijas kompetencē.  Lai nodrošinātu Datu regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto uzdevumu izpildi Datu valsts inspekcijai 2019. gadā un turpmākajos gados tika paredzēts piešķirt papildu 15 amata vietas, tās pakāpeniski ieviešot. Paredzētais papildu finansējums 2019. gadā 761 145 euro apmērā un 2020. gadā un turpmākajos gados – 715 104 euro apmērā. Līdz ar to ir aktualizējams jautājums par papildus budžeta līdzekļu piešķiršanu Datu valsts inspekcijai, lai kvalitatīvi nodrošinātu, ka valsts sektorā tiek īstenota tāda fizisko personu datu apstrāde, kas atbilst Datu regulas prasībām.  Tādejādi projekta 1. punktā paredzētā fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita veikšana nav iespējama, jo fizisko personu datu aizsardzība ir fizisko personu datu apstrādes procesa darbības rezultātā sasniedzamais mērķis, nevis pats process, ko ir iespējams auditēt, turklāt, kā jau iepriekš minēts, pārliecību par procesa darbību un tā efektivitāti var sniegt tikai atbilstoši kvalificēta un kompetenta persona.  Auditoru kompetencē būtu izvērtēt, vai iestādē ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina Datu regulas prasību ievērošanu un vai izveidotā iekšējās kontroles sistēma darbojas efektīvi, līdz ar to, iekšējo auditoru kompetencē nav veikt auditu anotācijas I sadaļas 2. punktā norādītajā apjomā.  Ņemot vērā minēto, audita ietvaros vajadzētu koncentrēties uz pasākumiem, kas ir veikti kopš Datu regulas piemērošanas un tās prasību nodrošināšanas. Piemēram, vai ir ieviesta sistēma personas datu apstrādes nodrošināšanai atbilstoši Datu regulas prasībām pēc būtības, vai ir izpildīts Ministru kabineta 2018. gada 6. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „personu datu apstrādes likums”” 4. punktā noteiktais uzdevums ministrijām līdz 2018. gada 1.decembrim izvērtēt, vai attiecīgās nozares normatīvie akti, kas paredz fizisko personu datu apstrādi, atbilst Datu regulas prasībām, un, ja nepieciešams, izstrādāt normatīvo aktu projektus un iesniegt tos noteiktā kārtībā Valsts kancelejā, vai par minētā uzdevuma izpildi ir gūstami kādi pierādījumi.  Ņemot vērā minēto, projekts būtu precizējams atbilstoši iebildumā norādītajiem apsvērumiem. | **Panākta vienošanās saskaņošanas sanāksmē**  Projekta anotācijā precizēta informācija par plānoto prioritārā audita darba uzdevumu.  Precizēts vadlīniju nosūtīšanas termiņš.  Anotācijā vadlīniju izstrādes process papildināts ar iespējamo brieduma modeļa pieejas izmantošanu.  Rīkojuma projektā saskaņošanas sanāksmē panāktās vienošanās rezultātā  mainīta punktu secība un to skaits, lai uzlabotu informācijas izsekojamību un uztveramību, kā arī precizēta projekta redakcija un vadlīniju nosūtīšanas termiņš. | Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta 2020.gada auditējamās prioritātes pamatojums un iekšējā audita uzdevums (fizisko personu datu aizsardzība) 11. rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Iekšējiem auditoriem būtu jānovērtē resorā izveidotā iekšējās kontroles sistēmas darbība un efektivitāte fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, lai gūtu pārliecību:   * vai /kāda ir noteikta un tiek īstenota atbildība par informācijas sistēmām un to saturošo personas datu aizsardzību, t.sk., par informācijas nesējiem (zibatmiņas, CD, DVD, dokumenti, izdrukas, zīmogi, spiedogi u.tml.) un informāciju saturošām ierīcēm (stacionārie, portatīvie datori, viedierīces u.tml.), kas satur personas datus; * vai tiek ievēroti Regulas 5.pantā noteiktie personas datu apstrādes principi; * vai var izsekot pārziņa rīcību ar personas datiem Regulas reglamentējošo principu ietvaros (piemēram, personas datu apstrādes reģistrēšana personas datu apstrādes reģistrā, datu subjekta informēšana un citu tiesību realizācijas nodrošināšana, personas datu aizsardzības nodrošināšana) (pārskatatbildība); * vai tiek ievērota Regula un normatīvie akti par personas datu apstrādi un aizsardzību.   Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 1.rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu, rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. februārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas).  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 3.rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Saskaņā ar Iekšējā audita likuma 10.panta otrās daļas 6.punktā noteikto, Finanšu ministrija ir atbildīga par vadlīniju izstrādi. Vadlīniju izstrādē tiks izskatīta iespēja izmantot brieduma modeļa pieeju. Vadlīniju izstrādē tiks pieaicināti Tieslietu ministrijas pārstāvji viņiem pieejamo resursu ietvaros. Lai vadlīnijas piemērotu praktiskai audita veikšanai, Finanšu ministrija piešķirtā valsts budžeta ietvaros organizēs arī citu ekspertu (piem., no Iekšējā audita padomes) piesaisti vadlīniju izstrādē un novērtēšanā. Vadlīniju izstrādē ir aicināti piedalīties arī valsts pārvaldes iekšējie auditori.  Rīkojuma projekta 2. punktam nomainīta numerācija un tas ir 3.punkts.  Rīkojuma projekta 3.punktam nomainīta numerācija, tas ir 2.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2019. gada 29. novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. februārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildi.  No rīkojuma projekta 3.punkta izdalīts atsevišķs punkts, tas ir 4.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  4. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2020.gada 15.janvārim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 3. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta 4.punktam nomainīta numerācija, tas ir 5.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  5. Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām līdz 2021. gada 1.martam iesniegt Finanšu ministrijā pārskatu par šā rīkojuma 1. punkta izpildi, kas sagatavots atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai. Nepieciešamības gadījumā Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt no iekšējā audita struktūrvienības fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita ziņojumu un ieteikumu ieviešanas grafiku pilnvērtīgai informācijas apkopošanai. Pārskatā par iekšējā audita struktūrvienības darbību 2020. gadā iekļaut pārskatu par šā rīkojuma 3. punkta izpildi (atbilstoši 4.punktā noteiktajai pārskata struktūrai).  Rīkojuma projekta 5. punktam nomainīta numerācija un tas ir 6.punkts.  Rīkojuma projekta 6.punktam nomainīta numerācija, tas ir 7.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  Finanšu ministrijai informatīvajā ziņojumā par ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību darbību 2020. gadā iekļaut informāciju par šā rīkojuma 1. un 3. punktā minēto uzdevumu izpildi. | | |
| 1. 2. | Rīkojuma projekta 3.punkts:  Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 1.rindkopa  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu, rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas).  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 2.rindkopa  Tā kā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) 43.punktam iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns apstiprināms līdz kārtējā gada 15.decembrim, plānots, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju līdz 2019.gada 29.novembrim definēs audita apjomu un izstrādās ieteicamos principus Ministru kabineta prioritārā audita 2020.gadam iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā. Ņemot vērā, ka fizisko personu datu apstrāde ir saistīta ar ministrijas vai iestādes pamatdarbības jomām, ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienības prioritāro auditu var integrēt plānotajos pamatdarbības sistēmas auditos vai arī plānot kā atsevišķu prioritāro auditu.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 3.rindkopa  Saskaņā ar Iekšējā audita likuma 10.panta otrās daļas 6.punktā noteikto, Finanšu ministrija ir atbildīga par vadlīniju izstrādi. Vadlīniju izstrādē tiks iesaistīti Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas pārstāvji viņiem pieejamo resursu ietvaros. Lai vadlīnijas piemērotu praktiskai audita veikšanai, Finanšu ministrija piešķirtā valsts budžeta ietvaros organizēs arī citu ekspertu (piem., no Iekšējā audita padomes) piesaisti vadlīniju izstrādē un novērtēšanā. Vadlīniju izstrādē ir aicināti piedalīties arī valsts pārvaldes iekšējie auditori. | **Datu valsts inspekcija:**  Rīkojuma projekta 3.punkts šobrīd paredz Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020.gada 15.janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. un 2.punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta anotācijas 4.lpp. norādīts, ka vadlīniju izstrādē tiks iesaistīti Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas pārstāvji viņiem pieejamo resursu ietvaros.  Inspekcija vērš uzmanību uz Iekšējā audita likuma 10.panta otrās daļas 6.punktā noteikto, proti, ka Finanšu ministrija ir atbildīga par iekšējā audita metodikas vadlīniju izstrādi.  Ievērojot minēto, pienākums izstrādāt vadlīnijas ir saistošs Finanšu ministrijai, nevis Inspekcijai. Turklāt, ņemot vērā Inspekcijas kapacitātes (resursu) trūkumu, tai šobrīd nav iespēju pilnvērtīgi iesaistīties vadlīniju izstrādē.  Ņemot vērā minēto, Inspekcija lūdz precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, kā arī anotācijas (4.lpp.) attiecībā par vadlīniju izstrādi, nosakot, ka vadlīnijas izstrādās tieši Finanšu ministrija.  Savukārt Inspekcija ir atvērta sadarbībai un gatava iesaistīties vadlīniju saskaņošanas procesā. | **Ņemts vērā**  No rīkojuma projekta redakcijas svītrota Datu valsts inspekcija.  Pamatojoties uz Finanšu ministrijas iepriekšējo praksi prioritāro audita vadlīniju izstrādē (sākot ar 2010.gadu) tiesību akta projektā noteiktais vadlīniju izstrādes process un termiņi kopumā ir izpildāmi, ievērojot procesā iesaistīto pušu kapacitāti.  Kvalitatīvu vadlīniju izstrādei ir nepieciešama kompetentu iestāžu (Tieslietu ministrija un Datu valsts inspekcija) iesaiste vadlīniju plānošanas posmā (audita mērķa un apjoma noteikšanai), metodikas, kas tiks izmantota par pamatu vadlīniju izstrādei, atlasē un sākotnējo darba dokumentu definēšanā.  Ņemot vērā, ka 2019.gada 5.augustā stājās spēkā likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, kurā transponētas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, īpaši ir nozīmīga (aktuāla) Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas ekspertu piesaiste vadlīniju izstrādes procesā.  Finanšu ministrija ir pateicīga Datu valsts inspekcijai par atsaucību un izrādīto atbalstu vadlīniju saskaņošanas procesā. Datu valsts inspekcija ir aicināta rast iespēju piešķirt resursus vadlīniju izstrādes sākotnējā posmā (audita mērķis un apjoma noteikšanai), metodikas, kas tiks izmantota par pamatu vadlīniju izstrādei, atlasē un sākotnējo darba dokumentu definēšanā).  **Ņemts vērā**  Aktualizēta anotācijas redakcija par Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas iesaisti vadlīniju izstrādes procesā. | Rīkojuma projekta 3.punktam nomainīta numerācija, tas ir 2.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2019. gada 29. novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. februārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildi.  No rīkojuma projekta 3.punkta izdalīts atsevišķs punkts, tas ir 4.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  4. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2020.gada 15.janvārim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 3. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 1.rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu, rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. februārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas).  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 2.rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Tā kā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) 43.punktam iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns apstiprināms līdz kārtējā gada 15.decembrim, plānots, ka Finanšu ministrija līdz 2019.gada 29.novembrim definēs audita apjomu un izstrādās ieteicamos principus Ministru kabineta prioritārā audita 2020.gadam iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā. Ņemot vērā, ka fizisko personu datu apstrāde ir saistīta ar ministrijas vai iestādes pamatdarbības jomām, ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienības prioritāro auditu var integrēt plānotajos pamatdarbības sistēmas auditos vai arī plānot kā atsevišķu prioritāro auditu.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 3.rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Saskaņā ar Iekšējā audita likuma 10.panta otrās daļas 6.punktā noteikto, Finanšu ministrija ir atbildīga par vadlīniju izstrādi. Vadlīniju izstrādē tiks izskatīta iespēja izmantot brieduma modeļa pieeju. Vadlīniju izstrādē tiks pieaicināti Tieslietu ministrijas pārstāvji viņiem pieejamo resursu ietvaros. Lai vadlīnijas piemērotu praktiskai audita veikšanai, Finanšu ministrija piešķirtā valsts budžeta ietvaros organizēs arī citu ekspertu (piem., no Iekšējā audita padomes) piesaisti vadlīniju izstrādē un novērtēšanā. Vadlīniju izstrādē ir aicināti piedalīties arī valsts pārvaldes iekšējie auditori. | | |
| 1. 3. | Anotācijas sadaļa “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums”  Auditējamās prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 mērķi (efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde) un pasākumus, kā arī nepieciešamību novērtēt fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību valsts pārvaldē atbilstoši Vispārīgai personas datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679 (stājās spēkā 2018.gada 25.maijā).  Anotācijas 1.sadala “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” | **Datu valsts inspekcija:**  Inspekcija lūdz precizēt anotācijas sadaļas “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums” un “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība”, papildinot arī ar atsauci uz tiesisko regulējumu saistībā par personas datu apstrādi un to aizsardzību tiesībsargājošās iestādēs – Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, kā arī 2019.gada 5.augustā spēkā stājušos likumu “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, kurā attiecīgi transponētas minētās direktīvas normas. | **Ņemts vērā**  Rīkojuma projekta un anotācijas redakcijas papildinātas ar atsauci uz tiesisko regulējumu saistībā par personas datu apstrādi un to aizsardzību tiesībsargājošās iestādēs. | Anotācijas sadaļa “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums” izteikta šādā redakcijā:  Auditējamās prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 mērķi (efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde) un pasākumus, kā arī nepieciešamību novērtēt fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību valsts pārvaldē atbilstoši Vispārīgai personas datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679 (stājās spēkā 2018.gada 25.maijā) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, kā arī atbilstoši 2019.gada 5.augustā spēkā stājušam likumam “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”.  Anotācijas 1.sadaļa “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” papildināta ar redakciju:  2019.gada 5.augustā spēkā stājās likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, kurā transponētas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI normas. | | |
| 1. 4. | Anotācijas 1.sadala “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība”  Nozares politikas veidotāji - Tieslietu ministrija un Datu valsts inspekcija atzina, ka vadošajām valsts pārvaldes iestādēm nepieciešams ne tikai ieviest Regulas prasības, bet arī tām uzticēto nozaru ietvaros izšķirties par optimālāko un pieļaujamo Regulā skarto jautājumu interpretēšanu. Turklāt, arī ES līmenī vēl joprojām ir vairāki jautājumi, kas prasa vienota/harmonizēta redzējuma izstrādi, kas, prasa arī zināmu laiku. | **Datu valsts inspekcija:**  Inspekcija lūdz precizēt anotācijas sadaļā “I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” (2.lpp.) ietverto, proti, konkrētās nozares politikas veidotāja ir Tieslietu ministrija[[1]](#footnote-1), nevis arī Inspekcija, kā tas kļūdaini norādīts anotācijā. | **Ņemts vērā**  Precizēta anotācijas redakcija. | Anotācijas 1.sadaļa “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība”  izteikta šādā redakcijā:  Nozares politikas veidotājs - Tieslietu ministrija atzina, ka vadošajām valsts pārvaldes iestādēm nepieciešams ne tikai ieviest Regulas prasības, bet arī tām uzticēto nozaru ietvaros izšķirties par optimālāko un pieļaujamo Regulā skarto jautājumu interpretēšanu. Turklāt, arī ES līmenī vēl joprojām ir vairāki jautājumi, kas prasa vienota/harmonizēta redzējuma izstrādi, kas, prasa arī zināmu laiku. | | |
| 1. 5. | Anotācijas sadaļa “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums”  Auditējamās prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 mērķi (efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde) un pasākumus, kā arī nepieciešamību novērtēt fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību valsts pārvaldē atbilstoši Vispārīgai personas datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679 (stājās spēkā 2018.gada 25.maijā).  Anotācijas 1.sadala “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība”  2018.gada 25.maijā stājās spēkā un tiek piemērota Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Vispārīgā personas datu aizsardzības regula). | **Datu valsts inspekcija:**  Inspekcija lūdz precizēt anotāciju, norādot korektu 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) spēkā stāšanās un piemērošanas datumus anotācijas sadaļā: “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums” (vārdus (1.lpp.) “stājās spēkā 2018.gada 25.maijā” izteikt redakcijā: “(stājās spēkā 2016.gada 24.maijā, tieši piemērojama no 2018.gada 25.maija”) un sadaļā: “I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” (vārdus (2.lpp.): “2018.gada 25.maijā stājās spēkā un tiek piemērota Eiropas parlamenta” izteikt redakcijā: “No 2018.gada 25.maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta”). | **Ņemts vērā**  Precizēta anotācijas redakcija. | Anotācijas sadaļa “Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums” izteikta šādā redakcijā:  Auditējamās prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 mērķi (efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde) un pasākumus, kā arī nepieciešamību novērtēt fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību valsts pārvaldē atbilstoši Vispārīgai personas datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679 (stājās spēkā 2016.gada 24.maijā, tieši piemērojama no 2018.gada 25.maija).  Anotācijas 1.sadaļa “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” izteikta šādā redakcijā:  No 2018.gada 25.maija tiek piemērota Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. | | |
| 1. 6. | Rīkojuma projekta 3.punkts:  Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju izstrādāt un līdz 2019.gada 29.novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. janvārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta 4. punkts:  Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām līdz 2021. gada 30. janvārim iesniegt Finanšu ministrijā fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita ziņojumu, ieteikumu ieviešanas grafiku un pārskatu, kas sagatavots atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai. Pārskatā par iekšējā audita struktūrvienības darbību 2020. gadā iekļaut informāciju (atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai) par šā rīkojuma 2. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” pēdējā rindkopa  Vadlīnijās tiks iekļauta pārskata struktūra, kādā Finanšu ministrijai iesniedzama informācija par prioritārā audita rezultātiem (rīkojuma projekta 1. un 2.punkts).  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.punkta “Pārskata struktūras izstrāde” 1. rindkopa  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu un ņemot vērā, ka iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns apstiprināms līdz kārtējā gada 15.decembrim (Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 43.punkts), rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2020.gada 15.janvārim izstrādāt un elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par rīkojuma projektā minēto uzdevumu izpildi. Nolūkā optimizēt izstrādājamo dokumentu skaitu iepriekš minētā pārskata struktūra tiks iekļauta iekšējā audita struktūrvienības gada pārskata formā[[2]](#footnote-2).  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2. punkta “Pārskata struktūras izstrāde” 2. rindkopa  Pārskata struktūrā tiks iekļauta gan struktūra statistiskās informācijas iesniegšanai par veiktajiem auditiem saistībā ar rīkojuma projekta 2.punkta izpildi, gan kritēriji/ efektivitātes aspekti (piemēram, pārskatu, atskaišu nepieciešamība, laika patēriņa, noslodze, administratīvā sloga mazināšana, procesu vienkāršošana, elektronisko dokumentu izmantošana u.tml.), kam auditos pievērst uzmanību un par kuriem, atskaitīties līdz 2021.gada 30.janvārim, lai Finanšu ministrija pēc vienotiem kritērijiem varētu apkopot veikto auditu rezultātus. | **Veselības ministrija:**  Projekta 3.punktā paredzēts fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par rīkojuma 1. un 2.punktā minēto uzdevumu izpildi. Ņemot vērā to, ka vadlīniju mērķis ir nodrošināt iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par šī prioritārā audita veikšanu, nav likumsakarīgi tajā iekļaut pārskata struktūru, kas attiecināma uz citiem 2020. gadā plānotajiem auditiem. Savukārt anotācijas sadaļā “Pārskata struktūras izstrāde” norādīts, ka pārskata struktūra, kas paredzēta statistiskās informācijas iesniegšanai par veiktajiem auditiem saistībā ar projekta 2. punkta izpildi, tiks iekļauta iekšējā audita struktūrvienības gada pārskata formā (Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 93.punkts, 6.pielikums).  Līdz ar to lūdzam precizēt projektā un anotācijā minēto pārskatu attiecināmību uz projekta 1. un 2. punktu, kā arī dokumentu, kurā tiks iekļauta attiecīgā pārskata struktūra. | **Ņemts vērā**  Precizēts rīkojuma projekts un anotācija.  Anotācijas 1.sadaļas 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” 2.rindkopā norādīts, ka fizisko personu datu apstrāde ir saistīta ar ministrijas vai iestādes pamatdarbības jomām, ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienības prioritāro auditu var integrēt plānotajos pamatdarbības sistēmas auditos vai arī plānot kā atsevišķu prioritāro auditu.  Integrējot prioritāro auditu plānotajos pamatdarbības sistēmas auditos, gan informācija par prioritāro auditu, gan statistiskā informācija par veiktajiem auditiem saistībā ar projekta 2. punkta izpildi ir iekļaujama pārskatā. | Rīkojuma projekta 3.punktam nomainīta numerācija, tas ir 2.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2019. gada 29. novembrim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām audita apjomu un ieteicamos principus fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita iekļaušanai iekšējā audita stratēģiskajā un gada plānā, kā arī līdz 2020. gada 15. februārim elektroniski nosūtīt fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas). Vadlīnijās iekļaut pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildi.  No rīkojuma projekta 3.punkta izdalīts atsevišķs punkts, tas ir 4.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  4. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2020.gada 15.janvārim elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par šā rīkojuma 3. punktā minēto uzdevumu izpildi.  Rīkojuma projekta 4.punktam nomainīta numerācija, tas ir 5.punkts, kas izteikts šādā redakcijā:  5. Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām līdz 2021. gada 1.martam iesniegt Finanšu ministrijā pārskatu par šā rīkojuma 1. punkta izpildi, kas sagatavots atbilstoši vadlīnijās noteiktajai struktūrai. Nepieciešamības gadījumā Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt no iekšējā audita struktūrvienības fizisko personu datu aizsardzības iekšējā audita ziņojumu un ieteikumu ieviešanas grafiku pilnvērtīgai informācijas apkopošanai. Pārskatā par iekšējā audita struktūrvienības darbību 2020. gadā iekļaut pārskatu par šā rīkojuma 3. punkta izpildi (atbilstoši 4.punktā noteiktajai pārskata struktūrai).  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.punkta “Prioritārā audita vadlīniju izstrāde (atbildīgie un termiņi)” pēdējā rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Vadlīnijās tiks iekļauta pārskata struktūra, kādā Finanšu ministrijai iesniedzama informācija par prioritārā audita rezultātiem (rīkojuma projekta 2.punkts).  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.punkta “Pārskata struktūras izstrāde” 1. rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Lai nodrošinātu iekšējā audita struktūrvienību vienotu izpratni par prioritārā audita veikšanu un ņemot vērā, ka iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns apstiprināms līdz kārtējā gada 15.decembrim (Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 43.punkts), rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2020.gada 15.janvārim izstrādāt un elektroniski nosūtīt ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām pārskata struktūru, kādā sniedzama informācija par rīkojuma projekta 3.punkta izpildi. Nolūkā optimizēt izstrādājamo dokumentu skaitu iepriekš minētais pārskats par šā rīkojuma 3. punkta izpildi tiks iekļauts iekšējā audita struktūrvienības 2020. gada darbības pārskatā [[3]](#footnote-3).  Anotācijas 1.sadalas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2. punkta “Pārskata struktūras izstrāde” 2. rindkopa izteikta šādā redakcijā:  Pārskata par šā rīkojuma 3. punkta izpildi struktūrā tiks iekļauta gan struktūra statistiskās informācijas iesniegšanai par veiktajiem auditiem saistībā ar rīkojuma projekta 3.punkta izpildi, gan kritēriji/ efektivitātes aspekti (piemēram, pārskatu, atskaišu nepieciešamība, laika patēriņa, noslodze, administratīvā sloga mazināšana, procesu vienkāršošana, elektronisko dokumentu izmantošana u.tml.), kam auditos pievērst uzmanību un par kuriem atskaitīties līdz 2021.gada 30.janvārim[[4]](#footnote-4), lai Finanšu ministrija pēc vienotiem kritērijiem varētu apkopot veikto auditu rezultātus. | | |
| Atbildīgā amatpersona Vija Gurkovska | | | | | |
|  | | | | | |
| Iekšējā audita departamenta  Iekšējā audita politikas plānošanas  nodaļas vecākā eksperte  tālr. 67095488  [julija.adamovica@fm.gov.lv](mailto:julija.adamovica@fm.gov.lv) | | | | | | |

1. Skatīt Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.474 “Tieslietu ministrijas nolikums” 4.punktu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 93.punkts, 6.pielikums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 93.punkts, 6.pielikums. [↑](#footnote-ref-3)
4. Iekšējā audita struktūrvienības gada pārskata iesniegšanas termiņš; Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 “Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība” 102.punkts. [↑](#footnote-ref-4)