**Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā” (turpmāk – Projekts) mērķis ir noteikt nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa jēdzienu un tā izmantošanas prioritāti gan publiskā, gan privātā sektora sniegtajos elektroniskajos pakalpojumos.    Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma (turpmāk – FPEIL) tvērums tiek paplašināts, attiecinot to arī uz privātajiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, lai, līdzvērtīgi klātienes personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanai, sniegtu iespēju fiziskajai personai droši un uzticami apliecināt savu identitāti arī digitālajā vidē, izmantojot valsts nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas iekļauts personas apliecībā (turpmāk - eID karte). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Projekts izstrādāts pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) iniciatīvas.  Projekta izstrādes nepieciešamība izriet no šādiem politikas plānošanas dokumentiem:   * deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 243.punkts; * ar Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 486 apstiprināto Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam 5.7.3.apakšpunkts; * Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra sēdē (protokollēmums Nr. 60 62.§) atbalstītais informatīvais ziņojums “Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to, kā vienotu un prioritāru līdzekli personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Projekta mērķis ir noteikt nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa t.i., eID kartē ietvertā elektroniskās identifikācijas līdzekļa, jēdzienu un tā izmantošanas prioritāti gan publiskā, gan privātā sektora sniegtajos elektroniskajos pakalpojumos.  FPEIL nosaka prasības elektroniskajai identifikācijai, lai fiziskajai personai nodrošinātu iespēju pieprasīt vai saņemt elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas vai uzdevumus.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 60 62.§ “Informatīvais ziņojums “Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to, kā vienotu un prioritāru līdzekli personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai”” 3. punktu izstrādāti un 2019. gada 9. maijā pieņemti grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz eID karti kā obligātu personu apliecinošu dokumentu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 2023. gada, bet atsevišķām personu kategorijām – no 2031.gada. Tas nozīmē, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem turpmāk tiek nodrošināta iespēja droši apliecināt savu identitāti ne tikai klātienē, bet arī digitālajā vidē, un elektronisko pakalpojumu sniedzējiem līdz ar to jānodrošina elektronisko pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana, autentificējoties ar nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli - eID karti.  Ievērojot minēto, FPEIL tvērumu nepieciešams paplašināt, attiecinot to arī uz privātajiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, lai līdzvērtīgi klātienes personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanai sniegtu iespēju fiziskajai personai droši un uzticami apliecināt savu identitāti digitālajā vidē, izmantojot valsts nodrošinātu, tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegtu elektroniskās identifikācijas līdzekli.  Līdz ar to Projektā paredzēts grozīt FPEIL 1.pantā lietoto terminu “elektroniskā pakalpojuma sniedzējs”, attiecinot to arī uz privātpersonām, kas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 11.punktā lietoto terminoloģiju ir fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība. Turklāt regulējums attiecas tikai uz tiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto elektronisko identifikāciju (FPEIL 1. panta 2. punkts), proti, personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas procesu, lai digitālajā vidē pārbaudītu fiziskās personas identitāti. Netiek regulēti gadījumi, kad identitāte tiek “pašdeklarēta” un to nepārbauda uzticama trešā puse.  Projekts paredz papildināt FPEIL 3.pantu ar ceturto daļu, kuras mērķis ir noteikt, ka elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nedrīkst ierobežot fiziskās personas tiesības izmantot nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli elektroniskajai identifikācijai gadījumā, ja persona to vēlas.  Vienlaikus Projekts paredz FPEIL 19.pantā pienākumu elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, nosakot, ka elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina fiziskajai personai iespēju jebkurā elektroniskā pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas posmā elektroniskajai identifikācijai izmantot nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli.  Tā kā 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Fizisko personu reģistra likums, Projekts paredz FPEIL atsauces uz Iedzīvotāju reģistru aizstāt ar Fizisko personu reģistru. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA). |
| 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 | Elektronisko pakalpojumu sniedzēji – publiskas personas un privātpersonas, kas sniedz elektroniskos pakalpojumus tīmekļvietnēs ar Latvijas domēna vārdu un elektronisko pakalpojumu sniegšanai izmanto elektronisko identifikāciju FPEIL 1. panta 2. punkta izpratnē.  Fiziskas personas, kas pieprasa vai saņem elektroniskos pakalpojumus. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts rada jaunu administratīvo slogu.  Privātpersonu elektronisko pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams nodrošināt iespēju fiziskajai personai, pieprasot un saņemot elektronisko pakalpojumu, izmantot nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav nosakāms, jo nav zināms precīzs elektronisko pakalpojumu sniedzēju skaits un potenciālās izmaksas, integrējot nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa izmantošanu elektroniskajai identifikācijai privātā sektora elektroniskajos pakalpojumos. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav nosakāms, jo nav zināms precīzs elektronisko pakalpojumu sniedzēju skaits un potenciālās izmaksas, integrējot nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa izmantošanu elektroniskajai identifikācijai privātā sektora elektroniskajos pakalpojumos. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **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 | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu tā izstrādes stadijā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts 2020. gada 7.maijā publicēts VARAM tīmekļvietnē un Valsts kancelejas tīmekļvietnē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Iebildumi un priekšlikumi nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VARAM, VRAA, Iekšlietu ministrija, PMLP, Ekonomikas ministrija. |
| 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 tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros, līdz ar to tas neparedz jaunu institūciju izveidi vai esošo institūciju likvidāciju, vai reorganizāciju. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

Igaune 66016780

[ingrida.igaune@varam.gov.lv](mailto:ingrida.igaune@varam.gov.lv)