**Likumprojekta „Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts izstrādāts straujās Covid-19 infekcijas izplatības pieauguma dēļ, kā rezultātā valstī no 2020.gada 9.novembra izsludināta ārkārtējā situācija, un ir nepieciešams precizēt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma (turpmāk – Likums) mērķi, attiecinot to uz visu Covid-19 infekcijas izplatības laiku, un pārskatīt atbalsta pasākumus ekonomikai Covid-19 pandēmijas laikā un to termiņus, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.  Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar vadības grupas Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62, atjaunota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra lēmumu (Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra sēdes prot.Nr.64 3.§ 8.punkts) 2020.gada 19.novembra sēdē lemto - pārskatīt Likuma tiesisko regulējumu, lai arī turpmāk Covid-19 izplatības laikā nodrošinātu ekonomisko stabilitāti un valsts tautsaimniecības drošību, noteiktu pasākumus Covid-19 pandēmijas valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, tai skaitā pagarināt atbalsta pasākumu termiņus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Likumprojekts ir izstrādāts, jo valstī strauji ir pasliktinājusies epidemioloģiskā situācija un strauji pieaug ar Covid-19 infekciju saslimušo skaits. Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieņemts lēmums izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim. Ņemot vērā, ka vairāki likumā paredzētie atbalsta pasākumi ir terminēti un paredzēti līdz 2020.gada beigām, Likuma regulējums ir pārskatāms, tai skaitā, precizējot tā mērķi, un, nosakot pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai ilgākam laika posmam, kā arī īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu Covid-19 infekcijas izplatības laikā, kamēr vien būs nepieciešami īpaši pasākumi un atbalsta mehānismi Covid-19 apdraudējuma un tā seku novēršanai.  **Informācija par grozījumiem Likuma pantos:**  **Likuma 1.pantā** precizēts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma mērķis. Minētais Likums tika izstrādāts ar mērķi atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc 2020.gada pavasarī noteiktā ārkārtējās situācijas termiņa beigām, taču, ņemot vērā Covid-19 infekcijas straujo izplatību rudenī, visā valsts teritorijā no jauna 2020.gada 9.novembrī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt likuma mērķi, nesašaurinot likuma darbības laiku tikai pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām, bet gan, nosakot likuma darbību uz visu Covid-19 izplatības laiku, tādējādi novēršot dažādu interpretāciju iespējas.  Grozījumi **Likuma 2. pantā.** Šobrīd Likuma 4.pantā ietvertais atbalsts, ievērojot Likuma 2.pantā noteikto, tiek piešķirts nodokļu maksātājiem, kuri atbilst Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumos Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem nosaka Covid-19 izraisītās krīzes skartos nodokļu maksātājus. Tā kā atbilstoši Likuma pārejas noteikumu 2.2.apakšpunktam minētie noteikumi ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, un, ņemot vērā, ka turpmāk kritēriji atbalsta piešķiršanai tiks ietverti Likumā, attiecīgi ir nepieciešami grozījumi Likuma 2.pantā, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus un kartību tikai Likuma 15.pantā noteikto pasākumu un īpašo atbalsta mehānismu piemērošanai nodokļu maksātājiem, kurus skārusi Covid-19 izraisītā krīze. Grozījumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.    Grozījumi **Likuma 4.pantā**, pagarinot termiņu, līdz kuram ir pieejams pantā minētais atbalsts, ir nepieciešami, ņemot vērā, ka Covid-19 infekcija turpina izplatīties un tā rezultātā nodokļu maksātājam arī pēc 2020.gada 30.decembra būs nepieciešams atbalsts nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma veidā.  Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajai informācijai uz 2020.gada 1.novembri ir piešķirti 12 712 samaksas termiņa pagarinājumi 147,94 milj. *euro* apmērā. No tiem – 57 nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi ir atcelti, 722 nodokļu samaksas grafiks ir beidzies, savukārt 11933 ir aktuāli jeb spēkā esoši.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Saskaņā ar Covid-19 pārvarēšanas likumu piešķirto termiņa pagarinājumu skaits  uz 01.11.2020. | | | | | | Nodokļu maksātāju skaits | Kopējais piešķirto termiņa pagarinājumu skaits, no tiem | | | | | atcelto termiņa pagarinājumu skaits | aktuālais termiņa pagarinājumu skaits, no tiem | | | | nodokļu samaksa sadalīta termiņos uz laiku | | | | līdz gadam | no viena līdz diviem gadiem | no diviem līdz trīs gadiem | | 3494 | 57 | 2720 | 2778 | 7157 |     Vienlaikus grozījumi Likuma 4.pantā ir nepieciešami, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim un tā kā jaunus noteikumus šo noteikumu vietā netiek plānots izdot, tad attiecīgi šobrīd noteikumos noteiktie nosacījumi – iesnieguma iesniegšana, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesnieguma izvērtēšana atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta prasībām un atbalstu saņēmēju saraksta publicēšana Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē – ir ietverami Likuma regulējumā.  Savukārt, ņemot vērā veiktās izmaiņas Likuma 2.pantā, attiecīgi 4.pants ir papildināms ar nosacījumu, ka pantā ietvertais atbalsts ir piemērojams nodokļu maksātājam, kurš atbilst Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” noteiktajam kritērijam par saimnieciskās darbības ienākumu samazinājumu, jo minētajos noteikumos ietvertais otrs nosacījums – par darbības veidiem – uz nodokļu maksātājiem nebūs attiecināms, jo ikvienam (neatkarīgi no tā darbības veida), kā līdz šim būs tiesības lūgt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja samaksas termiņa kavējums ir radies Covid-19 izplatības dēļ.  Likums tiek papildināts ar **4.1 pantu,** kuramērķis ir dot iespēju tiesiski pagarināt Energoefektivitātes likuma 10.pantā un 12.pantā noteikto pienākumu izpildi komersantiem, lai samazinātu Covid-19 izraisītās krīzes finansiālo slogu un dotu iespēju izpildīt Energoefektivitātes likumā noteiktos pienākumus.  Provizoriski viena energoaudita (tai skaitā, kārtējā) vai sertificētas energopārvaldības sistēmas, vai sertificētas vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu (tai skaitā, pārsertificēšanai) izmaksas ir sākot no 3 000 EUR. Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes dēļ komersantiem tiek dota iespēja pagarināt izpildes termiņu Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildei. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja rīcībā esošās informācijas termiņa pagarinājums varētu būt nepieciešams 263 komersantiem.  Energoefektivitātes nodeva lielajiem elektroenerģijas patērētājiem tiek piemērota par iepriekšējā kalendārajā gadā neizpildītajiem pienākumiem (tas ir, 2020.gadā par 2019.gadā neizpildītajiem pienākumiem). Energoefektivitātes nodevas samaksas termiņa pagarinājums dos iespēju komersantiem ieguldīt primāri finanšu līdzekļus komersanta darbības atjaunošanai. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja rīcībā esošo informāciju energoefektivitātes nodeva 2020.gadā ir aprēķināma 39 komersantiem. Energoefektivitātes nodevas aprēķinātās summas amplitūda ir no 3 000 līdz 45 000 EUR.    **Likuma 5.pants** pašlaik paredz pašvaldībām tiesības 2020.gadā noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros. Likumprojekts paredz pašvaldībām šādas tiesības arī nākamajā gadā, t.i., pašvaldībām arī 2021.gadā būs tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem samaksas termiņiem.  **Likuma 6.pants** pašlaik paredz iespēju saimnieciskās darbības veicējiem, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā, par 2020.gadu neveikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Likumprojekts paredz, ka minētās normas darbība tiek pagarināta, un saimnieciskās darbības veicēji var neveikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus arī 2021.gadā. Likumprojekts arī paredz, ka tāpat kā 2020.gadā, arī 2021.gadā nodokļa maksātājs avansa maksājumus var veikt labprātīgi.  Lai neradītu papildus nodokļu slogu uzņēmumiem, kas aktīvi sniedz atbalstu ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām, likuma 7.pants paredz, ka uzņēmumu publiska labdarība, kas sniegta kādam citam uzņēmumam (tālāk arī fiziskai personai) vai institūcijai, kas valsts interesēs nodrošina atbalstu noteiktām sociālām grupām ārkārtējā situācijā (neatkarīgi no uzņēmuma peļņas rādītājiem), tiek atzītas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām.  Papildus tam, lai atbalstītu nodokļu maksātājus, kuri veikuši ziedojumus atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.panta pirmajai daļai ar mērķi mazināt Covid-19 izplatības dēļ radušās sekas, Likuma 8.pants paredz, ka nodokļu maksātājam ir tiesības palielināt ar UIN apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu vēl par trim procentpunktiem (noteikto 5% vietā), līdz ar to palielinot kopējo ar UIN apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu līdz  8% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem.  Likuma 7. un 8.panta normas nosaka, ka tās attiecas uz laikposmu no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību līdz 2020. gada 31.decembrim. Ņemot vērā, ka nav iespējams prognozēt ārkārtas stāvokļa beigu termiņu, kā arī, lai minētās normas attiektos tieši uz ārkārtas situācijas posmu, tad ar grozījumiem **Likuma 7. un 8.pantā** tiek noteikts, ka minētās normas būs spēkā līdz dienai, kurā spēku zaudē Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums.  **Likuma 10.pants** nav aktuāls un to nepieciešams izslēgt, jo 10.pants nosaka regulējumu atļaujām, kuras bija izsniegtas uz pirmās ārkārtējās situācijas laiku.  **Likuma 12.pants** izteikts jaunā redakcijā, lai normu attiecinātu arī uz 2021.gadu, paredzot, ka Ministru kabinets var elastīgi lemt par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensāciju pašvaldībām.    Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā Covid-19 infekcijas izplatību, kā arī ar to noteiktos ierobežojumus, likumprojekts paredz pagarināt **Likuma 14.pantā** noteikta atbalsta instrumenta publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma, kavējuma procentu un līgumsodu atbrīvojuma samaksas kavējuma gadījumā piemērošanu līdz 2021.gada 30.jūnijam. Minētais termiņš salāgots, ņemot vērā 2020.gada 13.oktobra grozījumus Pagaidu regulējumā, kas paredz, ka dalībvalstis var paredzēt grozīt esošos atbalsta pasākumus, ko Eiropas Komisija apstiprinājusi saskaņā ar pagaidu regulējumu, lai pagarinātu to piemērošanas laikposmu līdz 2021.gada 30.jūnijam un attiecībā uz 3.11.iedaļu (rekapitalizācijas pasākumi) līdz 2021.gada 30.septembrim.  Attiecīgi ir pārskatāms Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” regulējums.  Par **Likuma 15. panta** grozījumiem.  Likumprojekts paredz papildināt 15.pantu ar 2.1 daļu, kura paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām neapliek Ministru kabineta noteikto atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalstu par dīkstāvi).  Tāpat ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām neapliek Ministru kabineta noteikto atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai), par kuru darba devējs veicis nodokļu maksājumus (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli) – t.i., darba devējs no darbinieka algota darba ienākuma aprēķina un iemaksā budžetā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Savukārt darbiniekam no budžeta izmaksātais atbalsts algu subsīdijai (neto algas daļas kompensācija) netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām.  Minēto atbrīvojumu piemēro Ministru kabineta noteiktajam atbalstam par dīkstāvi un atbalstam algu subsīdijai, kas piešķirts par periodu no 2020.gada 9. novembra.  Vienlaikus, ņemot vērā, ka ārkārtas situācijas dēļ ir ierobežota saimnieciskā darbība un iespēja gūt ieņēmumus, līdz ar atbalstu darbinieka dīkstāves periodā tiek noteiktas tiesības darba devējam neveikt pilnu darba samaksu par dīkstāves periodu, kā to nosaka Darba likuma 74.pants.  Saskaņā ar Likuma 15.panta trešo daļu Ministru kabinets ir noteicis vairākus atbalsta pasākumus Covid-19 izraisītās krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem, par kuru piešķiršanu kā atbildīgā iestāde ir noteikts Valsts ieņēmumu dienests.  Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” šie jaunie atbalsta veidi ir atbalsts dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un atbalsts nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai.  Ņemot vērā, minētajos noteikumos ir noteikta tikai atbalsta atgūšanas kārtība komercdarbības atbalsta regulējuma pārkāpuma gadījumos, tad attiecīgi ir nepieciešams Likuma 15.pantu papildināt ar jaunu normu, nosakot atbalsta atgūšanas mehānismu to pārkāpumu gadījumos, kas nav uzskatāmi par komercdarbības atbalsta pārkāpumiem (līdzīgi kā tas tika noteikts attiecībā uz dīkstāves pabalsta atgūšanu). Tāpat ir nosakāma pārsūdzēšanas un apstrīdēšanas kārtība, ja tiks atteikts piešķirt Ministru kabineta noteikto atbalsta pasākumu, proti, nosakot, ka administratīvo aktu var apstrīdēt/pārsūdzēt tikai tā adresāts, lai tādējādi ierobežotu iespējamo sūdzību skaitu no darbiniekiem, kuru tiesiskās intereses var tik aizskartas darba devējam atsakot atbalsta piešķiršanu (līdzīgi, kā tas tika noteikts dīkstāves pabalsta atteikumu gadījumos).    **Likuma 16.pantā** ir nepieciešams paplašināt administratīvās atbildības regulējumu, attiecinot to arī uz citu Ministru kabineta noteikto atbalstu nepamatotu iegūšanu, sniedzot nepatiesu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, kā tas šobrīd ir attiecībā uz dīkstāves pabalstiem.  **Par Likuma 17.panta un 18.panta grozījumiem.** Ārkārtējās situācijas ietekmē, kā arī, ņemot vērā mainīgo situāciju Latvijas eksporta nozaru mērķa tirgos, ir nepieciešams risinājums, kā sociāli atbildīgi darba devēji nodrošina darba vietu saglabāšanu, daļēji sedzot izmaksas no uzņēmuma līdzekļiem. Iespēja samazināt darba laiku vai dīkstāves maksājumu ļautu saglabāt darbiniekus darba vietā, nevis atbrīvot tos no darba. Tādējādi papildus valsts izstrādātajiem valsts atbalsta mehānismiem tiktu turpināts atbalsta mehānisms darbiniekiem, kurš tiek finansēts no uzņēmuma paša līdzekļiem.  Likuma **19.pantā** normas darbības laiks tiek pagarināts līdz 2021.gada 30.jūnijam, ņemot vērā, ka joprojām turpinās ārkārtas situācijas izraisītās makroekonomiskās sekas, ir mazāk vakanču darba tirgū un jauniem speciālistiem bez vērā ņemamas darba pieredzes varētu būt nepieciešams ilgāks laiks, lai atrastu darbu.  **Par Likuma 20.panta grozījumiem.** Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.pantā ietverto konfidencialitātes regulējumu, nodokļu administrācijas ierēdnim ir aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus.  Ņemot vērā, ka nodokļu maksātājs var paust nepatiesas ziņas par iemesliem, kuru dēļ tam atteikts piešķirt Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” paredzēto atbalstu, tad arī šajā gadījumā (līdzīgi, kā tas tika noteikts dīkstāves pabalsta atteikuma gadījumos) ir jāparedz sabiedrības tiesības uz objektīvu informāciju, ļaujot nodokļu administrācijai sniegt ziņas par nodokļu maksātāju ciktāl tas attiecas uz atbalsta atteikuma iemesliem.  **Likuma 22.pantā** Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un ar to saistītos ierobežojumus, tostarp sociālās distancēšanās pasākumus, prognozējama ierobežota parādnieku saimnieciskā aktivitāte. Līdz ar to, lai nodrošinātu finansiālo un tiesisko stabilitāti, nepieciešams paredzēt ierobežojumu kreditoru, tostarp darbinieku tiesībām iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi saglabājot komersantiem iespēju pilnvērtīgāk turpināt savu saimniecisko darbību pat ierobežotas ekonomiskās situācijas ietvaros. Ierobežojumam tiek paredzēts konkrēts termiņš, pēc kura būtu prognozējams, ka paredzētais kreditoru, tai skaitā darbinieku tiesību ierobežojums zaudētu savu aktualitāti.  Vienlaikus ar aizlieguma kreditoriem noteiktos gadījumos iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, likumprojektā paredzams papildu elements parādnieka pilnvērtīgai aizsardzībai – drošās ostas principa ieviešana. Proti, likums papildināms ar norādi, ka parādniekam līdz 2021.gada 1.martam nav pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv Maksātnespējas likuma 57.panta pirmās daļas 5. punktā noteiktā juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīme – parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, izņemot gadījumu, ja parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena. Minētais izņēmums pamatojams ar to, ka faktiski maksātnespējīga darba devēja darbinieki ir vismazāk aizsargātā kreditoru kategorija, kurai ir jābauda papildus aizsardzība, tajā skaitā likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” paredzētās. Attiecīgi regulējumā paredzēts izņēmums, kas noteic, ka parādniekam saglabājas pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ja tas nespēj norēķināties ar saviem darbiniekiem pienācīgā apmērā.  Vienlaikus uzsverams, ka pienākuma īslaicīga atcelšana neietekmē parādnieka tiesības iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Tajā skaitā pienākuma īslaicīga atcelšana nemazina Komerclikumā nostiprināto krietna un rūpīga saimnieka principa darbību, kā arī valdes atbildību gadījumos, kad šis princips netiek ievērots.  Tāpat norādāms, ka likumprojektā nav ietverama norāde uz Maksātnespējas likuma 57.panta pirmās daļas 6. un 9.punktu, kā tas paredzēts Maksātnespējas likuma 60.panta trešajā daļā.  Proti, likvidācijas gaitā atklājušos maksātspējas problēmu gadījumā nav samērīgi atlikt parādnieka pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tā kā situācijas saknē ir paša parādnieka lēmums likvidēt komersantu.  Tāpat īslaicīga aizsardzība nav piemērojama attiecībā uz tiem gadījumiem, kad parādnieka pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu rodas tamdēļ, ka parādnieks nespēj izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Atzīmējams, ka parādniekam ir iespēja grozīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, ja tas nepieciešams (Maksātnespējas likuma 47.pants). Attiecīgi, nesaglabājot pienākumu šajā gadījumā, līdzīgi kā likvidācijas kontekstā, tiktu vienīgi atlikts neizbēgamais.  **Likuma 26.pants** precizēts, jo pantā minētais pasākumu kopums ir aktuāls arī 2021.gadā, ņemot vērā Covid-19 izplatības turpināšanos.  **Likuma 27.pants** paredzēja vienreizēju risinājumu pedagogu algas paaugstināšanai 2020.gada 1.septembrī. Turpmākais finansējums ir paredzēts likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam”. Tādējādi panta saglabāšana nav nepieciešama un tas tiek izslēgts.  **Likuma 29.pants** papildināts, nosakot valsts aizdevuma saņēmēju subjekta loku, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 36. pantam, un precizēti mērķi, paskaidrojot, ka valsts aizdevumu var izsniegt arī finanšu vadībai (likviditātes nodrošināšanai), ja Covid-19 izplatības ietekmē, nepieciešami finanšu līdzekļi, lai pārvarētu Covid-19 radītās finanšu grūtības. Ņemot vērā, ka visprecīzāko novērtējumu par Covid-19 vīrusa izplatības ietekmi, kā arī nepieciešamiem pasākumiem un risinājumiem seku novēršanai un pārvarēšanai varēs sniegt tieši par nozari atbildīgā ministrija un ja tā ir secinājusi, ka finanšu problēmas ir radušās Covid-19 vīrusa izplatības ietekmē, pēc nozares ministrijas ierosinājuma Ministru kabinets var lemt par valsts aizdevuma izsniegšanu, nosakot valsts aizdevuma nosacījumus, ja tam piekritusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.      Ņemot vērā, ka pašreizējā Likuma redakcija neparedz Saeimas Budžeta un nodokļu komisijas saskaņojumu un arī Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" ir izdoti pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29. pantu nav paredzēts  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojums, nepieciešams papildināt likumprojektu ar jaunu daļu, nosakot, ka Finanšu ministrs Latvijas Republikas vārdā izsniedz jaunus valsts aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, bez Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojuma, jo tas rada lieku birokrātisko slogu. Kritērijus un kārtību  pašvaldību minētajiem  aizdevumiem nosaka  Ministru kabinets.       Ar grozījumiem likumprojektā tiek pagarināts termiņš, kurā valsts aizdevuma saņēmējam ir iespējams atlikt plānotos pamatsummas maksājumus. Likumprojekta sākotnējā redakcija noteica, ka ir iespējams atlikt 2020. gadā plānotos pamatsummas maksājumus, tomēr ņemot vērā, ka 2020. gada rudenī ir sācies otrais Covid-19 uzliesmojums, kura sekas iespaidos turpmāko gadu finanšu plūsmas, ir izstrādāts mehānisms, sniedzot iespēju valsts aizdevuma saņēmējiem arī 2021. gadā plānoto aizdevuma pamatsummas maksājumu atlikt uz laiku līdz trīs gadiem.  Likumprojekta 29. pants ir papildināts ar jaunu (sesto) daļu, nosakot valsts aizdevuma atmaksas termiņu aizdevumiem likviditātes (finanšu) vadībai, ņemot vērā vispārpieņemto finanšu tirgus praksi, ka aizdevumi likviditātes (finanšu) vadībai ir vidēja termiņa, uz laiku līdz trīs gadiem, ievērojot saimnieciskās darbības veicēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu. Nosacījumus pašvaldībām valsts aizdevumam budžeta un finanšu vadībai, lai segtu  īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, nosaka   likums “Par valsts budžetu 2021. gadam.” Savukārt pašvaldību kapitālsabiedrībām kārtību, kādā risināt likviditātes problēmas, nosaka šī likuma 30.pants.       Likuma 29. pants ir papildināts ar jaunu (septīto) daļu, nosakot, ja Covid-19 seku dēļ valsts aizdevuma saņēmējam (atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 36. pantā norādītajam subjektu lokam) nav iespējams izpildīt valsts aizdevuma un nodrošinājuma līguma nosacījumus (t.sk. kas noslēgti pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu), un šie nosacījumi nav atrunāti šā likuma 29. panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā, Ministru kabinets lemj par aizdevumu un nodrošinājuma līguma nosacījumu maiņu, pēc nozares ministrijas ierosinājuma.  Lai norma Likuma 30.pantā turpinātu darboties arī 2021.gadā, **Likuma** **30.pants** tiek papildināt ar normu, no kāda limita 2021.gadā aizdevumi tiks nodrošināti.  **Likuma 32.pantu** nepieciešams svītrot, jo tajā paredzētās darbības ir izpildītas un pants ir zaudējis savu aktualitāti.  Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ir nepieciešams pagarināt **Likuma 37.panta** pirmajā daļā ietverto termiņu attiecībā uz attālināto biedru sapulču regulējumu, lai nodrošinātu, ka arī turpmāk biedrības un kooperatīvi var sasaukt biedru sapulces attālināti, neizdarot grozījumus statūtos.  **Likuma 37.pants** pieļauj divus veidus, kā biedrības un kooperatīvās sabiedrības biedri var attālināti piedalīties un balsot biedru kopsapulcē: biedri var savu balsojumu rakstveidā iesniegt pirms kopsapulces un biedriem ir tiesības piedalīties sapulcē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Šīs ir biedru tiesības, nevis pienākumi, tāpēc biedrības un kooperatīvās sabiedrības nedrīkst noteikt obligātu attālinātu dalību vai balsošanu kopsapulcē.  Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un ar zināmu regularitāti veiktās izmaiņas tajos, biedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām ir apgrūtinoši organizēt biedru kopsapulces un nodrošināt pilnvērtīgu biedru tiesību aizsardzību. Tā piemēram, sasaucot biedru kopsapulci, paziņojumā par sapulces sasaukšanu obligāti ir jānorāda kopsapulces klātienes norises vieta, kas nozīmē, ka sapulces organizēšanai obligāti ir nepieciešams rezervēt telpu pat gadījumā, ja visi biedri beigu beigās sapulcē piedalās attālināti. Šāda prasība ir īpaši apgrūtinoša kooperatīvām sabiedrībām ar lielu biedru skaitu (vairākos simtos un pat tūkstošos). Biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai arī jārēķinās, ka daļa biedru vai pat visi biedri uz sapulci varētu ierasties klātienē un neizmantot Likumā noteiktās attālinātās dalības iespējas. Tas savukārt var novest pie tā, ka biedrība vai kooperatīvā sabiedrība ir spiesta pārkāpt vai nu valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un ielaist sapulces norises vietā lielāku personu skaitu, nekā atļauts, vai arī pārkāpt biedra tiesības uz dalību sapulcē un neielaist biedru sapulcē, jo ir sasniegts maksimālais personu skaits, kas drīkst pulcēties vienkopus.  Lai izvairītos no riska, ka, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tiek būtiski pārkāptas biedru tiesības piedalīties sapulcē, Likuma 37. pants papildināts ar jaunu daļu, kas ļautu biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai noteikt, ka biedru sapulce notiek pilnīgi attālinātā veidā. Tiesības noteikt šādu sapulces norises veidu būtu biedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdei pašai pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to prasa noteikts biedru skaits. Pilnīgi attālināta biedru sapulces norise neliegtu biedriem izmantot Likumā noteiktās tiesības balsot pirms sapulces, tādējādi biedrs varētu izvēlēties starp sev piemērotāko dalības un balsošanas veidu.  37.panta devītā daļa tiek izslēgta, jo Komerclikumā šā gada martā tika veikti grozījumi, paredzot attālinātās dalības iespējas dalībnieku (akcionāru) sapulcēs. Kā pārejas posma norma šim jaunajam Komerclikuma regulējumam tika paredzēta Likuma 37.panta astotās daļas prasība ierakstīt sapulces gaitu un fiksēt to datu nesējos. Atbilstoši Likuma 37.panta devītajai daļai pārejas posms tika noteikts līdz 2020.gada septembrim, tādējādi nodrošinot, ka vismaz viena  dalībnieku (akcionāru) sapulce ir notikusi atbilstoši jaunajai kārtībai par attālināto dalību sapulcē. Līdz ar to nav nepieciešams pagarināt šo pārejas posmu un norma no Likuma ir izslēdzama.  Par **Likuma papildināšanu ar** **37.1 pantu.**Atbilstoši Politisko partiju likuma 12.panta otrajai daļai politiskās partijas dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200 Latvijas pilsoņiem. Kā ir paredzēts Politisko partiju likuma 13.panta 1.1 daļā politiskās partijas dibinātāju sapulcē piedalās zvērināts notārs, kurš apliecina dibinātāju sapulces norisi un apliecina dibinātāju sarakstu. Ņemot vērā to, ka saistībā ar Covid-19 situāciju valstī ir ierobežota personu pulcēšanās vienuviet, tad politiskās partijas dibināšana klātienē nevar notikt. Savukārt attālināta politiskās partijas dibināšana nav iespējama, jo zvērināti notāri nevar nodrošināt un izpildīt attālināti tās darbības, kuras ir paredzētas Politisko partiju likumā. Ievērojot minēto, uz laiku, kamēr valstī ir noteikti tādi pulcēšanās ierobežojumi, saskaņā ar kuriem, nav iespējams dibināt politisko partiju klātienē, ir nepieciešams paredzēt kārtību un nosacījumus, kādā var nodibināt politisko partiju attālināti.  **37.1 pants** paredz, ka politiskās partijas dibinātāju sapulce notiek attālināti. Šādā attālinātā partijas dibinātāju sapulcē nepiedalās zvērināts notārs, bet katrs dibinātājs desmit dienu laikā pēc dibinātāju sapulces ierodas pie jebkura zvērināta notāra un apliecina ar savu parakstu piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu. Proti, dibinātājs var ierasties pie jebkura zvērināta notāra un informēt, ka ir konkrētas partijas dibinātājs un vēlas šādu piekrišanu apliecināt. Saņemot zvērināta notāra apliecinātu piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu, dibinātājs to nodod vai nosūta elektroniski partijas dibinātāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri apkopo visus apliecinājumus un iesniedz tos kopā ar pieteikumu par partijas dibināšanu Uzņēmumu reģistram.  Ar savu parakstu dibinātājs uz likuma pamata atzīst par pareizu dibinātāju sapulces norises protokolā norādīto informāciju (tai skaitā valdes un revīzijas komisijas ievēlēšanu, statūtu apstiprināšanu un citus dibinātāju sapulcē pieņemtos lēmumus).  Partijas dibinātāju sapulce tiek protokolēta un tajā ieraksta to informāciju, kura ir paredzēta Politisko partiju likuma 13.panta pirmajā, 1.1 un otrajā daļā, tai skaitā, personu skaitu, kuras nobalsojušas par partijas dibināšanu, balsojumu rezultātu par partijas statūtiem, programmu, valdes un  saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūciju un dibinātāju pilnvaroto pārstāvju ievēlēšanu.  Dibinātāju sapulcē pilnvarotajiem pārstāvjiem pēc sapulces ir jānodrošina, lai partijas dibinātājiem būtu iespēja iepazīties ar visiem dibinātāju sapulcē pieņemtajiem lēmumiem (tai skaitā, partijas programmu, statūtiem, dibinātāju sapulces protokolu) un jāinformē partijas dibinātāji, kur šāda informācija būs pieejama.  Uz attālinātu dibinātāju sapulci nav attiecināma prasība uzrādīt personas pasi vai personas apliecību.  **Likuma 38.pantā** nepieciešams pagarināt Likumā piešķirto iespēju pārcelt fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas plānā ietvertos maksājumus kreditoriem, vienlaikus pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu, lai nodrošinātu, ka parādnieka iespējas saņemt otro iespēju nav apdraudētas esošās situācijas dēļ.    **Likuma 39.pantā** nepieciešams pagarināt Likumā ietverto iespēju noteikt garāku tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna darbības termiņu, lai ne tikai veicinātu tiesiskās aizsardzības procesu piemērošanu, bet arī lai nodrošinātu komersantiem plašākas iespējas pārvarēt esošās finanšu grūtības, tādējādi arīdzan saglabājot lielākas iespējas kreditoriem saņemt to prasījumu apmierinājumu pēc iespējas lielākā apmērā.    Grozījumi **Likuma 40.pantā** paredz, ka līdz 2021.gada 30.jūnijam tiek saglabāti tie ziedojumu telefoni, kas ir ierīkoti ārkārtējās situācijas laikā 2020.gada martā.  Ņemot vērā valstī šobrīd esošo ārkārtējo situāciju, kā arī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus pirms tās, reliģisko organizāciju finansiālā situācija, kas ir būtiski pasliktinājusies kopš 2020.gada sākuma, nav uzlabojusies.  Lielākā daļa ienākumu reliģiskajās organizācijās tiek saņemti caur klātienes ziedojumiem, tādējādi vēl pavasarī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ieviestie reliģisko savienību (baznīcu) ziedojumu telefoni ir ļāvuši nodrošināt iespēju attālināti saņemt ziedojumus arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 2020.gada maijā. Tādēļ arī šobrīd ir ļoti būtiski nodrošināt iespēju iedzīvotājiem veikt ziedojumus ar ziedojuma telefona starpniecību, kas tika ierīkoti ārkārtējās situācijas laikā, lai sekmētu ienākumu saglabāšanu reliģiskajās organizācijās.    Grozījumi **Likuma 46., 47.** un **49.pantā** ir saistīti ar termiņa pagarinājumu par vienu gadu parāda vērtspapīru emitēšanai. Šāds pagarinājums ir svarīgs, lai brīdī, kad ekonomika sāk atkopties pēc ārkārtējās situācijas, būtu pieejami attiecīgi finanšu instrumenti, kur emisijas apjoms ir līdz diviem miljoniem euro, un šo parādu vērtspapīru dzēšanas termiņš nav ilgāks par trim gadiem, respektīvi, līdz 2024.gada 31.decembrim.    **Likuma 51.pants** tiek izslēgts, jo šobrīd nav plānots slēgt valstu robežas kā rezultātā šāda norma nav nepieciešama. Sākotnējā norma tika izstrādāta, ņemot vērā, ka 2020.gada martā, aprīlī un maijā tika slēgtas valstu robežas un ierobežota pārvietošanās, tad šāda norma bija nepieciešama.  Ar likumprojektu līdz 2021.gada 30.jūnijam tiek pagarināta **Likuma 53.pantā** paredzētā iespēja nodod publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītajām institūcijām Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai, kā arī **Likuma** **54.pantā** paredzētā iespēja nodot noteiktu publiskas personas kustamo mantu – individuālās aizsardzības līdzekļus, medicīniskās ierīces un dezinfekcijas līdzekļus – bez atlīdzības epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistīto institūciju īpašumā Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai. Vienlaikus, ņemot vērā, ka medicīniskās sejas maskas tiek klasificētas kā medicīniskās ierīces, attiecīgi precizēta kustamā manta, kas var tik nodota Likuma 54.panta ietvaros.  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25.pantā paredzēts, ka pašvaldības noteiktu valsts kustamo mantu (individuālie aizsardzības līdzekļi un medicīniskās ierīces), ko tās ir saņēmušas īpašumā no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, tālāk nodod bez atlīdzības īpašumā fiziskām personām, kuras ir iekļautas Ministru kabineta noteiktās personu grupās. Lai nodrošinātu pašvaldībām plašāku atbalsta sniegšanas iespēju Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai, ar likumprojektu paredzēts, ka pašvaldības arī tās kustamo mantu (individuālās aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces) līdz 2021.gada 30.jūnijam var nodot bez atlīdzības īpašumā noteiktām fizisko personu grupām. Pašvaldība nosaka minēto fizisko personu grupas.    **Likuma 56.panta** precizējums ir nepieciešams, lai Covid-19 izraisītās dīkstāves situācijā turpinātu nodrošināt finansējuma saņemšanas iespējas biedrībām un nodibinājumiem, ar kuriem valstij vai pašvaldībām ir noslēgts projektu finansēšanas, līdzdarbības vai deleģējuma līgums par pakalpojumu sniegšanu un citu veidu aktivitāšu īstenošanu    **Par pārejas noteikumu grozījumiem**:  **Pārejas noteikumu 4.punkts** ir saistīts ar likuma 11.pantu. Likuma 11.pants paredz, ka ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu. Aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 4.punktu šā likuma [11.pants](https://likumi.lv/ta/id/315287#p11) ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi [Alkoholisko dzērienu aprites likumā](https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums), saskaņā ar kuriem atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, izmantojot distances līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim. Saeimā ir iesniegts likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr.658/Lp13), saskaņā ar kuriem atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, izmantojot distances līgumu. Likumprojekts ir izskatīts jau 2.lasījumā. Ņemot vērā, ka šobrīd nav zināms, kad varētu būt minētā likumprojekta izskatīšana 3.lasījumā, un novērstu risku normu attiecībā uz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību, izmantojot distances līgumu, piemērošanā pārrāvumu, ir nepieciešams saglabāt likuma 11.pantā noteikto normu un precizēt pārejas noteikumu 4.punktu, izslēdzot šajā punktā vārdus “bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.” Tādējādi likuma [11.pants](https://likumi.lv/ta/id/315287#p11) būtu spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi [Alkoholisko dzērienu aprites likumā](https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums), saskaņā ar kuriem atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, izmantojot distances līgumu.  **Pārejas noteikumu 6.punkts** precizēts, nosakot, ka spēku 2023.gada 31.decembrī zaudē arī likuma 29.panta piektā daļa, kas atrunā izņēmuma gadījumus, kuri minēti 29.panta ceturtā daļā.    **Pārejas noteikumu 7.punktā** tiek pagarināts Likuma 58.panta darbības termiņš, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī.  **Par pārejas noteikumi tiek papildināti ar 8 punktu,** kas paredzMinistru kabinetam līdz 2021.gada 1.maijam izdot Likuma 29.panta 1.2 daļā minētos noteikumus, nosakot, ka līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu, ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību".  **Par pārejas noteikumu papildināšanu ar 9.punktu.** Likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētie Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” un Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumi Nr.179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība” ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, ciktāl tas nav pretrunā ar šo Likumu. Tomēr Likumā nav noteikta skaidra rīcība, ja tiesvedības laikā pēc 2020.gada 31.decembra tiesa lemj par procesuālā termiņa atjaunošanu un lietas izskatīšanu pēc būtības.  Pašlaik aktīvajā tiesvedībā, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, ir 7 lietas par dīkstāves pabalsta piešķiršanu (t.sk. 1 lieta saistībā ar dīkstāves pabalsta piešķiršanu pašnodarbinātai personai) un 5 lietas par procesuālā termiņa atjaunošanu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu.  Ja tiesa lemtu par procesuālā termiņa atjaunošanu un lietu izskatītu pēc būtības, tiesiskai noteiktībai pārejas noteikumos būtu jāparedz skaidra un noteikta normu piemērošana, proti, ka lietās, kuru izskatīšana tiesā līdz 2020.gada 31.decembrim nav pabeigta vai kuras saskaņā ar tiesas nolēmumu izskatāmas pēc būtības, piemēro Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumus Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” un Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumus Nr.179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase.  Likumprojekts izdiskutēts 2020.gada 19.novembra vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam. |
| 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 | Likumprojektā ietvertais tiesiskais regulējums skar:  1)nodokļu maksātājus, tajā skaitā:  ▪ nodokļu maksātājus, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos noteiktajam kritērijam par saimnieciskās darbības ienākumu samazinājumu un kuriem ir radies nodokļu samaksas termiņa kavējums Covid-19 izplatības dēļ (attiecībā uz nodokļu samaksas termiņa regulējumu);  ▪ darba devējus, to darbiniekus, pašnodarbinātās personas un patentmaksātājus (attiecībā uz regulējumu, kas paredz saņemt Ministru kabineta noteikto atbalstu par dīkstāvi un atbalstu algu subsīdijai);  ▪ uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājus, kuri veic ziedojumus vai sniedz atbalstu noteiktām personu grupām Covid-19 krīzes pārvarēšanai;  ▪ fiziskās personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas;  ▪ individuālos komersantus;  ▪ iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli par savu individuālo uzņēmumu vai zemnieka vai zvejnieka saimniecību;  ▪ Latvijā reģistrētus saimnieciskās darbības veicējus;  ▪ biedrības, kooperatīvās sabiedrības un to biedrus;  ▪ nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus;  ▪ komersantus, kā arī citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kuri ir publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomnieki;  2)  valsts attīstības finanšu institūciju “Altum”;  3)  maksātnespējas procesa dalībniekus;  4) tiesas;  5)  nodokļu administrācijas – Valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldības. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekta tiesiskajam regulējumam par atbalsta pasākumiem, pabalstiem pašnodarbinātajiem, kā arī attiecībā uz tiesībām pagarināt nodokļu samaksas termiņu u.c. būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, jo finansiālās grūtībās nonākušajam nodokļu maksātājam, kuru skārusi Covid-19 epidēmijas sekas, būs iespēja saglabāt savu maksātspēju. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2020 | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 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 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |
| 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) |  | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav attiecināms. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Indikatīvi vērtējams, ka attiecībā uz grozījumiem Likuma 4.pantu, kas paredz atbalstu nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma veidā pagarināt līdz 2021.gada 30.jūnijam, fiskālā ietekme prognozēta: 2021.gadā -75 milj.euro; 2022.gadā +7,5 milj.euro; 2023.gadā +15 milj.euro un 2024.gadā +30 milj.euro. Fiskālā ietekme prognozēta, pieņemot, ka nākamā gada 1.pusgadā piešķirto termiņpagarinājumu apmērs veidos 50% no 2020.gadā piešķirtajiem ~150 milj.euro. Attiecīgi turpmākajos trīs gados tiks atmaksāti kopā 70% no piešķirtā termiņpagarinājumu apjoma.  Attiecībā uz grozījumiem Likuma 6.pantā, kas paredz iespēju saimnieciskās darbības veicējiem, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā, arī par 2021.gadu neveikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma, fiskālā ietekme prognozēta: 2021.gadā -35 milj.euro; 2022.gadā +35 milj.euro. Fiskālā ietekme prognozēta, balstoties uz iepriekš veiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumiem. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | 1. Saistībā ar precizējumiem likuma 14.pantā nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.  Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada 31.decebrim, par projekta izstrādi atbildīga Finanšu ministrija.  2. Saistībā ar grozījumiem Likuma 29.pantā nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, (Likuma 29.panta 1.2 daļa), kas aizstās Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumus Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.  Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2021.gada 1.maijam. Par projekta izstrādi atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. |
| 2. | Atbildīgā institūcija |  |
| 3. | Cita informācija | Likumprojektam pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Ievērojot projekta steidzamību, sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes nav veiktas.  Sabiedrība pēc normatīvā akta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietojot to bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv). |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekta izstrādes gaitā saņemti, izvērtēti un vadības grupas Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam 2020.gada 19.novenbra sanāksmē izdiskutēti Latvijas darba devēju konfederācijas priekšlikumi. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts un pašvaldību institūcijas.  Likumprojekta izpildē iesaistītās institūcijas to realizēs esošā finansējuma ietvaros. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Pārvaldes funkcijas un uzdevumi netiek grozīti.  Jaunas institūcijas nav nepieciešams izveidot, kā arī nav paredzēta esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija.  Likumprojekts tiks īstenots esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J. Reirs

Aleksandrova 67095628

[dana.aleksandrova@fm.gov.lv](mailto:dana.aleksandrova@fm.gov.lv)

Dzenīte 67095594

[ievina.dzenite@fm.gov.lv](mailto:%20ievina.dzenite@fm.gov.lv)  
Šēfere 67083942

[evita.sefere@fm.gov.lv](mailto:%20evita.sefere@fm.gov.lv)  
Kaļāne 67095491

[astra.kalane@fm.gov.lv](mailto:astra.kalane@fm.gov.lv)

Jevčuka 67095442

[ludmila.jevcuka@fm.gov.lv](mailto:%20ludmila.jevcuka@fm.gov.lv)

Šķibele 6783886

[egita.skibele@fn.gov.lv](mailto:egita.skibele@fn.gov.lv)

Tīsenkopfa 67095467

[baiba.tisenkopfa@fm.gov.lv](mailto:%20baiba.tisenkopfa@fm.gov.lv)

Sakss 67083871

nils.sakss@fm.gov.lv  
Bērziņa 67083947

[inga.berzina@fm.gov.lv](mailto:inga.berzina@fm.gov.lv)

Pužule 67095521

gunta.puzule@fm.gov.lv

Deičmane 67120590

danute.deicmane@vid.gov.lv

Stepiņa 67094363

[sandra.stepina@kase.gov.lv](mailto:sandra.stepina@kase.gov.lv)

Zeile 67046134

[olga.zeile@tm.gov.lv](mailto:olga.zeile@tm.gov.lv)  
Soms 67013299

[kristaps.soms@em.gov.lv](mailto:kristaps.soms@em.gov.lv)

Armagana [67036945](tel:67036945)

sanita.armagana@tm.gov.lv

v\_sk = 5885