**Likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"   
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”  (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai noteiktu tiesības Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kuras iesaistītas Covid-19 infekcijas izplatības Latvijā samazināšanā, piedaloties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, veicot muitas kontroli un citu noteikto ierobežojumu kontroli, un citas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nodarbināt nepārtraukti ilgāk par 24 stundām, uzdot Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pildīt citus dienesta pienākumus, kā arī nodrošināt viņām piemaksu izmaksu.  Likumprojekts arī precizē to personu loku, kuras vakcinēs un kuras drīkst veikt vakcināciju pret Covid – 19 infekciju, kā arī nosaka, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas vakcīnas pret Covid-19 varēs saņemt arī vēstniecību darbinieki.  Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā, ka valstī joprojām strauji un nekontrolēti izplatās Covid-19 infekcija, un no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija, kā rezultātā ir nepieciešams noteikt papildu pasākumus, kas vērsti uz Latvijas tautsaimniecības attīstību.  Likumprojekts izstrādāts, lai Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (turpmāk – Likums):  noteiktu piemaksu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid‑19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes;   * noteiktu tiesības Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram uzdot jebkurai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonai pildīt jebkurus citus dienesta pienākumus, nekā noteikts amata aprakstā, vai pildīt tos citā struktūrvienībā, kā arī nodarbināt Valsts ieņēmumu dienesta personālu nepārtraukti ilgāk par 24 stundām.   Nepieciešamību precizēt to personu loku, kuras vakcinēs un kuras drīkst veikt vakcināciju pret Covid – 19 infekciju pamato informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcinācijas plānu" (izskatīts MK sēdē 28.01.2021. TA-194).  Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas un Ārlietu ministrijas iniciatīva. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr. 655) tika izsludināta ārkārtas situācija valstī no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim, nosakot stingrus epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, tostarp starptautisko pārvadājumu ierobežojumus, pulcēšanās ierobežojumus u.c.  Tomēr jāņem vērā, ka valstī joprojām strauji un nekontrolēti izplatās Covid-19 infekcija.  Ar likumu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (pieņemts Saeimā 2021. gada 25. martā) likums papildināts ar 31.2 pantu, nosakot, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes.  Ievērojot, ka šobrīd nav pamata uzskatīt, ka ierobežojumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību varētu tikt pilnībā atcelti, joprojām būs nepieciešama kontroles pasākumu turpināšana.  Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.31. apakšpunktā noteikts, ka persona var ieceļot Latvijas Republikā gadījumos, ja tā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir veikusi Covid-19 testu (infekcijas molekulāri bioloģisko testu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)) un šī testa rezultāts ir negatīvs. Vienlaikus ir noteikts, ka personai ir pienākums pirms iekāpšanas transportlīdzeklī vai pēc pieprasījuma uzrādīt testa rezultātus Valsts robežsardzei, Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai.  Tādējādi Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija ir iesaistīta epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  Vienlaikus ir jāņem vērā, ka, nodrošinot normatīvajā aktā Valsts ieņēmumu dienestam noteikto uzdevumu Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai izpildi, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde veic dienesta pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tās seku novēršanu.  Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, līdzīgi Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām, veic darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tās seku novēršanu, kā arī to uzdevumi attiecībā uz Covidpass kontroli un saskarsmi ar inficētām personām ir līdzvērtīgas. Turklāt arī tās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas, kuras dienesta pienākumus pilda robežšķērsošanas vietās, ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, proti, vienlaikus ar Valsts robežsardzes amatpersonām Muitas pārvaldes amatpersonas veic kontroles pasākumus uz robežas. Piemēram, no Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļā strādājošajām 369 amatpersonām ikdienā aptuveni 80 % atrodas tiešā kontaktā ar robežšķērsotājiem, robežšķērsošanas vietā strādājošajam Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts robežsardzes amatpersonām.  Riska piemaksas piemērojamas šauram Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu lokam, t.i. amatpersonām, kuras tieši ir iesaistītas Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanas pasākumos un seku novēršanā (no visām Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām (3888 amatpersonas) riska piemaksas ir paredzēts piešķirt tikai 2% (līdz 90 amatpersonām) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām un 12% Muitas pārvaldes amatpersonām (līdz 454 amatpersonām), nevis visām Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām.  Kā iepriekš minēts:  1. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas amatpersonas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.31. apakšpunktu, uzrauga un kontrolē, vai tiek ievērotas valstī ieceļojošām personām noteiktās prasības par negatīva Covid-19 testa (infekcijas molekulāri bioloģisko testu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)) esību un uzrādīšanu robežšķērsošanas vietās, kā arī sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju uzrauga personu aizpildīto (reģistrēto) apliecinājuma anketu iesniegšanu vietnē Covidpass.lv. Tādējādi tās atrodas ciešā saskarē ar, iespējams, inficētām trešajām personām, apstrādā šo personu dokumentus, kas arī paaugstina risku inficēties pašai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonai.  1.1. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde līdzīgi kā Valsts policija un Valsts robežsardze veic ierobežojumu, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatību, ievērošanas uzraudzību uz valsts iekšējām robežām robežšķēršošanas vietās, kur patstāvīgi neatrodas un nevar nodrošināt Valsts policija un Valsts robežsardze, tādā veidā nodrošinot nepieciešamo uzraudzības pasākumu kopumu, lai valstī ieceļojošās personas ievērotu Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojumu ievērošanu. Papildus jāatzīmē, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas arī veic sākotnējās kontroles darbības, lai fiksētu un nodrošinātu turpmāko administratīvā pārkāpuma procesu par Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojumu pārkāpšanu, attiecīgi nosūtot materiālus atbilstoši kompetencei Valsts policijai vai nodod personas Valsts robežsardzei.  1.2. Ierobežojumu, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatību, ievērošanas uzraudzību uz valsts iekšējām robežām veic tikai Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Taktisko uzdevumu daļas amatpersonas un minēto kontroles un uzraudzības pasākumu realizācijā tiek iesaistītas ne vairāk kā 90 amatpersonas, kuras var pretendēt uz piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes.  Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas laika periodā no 2021. gada 15. februāra līdz 28. martam veikušas 267 kontroles pasākumus uz valsts iekšējām robežām ar Lietuvas Republiku un Igaunijas Republiku. Kontroles pasākumu laikā pārbaudīti 1627 transportlīdzekļi un 2304 personas, kas iebraukušas Latvijas Republikas teritorijā un 81 gadījumos konstatēts, ka personas ierodoties valstī nevarēja uzrādīt negatīvu Covid-19 testu (infekcijas molekulāri bioloģisko testu ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR)) un attiecīgi materiāli par personu saukšanu pie administratīvās atbildības pēc piekritības nodoti Valsts policijai vai Valsts robežsardzei.  2. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas, kuras pilda amata pienākumus robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējām robežām, atrodas vēl ciešākā un laika ziņā ilgākā saskarē ar robežšķērsotājiem nekā Valsts robežsardzes amatpersonas, jo muitas kontroles procesā tiek pārbaudītas robežšķērsotāju personīgās mantas, transportlīdzeklis, kravas saturs, dzīvnieku izcelsmes produkti personīgajā bagāžā, tiek veikta personas aplūkošana. Minētās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas ir tiešā saskarē ar personas pasi, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, pilnu kravas pavaddokumentu paketi, ar kuriem ir bijusi saskare arī citu valstu muitas amatpersonām, kravu nosūtītāju, deklarētāju pārstāvjiem. Muitas pārvaldes amatpersonas robežšķērsošanas vietās mēnesī veic vidēji 76 840 transportlīdzekļu kontroles, nonākot tiešā saskarē ar to vadītājiem, kā arī 20 440 ceļotāju un to bagāžas kontroles. Tiešs kontakts ar kontrolējamajām personām (ceļotājiem, transportlīdzekļu vadītājiem ir robežās no 20 minūtēm līdz pusotrai stundai. No tā izriet, ka tiešās saskares ar Covid-19 iespējami inficētām personām rezultātā saslimšanas risks muitas amatpersonām, veicot muitas kontroli muitas kontroles punktā robežšķērsošanas vietā, ir ļoti augsts. Vienlaikus norādāms, ka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas muitas kontroles punktos uz Eiropas Savienības ārējās sauszemes robežas, ostās un lidostās veic muitas kontroli personām un personu grupām un to personiskajai bagāžai, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana, akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma, personas apliecinošo dokumentu pieņemšanu no personām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana, un to pārbaudi, tādu lolojumdzīvnieku un to dokumentu muitas kontroli, kurus pārvadā personas, kam atļauta ārējās robežas šķērsošana, muitas fizisko kontroli ārpussavienības preču statusa kravām un dokumentu pārbaudi, esot tiešā kontaktā ar kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuri atgriezušies no trešajām valstīm vai citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kravas transportlīdzekļu, kuri šķērso ārējo robežu, kabīņu pārmeklēšanu, atbalsta sniegšanu robežšķērsotājiem muitas formalitāšu nokārtošanai. Atbilstoši kompetencei Muitas pārvaldes amatpersonas veic administratīvo pārkāpumu procesus un darbības administratīvo pārkāpumu procesa nodrošināšanai tiek veiktas arī robežšķērsošanas vietās. Muitas pārvaldes amatpersonām papildus saskarei ar ceļotājiem, transportlīdzekļu vadītājiem, dokumentiem, transportlīdzekļiem un precēm muitas kontroles ietvaros ir tieša saskare ar minētajām personām un priekšmetiem arī administratīvo pārkāpumu procesu ietvaros, tātad saskarsme ir ilgstošāka.  Tāpat kā Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonas, arī tās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, ir līdzvērtīgas tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, kā arī pilda līdzvērtīgus dienesta pienākumus un līdzvērtīgos apstākļos kā Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonas, tādējādi minēto Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonu un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonu amata pienākumi ir pielīdzināmi Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto, kuri veic operatīvo darbību un kontroli uz valsts robežām, pienākumiem.  Līdz 2021. gada 29. martam dienesta pienākumu veikšanas laikā ar Covid-19 ir saslimušas 57 Muitas pārvaldes Muitas kontroles punktu amatpersonas un 65 amatpersonas ir atzītas par kontaktpersonām. Savukārt Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Taktisko uzdevumu daļā ar Covid-19 ir saslimušas 10 amatpersonas un 18 amatpersonas ir atzītas par kontaktpersonām, kas apliecina, ka gan Muitas pārvaldes, gan Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām ir ļoti būtisks saslimstības risks, jo pildot amata pienākumus tiem ir tieša saskare ar Covid-19 iespējami inficētām personām.  Rīkojumā Nr. 655 un likumprojektā “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” ((Nr. 962/Lp13, 2021. gada 25. martā skatīts Saeimā 2. lasījumā) ir vai būs noteiktas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu tiesības saņemt piemaksu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes, taču, neskatoties uz to, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un atsevišķu Muitas pārvaldes struktūrvienību amatpersonas ilgstoši pilda līdzīgus pienākumus vienādos apstākļos, viņām šāda veida piemaksa nav paredzēta. Tādējādi tiek īstenota nevienlīdzīga attieksme pret vienādos apstākļos nodarbinātām amatpersonām, vienām piešķirot piemaksas, bet citām nepiešķirot, tāpēc šobrīd, Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā, minētais jautājums netiek vienlīdzīgi noregulēts attiecībā uz visām amatpersonām, kuras piedalās Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumos robežkontroles punktos.  Ņemot vērā minēto un to, ka Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas veic darbu paaugstinātas intensitātes un slodzes apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanā, un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta pirmajai daļai, ir nepieciešams veikt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu piemaksas apmēra paaugstināšanai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām, kuras veic muitas fizisko kontroli un uzraudzību robežšķērsošanas vietās, kā arī kontroli pār to, vai tiek ievērotas valstī ieceļojošajām personām noteiktās prasības par negatīva Covid-19 testa esību un uzrādīšanu robežšķērsošanas vietās un izpildīto (reģistrēto) apliecinājuma anketu iesniegšanu vietnē Covidpass.lv, nosakot Likuma 31.2 pantā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemaksu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes.  Vienlaikus, lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu ar Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām, kuras saņem piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu, Likumu nepieciešamas papildināt ar pārejas noteikumu nosakot, ka šā likuma 31.2 pants attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemērojams ar 2021. gada 1. martu.  Vienlaikus Covid-19 izplatības gaita sabiedrībā liek proaktīvi izvērtēt riskus un laikus gatavot risinājumus, lai nodrošinātu samērīgus risinājumus situācijai, kurā dažādu iemeslu dēļ (piemēram, liels saslimušo Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu skaits, kas apdraud ikdienas Valsts ieņēmumu dienestam noteikto uzdevumu īstenošanu) Valsts ieņēmumu dienests nespētu tikai ar saviem resursiem īstenot Valsts ieņēmumu dienestam noteiktos uzdevumus. Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu ar 31.3 pantu, paredzot tiesības Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram uzdot jebkurai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi pildīt jebkurus citus dienesta pienākumus, nekā noteikts amata aprakstā, vai pildīt tos citā struktūrvienībā. Vienlaikus minētie grozījumi ir nepieciešami saistībā ar papildus Valsts ieņēmumu dienestam noteikto uzdevumu izpildi (piemēram, dīkstāves pabalstu iesniegumu izskatīšana, Covidpass kontrole), lai savlaicīgi spētu nodrošināt papildus noteikto uzdevumu izpildi atbilstoši esošajiem personāla resursiem.  Tas nodrošinās iespēju Valsts ieņēmumu dienestam operatīvi reaģēt uz aktuālo situāciju. Tāpat likumprojekts paredz iespēju Valsts ieņēmumu dienestam nodarbināt Valsts ieņēmumu dienesta personālu nepārtraukti ilgāk par 24 stundām. Minētais nepieciešams, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ tiks atzīts par vajadzīgu samazināt personāla aprites intensitāti, kā arī situācijās, ja ir nepieciešams nodrošināt darba izpildes nepārtrauktību atsevišķu funkciju izpildei nepietiekama personāla gadījumos.  Kā arī likumprojekts paredz 49.4pantā nobeigumā vārdus *“Latvijā nodarbinātiem Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru darbiniekiem un viņu Latvijā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem”* aizstāt ar vārdiem *“un Latvijā akreditētajiem, rezidējošajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.”* Tādējādi tiktu precizēts pret Covid-19 Latvijā vakcinējamo personu loks, proti, aptverot visu Latvijā akreditēto pārstāvniecību darbiniekus un viņu ģimenes locekļus, kuri uzturas Latvijas Republikā noteiktu laiku un tādēļ būtu pielīdzināmi termiņuzturēšanās atļauju turētājiem, kuri jau šobrīd ir minēti Likuma 49.4pantā. Likuma 49.4panta nobeigums jaunajā redakcijā būtu attiecināms uz aptuveni 950 personām.  Grozījumi Likuma 49.4pantā izstrādāti, ņemot vērā, ka 1961.gada Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 25.pants uzliek uzņemošajai valstij pienākumu sniegt diplomātiskajām pārstāvniecībām visas iespējas pārstāvniecību funkciju veikšanai; saturiski līdzīgs pienākums izriet arī 1963.gada Vīnes konvencijas par konsulārajām attiecībām 28.panta. Likumprojekta izstrādē ņemts vērā gan Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra aicinājums vakcināciju pēc iespējas nodrošināt uzņemošajās valstīs, lai samazinātu personu pārvietošanos, gan arī reciprocitātes princips, jo vairākās ārvalstīs, kurās uzsākts vakcinēšanās process, vakcīnas saņem arī šajās valstīs akreditētie un rezidējošie Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi.  Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par Covid-19 vakcinācijas plānu" (izskatīts MK sēdē 28.01.2021. TA-194) jāpanāk, ka bez rindām un atbilstoši pieejamo vakcīnu apjomam katrā mēnesī tiek veikta prognozētā vakcinācijas līmeņa sasniegšana sabiedrībā.  Epidemioloģiskās drošības likuma 31.panta 3.punktā noteikts, ka vakcināciju drīkst veikt tikai sertificēta ārstniecības persona. Taču, lai nodrošinātu gatavību masveida vakcinācijai situācijā, kad tiek veidoti papildus vakcinācijas punkti (tai skaitā izveidojot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksus), vakcinācijas iestādēm būs nepieciešams tos nodrošināt ar papildus personālu, kas veiks vakcināciju.  Līdz ar to nepieciešams paplašināt Epidemioloģiskās drošības likumā noteikto, ka vakcinēt pret Covid – 19 infekciju drīkst ne tikai sertificētas ārstniecības personas, bet arī praktizēttiesīgas ārstniecības personas (kuras reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā), ārstniecības personas, kurām ir beidzies reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ne ilgāk kā piecus gadus un medicīnas asistenti.  Ārstniecības personas (ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, zobārsti), kurām reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir beidzies ne ilgāk kā piecus gadus var tikt iesaistīti vakcinācijā pret Covid – 19 infekciju, jo šajā piecu gadu periodā profesionālās zināšanas un prasmes saglabājas pietiekamā līmenī, lai iesaistītos vakcinācijā pret Covid – 19 infekciju. Pie tam teorētiskās un praktiskās iemaņas tieši par vakcināciju pret Covid – 19 infekciju ir iespējams pilnveidot RSU piedāvātajās 8 stundu mācībās.  Medicīnas asistenti, saskaņā ar MK 24.03.2009. noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 4. un 5.punktu ir studējošie, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas un savu profesionālo darbību kā medicīnas asistents,  veic attiecīgās profesijas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā, kura ir sertificēta un kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Medicīnas asistentu pienākumus un tiesības nosaka ārstniecības iestādes vadītājs, ņemot vērā studējošo profesionālās zināšanas un prasmes, kas iegūtas un novērtētas studiju laikā, kā arī pamatojoties uz attiecīgās profesijas ārstniecības personas ieteikumu, kura ir sertificēta un kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.  Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, ka arī pie masveida vakcinācijas tiek nodrošināts augsts vakcinācija pakalpojuma kvalitātes līmenis. Tāpēc likumprojekts nosaka, kādā prioritārā secībā vakcinācijas iestādes iesaista vakcinācijā ārstniecības personu grupas un medicīnas asistentus. Šo personu iesaistes vakcinācijā secību pamato MK 24.03.2009. noteikumos Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un profesijas standartā katrai ārstniecības personu grupai noteiktās kompetences, teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, tai skaitā par diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu (tai skaitā injekcijas), neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un vakcinācijas metodiku.  Attiecīgi Vakcinācijas rokasgrāmatā, kas neaizstāj normatīvo aktu prasības, bet tajā iekļautā informācija papildina spēkā esošos normatīvos aktus (publicēta Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē (https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijas-rokasgramata-0)) ir noteikts, kurām personām, kuras vakcinācijas iestādes iesaistīs vakcinācijā, ir rekomendētas, stigri rekomendētas vai obligāti rekomendētas Rīgas Stradiņa universitātes nodrošinātās valsts apmaksātās 8 stundu teorētiskās un praktiskās mācības par vakcināciju pret Covid-19. Apmācāmo personālu nosaka ārstniecības iestādes, kurās notiks vakcinēšana. Informācija par pieteikšanos un mācību tēmām pieejama RSU interneta vietnē (https://www.rsu.lv/form/macibas-vakcinacija-covid).  Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Ministru darba grupa |
| 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 | | | Sabiedrība kopumā;  Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm un citi Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātie;  Latvijā akreditētie, rezidējošie ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;  Ārstniecības iestādes un ārstniecības iestādēs nodarbinātie, kas nodrošinās vakcināciju pret Covid – 19, kā arī Veselības ministrijas un tās padotības iestādēs nodarbinātie, kuri ir iesaistīti vakcinācijas pret Covid-19 infekciju jautājumu risināšanā. | | | | | |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | | | Tā kā Covid-19 infekcijas izplatību šobrīd nav iespējams prognozēt, nevar prognozēt likumprojekta ietekmi uz tautsaimniecību un administratīvo slogu. | | | | | |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | | |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | | |
| 5. | Cita informācija | | | Nav | | | | | |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | | | | |
| Rādītāji | | 2021. gads | | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | | |
| 2022. gads | | 2023. gads | | 2024. gads | |
| 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 2022. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Budžeta ieņēmumi | | 0 | nav precīzi aprēķināms | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | | 0 | nav precīzi aprēķināms | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Budžeta izdevumi | | 0 | 729 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. valsts pamatbudžets | | 0 | 729 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Finansiālā ietekme | | 0 | -729 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. valsts pamatbudžets | | 0 | -729 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | | 0 | 729 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | 0 | |
| 5.1. valsts pamatbudžets | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. speciālais budžets | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. pašvaldību budžets | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | | Nepieciešamais finansējums Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kas veic dienesta pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, piemaksu noteikšanai 75 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes tiek prognozēts četriem mēnešiem (no marta līdz jūnijam) 729 144 *euro* apmērā (aprēķini veikti, pamatojoties uz 2021. gada februārī faktiski Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu nostrādātajām darba stundām tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar  Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām).  **Provizoriskie nepieciešamā finansējuma aprēķini Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu izmaksai mēnesī**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Amatpersonu skaits** | **Stundas likme (vidējā)** | **Prognozētās stundas tiešā saskarē** | **Finansējums piemaksai (75% apmērā), EUR** | **Finansējums atlīdzībai (ar darba devēja VSAOI), EUR** | | **Nodokļu un muitas policijas pārvalde** | 61 | 6,587 | 2 673 | 13 205,29 | 16 320,42 | | **Muitas pārvalde** | 458 | 5,662 | 31 623 | 134 287,07 | 165 965,39 | | **Kopā** | **519** |  | **34 296** | **147 492,36** | **182 285, 81** |   Lai segtu izdevumus par š.g. marta līdz jūnijam piemaksu izmaksu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, Valsts ieņēmumu dienesta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz katra nākamā mēneša 20. datumam sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. | | | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins | |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins | |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | | Likumprojektā minētais regulējums neparedz jaunu amata vietu izveidošanu. | | | | | | | | |
| 8.Cita informācija | | Lai segtu izdevumus par š.g. marta līdz jūnijam piemaksu izmaksu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, Valsts ieņēmumu dienesta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz katra nākamā mēneša 20. datumam sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.  Paplašinot personu loku ar vēstniecību darbiniekiem, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem apmaksās vakcīnas pret Covid-19, ietekme uz budžetu nav precīzi aprēķināma, jo ir grūti prognozēt kopējo vakcinējamās grupas aptveri, ņemot vērā, ka vakcinējamie no mērķa grupas var pieņemt lēmumu attiekties no vakcinācijas vai to pārcelt uz nenoteiktu laiku, nav prognozējama arī vakcinējamā izvēlēta vakcinācijas vieta (attiecīgi var tik piemēroti atšķirīgi veikto manipulāciju tarifi) un to, kāda ražotāja vakcīna tiks izmantota (atšķirīgas izmaksas), turklāt, gūstot papildus informāciju par vakcinācijas efektivitāti un noturību, var tikt rekomendēts veikt revakcināciju. | | | | | | | | |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | | | | | | | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | | |
| 2. | Atbildīgā institūcija | | | 1. Projekts šo jomu neskar. | | | | | |
| 3. | Cita informācija | | | Nav | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | |
| Saistības pret Eiropas Savienību | Nav. |
| Citas starptautiskās saistības | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2015/2302 (2015.gada 25.novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK. | | |
| A | B | C | D |
| 12. pants | 1. pants | Direktīvas prasības tiek ievērotas | Tiesību norma neparedz stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | | Likumprojekts šo jomu neskar. | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | | Likumprojekts šo jomu neskar. | |
| Cita informācija | | Nav | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Regulējums par personām, kas drīkst vakcinēts izstrādes laikā tiks saskaņots ar Imunizācijas valsts padomi.  Ievērojot projekta steidzamību, citas sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes nav veiktas. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Ievērojot projekta steidzamību, sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes nav veiktas. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Ievērojot projekta steidzamību, sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes nav veiktas. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests), Ārlietu ministrija, Nacionālais veselības dienests. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts nepaplašina un nesašaurina Valsts ieņēmumu dienesta līdzšinējās funkcijas un uzdevumus. Likumprojekts nenosaka jaunas institūcijas veidošanu vai institūciju reorganizāciju un likvidāciju. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Veselības ministrs D. Pavļuts

v\_sk. = 4056