**“Likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā”  
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekta “Grozījumi Militārā dienesta likumā” mērķis ir apkopot likuma piemērošanas laikā aktualizētus ar militāro dienestu saistītus grozījumus. Grozījumi cita starpā paredz slimības naudas kompensācijas samaksu uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram, ja viņam mācību laikā ir iestājusies darbnespēja, kā arī precizē mācību izdevumu segšanas nosacījumus, personām, kuras divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no jauna tiek pieņemtas profesionālajā dienestā un nodienē ne mazāk kā piecus gadus.  Likumprojekts stāsies spēkā atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 4. pantam. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | |
| 1. | | Pamatojums | | Likumprojekts ir izstrādāts pēc Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) iniciatīvas. |
| 2. | | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | | Ar Ministru kabineta 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 “Par konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi”” tika apstiprināts konceptuālais ziņojums, kurā cita starpā tika paredzēts, ka Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi tiks nodrošināti ar formastērpiem. Militārā dienesta likuma (turpmāk - MDL) 17.¹ pants “Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā” tiek papildināts ar septīto daļu, kas nosaka, ka jaunieši var iegūt profesionālo vidējo izglītību un jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajā profesionālajā vidusskolā (turpmāk – vidusskolā).  Ņemot vērā, ka profesionālā dienesta karavīri un profesionālo priekšmetu pedagogi - instruktori veiks profesionālo priekšmetu apmācību lauka apstākļos, MDL 17.¹ pants tiek papildināts ar astoto daļu, nosakot, ka izglītojamajam, vidusskolas darbiniekam un uz vidusskolu pārvietotam profesionālā dienesta karavīram izsniedz inventāru, formas tērpu un vidusskolas atšķirības zīmes aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. Izglītojamā un vidusskolas darbinieka formas tērpu, atšķirības zīmes un to lietošanas kārtību noteiks aizsardzības ministrs. Izglītojamā un vidusskolas darbinieka formas tērpu varēs šūt no auduma, kura raksts ir identisks karavīra formas tērpa rakstam.  Vidusskolas audzēkņi mācību programmas ietvaros, apgūstot profesionālos priekšmetus un praksi, piedalīsies paaugstinātas bīstamības un paaugstinātas fiziskās slodzes nodarbībās, līdz ar to ir nepieciešams papildināt MDL 17.¹ pantu ar devīto daļu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība vidusskolas rīkotajās nodarbībās un pasākumos, lai nodrošinātu drošības pasākumu ievērošanu. Izstrādājot drošības noteikumus, tiks noteikta izglītojamo un mācībspēku rīcība dažādās neparedzētās ārkārtējās situācijās, kā arī rīcība gadījumos, kad kāds gūst traumu.  Ņemot vērā, ka vidusskolas audzēkņiem notiek paaugstinātas bīstamības un paaugstinātas slodzes nodarbības, kā arī nodarbības meža apvidū, nepieciešams nodrošināt audzēkņus ar papildus veselības pakalpojumiem, piemēram, tādiem, kā potēšana pret ērču encefalītu. Tādēļ MDL 17.¹ pants tiek papildināts ar desmito daļu, nosakot, ka vidusskolas izglītojamajiem ir tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi. Apmaksājamās veselības aprūpes pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un samaksas kārtību noteiks Ministru kabinets.  Pašreiz normatīvais regulējums nosaka, ka, ja karavīru atvaļina no aktīvā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa, izņemot gadījumus, kad karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ, vai viņu atvaļina vienības (apakšvienības) likvidācijas/reorganizācijas dēļ, vai karavīru skaita samazināšanas dēļ, kā arī gadījumus, kad karavīrs atvaļināts no viņa gribas neatkarīgu un nenovēršamu citu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem, viņš proporcionāli nenodienētajam laikam atmaksā vai no viņa ietur izdevumu daļu par viņa militāro un profesionālo sagatavošanu vai kvalifikācijas celšanu, ieskaitot arī ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) radušos mācību izdevumus, kurus, palīdzēdama Latvijai, segusi ārvalsts. (sk. MDL 44. panta ceturto daļu).  Tādējādi atbilstoši MDL 44. panta ceturtajai daļai, ja karavīru atvaļina no militārā dienesta, izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, viņš proporcionāli nenodienētajam laikam atmaksā vai no viņa ietur izdevumu daļu par viņa militāro un profesionālo sagatavošanu vai kvalifikācijas celšanu, ieskaitot arī ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) radušos mācību izdevumus, kurus, palīdzēdama Latvijai, segusi ārvalsts. Pirms profesionālā dienesta līguma termiņa beigām atvaļinātais karavīrs neatmaksā mācību maksu, ja profesionālā dienesta līgumu izbeidz sakarā ar:  - karavīra atzīšanu par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ (MDL 43. panta otrās daļas 2.punkts);  - vienības likvidāciju vai reorganizāciju (MDL 43. panta otrās daļas 7.punkts);  - atvaļināšanu no karavīra gribas neatkarīgu un nenovēršamu citu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem.  Lai veicinātu atvaļināto karavīru atgriešanos NBS, grozījumi papildina 44. pantu ar 4.² daļu, paredzot iespēju atbrīvot karavīru no mācību izdevumu atmaksas, ja no profesionālā dienesta atvaļinātais karavīrs divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no jauna tiek pieņemts profesionālajā dienestā un nodienē ne mazāk kā piecus gadus. Šajā gadījumā viņš ne tikai tiek atbrīvots no mācību izdevumu daļas atmaksas, kas nav bijusi samaksāta dienā, kad viņš no jauna pieņemts profesionālajā dienestā, bet vienlaikus karavīram no jauna nodienot ne mazāk kā piecus gadus, atmaksā viņa samaksāto mācību izdevumu daļu, veicot to kā vienreizēju izmaksu.  Tā kā profesionālā dienesta līgumi tiek slēgti uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, šis regulējums tiek attiecināts arī uz karavīriem, kuri laika posmā no 2015. gada samaksājuši mācību izdevumus vai to daļu un ir no jauna nodienējuši ne mazāk kā piecus gadus, atmaksā viņu samaksātos mācību izdevumus. Likumprojekts papildina pārejas noteikumus ar 26. punktu.  Laiks starp atvaļināšanu un no jauna pieņemšanu dienestā ir noteikts divi gadi šādu apsvērumu dēļ:  - saskaņā ar MDL pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē kārtību, kādā karavīrs nosūtāms mācībām (Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr. 953 “Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība” un noteikumi Nr. 955 “Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”), tostarp kārtību, kādā karavīrs atmaksā iztērētos mācību izdevumus, mācību izdevumu atmaksas termiņš pēc atvaļināšanas no dienesta ir noteikts ne ilgāks kā divi gadi. Attiecīgi likumprojektā ir veidota sasaiste ar norādīto divu gadu atmaksas periodu, kura laikā bijušais karavīrs var pieņemt aizsardzības resoram labvēlīgu lēmumu un atgriezties dienestā, turpinot izmantot iepriekš iegūtās zināšanas;  - līdzīgs regulējums pastāv Iekšlietu sistēmas amatpersonām (sk. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 257 ,,Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību” 22., 24.un 24.¹ punktu.  Grozījumi MDL 42. panta trešajā daļā, 58. panta otrajā daļā skatāmi kopsakarā ar MDL 63. panta otrās daļas 1.punktu, kas paredz iespēju bijušajam karavīram pēc profesionālā dienesta līguma izbeigšanas uzreiz tikt uzņemtam Latvijas Republikas Zemessardzē nekļūstot par rezerves karavīru. Tādējādi gan Zemessardzes administratīvo procesu efektivitātes, gan personas dienesta gaitas pēctecības interesēs personu būs iespējams procesuāli ērtā veidā iekļaut Zemessardzes personālsastāvā, mazinot slogu atlasē iesaistītajām struktūrvienībām.  MDL 66. pants nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām. Kārtējo un pārbaudes militāro mācību laikā rezerves karavīrs ir atbrīvots no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām) un pilda aktīvo dienestu karavīra statusā. Militāro mācību laikā lielākā rezerves karavīru daļa atrodas bezalgas atvaļinājumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem kompensāciju no Aizsardzības ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pašreiz normatīvais regulējums neparedz iespēju maksāt slimības naudu bezalgas atvaļinājumā esošajam rezerves karavīram, kuram mācību laikā iestājas pārejoša darbnespēja. Tādēļ grozījumi paredz, ka turpmāk šiem uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, kuriem mācību laikā ir iestājusies pārejoša darbnespēja, Nacionālie bruņotie spēki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā izmaksās slimības naudas kompensāciju. Rezerves karavīrs tiks atbrīvots no dienesta pienākumu izpildes un slimības naudas kompensāciju maksās atbilstoši darbnespējas lapai, bet ne ilgāk kā līdz militāro mācību perioda beigām. Slimības naudas kompensācijas apmērs nepārsniegs MDL 66. panta septītajā daļā noteiktās kompensācijas apmēru par militārajām mācībām. To izmaksās, ja rezerves karavīrs nesaņems slimības naudu vai slimības pabalstu. |
| 3. | | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | | Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. |
| 4. | | Cita informācija | | Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros no programmas 22.00.00 “Nacionālie bruņotie spēki”. |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | | | | |
| 1. | | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | | Likumprojekts ietekmē profesionālā dienesta karavīrus, rezerves karavīrus un Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajā vidusskolā izglītojamos. | |
| 2. | | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | | Likumprojekts šo jomu neskar. | |
| 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** |
| Likumprojekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Tiks izdoti Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi, kas noteiks:   1. uz mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem izmaksājamas slimības naudas kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību; 2. kārtību, kādā veidā tiek nodrošināta vidusskolas izglītojamo drošība vidusskolas rīkotajās nodarbībās un pasākumos; 3. vidusskolas audzēkņiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un samaksas kārtību. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Par normatīvā akta izstrādi atbildīga ir Aizsardzības ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **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 | Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju ieinteresētajām personām izteikt viedokli, projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības un plānošanas procesā" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 970) tika ievietots Aizsardzības ministrijas un Valsts kancelejas tīmekļvietnē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 970 2020. gada 28. aprīlī tika ievietots Aizsardzības ministrijas un Valsts Kancelejas tīmekļvietnē.  Atbilstoši noteikumu Nr. 970 7.4.1 apakšpunktam sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli Aizsardzības ministrijas un Valsts kancelejas tīmekļvietnē ievietoto likuma projektu līdz 2020. gada 12. maijam. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Neviens sabiedrības pārstāvis nav iesniedzis priekšlikumus. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Ministru prezidenta biedra,

aizsardzības ministra vietā –

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

V.Upeniece 67335241

[Vita.Upeniece@mod.gov.lv](mailto:Vita.Upeniece@mod.gov.lv)

I.Kušners 67335034

[Intars.Kusners@mod.gov.lv](mailto:Intars.Kusners@mod.gov.lv)

v\_sk. = 1657