**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 717 " Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”” (VSS-674)** |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 05.01.2021.;12.02.2021.,19.04.2021.; 14.05.2021. | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, | |
|  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, | |
|  | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |
|  | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |
|  |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija | |
| 1. | | 3.6.braukšanas maksas atvieglojumu veidu, apmēru un braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas nosacījumus. | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 2.punktā paredzētais Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr. 717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu" (turpmāk – noteikumi) 3.6. apakšpunkts noteic, ka papildus valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļauj informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu veidu. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 9. panta 1. punktu ir aizliegta tādu personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde. Ievērojot, ka informācija par braukšanas maksas atvieglojumu veidu ietver arī veselības datus, piemēram, par invaliditāti, lūdzam projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumā (turpmāk – anotācija) norādīt un skaidrot šādas datu apstrādes tiesisko pamatu atbilstoši Datu regulas 9.panta 2.punktam. | **Ņemts vērā** | Papildināts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “BMA sistēmas un elektroniskās identifikācijas ieviešanas mērķis - nodrošināt precīzu personu izmantoto braukšanas maksas atvieglojumu uzskaiti un šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Reģionālās nozīmes maršrutos braukšanas maksa (biļetes cena) un līdz ar to arī personai kompensējamais brauciena apmērs ir tiešā veidā atkarīgs no personas veiktā maršruta, kā arī ceļa posma (sākuma un beigu pietura). Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” to 53.punktā nosaka biļetē obligāti norādāmos rekvizītus, tostarp maršruta nosaukumu, numuru un reisa numuru, brauciena sākumpunktu un galapunktu, kā arī norādi par braukšanas maksas atvieglojuma veidu un apmēru. Informācijas apstrāde par atvieglojuma veidu un atvieglojuma saņēmēja veikto ceļa posmu nepieciešama precīzai personu izmantoto braukšanas maksas atvieglojumu uzskaitei un šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzībai, tostarp likumības un lietderības pamatošanai, kā arī, lai Autotransporta direkcija kā BMA sistēmas pārzinis spētu realizēt pārziņa pienākumus. Bez minētā, pamatojoties uz apstrādātajiem datiem, tiek veidota sabiedriskā transporta pakalpojuma attiecīgajā maršrutā, sociālekonomiskā pamatojuma uzturēšana.  Pieņemot grozījumus STP likumā 2017.gada 9.novembrī, ar kuriem STP likums papildināts ar 14. 1 pantu, par valsts informācijas sistēmas izveidi braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanai, uzdevumu Ministru kabinetam noteikt Valsts informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī iekļaujamās informācijas apjomu, informācijas izsniegšanas un saņemšanas, kā arī piekļuves nodrošināšanas kārtību, STP likumā ir noteiktas tiesības un pienākumi Autotransporta direkcijai apstrādāt sistēmā datus noteiktu funkciju veikšanai. | |
| 2. | | 10.1 Ja šo noteikumu 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā un 9. 2 punktā minēto datu apstrādi neveic pārvadātājs, datus sistēmai sniedz attiecīgais datu pārzinis vai datu operators vai apstrādātājs.  13.1Šo noteikumu [10.](https://likumi.lv/ta/id/303331#p10)1 punktā minētajā gadījumā līgumu slēdz Autotransporta direkcija, pārvadātājs un attiecīgo datu pārzinis vai datu operators vai apstrādātājs. | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 8. un 11. punktā paredzētajā grozījumā ir minēts termins "datu pārzinis", "datu operators" un "apstrādātājs". Lai gan šādi termini ir lietoti arī noteikumos, tie nav skaidroti anotācijā. Norādām, ka Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kas zaudēja spēku 2018. gada 5. jūlijā, tika lietots termins "personas datu operators", kas faktiski Datu regulas izpratnē nozīmē terminu "apstrādātājs". Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu atbilstoši Datu regulā lietotajai terminoloģijai, kā arī anotācijā skaidrot, kura iestāde vai komersants būs pārzinis, kuri būs kopīgie pārziņi (ja tādi ir plānoti) un kas būs apstrādātājs. Nošķirot pārziņa un apstrādātāja pienākumus, var precīzāk plānot personas datu apstrādes kārtību. | **Ņemts vērā** | 1.10. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:  “10.1 Ja šo noteikumu 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā un 9.2 punktā minēto datu apstrādi neveic pārvadātājs, datus sistēmai sniedz attiecīgais datu pārzinis vai apstrādātājs.”  1.12. svītrot 13.punktā vārdus “datu operators vai”.  1.13.papildināt noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:  “13.1 Šo noteikumu 10.1 punktā minētajā gadījumā līgumu slēdz Autotransporta direkcija, pārvadātājs un attiecīgais datu pārzinis vai apstrādātājs.”  Papildināts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “Saskaņā ar STP likuma 14.1panta piekto daļu BMA sistēmas un personas datu apstrādes pārzinis ir Autotransporta direkcija. BMA sistēmā tiek saņemta STP likumā un MK noteikumos Nr.717 noteiktā informācija no citiem attiecīgo datu pārziņiem, piemēram, dati, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus no STP likuma 14. 1 panta otrajā daļā minētajām iestādēm (PMLP, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs un Sabiedrības integrācijas fonds), un, piemēram, dati par pašvaldību elektroniskajās braucienu uzskaites sistēmās identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem, kurus atkarībā no pašvaldībās realizēto sistēmu modeļa, sniedz pašas pašvaldības vai to nolīgtie sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Rīgas pilsētas gadījumā - PSIA “Rīgas satiksme”). MK noteikumos Nr.717 tiek noteikts, ka gadījumos, ja BMA sistēmā paredzēto datu apstrādi neveic pati republikas nozīmes pilsētas pašvaldība, piemēram, neveic personas datu par piešķirto statusu, atvieglojuma apmēru un izmantošanas nosacījumiem apstrādi attiecīga identifikācijas līdzekļa izsniegšanai, tad to dara attiecīgais datu pārzinis vai apstrādātājs, kas Rīgas pilsētas gadījumā pašlaik ir PSIA “Rīgas satiksme”. 2020.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā STP likuma grozījumi, kas paredz, ka tiesības saņemt un apstrādāt informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem papildus šā panta pirmajā daļā minētajam ir pārvadātājam un biļešu tirgotājam, lai nodrošinātu personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem veikto braucienu identifikāciju sabiedriskajos transportlīdzekļos un sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības vietās. Pārvadātājs iesniedz informācijas sistēmā informāciju par elektroniskās uzskaites sistēmas identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem. Līdz ar to MK noteikumos Nr.717 tiek paredzēts, ka, piemēram, reģionālās nozīmes maršrutos, datus par personu ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem un personai piemērojamo braukšanas maksas atvieglojuma veidu, apmēru un citiem atvieglojuma piemērošanas nosacījumiem, kā arī informāciju, par personu identificētajiem braucieniem, kurus veikušas personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem varēs apstrādāt pārvadātāji vai to vārdā apstrādās (attiecīgi saņemot vai iesūtot BMA sistēmā), piemēram, pārvadātāju kases aparātu apkalpojošie dienesti kā datu apstrādātāji. Noteikumu projekts svītro jēdzienu “datu operators”, jo šādu lomu neparedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula). | |
| 3. | | 12.1 Lai nodrošinātu sistēmā iekļaujamās informācijas iesniegšanu, kā arī piekļuvi sistēmā iekļautajai informācijai normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai elektroniskā veidā, Autotransporta direkcija un attiecīgi pārvadātājs vai biļešu tirgotājs slēdz datu apmaiņas līgumu. Līgumā ietver:  12.1.1 pušu rekvizītus;  12.2.1 nododamo un saņemamo datu veidu un apjomu, datu apmaiņas kārtību un termiņus;  12.3.1 identifikācijas un autentifikācijas kārtību;  12.4.1 datu drošības un personas datu aizsardzības noteikumus;  12.5.1 informācijas sistēmas pieejamības parametrus;  12.6.1 sadarbspējas tehniskos parametrus;  12.7.1 datu apmaiņas kārtību, ja ir traucējumi pasažieru braucienu elektroniskās uzskaites sistēmas darbībā;  12.8.1 pušu tiesības, pienākumus un atbildību. | | **Tieslietu ministrija**  Attiecībā uz projekta 9. punktā paredzēto grozījumu informējam, ka saskaņā ar Datu regulas 28. panta 3. punktu apstrādi, ko veic apstrādātājs, reglamentē ar līgumu vai ar citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir saistošs apstrādātājam un pārzinim un kurā norāda līguma priekšmetu un apstrādes ilgumu, apstrādes raksturu un nolūku, personas datu veidu un datu subjektu kategorijas un pārziņa pienākumus un tiesības. Ievērojot, ka Datu regula ir tieši piemērojama, lūdzam izvērtēt, vai projektā ir nepieciešams iekļaut pārziņa un apstrādātāja līgumā ietveramo informāciju, un attiecīgi precizēt projektu. | **Ņemts vērā**  Ievērojot to, ka MK noteikumos Nr.717 12.punktā jau paredzēti datu apmaiņas līgumi un noteikta tajos ietveramā informācija ar citiem datu apstrādātājiem (republikas pilsētu pašvaldības), analogs nosacījums jāietver arī attiecībā uz jaunajiem sistēmas dalībniekiem – pārvadātājiem un biļešu tirgotājiem. | Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “Detalizēti par nododamo un saņemamo datu veidu un apjomu, datu apmaiņas kārtību, termiņiem un citiem jautājumiem puses vienojas MK noteikumos Nr.717 paredzētajos datu apmaiņas līgumos, analogi kā jau MK noteikumos Nr.717 noteikts republikas pilsētu pašvaldībām”. | |
| 4. | | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punkts. | | **Tieslietu ministrija**  Atbilstoši anotācijas I sadaļas 2. punktā minētajam detalizēti par nododamo un saņemamo datu veidu un apjomu, datu apmaiņas kārtību, termiņiem un citiem jautājumiem puses vienojas noteikumos paredzētajos sadarbības līgumos. Saskaņā ar Datu regulas 6. panta 3. punktu, personas datu apstrādei piemērojot šā panta 1. punkta c) vai e) apakšpunktu, minētajā personas datu apstrādes juridiskajā pamatā var būt ietverti konkrēti noteikumi, lai pielāgotu šīs regulas noteikumu piemērošanu, cita starpā vispārēji nosacījumi, kas reglamentē pārziņa īstenotu apstrādes likumību; apstrādājamo datu veidi; attiecīgie datu subjekti; vienības, kurām personas dati var tikt izpausti, un mērķi, kādiem tie var tikt izpausti; apstrādes nolūka ierobežojumi; glabāšanas termiņi; un apstrādes darbības un apstrādes procedūras, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu likumīgu un godprātīgu apstrādi, piemēram, citās konkrētās datu apstrādes situācijās, kas paredzētas IX nodaļā. Arī Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.1panta sestā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību. Ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam, lūdzam izvērtēt iespēju projektā ietvert likumā noteikto datu apstrādes apjomu un kārtību, kā arī papildināt anotācijā ietverto skaidrojumu par to, kādu informāciju ir plānots ietvert sadarbības līgumos.  Papildus lūdzam anotācijā skaidrot, kas ir iepriekš minētie sadarbības līgumi, proti, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61. pantā minētie sadarbības līgumi vai kas cits. | **Ņemts vērā**  Datu apstrādes apjoms un kārtība jau pašlaik ir noteikts MK noteikumos Nr.717. Piemēram, noteikumu 2.punktā paredzēts, ko sistēma nodrošina, 3.punktā – uzskaitīta sistēmā iekļaujamā informācija, savukārt noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktā noteikta kārtība, kādā datus apstrādā, iekļaujot un saņemot informāciju sistēmā. Noteikumu projektā ir ietverti attiecīgi papildinājumi. | Precizēta noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “Detalizēti par nododamo un saņemamo datu veidu un apjomu, datu apmaiņas kārtību, termiņiem un citiem jautājumiem puses vienojas MK noteikumos Nr.717 paredzētajos datu apmaiņas līgumos, analogi kā jau MK noteikumos Nr.717 noteikts republikas pilsētu pašvaldībām”. | |
| 5. | |  | | **Tieslietu ministrija**  No anotācijas IV sadaļas 1. punktā ietvertās informācijas izriet, ka projekts ir saistīts ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"" (turpmāk – braukšanas atvieglojumu projekts), kas izsludināts 2020. gada 6. augusta Valsts sekretāru sanāksmē (VSS prot. Nr. 31 15. §, VSS-673). Braukšanas atvieglojumu projekta sākotnējās *(ex-ante)* ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – braukšanas atvieglojumu anotācija) II sadaļas 2. punktā ir norādīts, ka, izdarot braukšanas atvieglojumu projektā paredzētos grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 371), atsevišķām personu grupām nākotnē obligāti nepieciešamās personu apliecības būs jāsaņem pirms Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktā termiņa. Savukārt tādām sociālā statusa grupām kā skolas vecuma bērni un bērni ar invaliditāti (abos gadījumos līdz 15 gadu vecumam) būs nepieciešama personas apliecība, lai gan Personu apliecinošu dokumentu likums to obligātumu nenosaka. Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumu 5. punktu, kas stāsies spēkā ar 2021. gada 1. janvāri, grozījums šā likuma [9.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p9) pantā par pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kas paredz personas apliecību kā obligātu personu apliecinošu dokumentu, kā arī Personu apliecinošu dokumentu likuma [9.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p9) panta septītā daļa stājas spēkā [2023.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p2023) gada [1.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p1) janvārī. Līdz [2030.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p2030) gada [31.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p31) decembrim minēto Personu apliecinošu dokumentu likuma [9.](https://likumi.lv/ta/id/243484#p9) panta pirmo daļu nepiemēro attiecībā uz personu:  1) kura [Iedzīvotāju reģistra likumā](https://likumi.lv/ta/id/49641-iedzivotaju-registra-likums) noteiktajā kārtībā ir sniegusi ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī;  2) kura saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;  3) kura ir izstājusies no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;  4) kura saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;  5) kurai noteikta I invaliditātes grupa;  6) kura ir virs darbspējas vecuma;  7) kurai noteikts politiski represētās personas statuss.  Atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai izsniegta tikai pase, ir pienākums saņemt arī personas apliecību. Šo pārejas noteikumu 5. punkta otrajā teikumā minētajām personām pienākums saņemt personas apliecību ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim.  Vēršam uzmanību uz to, ka zemāka juridiskā spēka normatīvajā aktā, proti, Ministru kabineta noteikumos, nevar paredzēt regulējumu, kas ir pretrunā augstāka juridiskā spēka tiesību aktā, proti, likumā, paredzētajam regulējumam. Turklāt, piemēram, atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta sestās daļas 1. punktā noteiktajam, ja konstatē pretrunu starp dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks. Ievērojot minēto, kā arī, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību, nepieciešams izvērtēt braukšanas atvieglojumu projektā paredzētos noteikumu Nr. 371 grozījumus, kas noteic personas pienākumu saņemt personas apliecību pirms Personu apliecinošu dokumentu likuma pārejas noteikumu 5. un 6. punktā noteiktā termiņa, kā arī regulējumu, kas paredz personu pienākumu saņemt personas apliecību, kurām tā nav nepieciešama, un attiecīgi precizēt braukšanas atvieglojumu projektu vai izvērtēt iespēju ierosināt attiecīgu grozījumu izdarīšanu, piemēram, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Iepriekš minētais ir attiecināms arī uz projektā paredzētajiem attiecīgajiem noteikumu grozījumiem.  Līdz ar to projekta un braukšanas atvieglojumu projekta turpmāka saskaņošana ir veicama, kad tiks attiecīgi precizēts braukšanas atvieglojumu projekts un projekts vai pieņemti attiecīgi grozījumi (piemēram, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā) Saeimā otrajā lasījumā. | **Ņemts vērā** | 2020.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi STP likumā, kas paredz STP likumu papildināt ar:  14.1panta 2.2 daļu šādā redakcijā:  “(22) *Pasažieru kategorijas, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus izmanto, elektroniski identificējoties ar personas apliecību, kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (aplikāciju). Pilsētas nozīmes maršrutos personu, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, identifikācijai var tikt izmantoti arī valstspilsētas pašvaldības noteiktie elektroniskās identifikācijas līdzekli.”.*  Pārejas noteikumus ar 32.punktu:  “32. *Grozījums par šā likuma 14.1 panta papildināšanu ar otro prim daļu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī*.” | |
| 6. | | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts. | | **Tieslietu ministrija**  Anotācijas I sadaļas 2. punktā ir norādīts, ka, ievērojot likumprojektā "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" (Saeimas reģ. Nr. 687/Lp13), kas pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā 2020. gada 18. jūnijā, paredzētos nosacījumus, tiek paplašināts Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas (turpmāk – BMA sistēma) izmantotāju loks, papildinot ar jauniem sistēmas izmantotājiem – pārvadātājiem un biļešu tirgotājiem, kā arī nosakot šo sistēmas dalībnieku lomu BMA sistēmas darbības nodrošināšanā, tostarp attiecībā uz informācijas iesniegšanu, informācijas saņemšanu, noteikta nepieciešamība personas apliecības nolasīšanai tehniskajos līdzekļos, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu digitālo atslēgu, kā arī reglamentēta kārtība, kādā nodrošināma piekļuve BMA sistēmai.  Vēršam uzmanību uz to, ka iepriekš minētais likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" (Saeimas reģ. Nr. 687/Lp13) ir pieņemts tikai pirmajā lasījumā Saeimā. Līdz ar to projektā paredzētais attiecīgais regulējums nevar stāties spēkā, pirms nav pieņemti attiecīgie grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Norādām, ka attiecīgajiem grozījumiem noteikumos un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā būtu jāstājas spēkā vienlaikus, bet ne no projektā paredzētā regulējuma, ne no anotācijā ietvertās informācijas tas neizriet. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projektā noteikto un precizēt to, kā arī papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.  Papildus vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Valsts iestāžu juridisko dienestu 2010. gada 12. marta sanāksmes protokollēmuma "Par grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumi Nr. 170)" (prot. Nr. 2 1. §) 8. punktā noteikto ir atbalstāma Ministru kabineta noteikumu projektu izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē, kad likumprojekts Saeimā izskatīts otrajā lasījumā, kā arī šādi Ministru kabineta noteikumu projekti var tikt izskatīti Ministru kabinetā, kad likumprojekts pieņemts Saeimā. Ievērojot minēto, projekta turpmāka saskaņošana ir veicama, kad likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" (Saeimas reģ. Nr. 687/Lp13) būs pieņemts otrajā lasījumā Saeimā, lai varētu izvērtēt projektā paredzēto grozījumu atbilstību iepriekš minētajam likumprojektam. | **Ņemts vērā** | Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “2020.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā STP likuma grozījumi, kas paredz, ka tiesības saņemt un apstrādāt informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem papildus šā panta pirmajā daļā minētajam ir pārvadātājam un biļešu tirgotājam, lai nodrošinātu personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem veikto braucienu identifikāciju sabiedriskajos transportlīdzekļos un sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības vietās.” | |
| 7. | | 3.5.informāciju par identificētajiem braucieniem, kurus veikušas personas, kurām piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi, – brauciena datumu, laiku, maršruta identifikācijas datus, transportlīdzekļa veidu, identifikācijas līdzekļa numuru, biļetes cenu. Reģionālās nozīmes maršrutos papildus iekļauj reisa (vilciena) identifikācijas un veiktā ceļa posma (sākuma un beigu pietura) informāciju. | **Iekšlietu ministrija**  Projekta 2.punktā ietvertais 3.5.apakšpunkts paredz, ka valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaus arī informāciju par atvieglojumu saņēmēja veikto ceļa posmu (sākuma un beigu pieturu).  Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (turpmāk – anotācija) nav ietverts pamatojums šādas informācijas iekļaušanai sistēmā.  Vēršam uzmanību uz to, ka Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmā un otrā daļa kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula 2016/679) 6. un 9. pantu nosaka fizisko personu datu apstrādes nosacījumus. Attiecīgi Regulas 2016/679 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 14. panta 1. punkta c) apakšpunkts paredz pienākumu norādīt datu apstrādes nolūku un apstrādes juridisko pamatu.  Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Saskaņā ar Satversmes 116. pantu personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 96. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Kaut gan tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību ir robežas, tomēr katram privātās dzīves ierobežojumam ir jābūt pamatotam, nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā un samērīgam.  Latvijas Republikas Satversmes tiesa (turpmāk – Satversmes tiesa), kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, skaidrojot personas tiesības uz privāto dzīvi, ir norādījusi, ka šīs tiesības skar dažādus aspektus, kas faktiski aptver visas privātās dzīves jomas. Neiejaukšanās personas privātajā dzīvē ir viena no demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām (skatīt, piemēram, Satversmes tiesas 2005. gada 26. janvāra sprieduma lietā Nr.2004-17-01 10. punktu, 2009. gada 18. decembra sprieduma lietā Nr.2009-10-01 11. punktu, 2010. gada 27. decembra sprieduma lietā Nr.2010-38-01 7. un 8. punktu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada sprieduma lietā P.G. and J.H. v The United Kingdom 56. – 58. punktu). Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka indivīdam ir tiesības uz savu privāto telpu, iespējami minimāli ciešot no valsts vai citu personu iejaukšanās. Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību aizsargā indivīda fizisko un garīgo integritāti, godu un cieņu, vārdu un identitāti, personas datus. Personas datu iegūšana un glabāšana ietilpst tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību tvērumā (skatatīt, piemēram, Satversmes tiesas 2016. gada 12. maija sprieduma lietā Nr.2015-14-0103 15.1. apakšpunktu).  Ievērojot norādīto, lūdzam papildināt projekta anotācijas I sadaļas 2.punktu ar datu apstrādes nolūku, juridisko pamatojumu un datu apstrādes samērīguma izvērtējumu attiecībā par atvieglojumu saņēmēja veikto ceļa posmu (sākuma un beigu pieturu) ietveršanu sistēmā. | **Ņemts vērā** | | Papildināts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “BMA sistēmas un elektroniskās identifikācijas ieviešanas mērķis - nodrošināt precīzu personu izmantoto braukšanas maksas atvieglojumu uzskaiti un šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Reģionālās nozīmes maršrutos braukšanas maksa (biļetes cena) un līdz ar to arī personai kompensējamais brauciena apmērs ir tiešā veidā atkarīgs no personas veiktā maršruta, kā arī ceļa posma (sākuma un beigu pietura). Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 53.punkts nosaka biļetē obligāti norādāmos rekvizītus, tostarp maršruta nosaukumu, numuru un reisa numuru, brauciena sākumpunktu un galapunktu, kā arī norādi par braukšanas maksas atvieglojuma veidu un apmēru. Informācijas apstrāde par atvieglojuma veidu un atvieglojuma saņēmēja veikto ceļa posmu nepieciešama precīzai personu izmanto braukšanas maksas atvieglojumu uzskaitei un šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzībai, tostarp likumības un lietderības pamatošanai, kā arī, lai Autotransporta direkcija kā BMA sistēmas pārzinis spētu realizēt pārziņa pienākumus. Bez minētā, pamatojoties uz apstrādātajiem datiem, tiek veidota sabiedriskā transporta pakalpojuma attiecīgajā maršrutā, sociālekonomiskā pamatojuma uzturēšana.  Pieņemot grozījumus STP likumā 2017.gada 9.novembrī, ar kuriem STP likums papildināts ar 14. 1 pantu, par valsts informācijas sistēmas izveidi braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanai, uzdevumu Ministru kabinetam noteikt Valsts informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī iekļaujamās informācijas apjomu, informācijas izsniegšanas un saņemšanas, kā arī piekļuves nodrošināšanas kārtību, STP likumā ir noteiktas tiesības un pienākumi Autotransporta direkcijai apstrādāt sistēmā datus noteiktu funkciju veikšanai.” | |
| 8. | | 7.2.republikas pilsētu pašvaldības un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto informāciju. | **Iekšlietu ministrija**  Lai nodrošinātu viennozīmīgu tiesību normas skaidrību un saprotamību, precizēt projekta 4.punktā ietverto 7.2.apakšpunktu, precīzi norādot, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniegs Autotransporta direkcijai informāciju par personai izsniegto personas apliecību (eID karti). | **Ņemts vērā**  Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā ir noteikts, ka PMLP ATD iesniedz datus par personu apliecinošiem dokumentiem un tas iestrādāts pēc PMLP lūguma, lai ievērojot saspringtos sistēmas izveidošanas un ieviešanas termiņus un PMLP ierobežoto finansējumu, varētu datu nodošanai izmantot jau esošo datu nodošanas servisu.  Ievērojot MK noteikumu kontekstu, ja tiks detalizēti uzskaitīts PMLP izsniedzamais braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas līdzeklis – personas apliecība, tad nepieciešams MK noteikumos uzskaitīt arī katras republikas nozīmes pilsētas izsniegto identifikācijas līdzekli (piemēram, Rīgas pilsētas e-talons, Jūrmalas pilsētas Jūrmalnieka Karte, Rēzeknes pilsētas Rēzeknieša karte u.c.). Taču MK noteikumu Nr.717 mērķis nav noteikt un uzskaitīt visus iespējamos identifikācijas līdzekļus pa veidiem, kā arī šādu identifikācijas līdzekļu izsniedzējus.Uzskatām, ka Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. 1 (2. 2 ) un Pārejas noteikumu 33.punkts viennozīmīgi nosaka, ka PMLP personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem izsniedz personas apliecības. | | Papildināta anotācija  Ievērojot STP likuma 14. 1 panta 2.1daļu, sākot no 2022.gada 1.janvāra pasažieru kategorijas, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus izmanto, elektroniski identificējoties ar personas apliecību, kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni). Pilsētas nozīmes maršrutos personu, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, identifikācijai var tikt izmantoti arī valstspilsētas noteiktie elektroniskās identifikācijas līdzekli. Bez minētā likuma 14.1 panta 2.1 daļā noteikts, ka PMLP sniedz Autotransporta direkcijai iekļaušanai informācijas sistēmā informāciju par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai aktuālajiem personu identifikācijas līdzekļiem — personu apliecinošiem dokumentiem. Līdz ar to ir noteikts BMA sistēmas elektroniskās identifikācijas risinājums, paredzot, ka BMA sistēmā personu ar braukšanas maksas atvieglojumu identificēšanai tiks izmantotas Personu apliecinošu dokumentu likuma 5.pantā minētās personas apliecības (turpmāk - eID kartes).  Ievērojot STP likuma pārejas noteikumus, no 2021.gada 1.marta kategorijām, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, lai izmantotu attiecīgos braukšanas maksas atvieglojumus, elektroniski identificējoties ar personas apliecību, ir tiesības saņemt PMLP personas apliecību, kura papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni).” | |
| 9. | | Noteikumu projekta anotācijas III sadaļa. | | **Finanšu ministrija**  Ņemot vērā anotācijas II sadaļas 4.punktā norādīto informāciju par papildu izmaksām reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pārvadātājiem un vilcienu pārvadājumos, kas jākompensē no valsts budžeta, lūdzam aizpildīt anotācijas III sadaļu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” IV nodaļā noteiktajam. Vienlaikus lūdzam anotācijas III sadaļas 8.punktā norādīt, ka atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem papildu izmaksu segšana autobusu maršrutu pārvadātājiem un vilcienu pārvadājumos tiek paredzēta kā daļa no zaudējumu segšanas par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem (finansējums tiek plānots Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammās 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” un 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”) un jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 4.jūnija sēdes protokola Nr.27 28.§ “Informatīvais ziņojums “Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam”” 3.punktā noteikto. | **Ņemts vērā** | Papildināta noteikumu projekta anotācijas III sadaļa “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”. | |
| 10. | | Noteikumu projekta anotācija. | | **Finanšu ministrija**  Lūdzam anotācijā norādīt, ka Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas uzturēšana tiks nodrošināta Satiksmes ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | **Ņemts vērā** | Papildināts noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punkts:  “Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas uzturēšana tiks nodrošināta Satiksmes ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros Satiksmes ministrijas budžeta programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” 31.05.00. apakšprogrammā “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai”. | |
| 11. | | Noteikumu projekta anotācija. | | **Finanšu ministrija**  Lūdzam anotācijā norādīt, ka Iekšlietu ministrija (PMLP) eID kartes elektronisko komponentu papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti (aplikāciju) (*Authorized Identification Application*), lai nodrošinātu eID kartes izmantošanu kā identifikācijas līdzekli sabiedriskajā transportā, nodrošinās piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | **Ņemts vērā** | Papildināts noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punkts:  “Iekšlietu ministrija (PMLP) eID kartes elektronisko komponentu papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti (lietotni) (*Authorized Identification Application*), lai nodrošinātu eID kartes izmantošanu kā identifikācijas līdzekli sabiedriskajā transportā, nodrošinās Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistību pasākuma “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanas atļauju izsniegšana” ietvaros (budžeta apakšprogramma 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”).” | |
| 12. | |  | | **Latvijas Pašvaldību savienība**  Lūdzam MK noteikumu projekta anotācijā precizēt problēmas risinājumā iesaistīto institūciju kompetenču sadalījumu, jo piemēram, Rīgas pašvaldība, pamatojoties uz šiem MK noteikumiem, jau ir noslēgusi līgumu ar valsts SIA “Autotransporta direkcija”, turklāt šis līgums ir trīspusējs, jo tajā iesaistīta arī RP SIA “Rīgas satiksme”. | **Ņemts vērā** | Papildināts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts:  “Saskaņā ar STP likuma 14. 1 panta piekto daļu BMA sistēmas un personas datu apstrādes pārzinis ir Autotransporta direkcija. BMA sistēmā tiek saņemta STP likumā un MK noteikumos Nr.717 noteiktā informācija no citiem attiecīgo datu pārziņiem, piemēram, dati, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus no STP likuma 14. 1 panta otrajā daļā minētajām iestādēm (PMLP, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs un Sabiedrības integrācijas fonds), un, piemēram, dati par pašvaldību elektroniskajās braucienu uzskaites sistēmās identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem, kurus atkarībā no pašvaldībās realizēto sistēmu modeļa, sniedz pašas pašvaldības vai to nolīgtie sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Rīgas pilsētas gadījumā - RPSIA “Rīgas satiksme”). MK noteikumos Nr.717 tiek noteikts, ka gadījumos, ja BMA sistēmā paredzēto datu apstrādi neveic pati republikas nozīmes pilsētas pašvaldība (nākotnē valstspilsētas pašvaldība), piemēram, neveic personas datu par piešķirto statusu, atvieglojuma apmēru un izmantošanas nosacījumiem apstrādi attiecīga identifikācijas līdzekļa izsniegšanai, tad to dara attiecīgais datu pārzinis vai apstrādātājs, kas Rīgas pilsētas gadījumā pašlaik ir RPSIA “Rīgas satiksme”.  2020.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā STP likuma grozījumi, kas paredz, ka tiesības saņemt un apstrādāt informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem papildus šā panta pirmajā daļā minētajam ir pārvadātājam un biļešu tirgotājam, lai nodrošinātu personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem veikto braucienu identifikāciju sabiedriskajos transportlīdzekļos un sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības vietās. Pārvadātājs iesniedz informācijas sistēmā informāciju par elektroniskās uzskaites sistēmas identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem. Līdz ar to MK noteikumos Nr.717 tiek paredzēts, ka, piemēram, reģionālās nozīmes maršrutos, datus par personu ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem un personai piemērojamo braukšanas maksas atvieglojuma veidu, apmēru un citiem atvieglojuma piemērošanas nosacījumiem, kā arī informāciju, par personu identificētajiem braucieniem, kurus veikušas personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem varēs apstrādāt pārvadātāji vai to vārdā apstrādās (attiecīgi saņemot vai iesūtot BMA sistēmā), piemēram, pārvadātāju kases aparātu apkalpojošie dienesti kā datu apstrādātāji. Noteikumu projekts svītro jēdzienu “datu operators”, jo šādu lomu neparedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula).” | |
| 13. | | Noteikumu projekta anotācijas III sadaļa. | | **Finanšu ministrija**  Lūdzam precizēt anotācijas III sadaļā norādīto informāciju, ņemot vērā, ka ir jau iestājies 2021.gads, kā arī, ņemot vērā norādīto, ka pārvadātājiem radītās BMA sistēmas elektroniskās identifikācijas risinājuma ieviešanas izmaksas tiks iekļautas zaudējumu kompensāciju aprēķinos, norādīt finansējuma apmēru tikai ailē “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” 1.punktā un tā 1.1.apakšpunktā un attiecīgi arī 2.punktā un tā 2.1.apakšpunktā. | **Ņemts vērā** | Precizēta noteikumu projekta anotācijas III sadaļa. | |
| 14. | | Noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punkts. | | **Finanšu ministrija**  Lūdzam precizēt anotācijas III sadaļas 8.punktā sniegto informāciju, norādot, no kādas Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas tiks nodrošinātas BMA saņēmēju informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas**.** | **Ņemts vērā** | Precizēta noteikumu projekta anotācijas III sadaļa un noteikumu projektam pievienots MK sēdes protokollēmuma projekts. | |
| 15. | |  | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Noteikumu projekta anotācijas pirmās sadaļas 1. punktā, izklāstot noteikumu projekta izstrādes nepieciešamības pamatojumu, nav norādīts Valdības rīcības plāna pasākums Nr. 244.5 “Iedzīvotāju valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu saņemšanas pieejamības uzlabošana”, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 21. marta rīkojuma Nr.126 "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2017.–2019. gadam"1 1.1.1. uzdevumu VARAM kā atbildīgai institūcijai ir deleģēts uzdevums sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu ministriju, Latvijas Finanšu nozares asociāciju, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, VSIA Autotransporta direkciju (turpmāk – ATD) un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izveidot vienotu portālu, lai nodrošinātu valsts noteikto atvieglojumu saņēmēju attālinātu identifikāciju un uzskaiti, kā arī nodrošināt risinājuma ieviešanu, lai padarītu pieejamus konkrētajām iedzīvotāju kategorijām (sociālais statuss) valsts noteiktos pakalpojumus ar atvieglojumiem, un šo pakalpojumu uzskaiti. Par deleģētā uzdevuma izpildes progresu Ministru kabinetam tika sniegta2 informācija, ka līdz 2020. gada 1. septembrim tiks izstrādāta sistēma Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma (turpmāk – sistēma AVIS), kā arī tiks rasts un ieviests sistēmas AVIS un ATD braukšanas maksas atvieglojumu sistēmas integrācijas risinājums. Attiecīgi lūdzam precizēt anotācijas pašreizējās situācijas aprakstu un noteikumu projektu, papildinot ar informāciju par ATD braukšanas maksas atvieglojumu sistēmas un sistēmas AVIS integrācijas risinājumu.  **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  (08.01.2021. atzinums)  **Uztur šos iebildumus**, kas nav ņemti vērā, jo kā jau iepriekš VARAM norādīja, ka, saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem rīkojumiem, Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas procesi nav izkļaujami no kopējiem, nacionālā līmeņa atvieglojumu pārvaldības procesiem, līdz ar to VARAM, Satiksmes ministrijai un Autotransporta direkcijai, savstarpēji sadarbojoties, jāspēj rast un ieviest VARAM pārziņā esošās atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas sadarbspējīgu un saimnieciski visizdevīgāko integrācijas risinājumu, tāpēc VARAM veido darba grupu un 2021.gada 7.janvāra vēstulē Nr.1-132/131 “Par darba grupas izveidošanu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijas risinājuma nodrošināšanu un pārstāvju deleģēšanu darbam darba grupā” lūdz Autotransporta direkciju deleģēt pārstāvjus darbam darba grupā, kurā vienlaikus tiks savstarpēji risināti abpusēji izteiktie iebildumi abu šo sistēmu tiesisko regulējumu saskaņošanas procesos. | **Iebildums atsaukts ar VARAM 16.02.2021.atzinumu Nr.1-15/1533**. |  | |
| 16. | |  | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Noteikumu projekta anotācijas pirmās sadaļas 2. punktā, izklāstot pašreizējo situāciju ir norādīta atsauce uz Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdē pieņemto lēmumu atbalstīt Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” piedāvāto risinājumu personu ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem braucienu elektroniskai identifikācijai un uzskaitei, norādot, ka tika nolemts pakāpeniski veidot Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu (turpmāk – BMA sistēma), vispirms izveidojot attiecīgu ATD datubāzi personām piešķirto aktuālo sociālo statusu informācijas uzturēšanai un līdz 2020.gada 31.decembrim ieviest sistēmu pilnā apmērā, tostarp līdz 2019.gada 31.decembrim nosakot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas risinājumu reģionālās nozīmes transportlīdzekļos. Vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” trešajā sadaļā “Risinājuma modelis” ir minēts, ka BMA sistēma nodrošinās datu apmaiņu ar e-pakalpojumu infrastruktūru valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (B sistēmas shēmās), taču ne noteikumu projektā, ne noteikumu projekta anotācijā netiek skaidrots cik un kādus e-pakalpojumus plānots izstrādāt. Vienlaikus informējam, ka VARAM īstenotā Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" līdzfinansētā projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (turpmāk – PIKTAPS 2) vispārīgā vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noteikto jau ir apstiprināta portāla www.latvija.lv e pakalpojumi “Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”, kurus izstrādās Valsts reģionālā valsts aģentūra (turpmāk – VRAA) vēlākais līdz 2021.gada 31.martam ar mērķi nodrošināt atvieglojuma saņēmējam jeb iedzīvotājam saņemt informāciju par sev pieejamiem un izmantotajiem atvieglojumiem, līdz ar to VARAM vērš uzmanību, ka atsevišķa e-pakalpojuma izstrāde par braukšanas maksas atvieglojumiem nav lietderīga un redzams dubulta finansējuma izlietojuma risks. Attiecīgi lūdzam precizēt anotācijas pašreizējās situācijas aprakstu un noteikumu projektu, papildinot ar informāciju par vienota e-pakalpojuma izstrādi sadarbībā ar VARAM un VRAA.  **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  (08.01.2021. atzinums)  **Uztur šos iebildumus**, kas nav ņemti vērā, jo kā jau iepriekš VARAM norādīja, ka, saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem rīkojumiem, Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas procesi nav izkļaujami no kopējiem, nacionālā līmeņa atvieglojumu pārvaldības procesiem, līdz ar to VARAM, Satiksmes ministrijai un Autotransporta direkcijai, savstarpēji sadarbojoties, jāspēj rast un ieviest VARAM pārziņā esošās atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas sadarbspējīgu un saimnieciski visizdevīgāko integrācijas risinājumu, tāpēc VARAM veido darba grupu un 2021.gada 7.janvāra vēstulē Nr.1-132/131 “*Par darba grupas izveidošanu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijas risinājuma nodrošināšanu un pārstāvju deleģēšanu darbam darba grupā*” lūdz Autotransporta direkciju deleģēt pārstāvjus darbam darba grupā, kurā vienlaikus tiks savstarpēji risināti abpusēji izteiktie iebildumi abu šo sistēmu tiesisko regulējumu saskaņošanas procesos. | **Iebildums atsaukts ar VARAM 16.02.2021.atzinumu Nr.1-15/1533.** |  | |
| 17. | |  | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Noteikumu projekta punktā “2.4. informāciju pārvadātājiem un biļešu tirgotājiem par personu ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem un personai piemērojamo braukšanas maksas atvieglojuma veidu, apmēru un citiem atvieglojuma piemērošanas nosacījumiem” noteiktā informācija un tās saņemšanas un nodošanas funkcionalitāte jau šobrīd tiek izstrādāta PIKTAPS 2 projektā. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskatām dubulta finansējuma izlietojuma risku. Lūdzam plānot minētās informācijas apriti un funkcionalitātes nodrošināšanu, izmantojot sistēmu AVIS, attiecīgi precizējot noteikumu projekta attiecīgos punktus.  **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  (08.01.2021. atzinums)  **Uztur šos iebildumus**, kas nav ņemti vērā, jo kā jau iepriekš VARAM norādīja, ka, saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem rīkojumiem, Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas procesi nav izkļaujami no kopējiem, nacionālā līmeņa atvieglojumu pārvaldības procesiem, līdz ar to VARAM, Satiksmes ministrijai un Autotransporta direkcijai, savstarpēji sadarbojoties, jāspēj rast un ieviest VARAM pārziņā esošās atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un Autotransporta direkcijas pārziņā esošās braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas sadarbspējīgu un saimnieciski visizdevīgāko integrācijas risinājumu, tāpēc VARAM veido darba grupu un 2021.gada 7.janvāra vēstulē Nr.1-132/131 “*Par darba grupas izveidošanu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas integrācijas risinājuma nodrošināšanu un pārstāvju deleģēšanu darbam darba grupā*” lūdz Autotransporta direkciju deleģēt pārstāvjus darbam darba grupā, kurā vienlaikus tiks savstarpēji risināti abpusēji izteiktie iebildumi abu šo sistēmu tiesisko regulējumu saskaņošanas procesos. | **Iebildums atsaukts ar VARAM 16.02.2021.atzinumu Nr.1-15/1533.** |  | |
| 18. | |  | | **Iekšlietu ministrija**  Iekšlietu ministrija ir izskatījusi Satiksmes ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr. 717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”” (turpmāk – projekts) un atbalsta tā tālāko virzību, izsakot šādu iebildumu:  projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 2. punktā ir norādīts, ka 2021. gada 12. aprīļa sanāksmē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informēja sanāksmes dalībniekus, ka pilnībā eID karšu izsniegšana vai speciālā funkcionalitātes (lietotnes) aktivizēšana eID kartēs būs nodrošināma līdz 2023. gada 1. janvārim. Līdz ar to minētais nosacījums nav realizējams 2021. gada laikā jeb kā to paredz Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, ka no 2022. gada 1. janvāra pasažieru kategorijas, kuru braukšanas maksas atvieglojumi tiek kompensēti no valsts budžeta, piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus izmanto, elektroniski identificējoties ar eID karti.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 104. punkta otro teikumu izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (turpmāk - projekta izziņa) norāda arī iebildumus, kas izteikti attiecīgās saskaņošanas laikā. Norādāms, ka projekta izziņā nav ietverts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2021. gada 12. aprīļa saskaņošanas sanāksmes laikā izteiktais iebildums par projektu. Ņemot vērā minēto, attiecīgi precizēt projekta izziņu.  Vienlaikus, ievērojot 2021. gada 12. aprīļa sanāksmē norādīto, nepieciešams izdarīt attiecīgu grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 32.punktā, precizējot tajā noteikto termiņu, no kura Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniegs ziņas par personu apliecinošiem dokumentiem. Tāpat ir izdarāmi grozījumi arī Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 33.punktā, tādējādi nosakot termiņu, no kura personas var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu personas apliecību, kura papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni). | **Panākta vienošanās elektroniskās saskaņošanas laikā**  (Iekšlietu ministrijas 19.05.2021. atzinums Nr.1-57/1318) |  | |

Atbildīgā amatpersona A. Novikova

Satiksmes ministrijas

Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore

67028325

Annija.Novikova@sam.gov.lv