**Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. | Pamatojums | Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 6.12.1.pasākums. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" (turpmāk – projekts) izstrādāts, lai saskaņotu Civilprocesa likumu (turpmāk – CPL) ar likumprojektā "Mediācijas likums" ietverto tiesisko regulējumu par civiltiesisko domstarpību risināšanu izmantojot mediāciju.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Pašreiz domstarpību risināšanas sistēmā līdztekus tiesvedības procesam, kas Latvijā ir visvairāk izmantotais domstarpību risināšanas veids, pastāv dažādi alternatīvās domstarpību risināšanas procesi un metodes: sarunas, samierināšana, šķīrējtiesa, mediācija, u.c., kas efektīvas izmantošanas rezultātā atslogo tiesu sistēmu, samazinot lietu izskatīšanas ilgumu tiesās.Mediācija ir strukturēts brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses ar mediatora starpniecību cenšas rast konstruktīvu konflikta risinājumu. Izmantojot mediāciju, tiek paplašinātas konflikta risinājumu iespējas, jo tā koncentrējas uz pušu patiesajām interesēm, kas nereti slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām un izvirzītajām prasībām. Mediācijas priekšrocības ir abpusēji izdevīgs risinājums, saglabātas attiecības (tajā skaitā darījumu partneru), kā arī ietaupīti līdzekļi un laiks, kas tiktu veltīts konflikta risināšanai tiesu instancēs. Normatīvā regulējuma izstrādes nepieciešamība mediācijas ieviešanai izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija **Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās** (turpmāk – direktīva), kuras mērķis ir atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības.Eiropas Padomes Ministru komiteja izstrādājusi arī vairākas rekomendācijas mediācijas jomā: rekomendācija par pasākumiem pieejamības taisnīgumam veicināšanā (No. R (81) 7, 1981. gada 14. maijs); rekomendācijas par ģimenes mediāciju (No. R(98)1, 1998. gada 21. janvāris); rekomendācija par mediāciju civillietās (Rec (2002)10, 2002. gada 18. septembris).Veicinot ārpustiesas domstarpību risināšanas mehānisma – mediācijas, ieviešanu Latvijā, 2009. gada 17. februārī Ministru kabinetā tika atbalstīta Koncepcija „Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā” (turpmāk – koncepcija), savukārt,  2010. gada 5. maijā Ministru kabinetā atbalstīts Pasākumu plāns koncepcijas „Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā” īstenošanai 2010. – 2012.gadam (turpmāk – pasākumu plāns).Šobrīd Latvijā mediācija plaši tiek izmantota kriminālprocesa ietvaros (izlīgums, ko īsteno Valsts Probācijas dienests). Līdztekus Latvijā ir attīstījies *tīrās mediācijas* modelis, kuru veic mediators ārpus tiesas procesa. Mediācijas jomā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas,[[1]](#footnote-1) kas ir izstrādājušas savus iekšējos normatīvos aktus (mediatoru ētikas kodekss, procesa apraksts, noteikumi). Tomēr, turpinot palielināties mediācijas piedāvājumam un pieprasījumam, Latvijā var pastāvēt pārāk dažādi mediācijas pakalpojumu sniegšanas standarti, tostarp arī tādi, kas nenodrošina kvalitatīva mediācijas pakalpojuma sniegšanu sabiedrībai. Līdz ar to nepieciešams vienots mediācijas pamatprincipu un pamatnoteikumu kopums. Tāpēc, virzoties uz vienotu mediācijas pamatprincipu un pamatnoteikumu noteikšanu, ir izstrādāts likumprojekts „Mediācijas likums”.Tā kā secīgs mediācijas ieviešanas posms ir tiesas ieteikta mediācija, vienlaikus ir nepieciešams veikt grozījumus CPL regulējumā.Ja netiks izveidota efektīva tiesvedības procesa un mediācijas sasaiste (mijiedarbība), CPL ietvertais tiesas pienākums veicināt pušu samierināšanos un izlīguma panākšanu izpilde netiks efektīvi īstenota, proti, *lietas dalībnieki (puses) netiks stimulēti izdarīt piemērotākā un efektīvākā attiecīgo domstarpību risināšanas veida izvēli*. Ievērojot minēto, netiks atslogota arī tiesu sistēma, mazinot tiesā izskatāmo lietu apjomu. Lai risinātu šo problēmu, padziļināti analizētas tiesas atvasinātās mediācijas ieviešanas iespējas un priekšnosacījumi, norādot uz tīrās mediācijas pašorganizācijas modeļa efektīvas darbības, pietiekama praktizējošo mediatoru skaita nepieciešamību. Tiesas atvasinātā mediācija atzīta par primāro modeli efektīvas tiesvedības un mediācijas sasaistes (mijiedarbības) nodrošināšanā, taču vienlaikus analizētas arī tiesas mediācijas un integrētās mediācijas ieviešanas iespējas.[[2]](#footnote-2) |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | 1. Ar Ministru kabineta 2009. gada 12. oktobra rīkojumu Nr. 685 apstiprinātās Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam;2. Koncepcija „Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā” (turpmāk – koncepcija), kas Ministru kabinetā atbalstīta 2009. gada 17. februārī;3. Pasākumu plāns koncepcijas „Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā” īstenošanai 2010. – 2012. gadam, kas Ministru kabinetā atbalstīts 2010. gada 5. maijā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Izstrādātais projekts domstarpību risināšanai paredz iespēju pusēm ne tikai vienoties par mediācijas izmantošanu līdz tiek pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības, bet arī noteic, ka tiesa vai tiesnesis, ņemot vērā strīda raksturu, piedāvā pusēm strīdu risināt ar mediatora palīdzību, proti, projekts ievieš tiesvedības procesa un mediācijas sasaisti. Projekts noteic tiesneša pienākumu piedāvāt pusēm izmantot mediāciju strīda risināšanai („tiesas ieteikta mediācija” jeb „tiesas atvasināta mediācija”):1) pēc lietas ierosināšanas – nosūtot atbildētājam iesniegto prasības pieteikumu un paziņojot prasītajam par prasības pieteikuma nosūtīšanu atbildētājam, lūdzot paskaidrojuma sniegšanai noteiktajā termiņā paziņot tiesai, vai persona piekrīt izmantot mediāciju;2) sagatavojot lietu iztiesāšanai un sagatavošanas sēdē;3) lietas iztiesāšanas gaitā, līdz tiek pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.Projekts paredz pušu tiesības brīvi izvēlēties, vai izmantot mediāciju strīda izskatīšanā, kā arī brīvi izvēlēties jebkuru mediatoru.Tādejādi tiesas ieteiktas mediācijas gadījumā pusēm nav pienākuma piekrist mediācijas izmantošanai strīda izskatīšanā kopumā vai izvēlēties mediatoru tikai no sertificētu mediatora saraksta.Jau šobrīd CPL noteic, ja tiesa apstiprina izlīgumu (tajā skaitā mediācijas rezultātā panāktu vienošanos) – atmaksājama iemaksātā valsts nodeva 50% apmērā. Ar projektu CPL tiek papildināts, nosakot, ka tādā pašā apmērā valsts nodeva atmaksājama arī gadījumos, ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasības atsaukums sakarā ar mediācijas ceļā panāktu vienošanos.Līdztekus izlīguma noslēgšanai vai vienošanās par lietas nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, projekts paredz arī tiesības pusēm vienoties par mediācijas izmantošanu.Ar projektu tiek paredzēts izslēgt mediatoru, kurš piedalījies šajā vai citā ar to saistītā lietā, no to personu loka, kas var būt par pārstāvi civilprocesā, kā arī paredzēt gan mediatoram, gan citam personām, kas piedalījušās mediācijā, tiesības atteikties no pienākuma liecināt attiecīgajā vai saistītā lietā, kurā tikusi veikta mediācija.Tāpat projekts paredz papildināt prasības pieteikumu ar informāciju, kas norāda, vai pirms vēršanās tiesā strīda risināšanai ir izmantota mediācija (izņemot darbinieku prasījumos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, kā arī prasības pieteikumā, saskaņā ar projektu, prasītājs varēs norādīt savu un, ja ir zināma, citu lietas dalībnieku (tai skaitā mediatora) kontaktinformāciju. Saskaņā ar projektu, ja saņemta prasītāja un atbildētāja piekrišana mediācijai, tiesnesis nosaka termiņu mediācijas izmantošanai, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, un pušu pienākumu iesniegt tiesā pierādījumus par mediācijas rezultātu ne vēlāk kā 7 dienas pēc mediācijas izbeigšanas. Nosakot termiņu mediācijas izmantošanai, tiesnesis nozīmē tiesas sēdes dienu pēc mediācijas izmantošanai noteiktā termiņa beigām.  Attiecībā uz lietām, kuru izskatīšanai likumdevējs ir noteicis īpašus termiņus tiesas sēdes noteikšanai, projekts paredz specifisku regulējumu sēdes datuma noteikšanai, ja šajās lietās puses piekritušas izmantot mediāciju. Gadījumos, kad puses piekrīt mediācijai lietas iztiesāšanas gaitā, projekts paredz tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu.Tāpat projektā paredzēts, ka tiesas atstāj prasību bez izskatīšanas (izņemot prasījumos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām), ja puses likumā noteiktajā kārtībā vienojušās par strīda risināšanu izmantojot mediāciju, taču nav sniegti pierādījumi par to, ka puses ir mēģinājušas strīdu risināt mediācijas ceļā. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | 1. Ar tieslietu ministra 2010. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 1-1/468 „Par darba grupas izveidošanu Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei” tika izveidota attiecīgā darba grupa. 2011. gada 20. oktobra darba grupas sēdē, kurā līdztekus Tieslietu ministrijas pārstāvjiem piedalījās tiesneši, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji, tika skatīts un konceptuāli atbalstīts jautājums kontekstā ar likumprojektu „Mediācijas likums” un ar to saistītajiem grozījumiem CPL.2. Ar tieslietu ministra 2010. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 1-1/416 tika izveidota darba grupa likumprojekta „Mediācijas likums” izstrādei. Minētajā darba grupā tika iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Rīgas bāriņtiesas, Labklājības ministrijas, tiesnešu vidus, Valsts probācijas dienesta, nevalstiskā sektora un mediācijas biedrībām.3. Ir notikušas vairākas neformālas sanāksmes, uz kurām tika aicināti tiesneši nolūkā rast vienotu izpratni par mediācijas ieviešanu un tās sasaisti ar tiesu. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Ikviens sabiedrības loceklis, kurš savu strīdu vēlēsies risināt tiesā.Praktizējoši mediatori, kuri piedāvās mediācijas pakalpojumus, personas, kuras vēlēsies kļūt par mediatoru un personas, kuras vēlēsies kļūt par sertificētu mediatoru.Tiesneši, kuri pusēm ieteiks strīdu risināt pie mediatora. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Atsevišķu juridisko profesiju pārstāvji, piemēram, advokāti, notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, kā potenciālie sertificētie mediatori. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Mediācijas pakalpojums būs maksas pakalpojums, līdz ar to ikvienai personai, kura vēlēsies strīdu risināt, izmantojot mediāciju, būs jāmaksā saskaņā ar konkrētā mediatora pakalpojumu cenrādi. Ja persona būs iesniegusi prasību tiesā un, pēc tiesas ieteikuma, vienojoties ar atbildētāju, piekritīs izmantot mediāciju, nomaksāto valsts nodevu atlīdzinās 50% apmērā, ja tiks panākta vienošanās strīda risinājumam izlīguma veidā, vai arī prasītājs, pamatojoties uz panākto vienošanos, atsauks prasību.Sertificētu mediatoru apmācība, eksaminācija un atestācija būs maksas pakalpojums, līdz ar to personām, kuras vēlēsies kļūt par sertificētiem mediatoriem, tas radīs papildus izmaksas. Minēto izmaksu apmērs tiks noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem. Līdz ar to, personas, kuras vēlēsies iegūt mediatora sertifikātu, būs informētas par izmaksu apmēriem.Vienlaikus, ņemot vērā to, ka mediācijas pakalpojums būs par maksu, minētā pakalpojuma sniedzējiem (mediatori) tas radīs iespēju gūt ienākumus. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Mediācijas ieviešana ne tikai sekmēs sabiedrības attieksmes maiņu strīdu risināšanā – nesaskaņas, kas radušās starp pusēm, ir viņu personīgais strīds, par kuru atbildība jāuzņemas pašiem, bet arī atslogos tiesas.Piemēram, plānošanas dokumenta projektā „Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam”, ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi tiesas atvasinātās mediācijas jomā, plānots, ka 2012. gadā mediācijai būtu nododamas vismaz 5% no atsevišķu kategoriju civillietām, 2013. gadā – 8%, 2014. gadā – 14%, savukārt 2015. gadā jau vismaz 20%. Minētais nozīmē, ka veiksmīgas tiesas atvasinātās mediācijas ieviešanas rezultātā, tiesu noslodze mazināsies, līdz ar to lietu izskatīšanas termiņi saīsināsies, kas ir būtisks efektīvas tiesvedības nosacījums. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Saskaņā ar projektā noteikto regulējumu, tiesnesis piedāvā strīdu atrisināt izmantojot mediāciju, tādējādi prasītājs un atbildētājs tiks informēti arī par sertificētu mediatoru sarakstu. Neskatoties, ka pusēm tiks piedāvāta iespēja izvēlēties mediatoru no sertificētu mediatoru saraksta, kas tiks iekļauts dokumentu paketē, kas personām tiek nosūtīta pēc lietas ierosināšanas (atbildētājam – vienlaikus ar prasības pieteikuma norakstu, prasītājam – vienlaikus ar paziņojumu par prasības pieteikuma noraksta nosūtīšanu atbildētājam), projekts neaizliedz pusēm tiesības brīvi izvēlēties jebkuru personu mediācijas veikšanai. Minētajā sarakstā tiks iekļauta informācija par praktizējošiem sertificētiem mediatoriem, viņu sertifikātu un kompetenci. Par mediatoru sarakstu atbildīga būs biedrība „Mediācijas padome”. Mediatoru saraksts būs pieejams gan nosūtītajos dokumentos, gan arī biedrības mājas lapā [www.mediacija.lv](http://www.mediacija.lv). |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 7. | Cita informācija | Nav |

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

|  |
| --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Likumprojekts „Mediācijas likums”, kas noteic vienotus mediācijas pamatprincipus un pamatnoteikumus, sniegtu skaidrojumu jēdzieniem, kas attiecas uz mediāciju, nodrošinātu kvalitatīvu mediāciju, kā arī regulētu prasības tiesas ieteiktai mediācijai. Abi likumprojekti skatāmi un tiem jāstājas spēkā vienlaikus. |
| 2. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās 12. panta pirmās daļa noteic, ka vēlākais 2011. gada 21. maijā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai ievērotu šīs direktīvas prasības, izņemot 10. pantu, kura izpildi nodrošina vēlākais līdz 2010. gada 21. novembrim. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Cita informācija | Atsevišķu direktīvas pantu ieviešanai pašreizējais CPL regulējums ir pietiekošs.Direktīvas 3. panta „Definīcijas” pārņemšanai precīzu definīciju *mediators* plānots iekļaut likumprojektā „Mediācijas likums”, savukārt attiecībā uz termina *mediācija* ieviešanu norādāms, ka esošais regulējums CPL ir pietiekošs, jo pieļauj *dažāda* veida sarunu veicēju (vedēju) piesaisti. Direktīvas 5. panta „Mediācijas izmantošana” ieviešana panākta ar CPL regulējumu, kas paredz valsts nodevas atmaksāšanu, ja panākts izlīgums, tādējādi lietas dalībniekus (puses) motivētu strīda risināšanai aktīvāk izmantot arī mediāciju. Direktīvas 6. pants „Mediācijā panāktu izlīgumu izpilde” – tiesā apstiprinātu izlīgumu izpilde jau ir noteikta gan nacionālā, gan pārrobežu līmenī (CPL 27. nodaļa un 77. nodaļa).Direktīvas 7. panta ieviešana „Mediācijas konfidencialitāte” attiecībā uz mediācijas konfidencialitāti plānota ieviest ar likumprojektu „Mediācijas likums” un CPL atsevišķiem grozījumiem.Direktīvas 8. pants „Mediācijas ietekme uz noilgumu un noilguma termiņiem” – vispārējie noilgumu termiņi ir regulēti Civillikuma 1902. – 1911. pantā, tomēr par mediācijas ietekmi uz noilgumu plānots veikt grozījumus Civillikumā. |

|  |
| --- |
| **1.tabula****Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| 1.pants*Mērķis un piemērošanas joma*  | CPL 23.p. 1.d.;CPL 149.p. 2.d.;CPL 1491.p. 1.d.;CPL 151.p. 3.d.; | Direktīvas prasības tiek pārņemtas daļēji.Pilnībā tās tiek ieviestas ar likumprojektu „Mediācijas likums” | Tiesnesis un tiesa dažādos tiesvedības posmos kā alternatīvu domstarpību risināšanai piedāvā izmantot mediāciju. |
| 2.pants*Pārrobežu strīdi* | **-** | Pilnībā tiek ieviests ar likumprojektu „Mediācijas likums” | **-** |
| 3.pants*Definīcijas* | **-** | Pilnībā tiek ieviests ar likumprojektu „Mediācijas likums” | **-** |
| 4.pants*Mediācijas kvalitātes nodrošināšana* | **-** | Pilnībā tiek ieviests ar likumprojektu „Mediācijas likums” | **-** |
| 5.pants*Mediācijas izmantošana* | CPL 37.p. 1.d. 6.p.; CPL 74.p. 5.d.;CPL 128.p. 2.d.;CPL 132.p. 1.d. 31.p.;CPL 148.p. 13.d.;CPL 148.p. 2.d. 6. un 7.p.;CPL 149.p. 41.,7.,8.,9., un 10.d.;CPL 209.p. 8.p.;CPL 211.p. 21.d.;CPL 219.p. 1.d. 5.p. | Direktīvas prasības tiek pārņemtas pilnībā. | Mediācijas izmantošanas gadījumā tiek paredzēts atmaksāt valsts nodevas daļu,ja tiks panākta vienošanās izlīguma veidā, vai arī prasītājs, pamatojoties uz panākto vienošanos, atsauks prasību.Vienoties par mediācijas izmantošanu puses var līdz lieta tiek pabeigta skatīt pēc būtības. Noteikta pušu informēšanas kārtība par to.Projekts paredz tiesas pienākumu atlikt tiesas sēdi, ja puses ir piekritušas izmantot mediāciju. |
| 6.pants*Mediācijā panāktu izlīgumu izpilde* | **-** | Pilnībā tiek ieviests ar likumprojektu „Mediācijas likums” |  |
| 7.pants*Mediācijas konfidencialitāte* | CPL 84.p. 1.d. 6.p.;CPL 107.p. 1.d. 4.p. | Direktīvas prasības tiek pārņemtas daļēji.Pilnībā tās tiek ieviestas ar likumprojektu „Mediācijas likums” | Projekts izslēdz iespēju būt par pārstāvi civilprocesā mediatoram, kurš ir piedalījies mediācijā, šajā vai citā saistīta lietā, kā arī tiesības atteikties liecināt personām, kuras piedalījušās mediācijā šajā vai ar to saistītā citā lietā.  |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | Projekts 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 | Projekts šo jomu neskar |
| Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **2.tabula****Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.****Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti |
| 1. | Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu | Sabiedrība tika informēta par likumprojekta „Mediācijas likums” izstrādi gan Latvijas Republikas oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv), gan mediācijas mājas lapā [www.mediacija.lv](http://www.mediacija.lv). Saskaņojot likumprojekta „Mediācijas likums” un CPL normatīvo ietvaru iecerēts iedzīvināt tiesvedības procesa un mediācijas sasaisti. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  | Ar tieslietu ministra 2010. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 1-1/468 tika izveidota darba grupa CPL grozījumu izstrādei. 2011. gada 20. oktobra darba grupas sēdē tika skatīts jautājums par normatīvā regulējuma iekļaušanu CPL mediācijas pilnīgākai ieviešanai. Sēdē piedalījās tiesneši, Tieslietu ministrijas, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti  | Projekta izstrādē iesaistītie sabiedrības pārstāvji konceptuāli atbalstīja projekta nepieciešamību.  |
| 4. | Saeimas un ekspertu līdzdalība | Projekta izstrādē piedalījās CPL darba grupā iesaistītie eksperti. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Projekta izpildi nodrošinās Tieslietu ministrija un tiesas. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām  | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide | Projekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Tieslietu ministrs J.Bordāns

29.10.2012. 10:52

2735

L.France

67036828; Laura.France@tm.gov.lv

1. Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrība „Mediācija un ADR”, biedrība „Integrācija sabiedrībā”, biedrība „Latvijas Zvērināto Mediatoru Asociācija”, kā arī biedrība „Integrētā Mediācija Latvijā”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Koncepcija „Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā”, 29.lpp. [↑](#footnote-ref-2)