**Likumprojekta „Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Personu speciālās aizsardzības likuma 16.panta pirmās daļas 7.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2000.gada 15.novembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret transnacionālo organizēto noziedzību, kas ir spēkā kopš 2003.gada 29.septambra, kuru parakstījusi arī Latvija, liecinieku aizsardzība atzīta par vienu no stūrakmeņiem cīņā ar organizēto noziedzību. Liecinošo personu aizsardzība ir nozīmīgs elements smagus un sevišķi smagus noziegumus izdarījušu personu saukšanai pie kriminālatbildības. Liecinošo personu aizsardzība ir viens no atslēgas elementiem, lai iegūtu liecības un pietiekamus pierādījumus notiesājošam spriedumam. Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma ceturtā sadaļa paredz speciālās procesuālās aizsardzības noteikumus, piemērām, kārtību par personas atzīšanu par speciāli procesuāli aizsargājamu, speciālās procesuālās aizsardzības iemeslus un pamatu.Latvijas Republikā 2005.gada 1.oktobrī spēkā stājās Personu speciālās aizsardzības likums (turpmāk – likums), kas nodrošina to personu dzīvības, veselības un citu likumisko interešu aizsardzību, kuras liecina kriminālprocesā vai piedalās smaga vai sevišķi smaga nozieguma atklāšanā, izmeklēšanā vai iztiesāšanā.Likuma 16.panta pirmās daļas 7.punkts, paredz iespēju pārvietot aizsargājamo personu uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.2000.gadā parakstīta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku aizsardzībā, kas stājās spēkā 2006.gada 9.martā.2012.gada 24.maija tika parakstīts un 2012.gada 1.decembrī stājās spēkā Līgums par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā (turpmāk – līgums), kura normas paredz iespēju arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un citas valstīm, kuras piemēro Šengenas *acquis* pievienoties šīm līgumam. 2013.gada 15.novembrī līgumam pievienojās Igaunijas Republika.Līguma mērķis ir attīstīt un uzlabot līgumslēdzēju pušu savstarpējo sadarbību ar liecinieku aizsardzību saistītos jautājumos. Līgums paredz noteikumus par aizsargājamo personu pārvietošanu un aizsardzību, informācijas apmaiņu, administratīvo, tehnisko un loģistikas atbalstu un liecinieku aizsardzības vienību darbinieku apmācību.Saskaņā ar Līguma 3.pantu Līguma puses visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem personas tiek pārvietotas, aizsargātas un saņem palīdzību katrā atsevišķā gadījumā, nosaka atsevišķā dokumentā, kas būs attiecināms uz konkrēto personu.Līguma 2.panta 3.punktā ir minēts, ka aizsargājamā persona, ko plānots pārvietot, ir jāiekļauj valsts aizsardzības programmā. Savukārt likuma 7.-10.panti nosaka procedūru kādā veidā Latvijas Republikā tiek pieņemts lēmums par speciālās aizsardzības noteikšanu konkrētai personai, ar to saprotot personas iekļaušanu valsts aizsardzības programmā Līguma izpratnē.Likumprojekts Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā (turpmāk – Likumprojekts) paredz pieņemt un apstiprināt līgumu. Likumprojekta 2.pants paredz, ka līguma izpratnē Latvijas Republikas valsts kontaktpunkts ir Valsts policija.Līgums tiks apstiprināts ar Saeimas pieņemtu likumu, uz kura pamata Ārlietu ministrija sagatavos un Līguma depozitārijam iesniegs ratifikācijas dokumentu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Iekšlietu ministrija, Valsts policija. |
| 4. | Cita informācija  | Līguma noteikumus Eiropas Savienības dalībvalstis piemēro, ciktāl tie nav pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ja Eiropas Savienība nākotnē ievieš noteikumus, kas ietekmē šā līguma darbības jomu, tad, piemērojot attiecīgos šā līguma noteikumus, prioritāte ir Eiropas Savienības tiesību aktiem.Līgums neskar tiesības un pienākumus, kas izriet no jebkādiem spēkā esošiem līgumslēdzēju pušu divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem. |
|  |  |  |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1.  | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojekts attiecas uz to valstu aizsargājamām personām (lieciniekiem), kuras ir pievienojušās minētajam līgumam. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekta tiesiskais regulējums neietekmē tautsaimniecību un nerada papildu administratīvo slogu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | 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** |
| Likumprojekts šo jomu neskar. |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Projekts šo jomu neskar |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts nav pretrunā un neietekmē 2000.gadā parakstīta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku aizsardzībā, kas stājās spēkā 2006.gada 9.martā. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |
| **1.tabula****Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar |
| 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 |
| Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar |
| 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** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautis­kā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai norāda dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautis­kajām saistībām | Projekts šo jomu neskar |
| Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Nav plānots iesaistīt sabiedrību komunikācijas aktivitātēs saistībā ar šo projektu, jo likumprojekts paredz kompetento iestāžu sadarbību liecinieku aizsardzības jautājumos. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē |   |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti |  |
| 4. | Cita informācija |  |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts policija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pār­valdes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorga­nizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekts nemaina iesaistīto institūciju kompetenci. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

10.10.2014. 9:50

1189

O.Pavļuka

67219003, olesja.pavluka@iem.gov.lv