**Likumprojekta „Grozījumi Notariāta likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2009.gada 19.novembra rīkojums Nr.797 „Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 12.punktā ietvertā norma, kas paredz, ka grozījumi Civilprocesa likuma 34.panta otrās daļas 1. un 2.punktā un trešās daļas pirmajā teikumā, 39. panta 8.punktā, 43.panta 9.punktā, grozījumi par 40., 41., 42., 43., 44.nodaļas un 566.panta otrās daļas izslēgšanu, stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. Tādējādi, cita starpā, ar 2012. gada 1. janvāri ir izslēgtas Civilprocesa likuma 41.nodaļas „Mantojuma apsardzība un aizgādnība” normas, kas noteica tiesu funkcijas un darbības mantojuma lietās. Mantojuma lietu vešana kopš 2003.gada 1.janvāra ir nodota zvērinātu notāru kompetencē. Ņemot vērā minēto, lai arī procesuālās normas par mantojuma apsardzības līdzekļiem vairs nav spēkā, un šis fakts, iespējams, rada neizpratni par atbilstošu normatīvā regulējuma piemērošanu, tomēr tiesu izpildītajiem ir saistošas materiālās tiesību normas, kas ietvertas gan Civillikumā, gan Notariāta likumā.Saskaņā ar Civillikuma 657.pantu, kad piekritīgam notāram ienāk ziņas par kādas personas nāvi, viņam jāgādā, ja apstākļi to prasa (658. un 659.pants), par palikušā mantojuma apsardzību. Savukārt Civillikuma 659.pants paredz gadījumus, kad zvērinātam notāram pēc savas iniciatīvas vai pēc mantinieka, mantojuma aizgādņa, testamenta izpildītāja, mantojuma atstājēja kreditora vai citu ieinteresēto personu lūguma jāgādā par mantojuma apsardzību.Notariāta likums paredz gadījumus, kad zvērināts notārs gādā par mantojuma apsardzību, kādos gadījumos un kāda persona var lūgt apsargāt mirušās personas mantu (Notariāta likuma 288. – 292.pants). Notariāta likuma 291.pants paredz, ka zvērināts notārs, atzīstot, ka ir pamats mantojuma apsardzībai, aicina zvērinātu tiesu izpildītāju veikt visas nepieciešamās darbības mantojuma apsardzībai. Saskaņā ar Notariāta likuma 292.panta pirmo daļu mantojuma apsardzības līdzekļi ir mantojamās mantas: 1) aizzīmogošana; 2) aprakstīšana un novērtēšana; 3) nodošana glabāšanā. Minētā panta otrā daļa paredz, ka zvērināts notārs, pamatojoties uz mantojuma lietu, aicinājumā norāda uz attiecīga mantojuma apsardzības līdzekļa piemērošanu vai nepieciešamību. Tādējādi šobrīd mantojuma apsardzības regulējums attiecināms uz zvērināta notāra kompetenci, proti, nosūtot aicinājumu tiesu izpildītajam veikt mantojuma apsardzību un norādot uz attiecīga mantojuma apsardzības līdzekļa piemērošanu vai nepieciešamību.Pašreizējais tiesiskais regulējums neparedz pietiekami skaidru mantojuma apsardzības līdzekļu uzskaitījumu, kā arī neparedz konkrētas ziņas, ko zvērinātam notāram jāietver aicinājumā veikt mantojuma apsardzību. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Notariāta likumā.Likumprojekta „Grozījumi Notariāta likumā” (turpmāk – Likumprojekts) mērķis ir nodrošināt tiesisko skaidrību attiecībā uz mantojuma apsardzības darbībām, kuras veic zvērināts notārs, saskaņojot grozījumus ar likumprojektu „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”.Likumprojekts paredz noteikt mantojuma apsardzības darbības un līdzekļus, proti, mantojuma apsardzības līdzekļi ir: 1) nekustamā īpašuma, glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana; 2) nekustamā īpašuma vai kustamās mantas apķīlāšana;3) naudas līdzekļu apķīlāšana.Kaut arī Likumprojektā lietotie apsardzības līdzekļu apzīmējumi ir mainīti, tomēr pēc būtības tie saglabājas tādi, kādi tie bijuši iepriekš, veicot mantojuma apsardzības darbības, tikai izteikti skaidrāk un saprotamāk. Papildus paredzēta naudas līdzekļu apķīlāšana. Ar nekustamā īpašuma apķīlāšanu ir saprotama aprakstīšana un, ja nepieciešams, arī novērtēšana, savukārt kustamās mantas apķīlāšana izpaužas tās aprakstīšanā un novērtēšanā.Likumprojekts paredz, ka aicinājumā veikt mantojuma apsardzību zvērināta notāra pienākums ir norādīt konkrēti to mantu, kuras apsardzība veicama, tās atrašanās vietu, ieinteresētās personas, kura lūgusi veikt mantojuma apsardzību vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi) un attiecīga mantojuma apsardzības līdzekļa piemērošanu. Pēc tam ar zvērināta notāra izdoto aicinājumu veikt mantojuma apsardzību ieinteresētā persona vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja pēc vispārējiem zvērinātu tiesu izpildītāju piekritības noteikumiem, lai ar personas izvēlētā tiesu izpildītāja starpniecību faktiski nodrošinātu mantas apsardzību.Turpmākais mantojuma apsardzības process norisinās pie zvērināta tiesu izpildītāja, kas veic mantojuma apsardzības darbības. Mantojuma apsardzība izbeidzas, kad aizzīmogotā vai apķīlātā manta vai naudas līdzekļi tiek nodoti aizgādnim, kā to paredz grozījumi Tiesu izpildītāju likumā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Likumprojektu Mantojuma tiesību regulējumā izstrādāja ar tieslietu ministra 2012.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.1-1/410 izveidotā darba grupa normatīvo aktu projektu, kas saistīti ar koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizācijas īstenošanu (turpmāk – darba grupa), izstrādei. Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Rīgas bāriņtiesas, kā arī tiesneši, zvērināti notāri un zvērināti advokāti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojektā ietvertais regulējums aptver visu sabiedrību kopumā (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā uz 2014.gada 1.janvāri bija 2 001 468 iedzīvotāju). Likumprojekts attiecas uz zvērinātiem notāriem. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumu Nr.215 „Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām” 2.punktam Latvijas Republikā ir 125 zvērinātu notāru amata vietas.Likumprojektā ietvertais regulējums varētu ietekmēt arī ārvalstniekus, kuri vēlēsies sakārtot savas tiesības uz viņiem pienākošos mantojuma daļu, izmantojot mantojuma apsardzības līdzekļus. Minētās sabiedrības grupas aptuvenais skaitliskais lielums nav nosakāms, jo nav iespējams precīzi prognozēt, cik ārvalstnieku varētu lūgt veikt mantojuma apsardzības darbības. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekts būtiski nemaina administratīvo slogu. Regulējums nodrošinās skaidru un nepārprotamu mantojuma apsardzības procesuālo izpildes kārtību. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2015.gads** | Turpmākie trīs gadi (tūkst. *euro*) |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
|  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
| 1.2. valsts speciālais budžets |
| 1.3. pašvaldību budžets |
| 2. Budžeta izdevumi: | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2.1. valsts pamatbudžets |
| 2.2. valsts speciālais budžets |
| 2.3. pašvaldību budžets |
| 3. Finansiālā ietekme: | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3.1. valsts pamatbudžets |
| 3.2. speciālais budžets |
| 3.3. pašvaldību budžets |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.1. valsts pamatbudžets |
| 5.2. speciālais budžets |
| 5.3. pašvaldību budžets |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Nav attiecināms |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Vēršam uzmanību, ka Civilprocesa likuma 41.nodaļa „Mantojuma apsardzība un aizgādnība” izslēgta no Civilprocesa likuma 2012.gada 1.janvārī ar 2002.gada 31.oktobra likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī (sk. Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 12.punktu), līdz ar to procesuālās normas par mantojuma apsardzības līdzekļiem vairs nav spēkā. Aptuvenās izmaksas par vienas mantojuma apsardzības lietas vešanu nav iespējams prognozēt, jo izmaksas ir atkarīgas no mantojuma masas sastāva un tā vērtības kā arī nepieciešamo darbību veikšanas (piemēram, novērtēšana).Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes sniegto informāciju no 2003.–2012.gadam zvērinātiem tiesu izpildītājiem tika nosūtīti 93 zvērināta notāra aicinājumi veikt mantojuma apsardzību. Tātad vidēji 9 aicinājumi gadā.  |

|  |
| --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Likumprojekts ir izstrādāts un virzāms izskatīšanai vienotā likumprojektu paketē kopā ar grozījumiem Bāriņtiesu likumā, Civillikumā un Tiesu izpildītāju likumā. Papildus nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 „Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu”, saskaņojot tos ar Likumprojektā veiktajiem grozījumiem.Tāpat nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”, nosakot tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmērus par katru mantojuma apsardzības līdzekli. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Tieslietu ministrija. |
| 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  | Rīgas bāriņtiesa, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, kā arī tiesneši, zvērināti notāri un zvērināti advokāti tika informēti par likumprojekta izstrādi un piedalījās darba grupā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  | Darba grupā tika iesniegti un izvērtēti iesaistīto pušu priekšlikumi.  |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti  | Iesaistīto pušu priekšlikumi iestrādāti likumprojektā. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Likumprojekta izpildi atbilstoši ārējos normatīvajos aktos nostiprinātajai kompetencei nodrošinās zvērināti tiesu izpildītāji un zvērināti notāri. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem  | Zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju funkcijas un uzdevumi ar likumprojektu netiek paplašināti vai sašaurināti.Jaunas institūcijas vai esošu institūciju likvidēšana vai reorganizācija ar šo likumprojektu netiek veikta. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iesniedzējs:

tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

13.03.2015. 14:25

1425

G.Gūtmane

67036856, gita.gutmane@tm.gov.lv