Likumprojekta

“Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums(anotācija)

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts **“Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās” (turpmāk – likumprojekts)** ) tika izstrādāts ar mērķi lai pilnvarotu Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā vēstnieci Ilzi Juhansoni parakstīt Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu un minēto līgumu ratificētu Saeima. Līdz ar to Ieilgušo parādu pārvaldes līgums stātos spēkā un Eiropas Investīciju banka bez kavēšanās sāktu finansēt atbilstošus projektus ar spēkā esošām dalībvalstu garantijām. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Latvijas Republika kļuva par Eiropas Investīciju bankas dalībvalsti līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā.2005.gada 25.jūnijā Luksemburgā tika parakstīts 2000.gada 23.jūnijā Kotonū starp Eiropas Kopienu, tās dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm noslēgtais Partnerattiecību nolīgums. Minētā nolīguma mērķis ir veicināt ĀKK valstu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, mieru, drošību, kā arī vairot stabilitāti un stiprināt demokrātisku politisko vidi. 2009.gada 20.februārī tika parakstīts Garantiju līgums par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās un Ieilgušo parādu pārvaldes līgums, aizdevumiem laika periodam no 2007. gada līdz 2014. gadam. Eiropas Investīciju banka vairs neizsniedz aizdevumus šo līgumu ietvaros, bet pušu saistības līgumu ietvaros jāturpina veikt līdz brīdim, kad Eiropas Investīciju Bankai tiek pilnīgi atmaksāta garantētā summa.Lai izveidotu 11. Eiropas Attīstības fondu (EAF), kas tiktu izmantots kā palīdzības sniegšanas instruments, starp ES dalībvalstu valdību pārstāvjiem tika parakstīts Iekšējais nolīgums. 2014.gada 20.martā Saeimā tika pieņemts likums „ Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu”.Šī Iekšējā nolīguma 4.panta 2.punkts paredz, ka „Atsakoties no tiesībām iebilst, dalībvalstis apņemas proporcionāli savām iemaksām EIB kapitālā sniegt EIB garantiju attiecībā uz visām finanšu saistībām, kas aizņēmējiem rodas…”, līdz ar ko ar iepriekšminētā likuma pieņemšanu Latvijas Republika ir izteikusi atbalstu garantiju sniegšanai par Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm piešķirtajiem Eiropas Investīciju bankas līdzekļiem. Tajā skaitā Iekšējā nolīguma 4.pantā ir minēts, ka par iepriekšminētajām saistībām katra dalībvalsts un EIB slēdz garantiju līgumus. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Citas informācijas nav. |
|  |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Nav attiecināms. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Netiek paredzētas papildu administratīvās procedūras. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Likuma „Par valsts budžetu 2015. gadam” tika iekļauts galvojums Eiropas Investīciju bankai projektu finansēšanai ĀKK valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās 1 795 816 EUR apmērā un pilnvarojums finanšu ministram izsniegt šo galvojumu. Garantiju līguma un Ieilgušo parādu pārvaldes līguma ietvaros, katras ES dalībvalsts galvojuma apjoms atbilst šīs valsts īpatsvaram EIB kapitālā, kas nozīmē, ka Latvijas galvojuma maksimālais apjoms veido 0,092093% no kopējā galvojuma.Ietekme uz budžetu var rasties brīdī, kad aizņēmējs un konkrētā aizņēmuma garantētājs nespēj pildīt savas aizdevuma ietvaros uzņemtās saistības. Šādā gadījumā tiks pieprasīti līdzekļi no EIB dalībvalstīm. Termiņš līdzekļu iemaksāšanai – no 5 mēnešiem līdz 3 gadiem.  |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Papildus normatīvo aktu izdošana nav nepieciešama. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Saskaņā ar 2003. gada 30. oktobrī Saeimā pieņemto likumu „Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” un ar to ratificēto starptautisko līgumu Latvijas Republika ir Eiropas Investīciju bankas dalībniece kā Eiropas savienības dalībvalsts, un Latvijas Republikai ir saistoši Eiropas Investīciju bankas norādījumi saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un tā protokolu Nr. 11, kas ir Eiropas Investīciju bankas statūti. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| 1.tabula **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| 2.tabula Ar tiesību akta projektu 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 komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu |  Likums tik publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un normatīvo aktu bāzē likumi.lv. |
|  2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav attiecināms. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpilde neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

13.04.2015 12.00

1079

D. Stūrmanis; 67083909

Dainis.Sturmanis@fm.gov.lv