**Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Valsts informācijas sistēmu likuma (turpmāk – likums) 17.panta sestā daļa nosaka, ka kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs), kā arī izveido, attīsta un likvidē savietotāju, nosaka Ministru kabinets. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar likuma 1.panta 8.punktu savietotājs ir centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību var nodrošināt informācijas apriti integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, kā arī starp valsts informācijas sistēmām un citām informācijas sistēmām, kuras veido un uztur valsts vai pašvaldību institūcijas vai privātpersonas.Likuma 17.panta ceturtā daļa nosaka, ka lēmumu par informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju, pieņem valsts informācijas sistēmu pārziņi, ievērojot likuma 17.panta pirmajā daļā minētos kritērijus.Valsts informācijas sistēmu pārziņi un valsts vai pašvaldību institūcijas vai privātpersonas, kuru pārziņā esošās informācijas sistēmas ir iesaistītas informācijas aprites nodrošināšanā ar valsts informācijas sistēmām (turpmāk – sistēmu pārziņi), organizē attiecīgās informācijas apriti saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu savstarpējo vienošanos.Savukārt likuma 17.panta piektā daļa nosaka, ka savietotāja pārzinis lemj par līguma slēgšanu ar sistēmu pārziņiem un var atteikt līguma slēgšanu, ja normatīvajos aktos noteiktie informācijas aprites nosacījumi ir pietiekami informācijas aprites nodrošināšanai, izmantojot savietotāju.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) uzskata, ka sistēmu pārziņu un savietotāja pārziņa savstarpējās sadarbības regulējuma standartizēšana un unificēšana, iekļaujot šo regulējumu normatīvajā aktā, ļauj samazināt vai novērst attiecīgās sadarbības regulēšanas nepieciešamību ar līgumu palīdzību un, līdz ar to, arī administratīvo slogu, kas ir saistīts ar šo līgumu izstrādāšanu un uzturēšanu. Taču pašlaik nav normatīvā akta, kas regulē informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju.Vienlaikus VARAM norāda, ka attiecīgajā normatīvajā aktā ietvertās kārtības piemērošana neizslēdz iespēju sistēmu pārziņiem savstarpēji vienoties par tādas informācijas aprites nosacījumiem, kuru sistēmu pārziņi ir nolēmuši nodrošināt, izmantojot savietotāju, ja normatīvajos aktos noteiktie informācijas aprites nosacījumi nav pietiekami informācijas aprites nodrošināšanai.Savietotāja izmantošana veicina racionālu informācijas apriti, nodrošinot centralizētu piekļūšanu apritē esošajai informācijai un pēc iespējas novēršot nepieciešamību uzturēt informācijas apriti, kura ir nodrošināta, izmantojot tiešās saites starp valsts informācijas sistēmām un citām informācijas sistēmām.Latvijas Pašvaldību savienība, izvērtējot iespējas, kuras sniedz savietotāja izmantošana, uzskata, ka savietotājam jānodrošina investīcijas, lai radītu mūsdienām atbilstošu, tehnoloģiski spēcīgu vienību, kas nebūtu pārpilns sarežģītiem, novecojušiem instrumentiem, kas šobrīd draud pārvērst savietotāju par “pudeles kaklu” – datu apmaiņas šaurāko vietu. Lietderīgākai datu apmaiņai starp publiskām iestādēm savietotāja izmantošana būtu nosakāma kā obligāta un prioritāra, izņemot gadījumus, kad ir pierādīts, ka tiešie sistēmu savietojumi ir lētāki un efektīvāki.VARAM norāda, ka saskaņā ar likuma 17.panta otro daļu savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas lietderību izvērtē, ievērojot likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus:1) savietotāja darbība nedublē informācijas apriti, kuru var nodrošināt ar cita savietotāja palīdzību;2) savietotāja darbība nodrošina pēc iespējas vienkāršu un vienveidīgu informācijas apriti;3) savietotāja darbība nodrošina tādu informācijas aprites drošības līmeni, kas ir samērojams ar drošības līmeni, nodrošinot informācijas apriti bez savietotāja;4) savietotāja darbība nepalielina informācijas aprites izmaksas salīdzinājumā ar izmaksām, nodrošinot informācijas apriti bez savietotāja.Saskaņā ar likuma 17.panta trešo daļu katra savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas projektu izstrādā attiecīgā savietotāja pārzinis un saskaņo to ar VARAM.Lai nodrošinātu savietotāja izveidošanu, attīstīšanu un likvidēšanu atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, VARAM uzskata par nepieciešamu koordinēt savietotāja izveidošanu, attīstīšanu un likvidēšanu, sadarbojoties ar savietotāja pārzini normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. VARAM un savietotāja pārziņa savstarpējā sadarbība ļautu objektīvāk izvērtēt savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas projektā ietvertos pasākumus pirms projekta īstenošanas, kā arī izmaiņas projektā, ja to nepieciešamība rodas projekta īstenošanas gaitā, un novērst projektā iespējamos trūkumus. VARAM uzskata par lietderīgu nodrošināt arī savietotāja pārziņa un sistēmu pārziņu savstarpējo sadarbību, kas ir saistīta ar savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas lietderības izvērtēšanu, kā arī attiecīgā projekta izstrādāšanu un īstenošanu. Taču pašlaik nav normatīvā akta, kas regulē savietotāja izveidošanu, attīstīšanu un likvidēšanu.Ņemot vērā iepriekšminēto, noteikumu projektā ietvertā tiesiskā regulējuma mērķi ir:1) radīt informācijas aprites nodrošināšanā iesaistītajām pusēm (sistēmu pārziņiem un savietotāja pārzinim) vienotu priekšstatu par organizatoriskajām prasībām, tehnoloģiskajām iespējām un atbildības sadalījumu, kā arī standartizēt un unificēt savstarpējās sadarbības regulējumu, kas ir saistīts ar informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju;2) panākt efektīvāku savietotāja izveidošanas, attīstīšanas un likvidēšanas pasākumu īstenošanu, iesaistot šo pasākumu izvērtēšanā VARAM kā vadošo institūciju valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, un nodrošināt savietotāja pārziņa un sistēmu pārziņu savstarpējo sadarbību, kas ir saistīta ar savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas lietderības izvērtēšanu, kā arī attiecīgā projekta izstrādāšanu un īstenošanu.Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums satur prasības un nosacījumus, kurus ievērojot, savietotāja pārzinis un sistēmu pārziņi organizē un koordinē savstarpējo sadarbību, nodrošinot informācijas apriti ar savietotāja palīdzību, kā arī pārvalda informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un tās drošību.Attiecīgās prasības un nosacījumi ir ietverti noteikumu projekta 2.nodaļā. Savukārt noteikumu projekta 3.nodaļā ir ietvertas prasības, kuras ievēro savietotāja pārzinis, īstenojot savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas projektu (neatkarīgi no projekta finansēšanas avota), un VARAM, izvērtējot savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas projektu, kuru izstrādā un īsteno savietotāja pārzinis.VARAM norāda, ka pašlaik informācijas aprites nodrošināšanai ir pieejams savietotājs, kuru uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA). Tāpēc noteikumu projekta 2.nodaļā ir ietverts arī tiesiskais regulējums, kas attiecas uz informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot VRAA pārziņā esošo savietotāju. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | VARAM un VRAA. |
| 4. | Cita informācija | Noteikumu projekta 18. un 19.punktā ietvertās normas nosaka, ka sistēmas pārzinis, sadarbojoties ar savietotāja pārzini, veido un uztur informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamo saskarni starp savietojamo sistēmu un savietotāju (turpmāk – saskarne).VARAM norāda, ka sistēmas pārziņa pienākums veidot un uzturēt saskarni noteikumu projektā ietvertā tiesiskā regulējuma izpratnē ir saistīts ar saskarnes funkcionalitātes nodrošināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri regulē savietojamās sistēmas darbību vai savietojamā sistēmā iekļaujamās informācijas apriti, kā arī sistēmas pārziņa noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Saskarnes (arī tās jauninājumu) izstrādāšanu, pielāgošanu vai funkcionalitātes kļūdu labošanu nodrošina sistēmas pārzinis, izmantojot savus līdzekļus. Vienlaikus VARAM norāda, ka, ievērojot noteikumu projekta 24.punktā ietverto normu, sistēmas pārzinis var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt sadarbības līgumu ar savietotāja pārzini par saskarnes izstrādāšanu investīciju projektā, kuru īsteno savietotāja pārzinis, kā arī izstrādātās saskarnes uzturēšanu.Veidojot un uzturot saskarni, sistēmas pārzinis atbild par:1) saskarnes izstrādi atbilstoši savietotāja pārziņa noteiktajām vadlīnijām;2) saskarnes programmatūras (arī kļūdu labojumu) un tās uzstādīšanas instrukcijas piegādi savietotāja pārzinim atbilstoši savietotāja pārziņa noteiktajai kārtībai;3) tehniskā savienojuma nodrošināšanu starp savietojamo sistēmu un savietotāju no savietojamās sistēmas puses atbilstoši savietotāja pārziņa noteiktajai kārtībai;4) saskarnes testēšanu un akcepttestēšanu savietotāja testa vidē, kā arī lēmuma pieņemšanu par saskarnes publicēšanu savietotāja produkcijas vidē.Savukārt savietotāja pārzinis atbild par:1) atbalsta sniegšanu sistēmas pārzinim savietotāja pārziņa noteikto vadlīniju pielietošanā, kas ir saistīta ar saskarnes izstrādi;2) sistēmas pārziņa piegādātās saskarnes programmatūras (arī kļūdu labojumu) uzstādīšanu savietotāja pārziņa pārvaldībā esošajā infrastruktūrā;3) tehniskā savienojuma nodrošināšanu starp savietotāju un savietojamo sistēmu no savietotāja puses;4) saskarnes publicēšanu savietotāja produkcijas vidē atbilstoši sistēmas pārziņa pieņemtajam lēmumam.Noteikumu projekta 34.punktā ietvertā norma nosaka, ka sistēmas pārzinis izstrādā un uztur VRAA infrastruktūrā izmitināto pakalpi vai lietojumu, kas ir nepieciešams informācijas aprites nodrošināšanai, ievērojot iepriekšminētās normas par saskarnes veidošanu un uzturēšanu.Izstrādājot un uzturot VRAA infrastruktūrā izmitināto pakalpi vai lietojumu, sistēmas pārzinis atbild par šīs pakalpes vai lietojuma (arī kļūdu labojumu un izmaiņu pieprasījumu) un to uzstādīšanas instrukcijas izstrādi un piegādi VRAA, kura uzstāda attiecīgās piegādes savā infrastruktūrā. Sistēmas pārzinis izstrādā un piegādā pakalpi vai lietojumu, kuru ir paredzēts izmitināt VRAA infrastruktūrā, kā arī testē attiecīgās piegādes savietotāja testa vidē atbilstoši VRAA noteiktajai kārtībai.VARAM norāda, ka pakalpes vai lietojuma, kuru ir paredzēts izmitināt VRAA infrastruktūrā, izstrādes vidi nodrošina sistēmas pārzinis vai attiecīgās pakalpes vai lietojuma izstrādātājs vai uzturētājs. Savukārt VRAA nodrošina sistēmas pārzinim pakalpes vai lietojuma izstrādei nepieciešamās integrācijas dokumentācijas un programmatūras piemēru pieejamību, kā arī savietotāja testa vidi sistēmas pārziņa piegādātās pakalpes vai lietojuma testēšanai pirms attiecīgo piegāžu uzstādīšanas savietotāja produkcijas vidē. Vienlaikus VARAM norāda, ka atbilstoši noteikumu projekta 35.punktā ietvertajai normai VRAA izstrādā un uztur savā infrastruktūrā informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamo pakalpi vai lietojumu, ja tā organizē informācijas apriti starp savietojamām sistēmām vai atbild par pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu un VRAA savstarpējo vienošanos.Noteikumu projekta 50.punktā ietvertā norma nosaka, ka, izmantojot VRAA pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi organizē informācijas apriti starp savietojamām sistēmām atbilstoši informācijas aprites nosacījumiem, kuri ir noteikti normatīvajos aktos vai norādīti sistēmu pārziņu savstarpējās vienošanās dokumentā. VARAM uzskata par lietderīgu radīt sistēmu pārziņiem, kas izmanto VRAA pārziņā esošo savietotāju, iespēju samazināt administratīvo slogu, kas ir saistīts ar nepieciešamību sistēmu pārziņiem savstarpēji vienoties par informācijas aprites nosacījumiem. Ņemot to vērā, noteikumu projekta 51.punktā ir ietverta norma, kas nosaka, ka VRAA nodrošina sistēmas pārzinim iespēju publicēt sistēmas pārziņa noteiktos informācijas aprites nosacījumus, kas attiecas uz tādā savietojamā sistēmā pieejamo informāciju, kuras darbību organizē un vada sistēmas pārzinis, kā arī saņemt no citas sistēmas pārziņa, kas piesakās attiecīgās informācijas aprites nodrošināšanai ar savietotāja palīdzību, piekrišanu ievērot šos nosacījumus. Savukārt atbilstoši noteikumu projekta 52.punktam, ja sistēmas pārzinis uzskata par nepieciešamu vienoties par tādas informācijas aprites nosacījumiem, kura ir nodrošināta, izmantojot savietotāju, ar citu sistēmu pārziņiem, tas var publicēt šos nosacījumus atbilstoši noteikumu projekta 51.punktam. VARAM norāda, ka iesniedzot VRAA atbilstoši noteikumu projekta 53.punktam pieteikumu informācijas aprites nodrošināšanai ar VRAA pārziņā esošā savietotāja palīdzību (turpmāk – pieteikums), sistēmas pārzinis piekrīt citas sistēmas pārziņa noteiktajiem informācijas aprites nosacījumiem, kas ir publicēti atbilstoši noteikumu projekta 51.punktam, un apņemas tos ievērot, veicot attiecīgās informācijas apriti. Vienlaikus VARAM norāda, ka atbilstoši noteikumu projekta 54.punktam, ja, izmantojot VRAA pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi organizē savietojamās sistēmās pieejamās ģeotelpiskās informācijas apriti, tie var vienoties, ka, iesniedzot pieteikumu saskaņā ar noteikumu projekta 53.punktu, sistēmas pārzinis atbilstoši normatīvajiem aktiem ģeotelpiskās informācijas jomā apliecina, ka ievēros apritē esošo ģeotelpisko datu kopu izmantošanas noteikumus.Noteikumu projekta 51., 52., 53. un 54.punktā ietvertā tiesiskā regulējuma piemērošana ļauj automatizēt sistēmu pārziņu savstarpējās vienošanās noslēgšanu par savietojamās sistēmās iekļaujamās informācijas aprites nosacījumiem, un, līdz ar to, samazināt ar attiecīgās vienošanās noslēgšanu saistīto administratīvo slogu. VARAM norāda, ka minētā tiesiskā regulējuma piemērošanai ir nepieciešams pārejas periods, kas ir saistīts ar sistēmu pārziņu savstarpējās vienošanās noslēgšanas automatizēšanas risinājuma izstrādi un ieviešanu. Ņemot to vērā, noteikumu projekta noslēgumā ir noteikts, ka noteikumu projekta 51., 52., 53. un 54.punktā ietvertās normas stājas spēkā 2018.gada 2.jūlijā. Vienlaikus VARAM norāda, ka gan pirms, gan pēc minētā pārejas perioda beigām sistēmu pārziņi īstenos informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamo savstarpējo sadarbību, ievērojot noteikumu projekta 50.punktā ietverto normu, savukārt pēc šī pārejas perioda beigām sistēmu pārziņiem tiks nodrošināta iespēja attiecīgās sadarbības īstenošanai izmantot savstarpējās vienošanās noslēgšanas automatizēšanas risinājumu. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums tiešā veidā ir attiecināms uz šādām sabiedrības mērķgrupām:1) valsts institūcijām, kuras organizē un vada valsts informācijas sistēmu darbību (valsts informācijas sistēmu pārziņiem) un saskaņā ar likuma 17.panta ceturto daļu ir pieņēmušas lēmumu par informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju;2) institūcijām, kas organizē un vada savietotāju darbību (savietotāju pārziņiem);3) vadošo institūciju valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (VARAM).Noteikumu projektā bez vispārējām normām par informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju, ir iekļautas arī speciālās normas, kuras ir piemērojamas, ja informācijas aprites nodrošināšanai izmanto VRAA pārziņā esošo savietotāju.Netiešā veidā noteikumu projekta tiesiskais regulējums ir attiecināms uz tām valsts vai pašvaldību institūcijām vai privātpersonām, kuru pārziņā esošās informācijas sistēmas ir iesaistītas informācijas aprites nodrošināšanā ar valsts informācijas sistēmām. Proti, lēmumu par minēto informācijas sistēmu iesaistīšanu informācijas aprites nodrošināšanā ar valsts informācijas sistēmu, izmantojot savietotāju, pieņem attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzinis atbilstoši likuma 17.panta ceturtajai daļai. Turklāt atbilstoši noteikumu projektā ietvertajam regulējumam valsts informācijas sistēmas pārzinis var iesaistīt informācijas aprites nodrošināšanā informācijas sistēmu, kuru veido un uztur valsts vai pašvaldības institūcija vai privātpersona, ja tā var, izmantojot savietotāju, nodrošināt informācijas apriti ar attiecīgo valsts informācijas sistēmu atbilstoši noteikumu projektā noteiktajām prasībām, kuras attiecas uz valsts informācijas sistēmas pārzini. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ļauj standartizēt un unificēt sistēmu pārziņu un savietotāja pārziņa savstarpējās sadarbības regulējumu, kā arī samazināt vai novērst attiecīgās sadarbības regulēšanas nepieciešamību ar līgumu palīdzību un, līdz ar to, arī administratīvo slogu, kas ir saistīts ar šo līgumu (arī grozījumu) izstrādi un saskaņošanu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārais novērtējums | Ietekmi uz administratīvajām izmaksām rada noteikumu projekta 29., 30., 31. un 32.punktā ietvertais tiesiskais regulējums, kas ir saistīts ar sistēmu pārziņu pienākumu iesniegt pieteikumu VRAA, kā arī VRAA pienākumu izvērtēt pieteikumu un paziņot attiecīgajam sistēmas pārzinim par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī sistēmu pārziņu un VRAA pienākumu informēt par izmaiņām attālinātās saziņas līdzekļos, lai nodrošinātu savietotāja izmantošanai nepieciešamo saziņu starp sistēmu pārziņiem un VRAA (turpmāk – saziņas līdzekļi).VARAM norāda, ka administratīvo izmaksu novērtējumā[[1]](#footnote-1) ir izmantota stundas samaksas likme 5,18 euro apmērā (sabiedriskajā sektorā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa[[2]](#footnote-2)). Ņemot vērā, ka minētā tiesiskā regulējuma subjektu (sistēmu pārziņu) skaits un šajā regulējumā paredzēto darbību biežums pašlaik nav nosakāms, vidējās administratīvās izmaksas attiecas uz vienu tiesiskā regulējuma piemērošanas gadījumu un ir šādas:1) noteikumu projekta 29.punkta izpilde, kas ir saistīta ar sistēmu pārziņu pienākumu iesniegt pieteikumu VRAA, rada administratīvās izmaksas 5,18 euro apmērā (laika patēriņš, kas nepieciešams sistēmas pārzinim, lai sagatavotu un iesniegtu pieteikumu, ir apmēram 1 stunda);2) noteikumu projekta 30.punkta izpilde, kas ir saistīta ar VRAA pienākumu sniegt visiem sistēmu pārziņiem informāciju par izmaiņām saziņas līdzekļos, rada administratīvās izmaksas 5,18 euro apmērā (laika patēriņš, kas nepieciešams VRAA, lai sagatavotu un sniegtu visiem sistēmu pārziņiem, kas izmanto VRAA pārziņā esošo savietotāju, informāciju par izmaiņām saziņas līdzekļos, ir apmēram 1 stunda);3) noteikumu projekta 31.punkta izpilde, kas ir saistīta ar sistēmu pārziņu pienākumu informēt VRAA par izmaiņām saziņas līdzekļos, rada administratīvās izmaksas 5,18 euro apmērā (laika patēriņš, kas nepieciešams sistēmas pārzinim, lai sagatavotu un sniegtu VRAA informāciju par izmaiņām saziņas līdzekļos, ir apmēram 1 stunda);4) noteikumu projekta 32.punkta izpilde, kas ir saistīta ar VRAA pienākumu izvērtēt pieteikumu un paziņot sistēmas pārzinim par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, rada administratīvās izmaksas 20,72 euro apmērā (laika patēriņš, kas nepieciešams VRAA, lai izvērtētu pieteikumu un paziņotu sistēmas pārzinim par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, ir apmēram 4 stundas).Vienlaikus VARAM norāda, ka, ievērojot šīs noteikumu projekta anotācijas II sadaļas 2.punktā sniegto informāciju, noteikumu projektā ietvertā tiesiskā regulējuma piemērošana kopumā var samazināt vai novērst nepieciešamību slēgt starp sistēmu pārziņiem un VRAA savstarpējos līgumus par informācijas aprites nodrošināšanu ar VRAA pārziņā esošā savietotāja palīdzību, un tādējādi samazināt vai novērst arī administratīvās izmaksas, kas ir saistītas ar šo līgumu (arī grozījumu) izstrādi un saskaņošanu. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2016.gads | Turpmākie trīs gadi (euro) |
| 2017. | 2018. | 2019. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumufinansēšanai (kompensējošu izdevumusamazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Nav |
| 7. Cita informācija | Noteikumu projektā ietverto prasību izpilde ir nodrošināma, izmantojot piešķirtā budžeta līdzekļus. Tiesiskais regulējums ir piemērojams, neradot papildu ietekmi uz valsts vai pašvaldību budžetiem. |

|  |
| --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nav |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Nav |
| 3. | Cita informācija | Stājoties spēkā noteikumu projektam, grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas nosaka tādas informācijas aprites nosacījumus, kuru nodrošina, izmantojot savietotāju, piemēram, Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1347 „Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”, nav nepieciešami. |

|  |
| --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Nav |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Noteikumu projekts nosaka valsts informācijas sistēmu jomā nepieciešamo tiesisko regulējumu attiecībā uz informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju, un ar to saistīto sadarbību starp sistēmu pārziņiem un savietotāja pārzini. Šīs regulējums neietekmē sabiedrības intereses, tāpēc nodrošināt sabiedrības līdzdalību šī noteikumu projekta izstrādē nav nepieciešams. Savukārt VARAM ir rīkojusi informatīvo sapulci ar valsts informācijas sistēmu pārziņiem, kuri izmanto VRAA pārziņā esošo savietotāju attiecīgajās valsts informācijas sistēmās iekļaujamās informācijas aprites nodrošināšanai, lai apspriestu darbības, kas ir veicamas atbilstoši noteikumu projektā ietvertajam tiesiskajam regulējumam, lai uzsāktu VRAA pārziņā esošā savietotāja izmantošanu, kā arī informācijas apriti, kuru nodrošina, izmantojot šo savietotāju. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts informācijas sistēmu pārziņi, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmām ir pieņēmuši lēmumu nodrošināt informācijas apriti ar savietotāja palīdzību.Savietotāja pārziņi neatkarīgi no savietotāja darbības jomas (t.sk. VRAA).Vadošā institūcija valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (VARAM). |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Noteikumu projekts tiks izpildīts, izmantojot iesaistītajām institūcijām pieejamos cilvēkresursus. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas V sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs K.Gerhards

Vizē:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra p.i. –
valsts sekretāra vietniece E.Turka

12.01.2016. 20:11

2826

Ķeņģis, 67026929,

vitalijs.kengis@varam.gov.lv

1. administratīvo izmaksu novērtējums ir iegūts, izmantojot Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 24.punktā noteikto formulu; [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/darba-samaksa-galvenie-raditaji-30270.html> [↑](#footnote-ref-2)