Uz 13.02.2019. Nr. 12/SAN-39

**Valsts kancelejai**

*Par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta "Par Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 39. §) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"" 2.2. apakšpunktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" iesniegšanu*

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 164.4. apakšpunktu iesniedzu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu "Par Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 39. §) "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai" 2.2. apakšpunktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" (turpmāk – projekts).

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniegšanas pamatojums | Pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas nepieciešams atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokollēmuma (Nr. 55 39. §) "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai" (turpmāk – Protokols) 2.2. apakšpunktā Tieslietu ministrijai doto uzdevumu.  Protokola 2.2. apakšpunkts paredz Tieslietu ministrijai līdz 2018. gada 1. augustam Notariāta likumā un līdz 2018. gada 1. decembrim Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr. 618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu" (turpmāk – MK noteikumi) izstrādāt grozījumus attiecībā uz sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu, mantojamās kustamās nereģistrējamās mantas saraksta sastādīšanu un mantojuma masas sastāvā norādīto skaidras naudas līdzekļu, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, iemaksāšanu kredītiestādē.  Attiecībā uz MK noteikumiem jānorāda, ka Tieslietu ministrija, izstrādājot grozījumus Notariātā likumā atbilstoši Protokolam, konstatēja, ka, lai ieviestu ar Protokolu atbalstītās iniciatīvas, nav nepieciešams izdarīt grozījumus MK noteikumos, ņemot vērā, ka MK noteikumi neregulē minētos jautājumus. Līdz ar to Protokola 2.2. apakšpunktā iekļautais uzdevums izstrādāt grozījumus MK noteikumos nav aktuāls.  Attiecībā uz grozījumiem Notariāta likumā saistībā ar mantojuma masas sastāvā norādīto skaidras naudas līdzekļu, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, iemaksāšanu kredītiestādē jānorāda, ka minētie grozījumi ir izstrādāti un ir stājušies spēkā 2018. gada 21. martā.  Attiecībā uz grozījumiem Notariāta likumā saistībā ar sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu un mantojamās kustamās nereģistrējamās mantas saraksta sastādīšanu jānorāda, ka Tieslietu ministrija izstrādāja minētos grozījumus un, ņemot vērā, ka tie ir tehniski grozījumi, iesniedza tos kā priekšlikumus Saeimā pie likumprojekta "Grozījumi Notariāta likumā" (Nr. 1331/Lp12) pirms otrā lasījuma. Minētais likumprojekts cita starpā tika izskatīts Saeimas Juridiskās komisijas 2018. gada 9. oktobra sēdē. Saeimas Juridiskā komisija neatbalstīja priekšlikumus grozījumiem Notariāta likumā, kas tika iesniegti saistībā ar sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu un mantojamās kustamās nereģistrējamās mantas saraksta sastādīšanu, pamatojoties uz Saeimas Juridiskā biroja iebildumiem. Saeimas Juridiskā biroja ieskatā, minētos priekšlikumus nevarēja atbalstīt, jo, pirmkārt, saistītie likumprojekti vēl uz konkrētās Saeimas Juridiskās komisijas sēdes laiku nebija tikuši izskatīti Saeimā pirmajā lasījumā. Proti, likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" 2018. gada 18. septembrī tika iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, kas, cita starpā, paredzēja Tiesu izpildītājiem jaunu funkciju – nereģistrētas kustamas mantas saraksta sastādīšanu, bet priekšlikumu izskatīšanas brīdī konkrētais likumprojekts Saeimā vēl nebija ticis skatīts (jānorāda, ka šobrīd no likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (Nr. 3/Lp13), pamatojoties, ka atbilstošie grozījumi Notariāta likumā Saeimā tika noraidīti, jau izņemta konkrētā tiesu izpildītāju funkcija par nereģistrējamās kustamās mantas saraksta sastādīšanu). Otrkārt, Saeimas Juridiskais birojs norādīja, ka, pārbaudot nereģistrējamas kustamas mantas esību dabā, netiek panākts mērķis, jo netiek noteikta uzrādītās mantas vērtība, kā arī netiek veikta mantas izcelsmes pārbaude, kas pieļauj svešas mantas uzrādīšanu kā mantojuma atstājējam piederējušu un kurai mantinieks pats var noteikt vērtību. Tātad - pastāv iespēja, uzrādot svešu mantu, mantošanas ceļā legalizēt nelegāli iegūtus līdzekļus. Treškārt, Saeimas Juridiskā biroja ieskatā, tieši godprātīgus mantiniekus šāds regulējums apgrūtinātu visvairāk, jo, ja mantojamās nereģistrējamās kustamās mantas (piemēram, saimniecība esoši darba rīki un tehnika) vērtība pārsniedz 15 000 EUR kopējo vērtību, mantiniekiem obligāti jāveic visas šīs saimniecībā esošās mantas pārbaude, tādējādi sarežģot un sadārdzinot mantošanas procesu kopumā. Attiecībā uz sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu Saeimas juridiskais birojs nesaskatīja lietderību to grozīt, jo tas nemazina iespējas krāpties ar privātiem testamentiem.  Pēc minēto grozījumu noraidīšanas Saeimā Tieslietu ministrija minētās iniciatīvas atkārtoti apsprieda Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei, kur tika secināts, ka, izstrādājot grozījumus, netiks panākts vēlamais rezultāts ēnu ekonomikas ierobežošanai, jo netiek noteikta uzrādītās mantas vērtība, kā arī netiek veikta mantas izcelsmes pārbaude, kas pieļauj svešas mantas uzrādīšanu, kurai mantinieks pats var noteikt vērtību. Tas savukārt nozīmē, ka turpina pastāvēt iespēja, uzrādot svešu mantu, mantošanas ceļā legalizēt nelegāli iegūtus līdzekļus. Līdz ar to arī mantojuma tiesību ekspertu vidū minētās likumdošanas iniciatīvas neguva atbalstu. Attiecībā uz sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņa pagarināšanu tika secināts, ka mantiniekus aizsargā mantojuma prasība, līdz ar to nav jēgas noteikt garāku sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu, kā arī, ņemot vērā, ka minētā darba grupa aktīvi strādā pie mantojuma tiesību regulējuma pilnveidošanas, tajā skaitā, vērtē jautājumus saistībā ar sludinājumu par mantojuma atklāšanos, nebūtu lietderīgi ieviest jaunu, atsevišķu sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu privātiem testamentiem, kas, iespējams, neiederēsies nākotnes regulējumā un būs jāgroza atkārtoti.  **Ņemot vērā to, ka likumdevējs Protokola 2.2. apakšpunktā iekļautās likumdošanas iniciatīvas ir noraidījis un, ka arī ekspertu vidū atbalsts netika gūts, Protokola 2.2. apakšpunktā iekļautais uzdevums atzīstams par aktualitāti zaudējušu.** |
| Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 73.1. apakšpunktu projekts nav izsludināms Valsts sekretāru sanāksmē. |
| Informācija par saskaņojumiem | Projektam nav nepieciešams saskaņojums, jo uzdevums, kas atzīstams par aktualitāti zaudējušu, attiecināms tikai uz Tieslietu ministriju un citu institūciju kompetenci neskar. |
| Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām | Nav attiecināms. |
| Politikas joma | Tieslietu politika. |
| Atbildīgā amatpersona | Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska. |
| Uzaicināmās personas | Nav. |
| Projekta ierobežotas pieejamības statuss | Nav attiecināms. |
| Cita informācija | Nav. |

Pielikumā: projekts uz 1 lp. (datne: TMprot\_070319\_MK).

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

*Bērziņš 67036934*

*Janis.Berzins@tm.gov.lv*