Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" (VSS-923) |

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 2019. gada 24. janvārī |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Finanšu ministrija |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Nav. |
|    |  |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Anotācijas I sadaļas 2. punkts: "Likums par budžetu un finanšu vadību paredz tiesības ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm iesniegt vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, nevis Ministru kabineta padotībā esošai iestādei. Līdz ar to, līdz datu regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanās brīdim, inspekcija kā Tieslietu ministrijas padotības iestāde priekšlikumus vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam iesniedza Tieslietu ministrijai.Inspekcijai ir tiesības iesniegt tikai priekšlikumus vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam, nevis vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar tieslietu ministra starpniecību, tādējādi inspekcijai nav deleģētas tiesības iesniegt minētos projektus." | **Finanšu ministrija** (12.09.2018. atzinums Nr. A/12-22-1/4290) anotācijas I. sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2. punktā “Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts ir izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība” iekļauta 4. un 5. rindkopa: “Likuma par budžetu un finanšu vadību paredz tiesības ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm iesniegt vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, nevis Ministru kabineta padotībā esošai iestādei. Līdz ar to, līdz datu regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanās brīdim, inspekcija kā Tieslietu ministrijas padotības iestāde priekšlikumus vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam iesniedza Tieslietu ministrija. Inspekcijai ir tiesības iesniegt tikai priekšlikumus vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam, nevis vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar tieslietu ministra starpniecību, tādējādi inspekcijai nav deleģētas tiesības iesniegt minētos projektus,”Šī argumentācija nav saprotama un tādējādi neatspoguļo tiesību akta projekta patieso mērķi un būtību, t.i., nodrošināt Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta trešajā daļā noteikto – Datu valsts inspekcija savā darbībā ir neatkarīga un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 52. panta 6. punktā noteikto. Vēršam uzmanību, ka arī pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās Datu valsts inspekcijai valsts budžeta sagatavošanas procesā būs tiesības iesniegt priekšlikumus prioritāriem pasākumiem vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam, nevis vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (to veic Finanšu ministrija). Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt minētās rindkopas.  | **Ņemts vērā.** | **Precizēts anotācijas I sadaļas 2. punkts.**  |
| 22. | Nav attiecināms. | **Finanšu ministrija** (30.01.2019. atzinums Nr. 12/A-22-1/474) atbalsta projekta tālāku virzību bez iebildumiem, vienlaikus izsakot priekšlikumu papildināt projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 26.4. apakšpunktā un 28. punktā un papildināt anotāciju ar atbilstīgu informāciju, ņemot vērā, ka ar 2019. gada 1. jūniju zemesgrāmatu nodaļu tiesneši tiks integrēti rajona (pilsētas) tiesas sastāvā, un zemesgrāmatu nodaļas, kā patstāvīgas rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienības, tiks likvidētas. 2018. gada 25. oktobrī tika pieņemts likums "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", atbilstoši kuram no 2019. gada 1. jūnija tiks īstenota zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas reforma, tādējādi lūdzam noteikumu noslēguma jautājumos paredzēt arī pārejas kārtību. | **Ņemts vērā.** | **Noteikumu projekts papildināts ar 2. punktu:** Svītrot 26.4. apakšpunktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļu".**Noteikumu projekts papildināts ar 4. punktu:**Svītrot 28. punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļu".**Noteikumu projekts papildināts ar 8. punktu:**Papildināt noteikumus ar 51. punktu šādā redakcijā:"51. Grozījumi šo noteikumu 26.4. apakšpunktā un 28. punktā par vārdu "zemesgrāmatu nodaļu" svītrošanu stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā."**Precizēts anotācijas I sadaļas 2. punkts:** Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" (Nr. 1310/Lp12), ar kuru no 2019. gada 1. jūnija tiek īstenota zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas reforma. Tādējādi ar 2019. gada 1. jūniju zemesgrāmatu nodaļu tiesneši tiks integrēti rajona (pilsētas) tiesas sastāvā un zemesgrāmatu nodaļas kā patstāvīgas rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienības tiks likvidētas. Attiecīgi no Ministru kabineta noteikumiem svītrojamas norādes par zemesgrāmatu nodaļu kā patstāvīgu rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienību. Saskaņā ar atbalstītām likuma izmaiņām turpmāk tiesību nostiprināšana būs piekritīga rajona (pilsētas) tiesai. Tādējādi priekšlikumi par prioritāriem pasākumiem attiecīgās funkcijas nodrošināšanai turpmāk būs iekļaujami rajonu (pilsētu) tiesu priekšlikumos par prioritāriem pasākumiem. |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts) |

O.Zeile

Tieslietu ministrijas

Nozaru politikas departamenta direktore

Tālrunis: 67046134, fakss: 67046121

E-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv