**Ministru kabineta noteikumu projekta „Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekta "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir reglamentēt valsts informācijas sistēmā ”Invaliditātes informatīvā sistēma” (turpmāk – informācijas sistēma) iekļaujamos datus, to apjomu, datu apstrādes noteikumus, kārtību un institūciju sadarbības noteikumus.  Noteikumu projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā pēc tā publicēšanas ”Latvijas Vēstnesī”. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ar Invaliditātes likuma (turpmāk – Likums) grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī, Likums papildināts ar 3.1 pantu, kura ceturtajā daļā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt informācijas sistēmā iekļaujamos datus, to apjomu, datu apstrādes noteikumus un kārtību, kā arī institūciju sadarbības noteikumus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Likuma 3.1 pantā noteikts, ka informācijas sistēmā iekļauj datus par prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzēm (turpmāk kopā – invaliditātes ekspertīze), kā arī par personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti, tostarp personas datus, un, ka informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt personu ar prognozējamu invaliditāti un personu ar invaliditāti uzskaiti, kas nepieciešama sociālās drošības sistēmas maksājumu un citu valsts noteikto atvieglojumu piešķiršanai, palīdzības sniegšanai personām ar invaliditāti, invaliditātes riska un invaliditātes seku mazināšanai, kā arī veidot statistiku, lai plānotu, izstrādātu un novērtētu valsts politiku invaliditātes jomā un nodrošinātu citu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) funkciju izpildi.  Tāpat šajā pantā noteikts, ka tiesības apstrādāt informācijas sistēmā iekļauto informāciju saistībā ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, tostarp personas datus, ir panta trešajā daļā minētajām institūcijām un personām to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju vai deleģēto uzdevumu izpildei.  Informācijas sistēmas pārzinis ir Valsts komisija.  Valsts komisija ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura izvērtē personas funkcionēšanas ierobežojumu pakāpi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, t.sk. darbspēju zaudējumu, un sniedz:   1. atzinumus par medicīniskajām indikācijām:    1. īpašas kopšanas nepieciešamībai;    2. vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;    3. asistenta pakalpojuma pašvaldībā nepieciešamībai;    4. atvieglojumiem naturalizācijas procedūras uzsākšanai Latvijas pilsonības iegūšanai;    5. darbnespējas lapas pagarināšanai pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ja darbnespēja ir nepārtraukta;    6. personas līdz 18 gadu vecumam veselības stāvokļa atbilstībai invaliditātes noteikšanas kritērijiem, kādi normatīvajos aktos bija paredzēti invaliditātes noteikšanai personas aprūpes laikā, ja tas nepieciešams bērna vecākam vai aizbildnim, pieprasot vecuma pensiju uz atvieglotiem noteikumiem par bērna ar invaliditāti aprūpi;   2) ieteikumu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu iekļaušanai individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar prognozējamu invaliditāti.  Nosakot invaliditāti, Valsts komisija izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu – invaliditātes apliecību, ja persona izteikusi šādu vēlmi.  Invaliditātes ekspertīzes process Valsts komisijā ir saistīts ar liela apjoma informāciju, tai skaitā datu apstrādi, un ir viens no nozīmīgākajiem publiskās pārvaldes pamatdarbības procesiem.  Pašreiz attiecīgie dati tiek apstrādāti Valsts komisijas uzturētā informācijas sistēmā, kas sastāv no diviem blokiem – informācijas sistēmas un uz Oracle Business Intelligence (Oracle BI) rīkiem bāzētu datu analīzes sistēmu, uz kuru katru nakti tiek replicēti informācijas sistēmas dati. Minēto informācijas sistēmu veidoja 2006.gadā, izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus tās izstrādei. Pašreiz informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai ir izveidota relāciju datu bāze (DBVS Oracle vers. 11g) ar vairāk nekā 290 tabulām, kurās iekļauti vairāk par tūkstoti uzglabājamo parametru. Lietotāja saskarni, datu ievadi un vizualizāciju nodrošina vairāk nekā 100 dažādas sarežģītības ekrānformas. Tās apjoms uz diskiem kopā ar auditācijas informāciju tuvojas vienam terabaitam.  Informācijas sistēmā esošo datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.315 “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums” 3.7.apakšpunktu, Likumu un Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.805). Pašlaik nav atsevišķs normatīvais akts, kurā būtu reglamentēta informācijas sistēmas izveide, tajā ietveramo datu apjoms un starpinstitucionālā sadarbība.  Lai nodrošinātu Valsts informācijas sistēmas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts informācijas sistēmas izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstību 2016.gada 27.aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) saskaņā, ar kuru pārzinim ir pienākums nodrošināt tiesisku un pamatotu fizisko personu datu apstrādi, tostarp fizisko personu datu apstrādes principus (5.pants), esošajai informācijas sistēmai nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, radot atbilstošu tiesisko pamatu informācijas sistēmas pastāvēšanai un tajā esošo datu apjomam un apstrādei. Datu apstrāde esošajā informācijas sistēmā ir identificēta un izvērtēta balstoties uz MK noteikumiem Nr.805. Šis noteikumu projekts neparedz paplašināt informācijas sistēmā uzkrājamos datus vai veikt izmaiņas informācijas sistēmas darbībā un funkcionalitātē.  Patlaban Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) ietvaros Valsts komisija īsteno projektu Nr. 9.1.4.3/16/I/001 “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” īstenošana.  Savukārt Labklājības ministrija 2018.gada nogalē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros iesniedza projektu „Evaluation and further development of the Latvian disability assessment system” („Latvijas invaliditātes novērtēšanas sistēmas izvērtēšana un pilnveidošana”) (turpmāk – LM iesniegtais projekts) (apstiprināts 2019.gada februāra beigās). LM iesniegtā projekta ietvaros paredzēts saņemt ārvalstu ekspertu atbalstu invaliditātes novērtēšanas kritēriju un pašvērtējuma anketas pilnveidošanai (anketas un algoritma izstrāde darbspējas vecuma personām) un pilotēšanai. Plānots, ka LM iesniegtais projekts, tiks īstenots līdz 2020.gada maijam.  Abu iepriekšminēto projektu ietvaros izstrādātie ieteikumi tiks ņemti vērā pilnveidojot datu ievadi informācijas sistēmā.  Noteikumu projekts nosaka informācijas sistēmā iekļaujamos datus, to apjomu, datu apstrādes noteikumus, kārtību un institūciju sadarbības noteikumus. Informācijas sistēmā tiek iekļauti dati par Valsts komisijā iesniegtajiem iesniegumiem, personām, kurām nosaka prognozējamu invaliditāti, invaliditāti, t.sk., darbspēju zaudējumu, invaliditātes ekspertīzes procesu, personām noteikto prognozējamo invaliditāti, invaliditāti, darbspēju zaudējumu, izsniegtajiem atzinumiem, invaliditātes apliecībām un par informācijas sistēmas lietotājiem. Ja invaliditātes ekspertīze veicama nepilngadīgai personai vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, papildus tiek apstrādāti arī likumiskā pārstāvja dati, savukārt pilnvarotās personas dati tiek apstrādāti, ja invaliditātes ekspertīzes procesā tiek iesaistīta pilnvarotā persona, piemēram, saņemt dokumentus.  Noteikumu projekta 6. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu Valsts komisija apstrādā par personu, kura ar iesniegumu vērsusies Valsts komisijā. Informācijas sistēmā ievadot personas kodu, no Iedzīvotāju reģistra tiek izgūti šādi personas dati: personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), dzimums, dzimšanas datums, valstiskā piederība un tās veids, personas statuss (“aktīvs” vai “pasīvs”), ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresi, bet, ja persona ir mirusi, arī miršanas datums. Ja iesniegumu personas invaliditātes ekspertīzei iesniedz personas pārstāvis, izmantojot e-pakalpojumu, tad no Iedzīvotāju reģistra tiek izgūti šādi personas pārstāvja dati: personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi). Atbilstoši Fizisko personu reģistra likumam, kas Saeimā pieņemts 2017.gada 14.decembrī, no 2020. gada 1. jūlija klienta personas dati tiks izgūti no Fizisko personu reģistra. Pārējie informācijas sistēmā iekļaujamie dati tiek iegūti no personas vai tās likumiskā pārstāvja, vai pilnvarotās personas, vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam – personas ārsta, vienotās veselības nozares informācijas sistēmas, personas darba devēja, izglītības iestādes, valsts vai pašvaldību institūcijas (MK noteikumu Nr.805 6.punkts).  Noteikumu projekta 6.6. apakšpunktā norādītā informācija – valstiskā piederība un tās veids - nepieciešama, lai pārliecinātos par personas, kura pieprasa veikt invaliditātes ekspertīzi, atbilstību Likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam personu lokam, kuras Latvijā var pieprasīt veikt invaliditātes ekspertīzi.  Noteikumu projekta 6.7. apakšpunkta informācija – ziņas par personas statusu (aktīvs/pasīvs) (saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 7.1 pantu Iedzīvotāju reģistrā personai norāda, ka tai ir statuss “aktīvs”, ja persona ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai tā Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, savukārt statuss “pasīvs”, ja personai Latvijā zudis tiesiskais statuss un jauns statuss nav noteikts) nepieciešama, lai noskaidrotu vai personai atbilstoši Likumam ir pamats veikt invaliditātes ekspertīzi.  Noteikumu projekta 6.8. apakšpunkta informācija – ziņas par personas rīcībspēju – nepieciešama, lai gadījumos, kad tiesa personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un tas ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt, ir noteikusi rīcībspējas ierobežojumu, pārliecinātos par iecelto aizgādni. Rīcībspējas ierobežojums jāpārskata ne retāk kā reizi septiņos gados. Rīcībspēja personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem var tikt ierobežota tādā apjomā, kādā tā nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt.  Noteikumu projekta 6.9. un 6.10. apakšpunktā norādītā informācija – deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija – ir nepieciešama, lai Valsts komisija varētu veikt saziņu ar personu. Parasti invaliditātes ekspertīze tiek veikta bez personas klātbūtnes (MK noteikumu Nr.805 8. un 14.punkts). Persona, Valsts komisijā iesniedzot iesniegumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai jaunas invaliditātes apliecības saņemšanai, iesniegumā var izvēlēties norādīt sev ērtāko lēmuma vai invaliditātes apliecības saņemšanas veidu (MK noteikumu Nr.805 2.1. un 3.1.apakšpunkts un 22.punkts). Personai norādot kontaktinformāciju, ir iespēja sev ērtā veidā operatīvi iegūt informāciju par Valsts komisijas pieņemto lēmumu (īsziņas vai e-pasta veidā, tai skaitā izmantojot valsts uzturētās E-adreses sistēmu). Tāpat, tuvojoties lēmuma termiņa beigām, personai tiek nosūtīts atgādinājums par atkārtotu dokumentu iesniegšanu Valsts komisijā.  Lēmumu, atzinumu un ieteikumu Valsts komisija paziņo atbilstoši Paziņošanas likumam, t.sk. izmantojot elektroniskos sakarus.  Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumiem Nr.763 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019.-2021.gadam” Valsts komisijai ik gadu Centrālajai statistikas pārvaldei jāsniedz dati par pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitu (kopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, dzimuma, vecuma un invaliditātes grupām), atkārtoti par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitu (kopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, vecuma un invaliditātes grupām), personu ar pirmreizējo un atkārtoto invaliditāti kopējais skaits (kopā Latvijā, pa pilsētām un novadiem, sadalījumā bērni un pieaugušie, pēc funkcionēšanas traucējuma un invaliditātes grupas) un personu ar invaliditāti īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (kopā Latvijā, pa pilsētām un novadiem) (noteikumu projekta 6.4., 8.3., 8.5. un 8.20.5.apakšpunkts), dzimuma (noteikumu projekta 6.4.apakšpunkts) un invaliditātes smaguma (noteikumu projekta 8.20.5.apakšpunkts). Dati par Latvijas pilsētās un novados dzīvojošām personām ar invaliditāti tiek sagatavoti, izmantojot deklarēto adresi.  Noteikumu projekta 6.11. apakšpunktā norādītā informācija – profesijas nosaukums – tiek iegūta no Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketas personām no 18 gadu vecuma (MK noteikumu Nr.805 3.3.apakšpunkts un 1.pielikums), kuru aizpilda pati persona un ir viens no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem invaliditātes ekspertīzei (MK noteikumu Nr.805 3.punkts). No 2015.gada 1.janvāra personām no 18 gadu vecuma izvērtē funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi un nosaka invaliditāti. Informācija par personas profesiju palīdz Valsts komisijas ārstam ekspertam saskatīt sakarības ar slimības izraisītajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamības gadījumā sniegt rekomendācijas profesijas (nodarbošanās) maiņai, lai nepasliktinātu funkcionālās spējas.  Noteikumu projekta 6.12. apakšpunktā norādītais personas fotogrāfijas attēls nepieciešams invaliditātes apliecības izgatavošanai. Invaliditātes apliecības paraugu, izsniegšanas un uzskaites kārtību reglamentē 2012.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.450 “Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.450). Personām, kuras ir vecākas par trīs gadiem, invaliditātes apliecības (turpmāk – apliecības) aversā atspoguļo sejas attēlu (MK noteikumu Nr.450 6.punkts).  Šī gada 21.marta sanāksmē, kurā piedalījās Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts komisijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvji (turpmāk – PMLP), tika panākta vienošanās, ka pēc grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr.805 un MK noteikumos Nr.450, PMLP no uzturētās sistēmas Personas datu pārlūks, skatīšanās režīmā Valsts komisijai nodos personu – Valsts komisijas klientu – fotogrāfijas. Personu iesniegto sejas digitālo attēlu salīdzināšana ar sistēmā Personu datu pārlūks esošajām fotogrāfijām nepieciešama, lai pārliecinātos, ka invaliditātes apliecības izgatavošanai iesniegtais sejas digitālais attēls ir personas, kurai noteikta invaliditāte vai izgatavojama invaliditātes apliecība, attēls. Tādējādi tiks novērsts risks, ka gadījumos, kad persona iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), nosūtot pa pastu vai izmantojot e-pakalpojumu, apliecību izgatavo un izsniedz personai, kurai nav noteikta invaliditāte.  Patlaban personas sejas fotogrāfijas skenēta attēla vai digitāla attēla datne tiek uzglabāta informācijas sistēmā, aizņemot lielu datu apjomu. Valsts komisija pēc projekta "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – IT projekts) (IT projekts iekļaujas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014. -2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros) (IT projektā plānotās darbības paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām) īstenošanas izmantos PMLP uzturētās Personas datu pārlūka sistēmā esošo personu – Valsts komisijas klientu – fotogrāfijas apliecību izgatavošanai. Attiecīgo fotogrāfijas attēlu plānots lejuplādēt tikai apliecības izgatavošanai, bet ne vairs uzglabāt informācijas sistēmā. Tas uzlabos informācijas sistēmas ātrdarbību un atvieglos apliecības saņemšanu cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties Valsts komisijā, un tiks minimizēts uzkrājamo personas datu apjoms.  Noteikumu projekta 6.13. apakšpunktā noteikts informācijas apjoms, kādu Valsts komisija apstrādā par personas likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu. Ja dokumentus invaliditātes ekspertīzei iesniedz personas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona klātienē, kādā no Valsts komisijas nodaļām, jāuzrāda derīgs dokuments, kurš apliecina tiesības pārstāvēt personas likumiskās tiesības un intereses. Bet, ja dokumentus ekspertīzei iesniedz neklātienē – jāpievieno šāda dokumenta kopija. Kopija tiek glabāta tikai personas lietā (papīra formātā). Informācijas sistēmā par personas likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu tiek uzkrāti sekojoši dati: vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), personas kods un kontaktinformācija.  Noteikumu projekta 6.15. apakšpunktā norādītā informācija – miršanas datums – ir nepieciešama, lai no informācijas sistēmas izņemtu mirušo personu lietas. Ja no Iedzīvotāju reģistra tiek saņemta informācija, ka persona ir mirusi, personas lieta informācijas sistēmā kļūst neaktīva, un lieta tiek arhivēta.  Noteikumu projekta 7. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu Valsts komisija uzkrāj un apstrādā par saņemtajiem iesniegumiem.  MK noteikumu Nr.805 2. punkts nosaka prognozējamas invaliditātes ekspertīzei, savukārt 3. punkts – invaliditātes ekspertīzei un darbspēju noteikšanai iesniedzamos dokumentus. Ekspertīzes pamatā ir personas, tās likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas, vai ārsta iesniegums. Iesniegumu var iesniegt MK noteikumu Nr.805 4. un 5. punktā uzskaitītajos veidos, rakstot brīvā formā vai izmantojot Valsts komisijas tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu. Tā kā atbilstoši Invaliditātes likuma 8.panta trešajai daļai invaliditāti personai nosaka no dienas, kad Valsts komisijā saņemts iesniegums ekspertīzes veikšanai un, saņemšanas dienā ikvienu iesniegumu reģistrē informācijas sistēmā un piešķir numuru, reģistrēšanas datums ir identisks ar iesnieguma iesniegšanas datumu Valsts komisijā.  Visa iesniegumā minētā informācija tiek uzkrāta informācijas sistēmā un izmantota invaliditātes ekspertīzes procesā.  Pēc IT projekta īstenošanas informācijas sistēmas programmatūra tiks aizstāta ar jaunu programmatūru, nemainot esošās sistēmas funkcionalitāti. Pilnveidotajā informācijas sistēmā būs nodrošināta iespēja, izmantojot e-pakalpojumu, klientam sekot līdzi sava iesnieguma virzībai Valsts komisijā, sākot no iesnieguma saņemšanas, beidzot ar lēmuma pieņemšanu un atzinumu sniegšanu, nodrošinot automātiskas statusa izmaiņas atkarībā no iesnieguma atrašanās vietas invaliditātes ekspertīzes procesā.  Noteikumu projekta 8. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu informācijas sistēmā uzkrāj par invaliditātes ekspertīzi.  Prognozējamas invaliditātes ekspertīzi veic personai, kurai funkcionēšanas ierobežojuma pakāpe atbilst prognozējamas invaliditātes noteikšanas kritērijiem, kādi noteikti MK noteikumu Nr.805 3.pielikumā, un paredzams, ka bez ārstniecības, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu saņemšanas tā palielināsies un atbildīs invaliditātes noteikšanas kritērijiem. Savukārt invaliditātes ekspertīzi veic vai darbspēju zaudējumu nosaka personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ tā nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas Valsts komisijā, tai ir radušies vai var uzskatīt, ka ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi un to apliecina medicīniskie dokumenti.  Noteikumu projekta 8.3., 8.4. un 8.6. apakšpunktā norādītā informācija tiek iegūta, apstrādājot ārsta sagatavoto pacienta nosūtījumu uz Valsts komisiju. Nosūtījumā iekļaujamās informācijas apjomu reglamentē Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 30. pielikums (veidlapa Nr.088/u). Invaliditātes ekspertīzes procesā tiek ņemts vērā un vērtēts arī personas, personas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas iesniegumā sniegtais veselības stāvokļa vērtējums (noteikumu projekta 8.7. apakšpunkts).  Valsts komisijas ārsts, izvērtējot saņemto medicīnisko informāciju par pamatslimību un blakus slimību (noteikumu projekta 8.3. un 8.4.apakšpunkts), nosaka personas funkcionālā traucējuma veidu (vienu vai vairākus) (noteikumu projekta 8.5. apakšpunkts).  Atbilstoši MK noteikumu Nr.805 17. punktam, veicot invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, Valsts komisijas ārsts novērtē personas veselības traucējumus un funkcionēšanas ierobežojumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.805 4. vai 5. pielikumu un personas veselības traucējumu (noteikumu projekta 8.8. apakšpunkts) un funkcionēšanas ierobežojuma novērtējumu (noteikumu projekta 8.9. apakšpunkts) ieraksta ekspertīzes aktā informācijas sistēmā.  Saskaņā ar MK noteikumu Nr.805 9. punktu, veicot prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, Valsts komisijas ārsts novērtē personai diagnosticētos veselības traucējumus (noteikumu projekta 8.6. apakšpunkts) un funkcionēšanas ierobežojumus, kā arī individuālajā rehabilitācijas plānā paredzētos pasākumus, to veikšanas termiņus un sasniedzamos rezultātus. Valsts komisijas ārsts plāna novērtējumu (noteikumu projekta 8.18. apakšpunkts) un savus secinājumus apraksta ekspertīzes aktā informācijas sistēmā. Valsts komisijas amatpersona, pamatojoties uz ekspertīzes aktu un MK noteikumu Nr.805 3. pielikumu, pieņem lēmumu par prognozējamas invaliditātes noteikšanu vai nenoteikšanu (noteikumu projekta 8.20.8. apakšpunkts) un tās termiņu (noteikumu projekta 8.20.7. apakšpunkts), kā arī apstiprina vai noraida individuālo rehabilitācijas plānu (noteikumu projekta 8.19. apakšpunkts).  Informācijas sistēmā tiek uzkrāta informācija par ģimenes (vispārējās prakses) vai ārstējošā ārsta (turpmāk – ārsts) sagatavotā individuālā rehabilitācijas plāna datumu (noteikumu projekta 8.17. apakšpunkts), taču sīkāka informācija par plānā ietvertajiem pasākumiem informācijas sistēmā netiek uzkrāta, jo nav nepieciešama Valsts komisijas funkciju veikšanai.  Invaliditātes likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde personām ar prognozējamu invaliditāti ir obligāta.  Individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar prognozējamu invaliditāti iekļaujamo pasākumu veidus, termiņus un plāna izstrādes kārtību nosaka 2011.gada 4.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.9 “Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.9).  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.9 ārsts izstrādā personas ar prognozējamu invaliditāti individuālo rehabilitācijas plānu, kurā norāda paredzēto turpmāko ārstēšanu un paredzētos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Valsts komisija apstiprina vai noraida plānu (8.19.apakšpunkts), bet nepieciešamības gadījumā iesaka ģimenes (vispārējās prakses) ārstam nosūtīt personu papildu izmeklēšanai un diagnozes precizēšanai (8.18.apakšpunkts). Valsts komisija pēc individuālā rehabilitācijas plāna izskatīšanas to atdod personai tālākai nodošanai ārstējošam ārstam vai nosūta to ārstējošam ārstam (MK noteikumu Nr.9 4.4.apakšpunkts). Savukārt, ja persona ar prognozējamu invaliditāti ir piekritusi plānā minētajiem pasākumiem un plānu ir parakstījusi, ārstējošais ārsts individuālā rehabilitācijas plāna oriģinālu izsniedz personai (MK noteikumu Nr.9 8.2.apakšpunkts) plānā paredzēto pasākumu īstenošanai.  Noteikumu projekta 8.10., 8.11. un 8.12. apakšpunktā minētie dati tiek apstrādāti saskaņā ar MK noteikumu Nr.805 6.punktu un 1.pielikumu.  MK noteikumu Nr.805 pieņemšanas rezultātā tika pilnveidota invaliditātes noteikšanas sistēma, iekļaujot jaunus invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus un metodiku, kas balstās uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (SFK) noteiktajiem principiem un uz Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ID.Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 (ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.1.apakšaktivitāte “Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”) ietvaros 2014.gadā Valsts komisijas veikto pētījumu un izstrādātajām rekomendācijām.  Pilnveidotā invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas metodika atbilstoši Likuma 1.panta 2. un 3.punktam paredz novērtēt ne tikai veselības traucējumus, bet arī funkcionēšanas ierobežojumu, un noteikt katrai no invaliditātes grupām orientējošu darbspēju zaudējumu procentos (noteikumu projekta 8.20.4. apakšpunkts). Līdz ar to invaliditātes noteikšanā tiek vērtēts arī personas veselības un funkcionēšanas spēju traucējuma radītais funkcionēšanas ierobežojums (piemēram, spēja sevi aprūpēt, pārvietoties, iekļauties sabiedrībā un citas fiziskās un garīgās spējas) (noteikumu projekta 8.9. apakšpunkts), kā rezultātā vienas un tās pašas diagnozes gadījumā invaliditātes smaguma pakāpe var atšķirties.  Invaliditāte ne vienmēr nozīmē, ka persona ir nespējīga strādāt, bet gan to, ka tai ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas ierobežo darba spējas un tādēļ ir nepieciešams papildus atbalsts, piemēram, saīsināts darba laiks, pārkvalifikācija, darba vietas pielāgošana vai tamlīdzīgi pasākumi (informācija no 8.10., 8.11. un 8.12.apakšpunkta).  Darbspēju zaudējums procentuāli tiek novērtēts arī pēc nelaimes gadījuma darbā, ko apliecina darba devēja vai Valsts darba inspekcijas sagatavots akts par notikušu nelaimes gadījumu darbā, vai, ja personai ir konstatēta arodslimība, ko apliecina valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas izsniegts atzinums vai cita MK noteikumu Nr.805 19.punktā uzskaitīta pamatojošā dokumenta pamata (noteikumu projekta 8.12. apakšpunkts).  Noteikumu projekta 8.14. un 8.15. apakšpunktā norādītā informācija – darbnespējas sākuma datums un iemesls – nepieciešama invaliditātes ekspertīzei un darbnespējas lapas pagarināšanas atzinuma sagatavošanai.  Saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 13. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.152 "[Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība](http://likumi.lv/ta/id/6675-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-kartiba)” 17.1 punktu, ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārsts nosūta personu uz Valsts komisiju, kas sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām (skaitot no darbnespējas pirmās dienas), ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai (tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai), vai nosaka invaliditāti. Arī nosakot prognozējamu invaliditāti, Valsts komisijai jāsniedz atzinums par pārejošās darbnespējas turpināšanu ilgāk par 26 nedēļām.  Saskaņā ar MK noteikumu Nr.805 10. punktu Valsts komisijas amatpersona, pamatojoties uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzes aktu pieņem lēmumu par prognozējamas invaliditātes noteikšanu vai nenoteikšanu (noteikumu projekta 8.20.8. apakšpunkts) un tās termiņu (noteikumu projekta 8.20.7. apakšpunkts).  Savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.805 18. punktu Valsts komisijas amatpersona, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes aktu, pieņem lēmumu par invaliditātes, tai skaitā darbspēju zaudējumu noteikšanu vai nenoteikšanu (noteikumu projekta 8.20.5. apakšpunkts) un noteikšanas gadījumā arī termiņu (noteikumu projekta 8.20.7. apakšpunkts).  Ja invaliditāte, tai skaitā darbspēju zaudējums tiek noteikts personai pēc 18 gadu vecuma (MK noteikumu Nr.805 19. punkts), lēmumā tiek norādīts arī invaliditātes cēlonis (noteikumu projekta 8.20.6. apakšpunkts).  Noteikumu projekta 9. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu informācijas sistēmā uzkrāj par Valsts komisijas sniegtajiem atzinumiem.  Valsts komisijas amatpersona, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes aktu, var izsniegt iepriekš uzskaitītos atzinumus. Atzinumu izsniegšanas kritēriji noteikti MK noteikumos Nr.805.  Noteikumu projekta 10. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu informācijas sistēmā uzkrāj par apliecībām.  Personai, kurai invaliditāte noteikta uz laiku, apliecības termiņš ir datums, līdz kuram personai noteikta invaliditāte. Šajā laika posmā apliecības statuss tiek noteikts „aktīvs”. Apliecības statuss tiek mainīts uz „neaktīvs”, ja beidzies apliecības derīguma termiņš, tiek izsniegta jauna apliecība, Valsts komisijai sniegta informācija par apliecības nozaudēšanu u.tml. gadījumos. Apliecība ir pamats dažādu personām ar invaliditāti mērķētu atvieglojumu saņemšanai, kurus iespējams saņemt, ja apliecība ir derīga, tas ir, tās statuss ir „aktīvs”.  Noteikumu projekta 11. punktā noteikts informācijas apjoms, kādu informācijas sistēmā apstrādā par tās lietotājiem.  Šajā punktā ietverto datu apstrāde notiek ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 28.jūnija noteikumus Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.442), kuros noteikti minimālie standarti valsts informāciju sistēmām, tai skaitā prasības paaugstinātas drošības sistēmām, par kādu ir atzīta informācijas sistēma.  Dati par informācijas sistēmas iekšējiem lietotājiem tiek apstrādāti, lai Valsts komisija varētu pārliecināties, ka iekšējie (Valsts komisijas) lietotāji apstrādā datus tikai amata aprakstā nepieciešamo uzdevumu veikšanai atbilstoši Valsts komisijas veicamajai funkcijai. Savukārt, lai Valsts komisija varētu pārliecināties, ka pieslēgšanās informācijai sistēmai notiek saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem (no norādītās IP adreses un tikai līgumā norādītās personas) un izpildītu MK noteikumu Nr.442 15.2., 15.10. un 15.11. apakšpunkta prasības, par ārējiem lietotājiem tiek apstrādāta 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētā informācija.  Šāda lietotāju kontrole nepieciešama, lai datu pārzinim būtu informācija par to, kas un kad ir apstrādājis, kā arī aplūkojis sistēmā esošos personas datus, un, lai novērstu nelikumīgu datu apstrādi.  Dati par informācijas sistēmas ārējiem lietotājiem tiek glabāti noslēgtās vienošanās par datu apstrādi darbības laikā. Dati par iekšējiem (Valsts komisijas) lietotājiem tiek glabāti, kamēr lietotājs ir darba tiesiskajās vai civildienesta attiecībās ar Valsts komisiju.  Institūciju uzskaitījums, kurām būs tiesības apstrādāt (saņemt, izmantot, glabāt u.tml.) informācijas sistēmā iekļautos personas datus ir sniegts Likumā. Divdesmit sešu institūciju (no 13.1. līdz 13.25. apakšpunktam minēto institūciju) pamatojums minēto personas datu apstrādei norādīts 2018.gada 1.novembrī pieņemtā likumprojekta “Grozījumi Invaliditātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā.  Likumprojekta “Grozījumi Invaliditātes likumā” izskatīšanas procesā Saeimā 3.1 pants tika papildināts ar divām institūcijām (valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centrs un Nacionālie bruņotie spēki), tāpēc šeit atspoguļots likumprojekta “Grozījumi Invaliditātes likumā” neuzskaitīto institūciju normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un deleģētie uzdevumi datu apstrādei:   1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centrs atbilstoši 2006. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 908 “Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” VSIA Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs saņem informāciju no Valsts komisijas par personai noteikto invaliditāti, ko izraisījusi arodslimība; 2. Nacionālie bruņotie spēki, atbilstoši 2007. gada 20. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” Nacionālie bruņotie spēki saņem informāciju no invaliditātes informatīvās sistēmas par noteikto invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem.   Noteikumu projektā noteikts, kas sniedz datus, kuri uzkrājami informācijas sistēmā un kuras institūcijas varēs saņemt ziņas no informācijas sistēmas. Lai nodrošinātu informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas sniegšanu, Valsts komisija slēdz vienošanos par datu apstrādi ar iestādēm.  Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta trešajai daļai sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu. Tomēr ar pašreizējās sistēmas funkcionalitāti nav iespējams nodot noteikumu projekta 8.9. apakšpunktā minētos datus pašvaldībām un to izveidotām institūcijām, kuras nodrošina pakalpojumus vai nodokļu un nodevu atlaides personām ar invaliditāti. Patlaban noteikumu projekta 8.9.apakšpunktā minētais datu lauks ietver plašu, aprakstošu informāciju, kura visa nav nepieciešama pašvaldību sociālajiem dienestiem savu funkciju veikšanai. Tāpēc Valsts komisija IT projekta ietvaros veiks informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidojumus, lai datu lauku pārveidotu un datus par personas funkcionēšanas ierobežojumu varētu nodot Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammai (turpmāk – lietojumprogramma SOPA). Pēc pilnveidojumu veikšanas informācijas sistēmas pusē, pašvaldības pasūtīs veikt izmaiņas lietojumprogrammā SOPA. Nepieciešamo pilnveidojumu veikšana lietojumprogrammā SOPA varētu tikt veikta 2023.gadā un izdevumi segti pašvaldību esošo finanšu līdzekļu ietvaros.  Pēc datu nodošanas-saņemšanas iespējas izveides tiks veikti attiecīgi grozījumi normatīvajā aktā par informācijas sistēmu.  Noteikumu projekta 13.1.apakšpunktā minētie dati tiek nodoti Labklājības ministrijas pārziņā esošajai valsts informācijas sistēmai Labklājības informācijas sistēma (LabIS). LabIS ir integrēti dati no visām Labklājības ministrijas padotības iestāžu pārziņā esošajām informācijas sistēmām. LabIS nenotiek fizisko personu personificētu datu izmantošana, glabāšana un citas ar datu apstrādi saistītas darbības, bet tikai datu saņemšana, anonimizēšana un statistikas pārskatu sagatavošana.    Pašreiz starpsistēmu saskarņu izveidei tiek izmantotas divu veidu tīmekļa pakalpes - SOAP protokols ar XML formāta datnēm, lai nodrošinātu informācijas apriti IVIS (vairāk nekā 120 iestāžu pieslēgumi) un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, VID tiešajos pieslēgumos Valsts komisijai, un REST arhitektūra ar JSON formāta datnēm, lai nodrošinātu no jauna veidojamos informācijas aprites risinājumus tiešajiem iestāžu pieslēgumiem Valsts komisijai (plānoti trīs iestāžu pieslēgumi: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”, Nacionālais veselības dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).  Ja nākotnē notiks jauno saskarņu izveidošana, tad informācijas aprite tiks nodrošināta, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja palīdzību.  Personificētie dati, kuru apstrādes mērķis ir zudis, tiek glabāti informācijas sistēmas datu arhīvā. Personificētie dati tiek anonimizēti septītajā mēnesī pēc personas nāves.  Personai noteiktais invaliditātes statuss dod tiesības saņemt dažādus valsts un pašvaldību noteiktos atvieglojumus un pabalstus, tāpēc nepieciešams nodrošināt datus par personai noteiktajiem statusiem pēdējos 10 gados, kas izriet no Civillikumā noteiktā prasījumu tiesību noilguma. Tāpat vēsturiskie dati tiek izmantoti, veicot atkārtotu invaliditātes ekspertīzi. Normatīvais regulējums ļauj pieprasīt veikt atkārtotu ekspertīzi jebkurā laikā, ja personas veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un tā radītais funkcionēšanas ierobežojums ir uzskatāms par stabilu (MK noteikumu Nr.805 12.punkts). Tāpēc iespējamas situācijas, ka personai ir noteikta II vai III invaliditātes grupa bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu), taču, tai ir iespējams lūgt veikt atkārtotu invaliditātes ekspertīzi. Līdzīga situācija iespējama, ja personai noteikta invaliditāte bez atkārtota invaliditātes termiņa (uz mūžu), taču, pasliktinoties veselības stāvoklim, nepieciešams pakalpojums, kura saņemšanai nepieciešams Valsts komisijas izsniegts atzinums par kādas no medicīniskajām indikācijām esamību.  Savukārt likuma “Par valsts pensijām” 11.panta ceturtajā daļā ir noteiktas tiesības, piecus gadus pirms likumā “Par valsts pensijām” noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, bērna vecākam vai aizbildnim, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis (..) bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Minētā atzinuma izsniegšanai Valsts komisija izmanto pat sešdesmit gadus senu informāciju.  Vēl Valsts komisijas uzkrātā informācija tiek izmantota, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu pārliecināties, ka personai līdz 1991.gadam bija noteikta kāda no invaliditātes grupām, kas ļauj personai minēto laika posmu ieskaitīt darba stāžā.  Tādējādi iespējamas dažādas situācijas, kurās nepieciešami informācijas sistēmā uzkrātie dati visā personas dzīves laikā.  Dati tiek izmantoti statistisko pārskatu sagatavošanai gadu griezumā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  Valsts komisija IT projekta ietvaros ir paredzējusi pilnveidot informācijas sistēmā uzkrāto datu nodošanu Labklājības informācijas sistēmai (LabIS), kur notiks personas datu pseidonimizācija un apstrāde. Pēc datu pseidonimizēšanas un apstrādes tiks gatavotas datu kopas, kas tiks publicētas Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv. Ar datu kopām, kuras plānots publicēt Latvijas Atvērto datu portālā, būs iespējams iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē pieejamajā detalizētajā projekta aprakstā.  Personas dati (bez īpašas kategorijas personas datiem) ir pieejami e-pakalpojumos (noslēgti līgumi ar vairāk nekā 100 iestādēm), ārstiem, kuri veido nosūtījumus uz invaliditātes ekspertīzi, kā arī pašām fiziskajām personām ar invaliditāti par sevi vai savu aizgādībā, aizgādnībā vai aizbildnībā esošo personu.  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv personas par sevi var apskatīt datus, koriģēt kontaktinformāciju pieejamajos e-pakalpojumos: EP 62 - Iesniegums Valsts komisijai par invaliditātes ekspertīzes veikšanu, EP 63 - Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai un EP 64 - Mani dati Valsts komisijā.  E-pakalpojums EP 67 „Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei” nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par fiziskas personas invaliditātes statusu. Informācija pieejama noteikumu projekta 13. punktā uzskaitītajām institūcijām.  E-pakalpojums EP 176 “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu Valsts komisijai, lai atkāroti saņemtu apliecību. Iesniegumā jāsniedz sekojoši dati: iesnieguma iesniedzēja personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), personas, kurai izsniedzama apliecība, personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), adrese, uz kuru jānosūta apliecība un fotogrāfijas attēls.  Pakalpojums integrēts informācijas sistēmā. Pakalpojums pieejams personām ar invaliditāti un personām par savā aizgādībā, aizgādnībā vai aizbildnībā esošu personu ar invaliditāti. Informācija par izsniegto invaliditātes apliecību pieejama noteikumu projekta 13.punktā noteiktajām institūcijām.  E-pakalpojums EP 62 “Iesniegums Valsts komisijai par invaliditātes ekspertīzes veikšanu” dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Valsts komisijā, iesniegt iesniegumu Valsts komisijai par ekspertīzes veikšanu. Iesniegumā jānorāda sekojoši dati: personas, kurai veicama ekspertīze un iesnieguma iesniedzēja personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) un veselības traucējumi (izvēlne – vispārēji, redzes, psihiskie).  E-pakalpojumu var izmantot fiziskas personas. E-pakalpojums integrēts informācijas sistēmā un nav pieejams ārējiem lietotājiem.  E-pakalpojums EP 63 “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai” nodrošina iespēju personām, par kurām Valsts komisija ir pieņēmusi ekspertīžu lēmumu, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt Valsts komisijā iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), pārstāvības veids, apstrīdamie lēmumi vai atzinumi un iesnieguma teksts.  E-pakalpojumu var izmantot fiziskas personas. E-pakalpojums integrēts informācijas sistēmā un nav pieejams ārējiem lietotājiem.  E-pakalpojums EP 64 ”Mani dati Valsts komisijā” paredzēts personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu Valsts komisijā invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, par sevi informācijas sistēmā uzkrātās informācijas noskaidrošanai. Informācijas sistēmā ir uzkrāti dati par personas invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu. Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai jānorāda personas kods, vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi), kontaktinformācija.  Personai ir pieejami noteikumu projekta 8.20. un 9. punktā minētā informācija, kā arī iespējams lejuplādēt dokumentus. Pieejama informācija par apliecības numuru un tās statusu.  Ārstiem paredzētie e-pakalpojumi EP 65 un EP 66 vairs netiek uzturēti, jo ir izveidotas tīmekļa pakalpes un sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu notestēti jau testa vidē, ar kuriem visu nepieciešamo informāciju par personām ar invaliditāti, t.sk. galvenās invaliditātes lēmumā noteiktās diagnozes pēc SSK10 klasifikācijas, tiks nodota uz e-veselības portālu un būs pieejama tajā.  Valsts komisija ar IT projekta palīdzību paredzējusi pilnveidot datu apmaiņas risinājumus un nodrošināt nepieciešamo datu kopu pārņemšanu no E-veselības sistēmas, kas ļaus samazināt un nedublēt nosūtījumā un tam pievienotajos dokumentos iesniedzamo informāciju.  Tāpat ar IT projektu plānots ieviest, ka persona var saņemt informāciju par iesnieguma virzību (statusu) Valsts komisijā.  Noteikumu projekta 16.punktā noteiktas informācijas sistēmā esošo datu labošanas iespējas. Persona par sevi vai savu aizgādībā, aizgādnībā vai aizbildnībā esošo personu, izmantojot e-pakalpojumu, informācijas sistēmā var apskatīt šo noteikumu 8.20., 9., 10.1. un 10.4. apakšpunktā minētos datus. Persona var lūgt labot šo noteikumu 6.10., 6.13.4. un 6.13.5.apakšpunktos minēto informāciju, iesniedzot iesniegumu personīgi, kādā no desmit Valsts komisijas nodaļām (adreses atrodamas Valsts komisijas tīmekļa vietnē www.vdeavk.gov.lv), nosūtot pa pastu uz jebkuru no Valsts komisijas nodaļām, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu *Iesniegums iestādei*.  Datu subjekta tiesības ir ierobežotas ievērojot Regulas 23. panta 1. punkta “e” apakšpunktu, lai garantētu personām sociālo nodrošinājumu, proti, pamatojoties uz ekspertīzes procesā pieejamās informācijas izvērtējumu, Valsts komisijas amatpersona pieņem lēmumu, kurš dod tiesības personai saņemt dažādus sociālās drošības sistēmas maksājumus un atvieglojumus. Ja persona uzskata, ka Valsts komisija nav objektīvi izvērtējusi iesniegtos medicīniskos dokumentus, atbilstoši Invaliditātes likuma 9.pantam persona pieņemto lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Valsts komisijas vadītājam. Savukārt, ja ārsts uzskata, ka personas veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies, viņš var lemt par personas nosūtīšanu uz ekspertīzi pirms noteiktā atkārtotās invaliditātes ekspertīzes termiņa.  Pamatojoties uz Regulas 17.panta 3.punkta “b” apakšpunktu, lai izpildītu juridisku pienākumu – uzturēt pilnīgas un nemainītas informācijas saglabāšanu informācijas sistēmā – personām nav tiesības Valsts komisijai lūgt informācijas sistēmā esošos datus (izņemot 6.10., 6.13.4. un 6.13.5.apakšpunktā minētos datus) dzēst vai labot.  Jebkuri (personas, iekšējā vai ārējā lietotāja) auditācijas pieraksti (noteikumu projekta 18.punkts) tiek glabāti 18 mēnešus – pēc minētā laika posma informācijas sistēma automātiski dzēš auditācijas pierakstus. Tādējādi tiek nodrošinātas MK noteikumu Nr.442 24.6.apakšpunkta prasības.  Ņemot vērā minēto, informācijas sistēmā iekļaujamo datu apstrāde saskaņota ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas paredz iestādes normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi. |
|  |  |  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Valsts komisija |
| 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 | 2018.gada decembrī valstī bija 191 815 personas ar invaliditāti. Ik gadu personu ar invaliditāti skaits pieaug vidēji aptuveni par 18 tūkstošiem personu (2016.gadā pirmreizējo personu ar invaliditāti skaits pieauga par 18 921, no tiem 17 964 pieaugušie, 2017.gadā – par 17 962, no kurām 17 096 pieaugušie un 2018.gadā – par 17 167, no kurām 16 301 pieaugušie). 2018.gadā pieņemti lēmumi par prognozējamu invaliditāti 31 personai (2017.gadā – 64 personām). Attiecīgi Valsts komisijas ārsti un amatpersonas veic šo personu datu ievadi un apstrādi.  Valsts komisija 2018.gadā veica 69 601 invaliditātes ekspertīzi, izsniedza 44 628 atzinumus un 67 155 invaliditātes apliecības (avots: Valsts komisija). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības, taču ļauj patstāvīgi iegūt informāciju, kādi dati saistīti ar invaliditāti un kādā veidā tiek apstrādāti. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Valsts komisijai nerodas jauni informācijas apstrādes pienākumi. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts neparedz atbilstības izmaksas. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2019. gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2020. | | 2021. | | 2022. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 47 825 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 47 825 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | -47 825 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -47 825 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | X | 47 825 | X | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Finanšu ministrijas valsts budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” nepieciešams finansējums 47 825 EUR apmērā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās plānoto izmaiņu realizācijai 2020.gadā.  Darba apjoms izmaiņu veikšanai Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (turpmāk - MAIS) plānots 65 cilvēkdienu apmērā; cilvēkdienas izmaksas atbilstoši noslēgtajam līgumam par MAIS izstrādi – 480,37 EUR; izdevumi kopā – 31 224 EUR. Savukārt, darba apjoms izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu savietotājā plānots 40 cilvēkdienu apmērā; cilvēkdienas izmaksas atbilstoši noslēgtajam līgumam – 415,03 EUR; izmaksas kopā – 16 601 EUR. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Nepieciešamie līdzekļi izmaiņu veikšanai 2020.gadā VID informācijas sistēmās 47 825 EUR apmērā tiks nodrošināti VID budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekta atbilstība ir izvērtēta atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija) prasībām. Ar noteikumu projektu tiek izpildītas Konvencijas 31.panta prasības – tiek nodrošināta statistikas datu vākšana, lai varētu izstrādāt un īstenot stratēģijas Konvencijas īstenošanai.  Tāpat noteikumu projekta atbilstība ir izvērtēta atbilstoši Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantā (tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību) garantētajām tiesībām. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | 2018.gada 21.jūnijā Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē (http://www.lm.gov.lv/text/1789) tika ievietots paziņojums par projekta būtību un iedzīvotāji bija aicināti izteikt savu viedokli elektroniski un pa pastu. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības pārstāvju viedokļi par projektu noteiktajā termiņā – līdz 2018.gada 7.jūlijam – netika saņemti, bet saskaņošanas gaitā pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē saņemtie iebildumi un priekšlikumi tika izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts komisija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts neparedz jaunu institūciju veidošanu, kā arī neparedz esošo institūciju funkciju paplašināšanu. |
| 3. | Cita informācija | Finanšu ministrija nepieciešamo finansējumu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā plānoto izmaiņu realizācijai nodrošinās esošo finanšu līdzekļu ietvaros. |

Labklājības ministre R.Petraviča

Veidliņa 67782951

Ruta.Veidlina@lm.gov.lv