**Likumprojekta „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”), kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, likumprojekts „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”(turpmāk – likumprojekts) paredz pasākumus COVID-19 (turpmāk – COVID-19) pandēmijas seku pārvarēšanai, tajā ietverot nodokļu, sociālās aizsardzības, atbalsta uzņēmējdarbībai, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanas, apropriāciju pārdales un citus nozarēm nepieciešamos jautājumus, kas tieši saistīti ar krīzes ātru un efektīvu pārvarēšanu, kā arī priekšlikumus par valsts atbalstu dīkstāves izmaksu kompensēšanai noteiktās krīzes skartajās nozarēs. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | 1. Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.103); 2. Ministru kabineta 2020.gada 17.marta protokollēmums “Informatīvais ziņojums “Par risinājumiem COVID-19 seku pārvarēšanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā””; 3. Finanšu ministrijas iniciatīva. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju (MK rīkojums Nr.103), kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, likumprojekts paredz pasākumus COVID-19 seku pārvarēšanai.  Neskaidrība par Covid-19 ietekmi uz tautsaimniecību ir ārkārtīgi liela, un ietekme uz ekonomiku ir ļoti atkarīga no vīrusa izplatības ilguma, jo nav skaidrs, cik ilgi un plaši tas turpinās izplatīties un kādi ierobežojošie pasākumi tiks ieviesti.  2020.gada 2.martā OECD publicēja divus iespējamos scenārijus:  1.scenārijā, pieņemot, ka epidēmija savu maksimumu Ķīnā sasniegs 2020.gada 1.ceturksnī un uzliesmojumi citās valstīs izrādīsies salīdzinoši viegli un ierobežoti, globālā izaugsme šogad varētu samazināties par aptuveni 0,5 procentpunktiem, salīdzinot ar 2019.gada novembra prognozi. Šis scenārijs balstās uz samērā optimistiskiem pieņēmumiem, ieskaitot to, ka turpmāka infekcijas izplatība būs ierobežota. Šobrīd, ņemot vērā straujo vīrusa izplatību pasaulē, šis scenārijs izskatās pārāk optimistisks. Tomēr, ja tas īstenotos, tad atbilstoši OECD aprēķiniem, IKP pieaugums 2020.gadā eirozonā samazinātos par 0,3 procentpunktiem, salīdzinot ar iepriekšējām prognozēm, un kopumā eirozonā būtu vērojams pat ekonomikas pieaugums par 0,8%;  2.scenārijā, kas pieļauj ilgāku (līdz pusgadam) un teritoriāli plašāku epidēmijas izplatību, tiek pieņemts, ka infekcijas izplatība lielākā mērā aptvers Eiropu, Āziju un Ziemeļameriku, kas nozīmē, ka ekonomiskās sekas ir lielākas. Šajā scenārijā OECD lēš, ka globālā IKP pieaugums 2020.gadā samazināsies uz pusi – no 2,9% līdz 1,5%.  Globālās ekonomikas sabremzēšanās ietekmes kanāli:   * pieprasījuma samazinājums eksporta noieta tirgos; * kavējumi izejvielu piegāžu ķēdēs; * sekas uz iekšzemes pakalpojumu ierobežošanu; * ierobežojumi starptautiskajā transportā; * ceļotāju plūsmu samazinājums.   Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm:  1.globālās ekonomikas attīstības scenārijā Latvijas ekonomika sabremzētos par 0,3 procentpunktiem. Tā kā samazinājums būtu salīdzinoši mazs, tam nebūtu būtiskas ietekmes uz nodarbinātību un bezdarbu. Tomēr dažas nozares (īpaši tūrisms) ciestu vairāk nekā citas nozares. Šis attīstības scenārijs pašlaik vērtējams kā pārāk optimistisks;  2.globālās ekonomikas attīstības scenārijā, kad pasaules ekonomikas tempi saruktu uz pusi, ietekme uz Latvijas IKP varētu sastādīt vismaz 1 procentpunktu. Ja vīrusa iedarbība pasaulē būs ilgāka un plašāka, tad negatīvā ietekme uz Latvijas ekonomiku būs vēl lielāka.  Eiropas Komisijas ir veikusi ietekmes uz ekonomiku simulāciju, izvērtējot iespējamo ietekmi uz makro scenāriju. Kopējās modulācijas rezultātā tiešā ietekme caur visiem kanāliem noved pie IKP izaugsmes samazināšanās par 2,55% pret situāciju, ja nebūtu šīs pandēmijas. Tādējādi, ņemot vērā, ka IKP izaugsme tika prognozēta 1,4% no IKP 2020, tas noved pie izaugsmes -1% 2020.gadā, patiesībā noved pie recesijas un ne pie pilnīga atsitiena 2021.gadā.  Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt nozares, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (krīzes skartās nozares) un kurām ir piemērojami šajā likumā 3., 10., 11. pantā noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi.  Likumprojekta regulējums attiecībā uz gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, kā arī regulējums attiecībā uz civiltiesisko saistību noregulējumu ir piemērojams neatkarīgi no nozares. Tāpat neatkarīgi no nozares ir piemērojams likumprojekta 4., 5., 6.,7. un 8.panta regulējums. Ņemot vērā, ka nav iespējams šauri identificēt tiesību subjektus, kuru saistību izpildi apgrūtinās esošā situācija un ir paredzams, ka situācijas ietekme būs ļoti plaša, likumprojekta minētie pasākumi un atbalsta mehānismi piemērojami neatkarīgi no nozares un attiecināmi uz visām civiltiesiskām saistībām, ja vien tie neattiecas uz visām nozarēm. Minētais novērsīs strīdus par to, vai konkrētais tiesību subjekts ir vai nav normas piemērošanas tvērumā, kā arī katra gadījuma individuālu vērtēšanu.  Tā kā likumprojektā ietvertais regulējums būs attiecināms nevis uz visiem komersantiem un privātpersonām, bet tikai uz Ministru kabineta noteikto skarto nozaru nodokļu maksātājiem, attiecīgi likumprojekta ietvertie pasākumi ir uzskatāmi kā valsts atbalsta pasākums, kas tiek īstenots kā *de minimis* atbalsts saskaņā ar Komisijas (ES) 2013.gada 18.decembra regulu Nr. 1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L352/1)” un normatīvajiem aktiem par *de minimis* atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.  Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums  Šobrīd likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā ietvertais regulējums paredz vairākus tiesiskos risinājumus nodokļu saistību izpildes nodrošināšanai. Viens no šādiem risinājumiem ir lūgt nodokļu administrāciju sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, ar nodokļu deklarācijām aprēķināto nodokļu maksājumu samaksu. Šajā gadījumā, piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajiem nodokļu maksājumiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.  Savukārt, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā rezultātā Ministru kabinets ar MK rīkojumu Nr.103 no 12.marta līdz 14.aprīlim ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, secināms, ka no minētā rīkojuma pieņemšanas dienas attiecībā uz nodokļu nomaksas termiņa kavējumu var tikt konstatēti nepārvaramas varas apstākļi (*force majore*), jo viens no šiem apstākļiem ir arī sabiedriskās dzīves ekstremālās situācijas, kas var izpausties kā masu saslimšana jeb epidēmija. Šajā gadījumā, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, likumdevējs ikvienam nodokļu maksātājam ir paredzējis iespēju iesniegt motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai, lūdzot sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Piešķirot minēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par nokavēto nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu netiek aprēķināta. Attiecīgi nebūs jāpiemēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā noteiktā nokavējuma nauda.  Ministru kabinets noteiks arī konkrētas nozares, kuru saimniecisko darbību vissmagāk ir skarusi Covid-19 epidēmija un kurām būs nepieciešamāks ilgāks laika periods finansiālo grūtību pārvarēšanai  Likumprojekts paredz, ka Ministru kabineta noteikto nozaru nodokļu maksātājiem būs iespēja ar motivētu iesniegumu lūgt Valsts ieņēmumu dienestam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.  Pašvaldības, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, saņem daudz lūgumu pārcelt uz vēlāku laiku pirmo nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk –NĪN) nomaksas termiņu, kas atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir 31.marts. Pārceļot pirmā NĪN maksājuma termiņu uz vēlāku laiku, kad ārkārtas stāvoklis būs beidzies, piemēram, uz 1.maiju, tiktu nodrošināta iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1.ceturksni bez papildu uzrēķina. Ja termiņš netiks pagarināts un nodoklis par gada 1.ceturksni līdz 31.martam netiks samaksāts, par attiecīgo nodokļa parāda daļu pašvaldībām būs jāaprēķina nokavējama nauda, kas šajā situācijā nebūtu īsti korekti. Pārceļot NĪN nomaksas termiņu par 1.ceturksni, visticamāk, būs jākoriģē arī maksājuma termiņš par 2.ceturksni.  Likumprojekts paredz iespēju visām pašvaldībām 2020. gadā noteikt no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros. Minētās tiesības pašvaldība var īstenot gan pieņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātājiem, gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kategorijas, kā arī minēto lēmumu publiski ir jādara zināmu nodokļu maksātājiem, piem., publicējot pašvaldības mājas interneta lapā. Pašvaldības, piemērojot šo nomu, var noteikt tās piemērošanu gan likuma 2.pantā noteiktajām nozarēm, gan visām nozarēm un visām fiziskām personām. Piemērojot normu selektīvi – tikai noteiktām nozarēm - pašvaldība un nodokļu maksātājs nodrošina, ka tiek ievērots valsts atbalsta regulējums.  Saimnieciskās darbības veicēju atbalsts  Pašlaik likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 18.pants paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju (fizisko personu, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, individuālo komersantu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli par savu individuālo uzņēmumu vai zemnieka vai zvejnieka saimniecību) avansa maksājumi no saimnieciskās darbības ienākuma par taksācijas gadu ir aprēķināmi, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izveidoto aprēķinu par avansa maksājumu lielumu taksācijas gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada ienākumu. Avansa maksājumi ir veicami ne vēlāk kā taksācijas gada 15.martā, 15.jūnijā, 15.augustā un 15.novembrī.  Atsevišķos gadījumos, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksāšanas periodā faktiskais ienākuma lielums mainās, maksātājs iesniedz precizētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu. To dara gadījumos, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam ir būtiski mainījies darbības veids, ieņēmumu vai izdevumu struktūra vai samazinājies peļņas apjoms.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuri taksācijas gada laikā uzsāk saimniecisko darbību, nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par taksācijas gadu var izvēlēties veikt labprātīgi.  Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju (MK rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”), kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, paredzams, ka lielākajai daļai nodokļa maksātāju ieņēmumi varētu strauji samazināties, turklāt daudzi no viņiem 2020. taksācijas gadu varētu noslēgt ar zaudējumiem.  Likumprojekts paredz par 2020. taksācijas gadu atbrīvot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu no saimnieciskās darbības veikšanas, lai:   * novērstu tādu avansa maksājumu veikšanu, kuri balstās uz saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma apmēru, kas veidojies citos ekonomiskajos apstākļos, un kuri, taksācijas gadam noslēdzoties, rezumējošā kārtībā būtu jāatmaksā kā pārmaksātais nodoklis, (ņemot vērā, ka saimnieciskās darbības gada apliekamais ienākums ir ievērojami samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, vai ir zaudējumi); * nodokļa maksātāji varētu maksimāli efektīvi izmantot to rīcībā esošo finanšu resursus, ieguldot tos savā saimnieciskajā darbībā.   Likumprojekts paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji avansa maksājumus par 2020.gadu var veikt labprātīgi, ja paši prognozē, ka saimnieciskās darbības rezultāts būs pozitīvs. Šāda regulējuma mērķis ir nodrošināt, ka maksātājs pats var izvērtēt, vai tas spēj veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu rezumējošā kārtībā uz iesniegtās gada ienākumu deklarācijas pamata, veicot nodokļa nomaksu vienreiz gadā, vai arī vēlas maksājumu sadalīt vairākās daļās (avansa maksājumos). Likumprojektā ietvertais regulējums attiecībā uz atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu veikšanas par 2020.gadu piemērojams no 2020.gada 1.janvāra. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji var būt veikuši pirmo avansa maksājumu pirms likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā termiņa – 15.marta, šāds regulējums izvēlēts, lai radītu vienlīdzīgus nosacījumus visiem nodokļa maksātājiem. Maksātāji, kuri līdz 2020.gada 15.martam jau ir veikuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu, varēs atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu.  2020.gadā labprātīgi veiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumiem no saimnieciskās darbības ienākuma nepiemēro nokavējuma naudas un par tiem nav uzsākama piedziņa.  Pievienotās vērtības nodokļa atmaksu regulējums  Tā kā COVID-19 vīrusa globālās izplatības dēļ tiek stipri ietekmēta uzņēmējdarbība visās jomās, ir nepieciešama valsts tūlītējā rīcība, sniedzot atbalstu visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to lieluma un uzņēmējdarbības jomas.  Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu tūlītēju apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) summas atmaksu, kas ir pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, un nodrošinātu līdz 2020.gada 31.decembrim apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu īsākā termiņā nekā to paredz spēkā esošais Pievienotās vērtības nodokļa likums, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.  Ar šo likumprojektu ir plānoti šādi pasākumi PVN jomā:  1) veikt līdz 2020.gada 31.martam apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu reģistrētiem PVN maksātājiem, kuriem tā ir pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, un no VID PVN maksātāju reģistra izslēgtām personām;  2) līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošināt apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu īsākā termiņā nekā to paredz spēkā esošais Pievienotās vērtības nodokļa likums. Sākot ar 2020.gada 1.aprīli, VID apstiprinātās pārmaksātās PVN summas, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, kura ir iesniegta pēc 2020.gada 31.marta, atmaksu reģistrētiem PVN maksātājiem veiks 30 dienu laikā no PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa vai no PVN deklarācijas iesniegšanas brīža, ja tā tiks iesniegta pēc noteiktā PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa vai precizēta;  3) veikt pēc 2020.gada 31.marta apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu personai, kura ir izslēgta no VID PVN maksātāju reģistra, bez personas iesnieguma;  4) veikt pārmaksātās PVN summas, kas uzrādīta PVN deklarācijā, kura ir iesniegta līdz 2020.gada 31.martam un nav apstiprināta līdz 2020.gada 31.martam, pārbaudi 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas (bez tiesībām minēto termiņu pagarināt);  5) veikt apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu pēc pārmaksātās PVN summas apstiprināšanas, ja līdz 2020.gada 31.martam VID ir pagarinājis pārmaksātās PVN summas apstiprināšanas termiņu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 110.pantu.  Tāpat kā šobrīd pirms apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksas ir sedzami VID administrētie nodokļi, nodevas, citi valsts noteiktie maksājumi un ar tiem saistīti maksājumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.  Ar likumprojektu netiek mainīta esošā kārtība, saskaņā ar kuru VID ir tiesīgs nodokļu revīzijas (audita) rezultātā precizēt pārmaksāto PVN summu, kura ir atmaksāta vai novirzīta nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.  Likumprojektā tiek noteikts, ka laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.decembrim pārmaksātā PVN atmaksas kārtību nosaka šis likums, un minētajā laika periodā nav piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likuma 109. un 110.pantā noteiktā kārtība.  Akcīzes nodokļa regulējums dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem un akcīzes preču realizācijas regulējums  Šobrīd ir pastiprināta nepieciešamība pēc dezinfekcijas līdzekļiem. Dezinfekcijas līdzekļu, kas nav kosmētikas līdzekļi, ražošanai ir nepieciešams izmantot denaturētu spirtu, taču šobrīd visā Eiropā trūkst denaturēšanas vielu, tāpēc trūkst denaturētā spirta. Lai nodrošinātu dezinfekcijas līdzekļu ražošanu, būtu jāatļauj dezinfekcijas līdzekļu ražošanā izmantot spirtu, kas nav denaturēts, saglabājot šim spirtam atbrīvojuma no akcīzes nodokļa piemērošanu, tāpat kā spirtam, ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā. Lai šis process būtu kontrolēts, dezinfekcijas līdzekļa ražotājam nepieciešams saņem Valsts ieņēmumu dienesta atļauja alkoholisko dzērienu iegādei.  Lai nodrošinātu dezinfekcijas līdzekļu ražošanai nepieciešamā spirta apjomu, spirta ražotājiem ir būtiski jāpalielina ražošanas jaudas. Attiecīgi būtu jāpalielina akcīzes nodokļa nodrošinājums, kas prasa finanšu līdzekļu ieguldījumus. Lai sniegtu atbalstu komersantiem, nepieciešams noteikt, ka šajā situācijā Valsts ieņēmumu dienests var piemērot vispārējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu līdz 90%. Taču, lai šis process būtu kontrolējams, spirta ražotājiem vienu darba dienu iepriekš būs jāpaziņo VID par spirta ražošanas procesa uzsākšanu.  Savukārt, ja dezinfekcijas līdzekļa ražotājs, pamatojoties uz VID izsniegtu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, pats ievedīs vai saņems spirtu no citas dalībvalsts, lai neradītu nevajadzīgu finansiālo slogu, jāparedz, ka šādos gadījumos piemēro akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā.  Šobrīd ir aizliegts, izmantojot distances līgumu, realizēt tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus un alkoholiskos dzērienus. Taču, lai mazinātu personu savstarpēju saskarsmi COVID-19 vīrusa izplatības laikā, ir nepieciešams atļaut realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, nosakot, ka ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus un alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem un laika periodā no 22.00 līdz 8.00. personām, kuras jaunākas par 18 gadiem un laika periodā no 22.00 līdz 8.00.  Valsts un pašvaldību iestāžu un citu publisko personu nomas un īres maksas regulējums  Likumprojekts paredz, ka uz ārkārtas situācijas laiku valsts un pašvaldību iestādes, kā arī publiskās atvasinātas personas (arī brīvostas un speciālo ekonomisko zonu pārvaldes), publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemt par nomas maksas samazinājumu, kā arī par publiskas personas mantas izmantošanu un nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.    Darba dēvēja krīzes izdevumu kompensācija sakarā ar darba ņēmēju dīkstāvi  Šobrīd Darba likuma 74.pants paredz, ka darba devējam ir jāizmaksā darbiniekam atlīdzība par dīkstāves laiku. Atbilstoši Darba likuma 74.panta trešajai daļai gadījumā, ja darbiniekam ir noteikta laika alga, dīkstāves gadījumā darbiniekam izmaksā noteikto darba samaksu. Savukārt, ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, tad darbiniekam izmaksā vidējo izpeļņu.  Likumprojekts paredz iespēju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kompensēt dīkstāvi, lai novērstu negatīvās sekas, kas ir radušās saistībā ar ierobežojumiem un aizliegumiem, nosakot ārkārtējo situāciju valstī, kas radusies COVID-19 dēļ. Tā kā COVID-19 izplatība un ar MK rīkojumu Nr.103 noteiktie ierobežojumi var radīt dīkstāves situācijas, kad darba devējs noteiktās nozarēs nevar nodrošināt darbiniekiem darbu. Piemēram, aizliegums veikt starptautiskos pasažieru pārvadājumus tiešā veidā skar uzņēmumus, kas veic šādus pārvadājumus.  Ja darba devējam, īstenojot citus likumā paredzētos pasākumus iespējamās krīzes situācijas pārvarēšanai, nav iespējas nodrošināt darbiniekiem darbu, ir nepieciešams paredzēt atbalst mehānismu, kas sniegs iespēju darba devējam vieglāk pārvarēt pārejošu darba krīzi.  Juridisko personu dalībnieku sapulču, kā arī Gada pārskatu iesniegšanas un apstiprināšanas regulējums  Kooperatīvo sabiedrību likums un Biedrību un nodibinājumu likums ļauj kooperatīvajām sabiedrībām un biedrībām (tai skaitā arodbiedrībām un politiskajām partijām) statūtos noteikt, ka biedru kopsapulces var notikt arī elektroniskā veidā un ka biedri var tajās piedalīties un balsot,  izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Tomēr iespēja organizēt biedru kopsapulci elektroniski pastāv tikai tad, ja kooperatīvās sabiedrības vai biedrības biedri par to iepriekš ir vienojušies un ietvēruši šo opciju statūtos. Komerclikumā šāda iespēja nav paredzēta. Likumprojekts atļauj kapitālsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām un biedrībām noturēt dalībnieku (akcionāru) sapulces un biedru kopsapulces (turpmāk – kopsapulce) elektroniski. Šāda iespēja ir jo īpaši būtiska, ņemot vērā, ka normatīvie akti uzliek par pienākumu iepriekšminētajiem subjektiem reizi gadā apstiprināt gada pārskatu. Arī biedrībām var būt gadījumi, kad statūtos ir noteikts, ka gada pārskatu apstiprina biedru sapulce. Savukārt gada pārskatu apstiprināšana notiek kopsapulcē, kas ierasti tiek noturēta maijā un informācija par kopsapulci tiek paziņota dalībniekiem (akcionāriem) vai biedriem (turpmāk – dalībniekiem) divas nedēļas vai vienu mēnesi pirms kopsapulces (atkarīgs no subjekta veida). Likumprojekts ļauj valdei pašai pēc savas iniciatīvas organizēt kopsapulci attālināti. Elektronisku kopsapulci var lūgt organizēt arī noteikts skaits dalībnieku. Kopsapulces noturēšana attālināti jeb elektroniska kopsapulce nozīmē, ka dalībniekiem ir nodrošinātas tiesības rakstveidā balsot pirms kopsapulces (piemēram, balsojumu nosūtot pa pastu vai e-pastu) vai tiesības piedalīties un balsot kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (šajā gadījumā kopsapulcei ir paredzēta arī klātienes vieta, kur dalībnieki var ierasties un realizēt visas dalībnieka tiesības, bet paralēli dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja kopsapulcei pieslēgties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem). Tāpat likumprojekts ļauj noteikt, ka kopsapulce var tikt organizēta tikai elektroniski, t.i., dalībniekiem nav iespēju ierasties uz kopsapulci klātienē, bet visas savas tiesības ir jārealizē tikai ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem (šajā gadījumā ir saglabājamas tiesības balsot pirms kopsapulces). Ja dalībnieks ir balsojis pirms kopsapulces, viņš nezaudē tiesības ierasties kopsapulcē (klātienē vai attālināti) un balsot atkārtoti. Šajā gadījumā pirms sapulces nodotais balsojums ir anulējams un vērā ir ņemams dalībnieka balsojums, kas nodots kopsapulcē. Likumprojektā iekļautais regulējums stājās spēkā vienlaicīgi ar attiecīgiem Komerclikuma grozījumiem.  Likumprojekts paredz iespēju Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām noteikt, ka gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto attiecīgo gada pārskatu par 2019.gadu tiek pagarināts attiecīgi par 3 vai 4 mēnešiem. Likumprojekts paredz arī finanšu ministram tiesības pagarināt Likumā par budžetu un finanšu vadību un uz to pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktos pārskatu sagatavošanas, kā arī iesniegšanas un atzinumu par pārskatu sniegšanas termiņus.  Termiņu pagarinājumi, vēršot saistību izpildi pret parādnieku  Šobrīd civiltiesībās normatīvie akti tiesām un valsts iestādēm nosaka termiņus, kādos veicamas konkrētas likumā noteiktās darbības. Tā, piemēram,   * Komercķīlu reģistra turētājs pieņem lēmumu izdarīt ierakstu par komercķīlas tiesību izlietošanu 30 dienu laikā no pieteikuma pievienošanas lietai (Komercķīlas likuma 42.panta sestā daļa); * tiesa, nosakot sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, nosaka to ne garāku par 10 dienām no sprieduma spēkā stāšanās dienas (Civilprocesa likuma 204.1.panta otrā daļa).   Līdzīgi normatīvajos aktos ir noteikti dažādi termiņi arī attiecībā uz kreditora tiesību izlietošanu, piemēram, kreditors rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esamību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, dodot parādniekam iespēju izteikt iebildumus ne mazāk kā 21 dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas (Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7.panta pirmās daļas 8.punkts).  Vienlaikus atsevišķos gadījumos likumdevējs nav noteicis nekādu minimālo termiņu kreditora tiesību izlietošanai, piemēram, kreditoram ir jābrīdina parādnieks par savu nodomu uzsākt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, ja parādnieks nesamaksās parādu (Civilprocesa likuma 404.panta trešās daļas 3.punkts), tomēr Civilprocesa likums nenosaka termiņu, kāds parādniekam dodams, lai tas varētu izpildīt savu saistību. Tāpat arī attiecībā uz notariālo aktu izpildi likumdevējs ir noteicis kreditoram tikai maksimālo termiņu – vienu gadu –, kurā notariālais akts ir jāiesniedz izpildei zvērinātam notāram (Notariāta likuma 107.4 panta pirmā daļa), taču nav noteicis minimālo termiņu.  Ņemot vērā valstī izveidojušos situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī ievērojot šā likumprojekta mērķi, ir iespējams mazināt tās negatīvās sekas, kādas tiks atstātas uz tautsaimniecību kopumā, vienlaikus ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses. Viens no risinājumiem, lai dotu parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ, ir likumā noteikto termiņu pagarināšana vai minimālo termiņu noteikšana gadījumos, kad tādi likumā nav noteikti. Līdz ar to Komercķīlas likuma 42.panta sestajā daļā noteiktais 30 dienu termiņš lēmuma pieņemšanai par komercķīlas izlietošanu pagarināms līdz 60 dienām; Civilprocesa likuma 204.1.panta otrajā daļā noteiktās 10 dienas sprieduma labprātīgai izpildei pagarināmas līdz 60 dienām; saistībā ar Civilprocesa likuma 404.panta trešajā daļā paredzētajām prasībām nosakāms, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var iesniegt tikai tad, ja pierādījums par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam ir izsniegts parādniekam ne agrāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas; Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktais 21 dienu termiņš parādniekam izteikt iebildumus pagarināms līdz 60 dienām; Notariāta likuma 107.4 panta pirmajā daļā nosakāms minimālais termiņš – ne agrāk kā 60 dienas no saistību izpildes iestāšanās, kurā kreditors notariālo aktu var iesniegt izpildei.  Ierobežojums kreditoriem ierosināt juridiskās personas maksātnespējas procesu  Maksātnespējas likuma 60.pants noteic, ka juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu šajā likumā paredzētajos gadījumos Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā var iesniegt:  1) kreditors vai kreditori, ja pastāv kāda no šā likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm;  2) kreditors vai kreditori, ja pastāv šā likuma 51. panta trešās daļas 2. punktā minētā pazīme;  3) šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pārstāvis, ja pastāv kāda no šā likuma 51. panta trešajā daļā minētajām pazīmēm;  4) parādnieks, ja pastāv kāda no šā likuma 57. panta pirmās daļas 5., 6. vai 9. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm;  5) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 37. panta 1. punkta "a" apakšpunktā norādītā persona (maksātnespējas procesa administrators), lai pret parādnieku ierosinātu šīs regulas 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru;  6) atbilstoši šā likuma 57. panta 4. punktā minētajai maksātnespējas procesa pazīmei darbinieks, kuram ir vai ir bijušas darba tiesiskās attiecības ar parādnieku;  7) pats parādnieks, ja pastāv kāda no šā likuma 57. panta pirmās daļas 5., 6. vai 9. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.  Maksātnespējas likums attiecībā uz juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu paredz attiecīgas kārtības ievērošanu, piemēram, parādnieka brīdināšanas mehānismu.  Atbilstoši tam kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Ja parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu, kreditors ir tiesīgs iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un ar to saistītos ierobežojumus, tostarp sociālās distancēšanās pasākumus, prognozējama ierobežota parādnieku saimnieciskā aktivitāte, tostarp atrašanās juridiskajā adresē nodrošināšana.  Līdz ar to, lai nodrošinātu finansiālo un tiesisko stabilitāti, nepieciešams paredzēt ierobežojumu kreditoru, tostarp darbinieku tiesībām iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi saglabājot komersantiem iespēju pilnvērtīgāk turpināt savu saimniecisko darbību pat ierobežotas ekonomiskās situācijas ietvaros.  Neapšaubāmi izveidojusies ārkārtējā situācija valstī radīs zināmus finansiālos sarežģījumus, tādējādi vēl jo vairāk nepieciešams paredzēt mehānismus, lai samazinātu epizodiski ārējo apstākļu izraisītās situācijas nelabvēlīgās sekas un, iespējams, ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ ierobežojumam paredzēts konkrēts termiņš, pēc kura būtu prognozējams, ka paredzētais kreditoru, tostarp darbinieku tiesību ierobežojums zaudētu savu aktualitāti.  Būtiski arī uzsvērt, ka maksātnespējas process pēc būtības nav parādu piedziņas līdzeklis, kā arī darbinieka tiesības saņemt samaksu no darba devēja netiek ierobežotas (piemēram, darbinieks saglabā tiesības vērsties tiesā pret darba devēju par saistību izpildi). Tā kā maksātnespējas process ir kolektīvā procedūra, lai t.sk., nodrošinātu kreditoru interešu aizsardzību, īpaši uzsverams, ka paša parādnieka tiesību un pienākumu apjomu minētais ierobežojums neietekmē, proti, parādnieks saglabā tiesības iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, kā arī uz viņu pilnā mērā attiecināms pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv Maksātnespējas likumā noteiktās pazīmes. Tāpat minētais ierobežojums nav attiecināms uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 37. panta 1. punkta "a" apakšpunktā norādīto personu (maksātnespējas procesa administratoru).  Finansēšanas politikas atbalsta regulējums  Lai nodrošinātu COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem atbalsta instrumentus - kredītu garantijas krīzes risinājumam, kā arī aizdevumus krīzes risinājumam, papildus nepieciešams finansējums krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, tādējādi mazinot Covid-19 negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem, t.sk. nodrošinot garantiju situācijās, kad Covid-19 ietekmē saimnieciskās darbības veicējs nevar pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus, bet kredītiestāde piekrīt atlikt kredīta vai līzinga pamatsummas maksājumus, nodrošinot garantiju visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām, izņemot valsts atbalsta regulējumā noteiktos un vērtējot saimnieciskās darbības veicēja finanšu rādītājus līdz Covid-19 ietekmei, kā arī potenciālo kredītspēju atmaksāt aizdevumu.  Finansējuma apmērs un nosacījumi krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai tiks apstiprināti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā atbilstoši aktuālajai situācijai, t.i. ietekmei uz konkrēto nozari, t.sk. ārējo ekonomisko apstākļu (Covid-19) ietekmi, kā arī ņemot vērā gūto pieredzi Latvijas 2009.-2010.gada ekonomikas krīzes laikā īstenoto garantiju programmu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.269 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” un krīzes garantiju programma un krīzes aizdevumu programma tiks uzsāktas pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.  Papildus tiks nodrošināts atbilstoši Eiropas Komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmumā Nr. SA.36904 (2014/N) “Par valsts atbalstu un Latvijas Attīstības finanšu institūcijas izveidi” par pamatkapitāla un rezerves kapitāla iepludināšana turpmākajos gados t.sk. minētā lēmuma (23).punktā Atbalsta pasākumu veido sākotnējā pamatkapitāla un rezerves kapitāla iepludināšana 2015. gadā, kā arī pamatkapitāla un rezerves kapitāla iepludināšana turpmākajos gados no 2016. līdz 2022. gadam un (24).punktā No 2015. gada līdz 2022. gadam pamatkapitāla ieplūdes maksimālā summa ir EUR 264 140 000 un rezerves kapitāla ieplūdes maksimālā summa ir EUR 248 091 000 noteiktais.  Citi jautājumi  Ņemot vērā, ka valsts aizdevuma saņēmējiem būs nepieciešams piemērot nosacījumus, lai samazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas, likuma projektā ir iekļauts pants par jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai vai jau izsniegto valsts aizdevumu līgumu un ar to saistīto nodrošinājuma līgumu nosacījumu maiņu.  Ministru kabineta lems par nosacījumiem, kādos:   * neaprēķināt nokavējuma naudu par kavētiem maksājumiem, * atlikt valsts aizdevuma riska procentu likmes palielināšanu, * nepiemērot valsts aizdevuma riska procentu likmi jaunajiem aizdevumiem, * atlikt pamatsummas maksājumus, * atlikt uzkrāto procentu maksājumus, * pagarināt pamatsummas atmaksas termiņu vai veikt citas izmaiņas atmaksas grafikā, * samazināt valsts aizdevuma saņēmējam iesniedzamo un izvērtējamo dokumentu apjomu, ja ir izsniegts nozares ministrijas atzinums par valsts aizdevuma nepieciešamību vai nosacījumu maiņu, * izsniegt valsts aizdevumus finanšu vadībai (likviditātes nodrošināšanai) nosakot vidēju aizdevuma atmaksas termiņu, kā arī citus nosacījumus.   COVID-19 ietekmes mazināšanai un novēršanai būs nepieciešams izsniegt valsts aizdevumus, tāpēc ir nepieciešams palielināt likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” noteikto valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu.  Lai Padziļinātās sadarbības programmas (turpmāk – programma) dalībnieku, kuru ietekmējušas Covid-19 izplatības radītās finanšu sekas, neizslēgtu no programmas vai arī nepazeminātu programmas līmenī, tiek paredzētas tiesības Valsts ieņēmumu dienestam uz četriem gadiem nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem. Vienlaikus programmas dalībniekam būs jānodrošina pierādījumi, ka objektīvie apstākļi radušies COVID-19 izplatības seku rezultātā. Programmas dalībnieka sniegtie pierādījumi ļaus gūt pārliecību, ka rādītāju neizpilde ir tieši saistīta ar krīzes radītajām sekām un nav attiecināma uz citiem ar programmas dalībnieku darbību saistītiem negatīviem aspektiem.  Likumprojekts paredz, ka COVID-19 seku novēršanai un pārvarēšanas pasākumus finansē no budžeta finansēto institūciju līdzekļiem, kā arī pēc ministriju motivēta pieprasījuma ir iespējams pieņemt Ministru kabineta lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Likumprojekts nosaka regulējumu, kas nodrošina operatīvāku līdzekļu piešķiršanu un pārdali.  Likumprojektā iekļautas arī normas, lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasību ievērošanu.  Kopš 2013.gada Latvijā ir spēkā Fiskālās disciplīnas likums (turpmāk – FDL), kas paredz fiskālās politikas principus, tās plānošanas un īstenošanas instrumentus, fiskālās disciplīnas ievērošanas uzraudzību, kā arī paredz fiskālos nosacījumus, kas ievērojami vidēja termiņa budžeta ietvara likuma un gadskārtējā valsts budžeta likuma, un to grozījumu sagatavošanā un izpildē.  Vienlaikus, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, šajā likumā tiek paredzēts regulējums, kas nosaka atšķirīgu pieeju atsevišķu FDL normu piemērošanā attiecībā uz fiskālās politikas pasākumiem, kuri tiek pieņemti COVID-19 negatīvās ietekmes uz tautsaimniecību mazināšanai.  Attiecīgi šajā likumā ir ietverts pants, kas noteic, ka FDL 7.panta trešās daļas (fiskālie nosacījumi gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildei) un 9.panta regulējums (kompensējošo pasākumu izstrāde budžetu ietekmējošo normatīvo aktu ar negatīvu fiskālo ietekmi pieņemšanā) netiek piemērots attiecībā uz pasākumiem COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai.  Tāpat likumprojektā iekļauts pants, kas paredz, ka FDL normu piemērošanā fiskālās politikas pasākumi COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai tiek definēti kā vienreizēji pasākumi un netiek iekļauti vispārējās valdības budžeta strukturālajā bilancē.  Jāatzīmē arī, ka Eiropas Komisija savos līdzšinējos publiskajos paziņojumos ir norādījusi, ka rekomendēs dalībvalstīm maksimāli pielietot esošo Eiropas Savienības fiskālās pārvaldības ietvara elastību, lai sekmētu pasākumu īstenošanu COVID-19 izplatības ierobežošanai un negatīvas ietekmes uz ekonomiku mazināšanai, t.sk.:   * novērtējot atbilstību ES fiskālajiem noteikumiem, EK ierosinās dalībvalstīm izslēgt vienreizējo fiskālo pasākumu ietekmi uz budžetu, kas veikti, lai līdzsvarotu COVID-19 ekonomisko ietekmi; * EK uzskata, ka pašreizējā situācija ir atbilstoša, lai būtu piemērojama ES fiskālo noteikumu “ārkārtēji apstākļi ārpus attiecīgās dalībvalsts kontroles” klauzula, kas paredz īslaicīgu novirzi no vidēja termiņa mērķa vai korekcijas ceļa uz to, lai ņemtu vērā dalībvalstu ārkārtas budžeta tēriņus, lai apturētu COVID-19 uzliesmojumu; * EK ir gatava ierosināt aktivizēt vispārējo izņēmuma klauzulu, kas ļautu dalībvalstīm uz laiku apturēt ieteikto virzību uz vidēja termiņa mērķi gadījumā, ja eirozonā vai ES kopumā iestājas smaga ekonomikas lejupslīde.   Ņemot vērā nepieciešamo finansējumu steidzamiem COVID-19 seku mazināšanas risinājumiem un ES institūciju piedāvātās ES fondu pārdales iespējas, ir nepieciešams veikt izvērtējumu par esošiem ES fondu atlikumiem un iespējamām pārdalēm, lai iespējami ātri reaģētu un sniegtu atbalstu tām nozarēm, kam COVID -19 ietekmē nepieciešams sniegt atbalstu primāri. Tādēļ nepieciešams atbilstošs tiesiskais risinājums, lai apturētu lēmumu pieņemšanu par ES fondu atlasēm, līgumu vai vienošanās slēgšanu un saistību uzņemšanos šajā ārkārtas situācijā līdz turpmākiem valdības lēmumiem par ES fondu investīciju izmantošanu. Minētā risinājuma ietvaros ir pieļaujama arī Uzraudzības komitejas ietvaros uzsākto iesniegumu vērtēšanas kritēriju, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku un citu izskatāmo dokumentu projektu virzības apturēšana.  Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanas rīkojuma noteiktie ierobežojumi krīzes skarto nozaru darbībai stājas spēkā 2020.gada 12.martā ir jāparedz piemēroti atbalsta mehānismi, kas kompensē šo lēmumu ietekmi uz komersantu darbību. Ņemot vērā lēmumu pieņemšanu steidzamības kārtā, privātpersonām un komersantiem nebija iespējas sagatavoties šo lēmumu ietekmei, tāpēc ir pamatoti uz atbalsta mehānismiem attiecināt atpakaļ vērstu spēku. Likuma normas ir labvēlīgas privātpersonām un ņemot vērā ārkārtas situācijas noteikšanu, kā arī nepieciešamību piemērot īpašus atbalsta mehānismus krīzes skartajās nozarēs, ir piemērojamas no ārkārtējas situācijas ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību izsludināšanas brīža ar atpakaļejošo datumu (2020.gada 12.marts). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Valsts ieņēmumu dienests. |
| 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 | Ministru kabineta noteikto nozaru nodokļu maksātāji un Valsts ieņēmumu dienests.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji:  - fiziskās personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas;  - individuālie komersanti;  - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli par savu individuālo uzņēmumu vai zemnieka vai zvejnieka saimniecību.  Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, valsts attīstības finanšu institūcija “Altum”. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojektā ietvertajam tiesiskajam regulējumam attiecībā uz nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piešķiršanu būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, ņemot vērā, ka regulējuma rezultātā finansiālās grūtībās nonākušajam nodokļu maksātājam, kuru skarusi Covid-19 epidēmija, būs iespēja saglabāt savu maksātspēju. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2020 | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 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 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  |  |  |  |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |
| 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) |  | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav attiecināms. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Grozījumi radīs budžeta ieņēmumu naudas plūsmas nobīdi. Konkrētu ietekmi par atsevišķu nodokļu ieņēmumu kritumu un plūsmu pašlaik ir grūti un neiespējami prognozēt, ņemot vērā, ka tas būs atkarīgs no COVID-19 izplatības gan Latvijā, gan visā pasaulē. Informācija par nodokļu ieņēmumiem, tai skaitā iedzīvotāju ienākumu nodokli, tiks sniegta Ministru kabinetam tekoši un atsevišķi par konkrētu atbalsta pasākumu ieviešanu. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Likumprojekts paredz Ministru kabinetam izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par krīzes skarto nozaru sarakstu, kā arī par dīkstāves pabalstu (kompensāciju). |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Ekonomikas ministrija |
| 3. | Cita informācija | Likumprojektam pievienots Ministru kabineta protokollēmuma projekts. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Likumprojekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju un tās prognozējamo ietekmi uz valsts ekonomiku, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu veikšanas termiņus, minētā jautājuma risinājums nav atliekams.  Sabiedrība pēc normatīvā akta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietojot to bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv). |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, valsts attīstības finanšu institūcija “Altum”, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija.  Projekta izpilde tiks nodrošināta Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” esošo funkciju un cilvēkresursu ietvaros, kā arī nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Pārvaldes funkcijas un uzdevumi netiek grozīti.  Jaunas institūcijas nav nepieciešams izveidot, kā arī nav paredzēta esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija.  Likumprojekts tiks īstenots esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

Ketners 67095430

karlis.ketners@fm.gov.lv

Trubača 67095550

taisa.trubaca@fm.gov.lv

Pužule 67095521

gunta.puzule@fm.gov.lv

Runča 67095645

inguna.runca@fm.gov.lv

Rancāne 67095485

diana.rancane@fm.gov.lv

Bogdanova 67095682

olga.bogdanova@fm.gov.lv

Šidlovskis 67095894

edgars.sidlovskis@fm.gov.lv

Jalovecka 67094241

Jevgenija.Jalovecka@kase.gov.lv

Sakss 67095871

nils.sakss@fm.gov.lv

Robežniece 67095495

daina.robezniece@fm.gov.lv

Matulis 67095457

edgars.matulis@fm.gov.lv

Kuhaļska 67083849

jelena.kuhalska@fm.gov.lv