**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

**par likumprojektu “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Likumprojekts** | **VARAM iebildums (13.02.2020.)**  Papildināt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. pantu (Īpašie noteikumi atsevišķu stratēģiskas nozīmes preču licenču izsniegšanai) ar 15.daļu šādā redakcijā:  “(15) Veicot stratēģiskas nozīmes preču eksportu, pārvietošanu no Latvijas ar mērķi citā valstī veikt kādu no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 7.punktā minētajām atkritumu apsaimniekošanas darbībām (atkritumu reģenerācija, pārstrāde, apglabāšanai), ir jānodrošina minēto sūtījumu veikšana atbilstoši 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām”. | **Daļēji saskaņots**  Ierosinājums papildināt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. pantu ar 15. daļu šādā redakcijā nav atbalstāms, jo dublē Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, t.sk likuma 42. panta regulējumu un atsauces uz 1989. gada 22. marta Bāzeles konvenciju un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija regulu Nr. 1013/2006. Minētā prasība ir iekļauta anotācijā. |  | **Likumprojekta anotācija ir precizēta.** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 12.09.2019.; 20.01.2020; 13.02.2020. | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Satversmes aizsardzības birojs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | |
|  |  | |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
|  |  |
|  | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |
|  |  |
|  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1**1.** | **Likumprojekts** | **VARAM iebildums (12.09.2019.)**  Saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktu, lūdzam pēc likumprojekta “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (VSS-904) spēkā stāšanās nodrošināt valsts pārvaldes pakalpojuma “Komercdarbība ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm” (https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p563/ProcesaApraksts) apraksta aktualizēšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. | **Ņemts vērā** | Pēc Likumprojekta spēkā stāšanās informācija portālā Latvija.lv tiks precizēta. |
| 2**2.** | **4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “ (1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved pārstrādei, iznīcināšanai vai remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.  ...” | **VARAM iebildums (12.09.2019.)**  Ministrija norāda, ka stratēģiskas nozīmes preces, kuras plānots izvest/eksportēt no Latvijas ar mērķi citā valstī veikt kādu no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 7.punktā minētajām atkritumu apsaimniekošanas darbībām (piemēram, reģenerāciju, pārstrādi, apglabāšanu), saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 1.punktu ir uzskatāmas par atkritumiem. Tāpēc stratēģiskas nozīmes preču izvešana no Latvijas to pārstrādei vai apglabāšanai pēc būtības ir uzskatāma par atkritumu pārrobežu sūtījumu veikšanu, kuri savukārt ir jāveic atbilstoši 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām. Tāpēc likumprojekta 1.4. panta pirmās daļas trešajā rindkopā minētais par to, ka eksporta licence nav nepieciešama, ja Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces tiek izvestas pārstrādei, iznīcināšanai (apglabāšanai) rada pretrunu ar atkritumu apsaimniekošanas normatīviem aktiem. | **Ņemts vērā** | **4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “(1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrija vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”; |
| 4**3.** | **4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “ (1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved pārstrādei, iznīcināšanai vai remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.  ...” | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 1. pantā likuma 4. panta pirmās daļas trešajā rindkopā ietverta norāde uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti. Vēršam uzmanību, ka pašlaik minētais regulējums ir pretrunā ar minētā panta pirmās daļas pirmo rindkopu, jo likuma regulējums attiecībā uz gadījumiem, kad licence nav nepieciešama, pašlaik vispārīgi attiecas uz stratēģiskas nozīmes preču apriti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt likumprojektu.  Vienlaikus, ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kad Latvijā nav iespējams veikt remontu ārvalstīs ražotām Stratēģiskas nozīmes precēm un tās ir jāved remontam uz to valsti, kurā ir ražota attiecīgā prece, lūdzam likuma 4. panta pirmo daļu papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:  “Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces Ieslodzījuma vietu pārvalde izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm”.  **Tieslietu ministrijas iebildums (20.01.2020.)**  Izziņas II sadaļas 3. punkts. Nav ņemts vērā Tieslietu ministrijas iebildums attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti. Attiecīgi lūdzam sniegt skaidrojumu vai precizēt likumprojektu. Vienlaikus norādām, ka minētajā likumprojekta vienībā norādīts uz ministriju pakļautībā esošajām iestādēm Izsakām bažas, ka iespējama arī cita padotības forma – pārraudzība. Attiecīgi lūdzam sniegt skaidrojumu, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu. | **Ņemts vērā** | 4. pantā:  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “(1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrija vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”; |
| G**4.** | **4. pantā:**  ...  papildināt ar 2¹ daļu šādā redakcijā:  “(2¹) Fiziskām personām aizliegta Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču iegādāšanās, glabāšana un lietošana, izņemot šaujamieročus, tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas un to piederumus, munīciju, kā arī, munīcijas lādējamās iekārtas, kas nav speciāli paredzētas vai pielāgotas militārajam lietojumam. Šaujamieroču piederumu un munīcijas izņēmums ir spēkā, ja tie ir paredzēti lietošanai fiziskai personai vai uzstādīšanai uz fiziskās personas īpašumā esošajiem šaujamieročiem.”; | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojekta 1. pantā ietvertā Likuma 4. panta (21) daļā lietoto terminoloģiju, lai novērstu nesakritības ar Ieroču aprites likumā ietvertiem terminiem un to skaidrojumu.  Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 1. panta 29. punktu militārais ierocis un speciālais līdzeklis ir speciāli militārajām vajadzībām ražots ierocis un speciālais līdzeklis, kas iekļauts Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un paredzēts dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai, kā arī šā ieroča un speciālā līdzekļa munīcija, sastāvdaļas un palīgierīces. Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 1. panta 17. punktu ieroča remonts ir ieroča defektu novēršana vai ieroča pielāgošana īpašnieka individuālajām vajadzībām.  Papildus minētajam norādām, ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma 12. panta 5. punktu Latvijā aizliegta šaujamieroču pārveidošana, kuras rezultātā tiek mainīta šaujamieroču kategorija vai šaujamieroču kategorijas apakšgrupa (izņemot šaujamieroču pārveidošanu par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) un šaujamieroču dezaktivēšanu).  Ņemot vērā minēto, aizstāt likumprojekta 1. pantā ietvertā Likuma 4. panta (21) daļā vārdus “kas nav speciāli paredzētas vai pielāgotas militārajam lietojumam” ar vārdiem “kas nav speciāli ražotas vai pārveidotas militārajām vajadzībām”. | **Ņemts vērā** | **4. pantā:**  ...  papildināt ar 2¹ daļu šādā redakcijā:  “(2¹) Fiziskām personām aizliegta Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču iegādāšanās, glabāšana un lietošana, izņemot šaujamieročus, tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas un to piederumus, munīciju, kā arī, munīcijas lādējamās iekārtas, kas nav speciāli ražotas vai pārveidotas militārajām vajadzībām. Šaujamieroču piederumu un munīcijas izņēmums ir spēkā, ja tie ir paredzēti lietošanai fiziskai personai vai uzstādīšanai uz fiziskās personas īpašumā esošajiem šaujamieročiem.”; |
| 8**5.** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:  “(3)Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”;  ... | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka šobrīd Likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai noteikta valsts nodeva, savukārt Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumu Nr. 331 “Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm” 28. punkts nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) pārreģistrē bez maksas. Lai novērstu šo pretrunu, nepieciešami attiecīgi grozījumi Likumā.  Lūdzam izvērtēt likumprojekta 2. pantā ietvertās Likuma  5. panta trešās daļas redakciju, jo nav skaidrs, kāpēc Likuma teksts tiek pielāgots pakārtotajiem Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 331 “Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm”, nevis otrādi. Likumprojekta anotācijā attiecīgs skaidrojums nav ietverts. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “(3)Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai nosaka Ministru kabinets.  ...”  **Likumprojekta anotācija ir precizēta.** |
| 8**6.** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:  “(3)Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”;  ... | **Finanšu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā izteiktā likuma 5. panta trešā daļa attiecībā uz valsts nodevas apmēru ir precizējama, jo skaidri nenosaka, par ko ir maksājama valsts nodeva. Norādām, ka šobrīd esošā likuma 5. panta trešā daļa ir skaidra, tādēļ, mūsuprāt, tā ir atstājama šobrīd spēkā esošā redakcija, proti, “kā arī par tās izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets”.  Likumprojekta anotācijas I sadaļa 2.punkta 3.apakšpunktā ir norādīts, ka “Šobrīd Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai noteikta valsts nodeva, savukārt Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumu Nr. 331 “Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm” 28. punkts nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) pārreģistrē bez maksas. Lai novērstu šo pretrunu, nepieciešami attiecīgi grozījumi Likumā. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “(3)Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai nosaka Ministru kabinets.  ...”  **Likumprojekta anotācija ir precizēta.** |
| **87.** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:  “(3) Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”;  ... | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Nav viennozīmīgi skaidrs pilnvarojums Ministru kabinetam, kas ietverts likumprojekta 2. pantā izteiktajā likuma 5. panta trešajā daļā, jo nav norādīts, par ko maksājama valsts nodeva. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt likumprojektu. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “(3) Šā panta otrajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas kārtību un maksājamās valsts nodevas apmēru speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai nosaka Ministru kabinets.  ...”  **Likumprojekta anotācija ir precizēta.** |
| **88.** | **Likumprojekta anotācija** | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta anotācijā ir minēts, ka Likumā ir veikti redakcionāli labojumi, lai Likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktu prasības Aizsardzības ministrijas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču saņemšanai tikai fiziskajām personām un 5. panta sestajā daļā – tikai juridiskajām personām. Vēršam uzmanību, ka Likuma 5.panta sestā daļa atruna Aizsardzības ministrijas tiesības neizsniegt speciālo atļauju (licenci), atteikt tās pārreģistrāciju, apturēt tās darbību uz laiku līdz diviem mēnešiem vai anulēt to pie noteiktiem nosacījumiem. Savukārt Likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka prasības, kurām jāatbilst, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt likumprojektu un tā anotāciju. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **89.** | **Likumprojekta anotācija** | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā ietvertā Likuma 5. panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgu saņemt trešo valstu pilsoņi, ja ir saņemta Ministru kabineta atļauja. Lūdzam likumprojekta anotācijā sniegt skaidrojumu šādas atļaujas saņemšanas procedūrai. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **810.** | **2. 5. pantā:**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “....  7)nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu; laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas; krāpšanu, ja tā iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos;  ...” | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojekta 2. pantā ietvertā Likuma  5. panta ceturtās daļas 7.punktā esošo noziedzīgo nodarījumu uzskaitījumu, jo piedāvātajā redakcijā tas sastāv kā no Krimināllikuma nodaļām, tā arī no konkrētiem pantiem un noziedzīgu nodarījumu aprakstiem, kas savukārt atbilst nenosauktu, bet noteiktu Krimināllikuma pantu daļām. Vēršama uzmanība, ka nav skaidri kritēriji, pēc kuriem veidots tāds noziedzīgo nodarījumu uzskaitījums, kā arī tam nav skaidrojuma likumprojekta anotācijā. Vienlaikus norādām, ka Sodu reģistrā (informācijas sistēmā) nevar atsevišķi nodalīt attiecīgās Krimināllikuma normas daļā norādīto prettiesisko darbību – ir jāliek atsauce likumprojektā vismaz uz visu panta daļu, jo ziņas var tikt izsniegtas par visu attiecīgo normu, nevis kādu tās daļu. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “....  7) nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 175. panta 4. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta 4. daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta 3. daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju), 179. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;  ...” |
| **811.** | **2. 5. pantā:**  ...  papildināt 5. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:  “(4.1) Aizsardzības ministrija, izsniedzot speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, norāda, ar kurām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm individuālajam komersantam vai komercsabiedrībai ir tiesības veikt komercdarbību.”  ... | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā likuma 5. pants tiek papildināts ar 4.1 daļu. Vēršam uzmanību, ka likuma 5. pantam jau ir 4.1 daļa. Attiecīgi lūdzam precizēt likumprojektu. | **Ņemts vērā**  Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā ir 22 sadaļas (ML1-ML22) un saskaņā MK noteikumu Nr. 331 2. pielikumu, Aizsardzības ministrijai speciālajā atļaujā (licencē) norāda konkrētās Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļas. Aizsardzības ministrijai nepieciešama informācija par katru komercdarbībai nepieciešamo Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļu. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta 4.1daļa esošā redakcija zaudēja savu aktualitāti. | **2. 5. pantā:**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “...  (4.1) Aizsardzības ministrija, izsniedzot speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, norāda, ar kurām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm individuālajam komersantam vai komercsabiedrībai ir tiesības veikt komercdarbību.  ...” |
| **812.** | **2. 5. pantā:**  ...  papildināt sesto daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:  “...  10)komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, vai tā darbība vērsta pret Latvijas Republikas drošību, ir saistīta ar organizēto noziedzību vai citām kriminālsodāmām darbībām saskaņā ar valsts drošības iestāžu rīcībā esošām ziņām;  ...” | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā izteiktajā likuma 5. panta sestās daļas 10. punktā norādīta atsauce uz starptautiskajos līgumos ietvertajiem vai starptautisko organizāciju noteiktajiem ierobežojumiem. Vēršam uzmanību, ka starptautiska organizācija var noteikt ierobežojumu Latvijas Republikai, ja tas izriet no starptautiska līguma, kura puses ir Latvijas Republika un attiecīgā starptautiskā organizācija. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot atsauci uz starptautiskās organizācijas noteiktu ierobežojumu.  Vienlaikus saistībā ar minēto regulējumu lūdzam papildināt likumprojekta anotācijas V sadaļas 2. punktu un 2. tabulu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 57. un 58. punktam. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā:**  ...  papildināt sesto daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:  “...  10)komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos ierobežojumus, vai tā darbība vērsta pret Latvijas Republikas drošību, ir saistīta ar organizēto noziedzību vai citām kriminālsodāmām darbībām saskaņā ar valsts drošības iestāžu rīcībā esošām ziņām.  ...” |
| **813.** | **2. 5. pantā:**  ...  papildināt ar piecpadsmito, daļu šādā redakcijā:  “ (15)Aizsardzības ministrijas izveidotā komisija militāram ražotājam izsniedz īpašus nosacījumus konkrētās stratēģiskas nozīmes preces ražošanai atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajam un kontrolē to izpildi. Īpašo nosacījumu pārsūdzēšanas laikā militārā ražotāja sertifikāta darbība tiek apturēta.”.  ... | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā izteiktajā likuma 5. panta 15. daļā noradīts, ka “Aizsardzības ministrijas izveidota komisija militāram ražotājam izsniedz īpašus nosacījumus konkrētās stratēģiskās nozīmes preces ražošanai atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajam un kontrolē to izpildi. Īpašo nosacījumu pārsūdzēšanas laikā militārā ražotāja sertifikāta darbība tiek apturēta”.  Pirmkārt, nav saprotams, kā iespējams “izsniegt nosacījumus”.  Otrkārt, uzsveram, ka nosacījumu pārsūdzēšanas kārtība, kas ietekmē privātpersonu tiesības un pienākumus, ietverama ārējā normatīvā aktā. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgo nosacījumu pārsūdzēšanas kārtību ietvert likumprojektā, vienlaikus gramatiski precizējot likumprojektu. | **Ņemts vērā**  Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 79. panta ceturto daļu, militārā ražotāja sertifikāta izsniegšanai izveidotā Aizsardzības ministrijas komisija šā sertifikāta īpašajos nosacījumos iekļauj prasības tajā norādītā konkrētā militārā ieroča vai speciālā līdzekļa izgatavošanai. Tādējādi, vienlaikus ar militārā ražotāja sertifikātu tiek izsniegti ražošanas īpaši nosacījumi. | **2. 5. pantā:**  ...  papildināt ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “ (15) Aizsardzības ministrijas izveidotā komisija militāram ražotājam izsniedz lēmumu ar īpašiem nosacījumiem konkrētās stratēģiskas nozīmes preces ražošanai atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajam un kontrolē to izpildi.  (16) Šā panta piecpadsmitās daļas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  ...”. |
| **814.** | **Likumprojekta anotācija** | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojekta anotācijas IV. sadaļu, jo šobrīd anotācijas IV. sadaļā nav sniegts pilnīgs priekšstats par likumprojekta radīto ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.  Izstrādājot likumprojektu, nav ņemts vērā Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumu Nr. 331 “Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm” (turpmāk - MK noteikumi) 7. punktā ietvertais tiesiskais regulējums.  MK noteikumu 7. punkta 7.6.2. apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja licencēšanas komisija valsts informācijas sistēmās vai datubāzēs nevar iegūt informāciju, lai izvērtētu licences pretendenta atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām, tā pēc šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa Valsts policijai ziņas par tiem komersantiem, kuriem ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtās daļas 14. punktu.  Izstrādājot likumprojektu un tā anotāciju, nav ņemts vērā, ka, izsakot Likuma 5. panta ceturto daļu jaunā redakcijā, izveidojas pretruna ar MK noteikumu 7. punkta 7.6.2. apakšpunktu, jo, izdarot likumprojektā ietvertos grozījumus Likuma 5. panta ceturtajā daļā, MK noteikumu 7. punkta 7.6.2. apakšpunktā būs atsauce uz neesošu tiesību normu – Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtās daļas 14. punktu.  Ņemot vērā minēto, likumprojekta anotācijas IV. sadaļā ir jāprecizē, ka saistībā ar likumprojektu ir jāizstrādā grozījumi arī MK noteikumos. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **815.** | 2. 5. pantā:  ...  papildināt sesto daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:  “...  9) ja komersantam ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu vai Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu, iekams nav pagājis gads pēc tās anulēšanas;  ...”. | **Finanšu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 2. pantā attiecībā uz Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta sestās daļas papildinājumu ar 9. punktu, lūdzam minētajā punktā aizstāt vārdus “Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu” ar vārdiem “Ieroču aprites likumu”, tā kā Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums ir zaudējis spēku 2019. gada 10. aprīlī. | **Ņemts vērā** | 2. 5. pantā:  ...  papildināt sesto daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:  “...  9) ja komersantam ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumu, Ieroču aprites likumu vai Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu, iekams nav pagājis gads pēc tās anulēšanas;  ...”. |
| **816.** | **Likumprojekta anotācija** | **Ekonomikas ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Aicinām papildināt anotācijas 1.sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.apakšsadaļas “Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība” 10. punktu ar detalizētāku informāciju par Likumprojekta 4. punktā minētā pārskatā sniedzamās informācijas nepieciešamību likuma 5. panta sestajā daļā noteikto nosacījumu pārbaudei. Ņemot vērā to, ka Likumprojekts paredz papildus pienākumu uzņēmējam, lūdzam skaidrot komersantam paredzētās papildus informācijas sniegšanas pamatotību. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **817.** | **Likumprojekts** | **Iekšlietu ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojektu, aizstājot visā tekstā vārdus “Drošības policija” ar vārdiem “Valsts drošības dienests” attiecīgajā locījumā, saskaņā ar grozījumiem Valsts drošības iestāžu likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. | **Ņemts vērā** | Likumprojektā aizstāti vārdi “Drošības policija” ar vārdiem “Valsts drošības dienests” attiecīgā locījumā. |
| **818.** | **2. 5. pantā**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “...  1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pilsoņi, vai iepriekš neminētas valsts pilsoņi, ja ir saņemta Ministru kabineta atļauja.”;  ....”. | **Iekšlietu ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Dzēst likumprojekta 2. pantā ietvertā Likuma  5. panta ceturtās daļas 1. punkta teksta beigās liekās pieturzīmes. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “...  1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pilsoņi, vai iepriekš neminētas valsts pilsoņi, ja ir saņemta Ministru kabineta atļauja;  ....”. |
| **819.** | **2. 5. pantā**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “...  5) pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, kā arī nav administratīvi sodīti par ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumu pārkāpumiem;  ...”. | **Iekšlietu ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Izvērtēt nepieciešamību precizēt  likumprojekta 2. pantā ietvertā Likuma  5. panta ceturtās daļas 5.punkta redakciju attiecībā uz administratīvo sodāmību, ņemot vērā, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka persona atzīstama par administratīvi nesodītu, ja gada laikā no dienas, kad beigusies soda izpildīšana, tā nav izdarījusi jaunu administratīvo pārkāpumu. Savukārt Administratīvās atbildības likums (spēkā no 01.01.2020.) paredz, ka persona atzīstama par administratīvi nesodītu gadu pēc soda izpildes. Administratīvās sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad pilnībā ir izpildīts pamatsods un papildsods. Ja sods nav izpildīts, persona uzskatāma par administratīvi sodītu vēl gadu pēc soda izpildes noilguma termiņa beigām. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “...  5)nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, kā arī nav administratīvi sodīti par ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumu pārkāpumiem — kamēr nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;  ...”. |
| **820.** | **2. 5. pantā**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “(4) Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt Latvijas Republikā reģistrēti individuālie komersanti vai komercsabiedrības, to dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi un kuri atbilst šādām prasībām:  ...”. | **Aizsardzības ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Papildināt likumprojekta 2. pantā (Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā) aiz vārdiem “vai komercdarbības,” ar vārdu “un”. Precizējums nepieciešams skaidrākai interpretācijai - speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta tikai individuāliem komersantiem un komercdarbībām. | **Ņemts vērā** | **2. 5. pantā**  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “...  (4) Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt Latvijas Republikā reģistrēti individuālie komersanti vai komercsabiedrības, un to dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi un kuri atbilst šādām prasībām:  ...”. |
| **821.** | **Likumprojekta anotācija** | **Tieslietu ministrijas priekšlikums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojekta anotācijas I sadaļas 1. punktā ietverto informāciju, norādot juridiski korektu atsauci uz Ministru kabineta noteikumiem. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **222.** | **2. 5. pantā:**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “....   1. tiem netiek piemērots aizdomās turētā statuss par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 2. netiek saukti pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”; | **Iekšlietu ministrijas iebildums (20.01.2020.)**  Krimināllikuma pantos noteiktās vainas formas ir vērtējamās, t.i., persona var tikt atzīta par aizdomās turēto vai saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma panta, kurš vienlaikus var būt vērtējams kā tīšs noziedzīgs nodarījums vai noziedzīgs nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības, un kamēr personas vaina noziedzīgajā nodarījumā nav pierādīta ar spēkā stājušos nolēmumu par šādiem Krimināllikuma pantiem Sodu reģistrā nebūs pieejamas ziņas, vai šāds noziedzīgs nodarījums ir tīšs vai tomēr tas bija izdarīts aiz neuzmanības. Līdz ar to Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nebūs iespējas visos gadījumos sniegt informāciju atbilstoši likumprojekta 2. pantā ietvertā Likuma  5. panta ceturtās daļas 11. un 12.punktam. Ņemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt likumprojektu, vai arī norādīt likumprojekta anotācijā iepriekš minēto izklāstu par Sodu reģistrā pieejamo informāciju un tās apjomu. | **Ņemts vērā** | Svītrots Likumprojekta 2. pantā ietvertais likuma 5. panta ceturtās daļas 11. un 12. punkts. |
| **223.** | **Likumprojekta anotācija** | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildums (20.01.2020.)**  Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma (anotācijas) I sadaļas 2.punkta 1.apakšpunkta otrajā teikumā svītrot vārdus “un iznīcināšanai”, savukārt trešajā teikumā svītrot vārdus “pārstrādei, iznīcināšanai vai” | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **224.** |  | **Tieslietu ministrijas iebildums (20.01.2020.)**  Izziņas I sadaļas 4. punkts. Izziņā ietverto skaidrojumu ietvert likumprojekta anotācijā, tādējādi skaidri norādot likumprojekta piemērošanas jomu. | **Ņemts vērā** | Likumprojekta anotācija ir precizēta. |
| **225.** | **1. 4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “ (1)Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved pārstrādei, iznīcināšanai vai remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”;  ... | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Precizēt likumprojekta 1. pantā ietvertā Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma (turpmāk – Likums) 4. panta pirmās daļas redakciju, harmonizējot to ar Ieroču aprites likuma 94. panta pirmo daļu. Šobrīd likumprojekta 4. panta pirmās daļas redakcijā nav pilnībā uzskaitītas visas valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbrīvojamas no importa vai eksporta licences saņemšanas. Ieroču aprites likuma 94. panta pirmajā daļā ir uzskaitītas visas valsts un pašvaldību institūcijas, kurām likumdevējs, ņemot vērā minēto institūciju kompetenci, ir nostiprinājis tiesības būt par patstāvīgiem subjektiem ieroču, speciālo līdzekļu un munīcijas apritē.  Gadījumā, ja likumprojekta 1. pantā ietvertā Likuma 4. panta pirmās daļas redakcija netiks precizēta, izveidosies nevienlīdzīga situācija, kad vienai no valsts drošības iestādēm - Valsts drošības dienestam nevajadzēs saņemt importa licenci iegādājoties šaujamieroču munīciju bez komersantu starpniecības, jo Valsts drošības dienests ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša iestāde, bet citai valsts drošības iestādei - Satversmes aizsardzības birojam, iegādājoties munīciju bez komersantu starpniecības, vajadzēs saņemt importa licenci, jo minētā iestāde nav nedz Iekšlietu ministrijas, nedz Aizsardzības ministrijas pakļautības vai pārraudzības iestāde. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Saraksts papildināts ar Tieslietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm, bet nav iekļautas visas Ieroču aprites likuma 94. panta minētās iestādes, lai efektīvi nodrošinātu stratēģiskas preču aprites kontroli. Izņēmumi attiecās uz valsts iestādēm, kuri veic iegādes (veic darījumus) tieši no ražotājiem / ārzemju partneriem (bez starpniekiem). Ieroču aprites likuma 94. pantā minētās iestādes (izņemot Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju) stratēģisko preču iegādei pamatā izmanto starpniecības pakalpojumus. | **1. 4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “(1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrija vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”;  ... |
| **226.** | **1. 4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “(1)Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved pārstrādei, iznīcināšanai vai remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”;  ... | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 1. pantā izteiktajā Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma (turpmāk – likums) 4. panta pirmajā daļā norādīts uz gadījumiem, kad preču eksporta licence nav nepieciešama. Atbilstoši likuma 1. panta 1. punktam regulējumu attiecībā uz stratēģiskās nozīmes precēm cita starpā noteic Padomes 2009. gada 5. maija Regula (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (turpmāk – Regula). Vēršam uzmanību, ka Tieslietu ministrijas ieskatā no Regulas tieši neizriet dalībvalstu rīcības brīvība attiecībā uz stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences atbrīvojumiem.  Ievērojot minēto, lūdzam pamatot likumprojektā ietvertā regulējuma atbilstību Regulai, īpaši pamatojot, vai dalībvalstij pastāv rīcības brīvība noteikt stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences atbrīvojumu, to norādot likumprojekta anotācijas V sadaļā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – instrukcija) 56.5. apakšpunktam, kā arī aizpildot visas likumprojekta anotācijas V sadaļas ailes atbilstoši instrukcijas 55. un 56. punktam.  Ja minēto skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam svītrot attiecīgo likumprojekta regulējumu, vienlaikus papildinot likumprojektu ar grozījumiem citviet likumā, kas attiecas uz stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences atbrīvojumiem. Minētais attiecas arī uz stratēģiskas nozīmes preču tranzīta un importa licences atbrīvojumiem. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Likumprojekta nacionālais regulējums nav pretrunā ar Padomes 2009. gada 5. maija Regulu (EK) Nr. 428/2009, bet paredz atvieglojumus attiecībā uz eksporta un importa licences saņemšanu. Tāpat Regula attiecas uz divējāda pielietojuma precēm, kas savukārt nav Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautās preces. Svītrojot likumprojekta regulējumu, izveidosies situācija, kad karavīram piedaloties misijā, ir nepieciešama Ārlietu ministrijas eksporta licence uz personisko ieroci. Likumprojekta regulējums paplašina jau esošo Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma regulējumu un paredz, ka eksporta licence nav nepieciešama preču pārstrādei, iznicināšanai vai remontam. Piemēram, ja Nacionālo bruņoto spēki (turpmāk - NBS) militāro tehniku transportē remontam uz Lietuvu – NBS nav nepieciešama Ārlietu ministrijas eksporta licence.  Veikti redakcionāli precizējumi. | **1. 4. pantā:**  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  “(1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai importē bez komersantu starpniecības.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrija vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros.  Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama gadījumos, kad Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm.”;  ... |
| 2  **327.** | **1. 4. pantā:**  ...  papildināt ar 2¹ daļu šādā redakcijā:  “(2¹) Fiziskām personām aizliegta Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču iegādāšanās, glabāšana un lietošana, izņemot šaujamieročus, tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas un to piederumus, munīciju, kā arī, munīcijas lādējamās iekārtas, kas nav speciāli paredzētas vai pielāgotas militārajam lietojumam. Šaujamieroču piederumu un munīcijas izņēmums ir spēkā, ja tie ir paredzēti lietošanai fiziskai personai vai uzstādīšanai uz fiziskās personas īpašumā esošajiem šaujamieročiem.” | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekta 1. pantā izteiktajā likuma 4. panta 2.1 daļā norādīts, ka stratēģiski nozīmīgo preču aizliegums neattiecas uz šaujamieroču munīcijas un piederumu lietošanu fiziskai personai. Norādām, ka minētais izņēmums izteikts atsevišķi no munīcijas un piederumu lietošanas saistībā ar šaujamieroci. Attiecīgi nav saprotams, kā praksē iespējams lietot šaujamieroča munīciju un piederumus, neizmantojot šaujamieroci. Ievērojot minēto, lūdzam skaidrot minētās normas piemērošanu praksē, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Munīcijas vai ieroču piederumus var izmantot atsevišķi - bez ieroča. Ierocis ir nepieciešams, lai virzītu lodi mērķi. Bet ja precizitātē nav svarīga, tad jebkurš priekšmets, ar kuru var izdarīt sitienu pa patronas kapseli, indicēs  lodes izšaušanu.  Atkārtoti izvērtējot regulējumu – tiek veikti redakcionāli precizējumi. | **1. 4. pantā:**  ...  papildināt ar 2¹ daļu šādā redakcijā:  “(2¹) Fiziskām personām aizliegta Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču iegādāšanās, glabāšana un lietošana, izņemot šaujamieročus, tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas un to piederumus, munīciju, kā arī, munīcijas lādējamās iekārtas, kas nav speciāli ražotas vai pārveidotas militārajām vajadzībām. Šaujamieroču piederumu un munīcijas izņēmums ir spēkā, ja tie ir paredzēti lietošanai fiziskai personai vai uzstādīšanai uz fiziskās personas īpašumā esošajiem šaujamieročiem.” |
| **228.** | **2. 5. pantā:**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “....  7) nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu; laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas; krāpšanu, ja tā iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos;  ...”. | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Likumprojekts paredz likuma 5. panta ceturtās daļas 7. punktā noteikt prasības attiecībā uz Aizsardzības ministrijas izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču saņemšanai tikai fiziskajām personām. Proti, ka fiziska persona nav sodīta, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu; laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas; krāpšanu, ja tā iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju; stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos.  Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekta anotācijā nav ietverts pamatojums šāda jauna ierobežojuma ietveršanai likuma 5. panta ceturtās daļas 7. punktā, kas paredz ierobežojumu noteikt neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Ievērojot to, ka šāds grozījums būtiski skar Latvijas Republikas Satversmes 106. pantā garantētās cilvēka pamattiesības uz nodarbošanās brīvību, par to ir nepieciešams ietvert izvērstu pamatojumu likumprojekta anotācijas I sadaļas 2. punktā.  Vienlaikus lūdzam grozījumus likuma 5. panta ceturtajā daļā izteikt tādā redakcijā, lai tie attiektos tikai uz tiem likuma 5. panta ceturtās daļas punktiem, kuri ar likumprojektu tiek grozīti. Tāpat uzsveram, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām likuma dzēsto vienību vietā jaunu regulējumu neveido, bet likumā ietver jaunas vienības ar jaunu regulējumu. Attiecīgi lūdzam precizēt likumprojektu. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Grozījumu mērķis ir, papildus likuma 5. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktajam ierobežojumam veikt darbības ar stratēģiskas nozīmes precēm tādām personām, kuras notiesātas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, noteikt ierobežojumu turpmākās dzīves laikā veikt darbu ar stratēģiskas nozīmes precēm tādām personām, kuras ir izdarījušas tādu  noziedzīgu nodarījumu, kura raksturs ir bijis īpaši kaitīgs sabiedriskajai drošībai vai  ir bijis saistīts ar stratēģiskas nozīmes preču izmantošanu. Ņemot vērā to, ka stratēģiskas nozīmes preču pieejamība šādām personām,  var radīt sabiedriskās drošības apdraudējumu, šāds ierobežojums samazinātu iespējamību, ka personai, kura jau vienreiz ir bijusi sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar stratēģiskas nozīmes precēm, atkārtoti rodas vēlme vai iespēja izdarīt līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu vai iespēja izmantot stratēģiskas nozīmes preces sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu veikšanai.  Likuma 5. panta ceturtā daļa pilnībā izteiktā jaunā redakcijā (un attiecīgi noteikti jaunie punkti). | **2. 5. pantā:**  ...  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  “....  7) nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 175. panta 4. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta 4. daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta 3. daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju), 179. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;  ...”. |
| **29.** | **3. Papildināt V nodaļu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:**  “16.1 Aizsardzības ministrija ir tiesīga veikt Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņēmušo komersantu darbības kontroli un glabātavu apsekošanu.”. | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Lūdzam izvērtēt, vai likumprojekta 3. pantā ietvertais regulējums nebūtu nosakāms kā Aizsardzības ministrijas pienākums, nevis tiesības. Turklāt pašlaik minētā norma var būt deklaratīva, jo likumprojektā nav ietverts darbības kontroles un glabātavu apsekošanas biežums. Ievērojot minēto, lūdzam sniegt skaidrojumu par likumprojekta 3. panta piemērošanu praksē, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, pārreģistrācijai vai darbības apturēšanai Aizsardzības ministrija veic pārbaudes atbilstoši Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem vai datubāzēs iegūto informāciju. Gadījumā, ja Aizsardzības ministrijai rodas šaubas par komersanta sniegtajām ziņām vai ir informācija, ka glabātavā atrodas aizliegta prece - Aizsardzības ministrija patur tiesības apsekot komersanta glabātavu.  Veikti redakcionāli labojumi (5. panta daļu numerācija). | **5. pantā:**  ...  papildināt ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:  “...  (17) Aizsardzības ministrija ir tiesīga veikt Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņēmušo komersantu darbības kontroli un glabātavu apsekošanu.  ...”. |
| **30.** | **4. Papildināt 17. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:**  “(5) Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņēmušie komersanti līdz katra gada 31. janvārim iesniedz Aizsardzības ministrijā iepriekšējā gada pārskatu par komercdarbības veidiem, eksporta, importa, ražošanas apjomiem, mārketinga pasākumiem, veiktajiem un plānotajiem darījumiem. Ministru kabinets nosaka pārskata saturu un iesniegšanas kārtību.”. | **Tieslietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  Norādām, ka likumprojekta 4. panta ievaddaļā atsauce uz VI nodaļu nav nepieciešama un ir svītrojama. Vienlaikus lūdzam sniegt skaidrojumu par to, kā izpaužas likumprojekta 4. pantā norādītie stratēģiskas nozīmes preču “mārketinga pasākumi”. Virspusēji vērtējot, uzskatām, ka stratēģiskas nozīmes precēm, piemēram, šaujamieročiem, mārketinga pasākumi nav iespējami. Ievērojot minēto, lūdzam sniegt skaidrojumu, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Svītrota atsauce uz VI nodaļu.  Stratēģiskas nozīmes preču mārketinga pasākums ir pasākums kurš veicina stratēģiskas nozīmes preču pārdošanu, piemēram, komersanta piedalīšanās izstādēs, Industrijas dienās utt.  Viens no piemēriem, komersanta stratēģiskas nozīmes preču prezentācija Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem militārajā bāzē.  Veikti redakcionāli labojumi (5. panta daļu numerācija). | **5. pantā:**  ...  papildināt ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:  **“...**  (18) Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņēmušie komersanti līdz katra gada 31. janvārim iesniedz Aizsardzības ministrijā iepriekšējā gada pārskatu par komercdarbības veidiem, eksporta, importa, ražošanas apjomiem, mārketinga pasākumiem, veiktajiem un plānotajiem darījumiem. Ministru kabinets nosaka pārskata saturu un iesniegšanas kārtību.”. |
| **31.** |  | **Iekšlietu ministrijas iebildums (12.09.2019.)**  2016. gada 4. oktobrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu”, ar kuriem tika svītrota pielikuma 10A904 sadaļa. Ņemot vērā minēto, pirotehnisko izstrādājumu pārvietošanai, eksportam, importam un tranzītam šobrīd nav nepieciešama Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegta licence.  Līdz ar to nepieciešams pārskatīt Likuma tiesību normas, kas reglamentē pirotehniskos izstrādājumus. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu”, pielikuma sadaļa 10A904 paredzēja kontroli tikai civilajai svētku pirotehnikai. Militārā un divējāda lietojuma pirotehnika joprojām tiek kontrolēta saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, kā arī Padomes Regulu 428/2009.  Civilo svētku pirotehnisko izstrādājumu kontrole Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma kontekstā nav nepieciešama, ņemot vērā, ka stratēģiskas nozīmes preces ir tās, ko var izmantot militāriem mērķiem. |  |
| **32.** | **2. 5. pantā:**  ...  izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:  “....  7) nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 175. panta 4. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta 4. daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta 3. daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju), 179. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;  ...”. | **Iekšlietu ministrijas iebildums (20.01.2020.)**  Precizēt likumprojekta 2. pantā ietvertā Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtās daļas 7.punktā esošo noziedzīgo nodarījumu uzskaitījumu, jo piedāvātajā redakcijā tas sastāv kā no Krimināllikuma nodaļām, tā arī no konkrētiem pantiem un noziedzīgu nodarījumu aprakstiem. Norādām, ka Sodu reģistrā nevar atsevišķi nodalīt attiecīgās Krimināllikuma normas daļā norādīto prettiesisko darbību – ir jāliek atsauce likumprojektā uz visu panta daļu, jo ziņas var tikt izsniegtas par visu attiecīgo normu nevis kādu tās daļu. | **Saskaņots elektroniskajā saskaņošanā (20.01.2020.)**  Aizsardzības ministrija pieprasīs Iekšlietu ministrijas Informācijas centram informāciju vai persona ir sodīta, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 175. panta 4. daļā, 176. panta 3. daļā, 176. panta 4. daļā, 177. panta 3. daļā, 179. panta 3. daļā, 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.  Ja persona ir sodīta par iepriekšminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, to aprakstu Aizsardzības ministrija pieprasīs attiecīgajā kompetentajā iestādē. Ar šo skaidrojumu papildināta anotācija. | **Likumprojekta anotācija ir precizēta.**  **2. 5. pantā:**  ...  izteikt trešo, ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:  :  “....  7) nav sodīti, tajā skaitā - ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118., 175. panta 4. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta 4. daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta 3. daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju), 179. panta 3. daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236., 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;  ...”. |

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts\*) |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Nauris Rumpe

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītāja vietnieks |
| (amats) |
| 67016430 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| nauris.rumpe@mfa.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |