**Likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā” (turpmāk – Likumprojekts) paredz no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 12.septembra regulas Nr.2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (*ETIAS*) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (turpmāk – Regula Nr. 2018/1240) izrietošo nacionālo saistību ieviešanu Latvijas Republikā, nosakot kompetentās iestādes, to pienākumus un tiesības.  Likumprojekts stāsies spēkā, kad Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (turpmāk – *ETIAS*) uzsāks darbību atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 88.pantam. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | 1) Regula Nr. 2018/1240;  2) Iekšlietu ministrijas iniciatīva. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | *ETIAS* sniegs trūkstošo informāciju par ceļotājiem, uz kuriem neattiecas prasība uzrādīt vīzu, viņiem šķērsojot ārējo robežu. *ETIAS* vēl pirms došanās ceļā uz Šengenas līguma dalībvalstu teritoriju noteiks vai trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, atbilst ieceļošanas nosacījumiem, kā arī noteiks vai šāda ceļošana rada drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku.  *ETIAS* automātiski apstrādās katru speciālā tīmekļa vietnē vai mobilā aplikācijā iesniegto ceļošanas atļaujas pieteikumu un salīdzinās to ar ES informācijas sistēmām, īpašu *ETIAS* kontrolsarakstu un skaidri izstrādātiem pārbaudes noteikumiem. Šāda pārbaude ļaus konstatēt, ka nav faktisku liecību vai pamatota iemesla atteikt ceļošanas atļaujas izsniegšanu.  Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attieksies prasība par ceļošanas atļauju, iesniegs pieteikumu elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, izmantojot īpašu publiskā tīmekļa vietni vai lietotni mobilajām ierīcēm. Tas būs jādara pietiekamu laiku pirms plānotā ceļojuma. Kad tiks izdota vai atteikta ceļošanas atļauja, pieteikuma iesniedzējs saņems paziņojumu ar e-pasta pakalpojuma starpniecību. Ceļošanas atļauja ir derīga trīs gadus vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām – atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.  *ETIAS* ceļošanas atļauja būs obligāts priekšnosacījums ieceļošanai Šengenas zonā. Šengenas līguma dalībvalstu ārējās robežas šķērsošanas brīdī robežsargi līdztekus citiem, Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām 6.pantā noteiktiem ieceļošanas nosacījumiem veiks arī ceļošanas atļaujas esamības pārbaudi. Derīgas ceļošanas atļaujas esamība vien tomēr automātiski nepiešķirs tā turētājam tiesības ieceļot Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kamēr netiks izpildīti visi Šengenas Robežu kodeksā noteiktie ieceļošanas nosacījumi.  Gaisa pārvadātājiem, jūras pārvadātājiem un starptautiskiem pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, būs pienākums nosūtīt vaicājumu *ETIAS* informācijas sistēmai, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir vai nav derīga ceļošanas atļauja. *ETIAS* informācijas sistēma, izmantojot pārvadātāju vārteju, sniegs pārvadātājiem atbildi „OK” vai „NOT OK”.  ETIAS sastāvēs no ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienībām.  *ETIAS* valsts vienības izskatīs ceļošanas atļauju pieteikumus, ja automatizētais pieteikuma process būs uzrādījis informācijas atbilsmi kādā no ES informācijas sistēmām (*ETIAS* centrālajā sistēmā, *SIS*, IIS, VIS, *Eurodac*), Eiropola datos un Interpola *SLTD* un *TDAWN* datubāzēs, un pieteikuma iesniedzējs būs apstiprinoši atbildējis uz Regulas Nr. 2018/1240 17.panta 4.punktā minētajiem jautājumiem, kā arī pieteikuma iesniedzēja dati atbildīs datiem Regulas Nr. 2018/1240 34.pantā minētajam *ETIAS* kontrolsarakstam un 33.pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem. Sākotnēji *ETIAS* centrālā vienība pārbaudīs vai iepriekšminētie dati atbilst pieteikuma iesniedzēja datiem un, ja dati atbilst, vai, ja joprojām pastāvēs šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, pieteikumu apstrādās Regulas Nr. 2018/1240 25. pantā noteiktā atbildīgās dalībvalsts *ETIAS* valsts vienība. Tā novērtēs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku un pieņems lēmumu izsniegt vai atteikt ceļošanas atļauju 96 stundu laikā pēc tam, kad ir iesniegts ceļošanas atļaujas pieteikums. Ja ceļošanas atļauju atteiks, anulēs vai atcels, pieteikuma iesniedzējiem būs pārsūdzības tiesības. *ETIAS* valsts vienībai būs jāsniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par pārsūdzības procedūru. *ETIAS* valsts vienība, izņēmuma kārtā varēs izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 44. pantam.  Saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 preambulas 65. punktu, *ETIAS* valstu vienību darbības un uzturēšanas izmaksas būtu pilnībā jāsedz ar ieņēmumiem no ceļošanas atļauju nodevām, kas ir 7 EUR apmērā par katru pieteikumu, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 18. pantam. Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 85. panta 2. punktam *ETIAS* valsts vienību izpildei vajadzīgā personāla izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.  *ETIAS* informācijas sistēmā ietilps *ETIAS* centrālā sistēma un *ETIAS* kontrolsaraksts, kuru katra dalībvalsts izveidos, pamatojoties uz informāciju saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Regulas Nr. 2018/1240 3. panta 1. punkta 15) apakšpunktā ir noteikta „teroristu nodarījuma” definīcija un 16) apakšpunktā „smags noziedzīgs nodarījums” definīcija.  Lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, dalībvalstīm ir jāizraugās iestādes, kurām būs tiesības pieprasīt *ETIAS* centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanu. Katrai dalībvalstij ir jāizraugās viens vai vairāki centrālie piekļuves punkti, kuriem būs piekļuve *ETIAS* centrālajai sistēmai un caur kuriem izraudzītās iestādes aplūkos datus. Centrālie piekļuves punkti pārbaudīs no izraudzītajām iestādēm saņemto pieprasījumu pamatotību, veiks pieprasījumu apstrādi un sniegs atbildi iestādēm. Dalībvalstīm būs arī pienākums sagatavot gada ziņojumu par to, cik efektīga ir bijusi piekļuve *ETIAS* centrālajā sistēmā glabātajiem datiem tiesībaizsardzības nolūkos, kas ietvers statistikas datus.  Piekļuvi *ETIAS* informācijas sistēmai piešķirs tikai un vienīgi *ETIAS* valsts vienību pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem. Robežu iestādes piekļūs *ETIAS* centrālajai sistēmai tikai, lai noskaidrotu ārējās robežas šķērsošanas vietā esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu un, lai redzētu atzīmes, kuras būs pievienojusi *ETIAS* valsts vienība, lai ieteiktu robežu iestādēm veikt ceļotāja pārbaudi robežpārbaudes otrajā līnijā vai informētu robežu iestādes par informācijas viltus atbilsmi. Pārvadātāji piekļūs *ETIAS* informācijas sistēmai tikai, lai noskaidrotu ceļošanas atļaujas statusu, saņemot atbildi, vai personai ir/nav derīga ceļošanas atļauja. Imigrācijas iestādes piekļūs *ETIAS* centrālajai sistēmai tikai, lai noskaidrotu dalībvalsts teritorijā esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu, kā arī atgriešanas nolūkā.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 76. pantā noteiktajiem dalībvalstu pienākumiem, katra dalībvalsts ir atbildīga par *ETIAS* valsts vienības izveidi, centrālo piekļuves punktu organizāciju, kā arī datu ievadi *ETIAS* kontrolsarakstā. Tāpat arī dalībvalstīs ir jānosaka pārsūdzības procedūra, ja ceļošanas atļauja tiek atteikta, anulēta vai atcelta, kā arī jāparedz sankcijas trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, par uzturēšanos dalībvalstīs bez tās un sankcijas pārvadātājiem par šādu personu pārvadāšanu.  Ņemot vērā, ka Imigrācijas likums nosaka arī to ārzemnieku ieceļošanas kārtību, uz kuriem attieksies prasība par *ETIAS* ceļošanas atļauju, kā arī to, ka *ETIAS* ceļošanas atļauja, atšķirībā no ceļošanas dokumenta, vīzas vai uzturēšanās atļaujas būs iegūstama un pieejama tikai tiešsaistē *ETIAS* centrālajā sistēmā, Likumprojektā paredzēts Imigrācijas likuma 1.pantu papildināt ar jaunu terminu „ceļošanas atļauja”.  Imigrācijas likuma 1. pantu paredzēts papildināt arī ar terminu „izraudzītās iestādes”, kas būs iestādes, kuras Latvijas Republika būs izraudzījusies kā atbildīgās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu un, kurām būs tiesības pieprasīt *ETIAS* centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanu caur centrālajiem piekļuves punktiem.  Likumprojektā paredzēts Imigrācijas likumu papildināt ar 4.3 pantu, nosakot pieteikuma iesniedzēja pārsūdzības tiesības, ja *ETIAS* valsts vienība atteiks, anulēs vai atcels ceļošanas atļauju. Likumprojektā pārsūdzības tiesības noteiktas līdzīgi, kā Imigrācijas likuma 20. pantā noteiktajā gadījumā, kad ārzemniekam tiek atteikts ieceļot Latvijas Republikā. Tomēr, ņemot vērā, ka lēmums par ceļošanas atļaujas atteikumu, anulēšanu un atcelšanu tiks pieņemts elektroniskā veidā un to veiks Valsts robežsardzes sastāvā esošā *ETIAS* valsts vienība, tad ārzemnieks pārsūdzību adresēs tieši Valsts robežsardzes priekšniekam, nevis pārstāvniecībai. Arī atbilstoši Imigrācijas likuma 17. panta trešajai daļai, kad Valsts robežsardzes amatpersona atsaka, anulē vai atceļ vīzu, lēmums tiek adresēts Valsts robežsardzes priekšniekam. Pārsūdzība notiks atbilstoši Administratīvā procesa likumam rakstveidā. Ja ceļošanas atļauja tiks atcelta pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, tad pārsūdzība nebūs iespējama, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 41. panta 8. punktam.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 76. pantā noteiktajiem dalībvalstu pienākumiem par *ETIAS* valsts vienības izveidi, centrālo piekļuves punktu organizāciju un datu ievadi kontrolsarakstā, Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likumu ar jaunu II1 nodaļu „Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma”.  Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likumu ar 17.1 panta pirmo daļu, kurā Valsts robežsardzei uzdots veikt *ETIAS* valsts vienības funkcijas.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 34.panta 2.punktam *ETIAS* kontrolsarakstu izveido, pamatojoties uz informāciju saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pamatojoties uz kontrolsarakstā ievadīto informāciju, informācijas atbilsmes gadījumā, veicot tālāku ceļošanas pieteikuma manuālu apstrādi, *ETIAS* valsts vienība novērtēs drošības risku un pieņems lēmumu izdot vai atteikt ceļošanas atļauju. Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 35. panta 7. punktā minētajam īstenošanas aktam, katra dalībvalsts attiecīgajā *ETIAS* valsts vienībā izraugās kompetento(-ās) valsts iestādi(-es), kura(-s) būs pilnvarota(-s) veikt uzdevumus attiecībā uz kontrolsarakstu, saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 34. un 35. pantu. Kompetento iestāžu pienācīgi pilnvarotiem lietotājiem *ETIAS* valsts vienībās piešķirs piekļuvi kontrolsarakstam ar droša tehniskā risinājuma palīdzību, kuru izstrādās Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*). Šāda piekļuve tiks piešķirta kontrolsaraksta pārvaldības mērķiem, saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 34. un 35. pantā noteikto. Pirms datu ievades kontrolsarakstā, saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 35. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir jāveic pārbaude Šengenas Informācijas Sistēmā (*SIS*). *ETIAS* valsts vienības darbinieki, kuri veiks darbības ar kontrolsarakstu, varēs atrasties dažādos fiziskos izvietojumos (piemēram, Valsts drošības dienesta pilnvarota amatpersona veic datu ievadi kontrolsarakstā, atrodoties Valsts drošības dienesta izvietojumā, izmantojot piekļuvi drošajam tehniskajam risinājumam).  Tādējādi, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 34. panta 1. punktā minētās informācijas tvērumam un iestāžu kompetencei (tai skaitā piekļuvei *SIS*), kā arī attiecīgā īstenošanas akta prasībām, Likumprojekta ietvaros Imigrācijas likumā paredzēts iekļaut 17.1 panta otro daļu, kas nosaka to iestāžu pilnvarotās amatpersonas, kuras būs tiesīgas veikt darbības ar *ETIAS* kontrolsarakstu, proti, veikt datu ievadi, pārbaudi pirms ievades, datu atjaunināšanu un pārskatīšanu, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 34. un 35. pantam.  Izvērtējot Latvijas kompetento iestāžu (operatīvās darbības subjektu) funkcionālo tvērumu, tiesības un pienākumus, Likumprojekta ietvaros paredzēts papildināt Imigrācijas likumu ar 17.2 pantu, kura pirmajā daļā tiks noteiktas izraudzītās iestādes Latvijas Republikā, kurām, ievērojot Regulas Nr. 2018/1240 52. panta nosacījumus, būs tiesības pieprasīt *ETIAS* centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanu, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.  Kriminālprocesa likuma 387. pantā ir noteikta institucionālā piekritība noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā. Vērtējot jautājumu par centrālo piekļuves punktu noteikšanu, par pamatu tika ņemts *ETIAS* centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanas mērķa tvērums, kas ir vērsts uz teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, iestāžu institucionālais ietvars un starpinstitūciju sadarbības nodrošināšanas iespējas un pieredze.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 50. panta 2. punkta otrajai daļai centrālais piekļuves punkts rīkojas pilnīgi neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm, ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus. Atbilstoši šī punkta trešajai daļai, dalībvalstis var izraudzīties vairāk kā vienu centrālo piekļuves punktu, lai atspoguļotu savu organizatorisko un administratīvo struktūru.  Valsts policijai atbilstoši Kriminālprocesa likuma 387. panta pirmajai daļai ir tiesības izmeklēt jebkuru noziedzīgu nodarījumu, izņemot šā panta otrajā līdz 10.1 daļā noteiktos gadījumus, ja vien ģenerālprokurors nav uzdevis to darīt, kā arī tās ietvarā ir struktūrvienības, kuras ir kompetentas nodrošināt noteikta veida pieprasījumu un sensitīvas informācijas apstrādi, Likumprojekts nosaka, ka Valsts policija nodrošinās viena no centrālā piekļuves punkta funkciju izpildi.  Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu Nr. 823 „Valsts drošības dienesta nolikums” noteic, ka Valsts drošības dienests ir valsts drošības iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts drošības jomā, nodrošinot Nacionālās drošības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā, Operatīvās darbības likumā, likumā "Par valsts noslēpumu" un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus. Savukārt Kriminālprocesa likuma 387. panta otrā daļa pilnvaro Valsts drošības dienestu izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti valsts drošības jomā vai valsts drošības iestādēs, vai citus noziedzīgus nodarījumus savas kompetences ietvaros un gadījumos, kad izmeklēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors.  Ievērojot Valsts drošības dienesta funkcionālo kompetenci un spējas un pieredzi nodrošināt sensitīvas informācijas apstrādi, strikti un daudzpusīgi no valsts drošības viedokļa vērtējot katru gadījumu, Likumprojekts nosaka, ka Valsts drošības dienests nodrošinās otra centrālā piekļuves punkta funkciju izpildi.  Valsts robežsardzei, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 387. panta astotajai daļai ir tiesības izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību. Savukārt, Valsts ieņēmumu dienesta viens no galvenajiem uzdevumiem ir novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā. Ņemot vērā šādu smagu noziedzīgu nodarījumu specifiku, kā arī to, ka gan Valsts robežsardzes, gan Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības kopīgi veic dienesta pienākumus robežšķērsošanas vietās, Likumprojekts nosaka, ka Valsts robežsardze nodrošinās trešā centrālā piekļuves punkta funkcijas. Turklāt, arī saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.676 „Vīzu noteikumi” 61.1 punktu Valsts robežsardze ir viens no centrālajiem piekļuves punktiem piekļuvei ES vīzu sistēmā iekļautajiem datiem un, atbilstoši šo noteikumu 61.2 4.apakšpunktam Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policija piekļūst šiem datiem ar Valsts robežsardzes starpniecību.  Lai nodrošinātu Regulas Nr. 2018/1240 51. panta 1. punkta izpildi, centrālajam piekļuves punktam iesniedzot rakstisku vai elektronisku pieprasījumu piekļuvei *ETIAS* centrālajā sistēmā glabāto datu konkrēta kopuma aplūkošanai, kā arī lai sabalansētu administratīvo slogu, Likumprojekta 17.2  panta trešā daļa nosaka, ka:   1. Valsts policijas un prokuratūras norīkotās struktūrvienības varēs piekļūt *ETIAS* datiem ar Valsts policijas starpniecību; 2. Valsts drošības dienesta, Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Militārās policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Iekšējā drošības biroja norīkotās struktūrvienības varēs piekļūt *ETIAS* datiem ar Valsts drošības dienesta starpniecību; 3. Valsts robežsardzes un Valsts ieņēmumu dienesta norīkotās struktūrvienības ar Valsts robežsardzes starpniecību.   Lai nodrošinātu Regulas Nr. 2018/1240 92. panta 8. punktā noteikto dalībvalsts pienākumu - gada ziņojuma sagatavošanu, kas ietvers statistikas datus, Likumprojekta 17.2 panta ceturtā daļa noteiks pienākumu Valsts policijai un Valsts drošības dienestam, kā centrālajiem piekļuves punktiem, sadarbībā ar IeM Informācijas centru un izraudzītajām iestādēm sagatavot attiecīgo ziņojumu.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 66. panta 4. punktam vismaz reizi trijos gados no *ETIAS* darbības sākuma dalībvalstīs būs jāveic *ETIAS* valsts vienību veikto datu apstrādes darbību revīzija. Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta pirmo daļu Datu valsts inspekcija ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas ir datu uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK izpratnē un pilda tajā noteiktos uzdevumus datu apstrādes jomā. Tādējādi Likumprojekta ietvaros paredzēts papildināt Imigrācijas likumu ar 17.3 pantu, kurā Datu valsts inspekcija ir noteikta kā atbildīgā iestāde attiecīgās revīzijas veikšanā.  Lai atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 1. punktam noteiktu pārvadātāja pienākumu pārbaudīt, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir vai nav derīga ceļošanas atļauja, Likumprojekta ietvaros paredzēts Imigrācijas likuma 21. panta pirmās daļas teksta beigās iekļaut vārdus „un attiecīgi ceļošanas atļauja”.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 45.panta 1.punktam šāds pienākums attieksies tikai uz gaisa pārvadātājiem, jūras pārvadātājiem un starptautiskajiem pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem. Tādējādi Likumprojekts paredz Imigrācijas likuma 21. pantu papildināt ar ceturto daļu, nosakot to, ka šāds pārvadātāja pienākums neattiecas uz dzelzceļa pārvadātāju.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 62. pantā minētajām sankcijām, Likumprojekta ietvaros paredzēts Imigrācijas likuma 68.2 pantā noteikto sankciju papildināt arī par uzturēšanos Latvijas Republikā bez ceļošanas atļaujas. Piemēram, trešo valstu valstspiederīgais, uz kuru attiecas ceļošanas atļauja, tiek konstatēts robežpārbaudes laikā izceļojot bez derīgas ceļošanas atļaujas, vai arī šāds ārzemnieks tiek konstatēts valsts iekšienē imigrācijas kontroles laikā. Likumprojekta 6. pantā sankcijas apmērs par uzturēšanos Latvijas Republikā bez ceļošanas atļaujas ir paredzēts tāds pats, kā sankcijas apmērs par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīga ceļošanas dokumenta, vīzas, uzturēšanās atļaujas un citiem Imigrācijas likuma 68.2 pantā minētajiem dokumentiem un nosacījumu pārkāpumiem, jo ārzemnieka atrašanās Latvijas Republikā bez ceļošanas atļaujas ir līdzvērtīgs administratīvs pārkāpums nelikumīgas imigrācijas jomā.  Spēkā esošā Imigrācijas likuma 68.6 panta redakcija neparedz Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 5. punktā paredzēto sankciju pārvadātājam par trešo valstu valstspiederīgo pārvadāšanu bez derīgas ceļošanas atļaujas. Tādējādi Likumprojekta ietvaros paredzēts Imigrācijas likuma 68.6 pantu izteikt trīs daļās:  1) 68.6 pantapirmajā daļā minētā sankcija tiek attiecināta arī uz pārvadātājiem par ārzemnieku pārvadāšanu no trešām valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav ieceļošanas Latvijas Republikā nepieciešamo dokumentu un attiecīgi ceļošanas atļaujas (sankcijas apmērs ir paredzēts tāds pats, kā par ārzemnieku pārvadāšanu no trešām valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešamo dokumentu, ievērojot Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 5. punktā minēto sankciju attiecināmību uz Eiropas Padomes Direktīvas 2001/51/EK (2001. gada 28. jūnijs) 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktos noteiktā naudas soda maksimālajam un minimālajam apjomam, t.i. 5000 EUR un 3000 EUR attiecīgi);  2) 68.6 pantaotrā daļa nosaka atkāpi no šā panta pirmajā daļā noteiktās sankcija, jo dzelzceļa pārvadātājam nav pienākums nav pienākums pārliecināties par ceļošanas atļaujas esamību, saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 1. punktu;  3) 68.6 panta trešā daļa nosaka atkāpi no šā panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas piemērošanas pārvadātājam, ja saistībā ar vienu un to pašu ārzemnieku, uz pārvadātāju jau attiecās sankcija par ārzemnieka pārvadāšanu uz Latvijas Republiku bez derīgiem ceļošanas dokumentiem (piemēram, robežpārbaudes laikā tiek konstatēts ārzemnieks, kuram nav ceļošanas atļaujas un vienlaikus ceļošanas dokuments nav derīgs, atbilstoši Imigrācijas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktiem).  Atbilstoši EK īstenošanas akta melnrakstam par pārvadātāju vārtejas darbības nosacījumiem, pārvadātājam būs pienākums veikt vaicājumu *ETIAS* informācijas sistēmai pirms trešās valsts valstspiederīgā iekāpšanas transportlīdzeklī un jebkurā gadījumā ne agrāk kā 48 stundas pirms plānotā izceļošanas laika. Ja laika periodā no vaicājuma veikšanas un ārzemnieka nogādāšanas līdz robežšķērsošanas vietai, *ETIAS* valsts vienība anulēs vai atcels ceļošanas atļauju (piemēram, šajā laika posmā par personu *SIS* tiks ievadīts brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos), sankcija pārvadātājam par ārzemnieka pārvadāšanu bez derīgas ceļošanas atļaujas netiks piemērota.  Dalībvalstis sāks izmantot *ETIAS* atbilstoši Regulas 88. panta 5. punktā minētajam datumam, kuru noteiks Eiropas Komisija pēc attiecīgu nosacījumu izpildes un kuru publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punktam, sešus mēnešu no dienas, kad *ETIAS* uzsāk darbību, tās izmantošana ir fakultatīva un prasību par to, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, nepiemēro. Tomēr jau no *ETIAS* darbības uzsākšanas *ETIAS* valsts vienība uzsāks savu uzdevumu izpildi, kā arī izraudzītās iestādes nodrošinās  *ETIAS* kontrolsarakstu pārvaldību. Vienlaikus, arī izraudzīto iestāžu operatīvās vienības varēs veikt *ETIAS* centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanu, izmantojot centrālos piekļuves punktus, jo, neskatoties uz to, ka prasību, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, sešus mēnešus nepiemēro, ārzemniekam būs iespējams iesniegt pieteikumu ceļošanas atļaujai un tādējādi reģistrēt datus *ETIAS* centrālajā sistēmā. Tādejādi, ar Likumprojektu paredzēts Imigrācijas likuma pārejas noteikumus papildināt ar 50. punktu, kas nosaka, ka Likumprojekta II1 nodaļa piemērojama pēc tam, kad *ETIAS* uzsāk darbību.  Saskaņā *eu-LISA* provizorisko plānojumu, *ETIAS* darbību plānots uzsākt 2022. gada 15. decembrī.  Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punktam, sešus mēnešu no dienas, kad *ETIAS* uzsāk darbību, tās izmantošana ir fakultatīva un prasību par to, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, nepiemēro. Tādējādi, Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likumu ar pārejas noteikumu 51. punktu, saskaņā ar ko, pārvadātāja pienākums nosūtīt vaicājumu *ETIAS* informācijas sistēmai (pārliecināties par ceļošanas atļaujas esamību ārzemniekiem, kurus tas pārvadā) stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem, no dienas, kad *ETIAS* uzsāk darbību. Minēto sešu mēnešu laikposmā, jūras un gaisa pārvadātāji var nosūtīt vaicājumu *ETIAS* informācijas sistēmai, vai arī to neveikt. Tāpat arī sankcija pārvadātājam par šāda pienākuma nepildīšanu, stāsies spēkā sešus mēnešus pēc *ETIAS* darbības sākuma, līdz ar to Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likuma pārejas noteikumus ar 54. punktu. Sešu mēnešu laikposmā pēc *ETIAS* darbības sākuma, ja pārvadātājs nosūtīs vaicājumu *ETIAS* informācijas sistēmai, tad sistēma sniegs atbildi „OK”, neatkarīgi vai ārzemniekam būs ceļošanas atļauja vai nebūs. Tāpat arī sešus mēnešus no dienas, kad *ETIAS* uzsāk darbību, ārzemniekam netiek piemērota prasība, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai. Tādējādi, Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likuma pārejas noteikumus ar 53. punktu, saskaņā ar ko, ārzemniekam piemērojamā sankcija par uzturēšanos Latvijas Republikā bez ceļošanas atļaujas, būs piemērojama pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad *ETIAS* uzsāk darbību. Jāņem vērā, ka sešu mēnešu laikposmu Eiropas Komisija var pagarināt par ne vairāk kā vēl sešus mēnešu ilgu laikposmu, ko var vēl vienu reizi atjaunot.  Atšķirībā no jūras un gaisa pārvadātājiem attiecināmā pārejas laikposma, Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 9. punkts nosaka, ka pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, pirmajos trīs gados pēc *ETIAS* darbības sākuma, vaicājuma nosūtīšana *ETIAS* informācijas sistēmai ir fakultatīva un sankciju par trešo valstu valstspiederīgo, kuriem nav derīgas ceļošanas atļaujas, nepiemēro. Tādējādi, Likumprojekts paredz papildināt Imigrācijas likumu ar pārejas noteikumu 52. un 55. punktu, saskaņā ar ko, pārvadātājam, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi, būs pienākums pārliecināties par to, ka ārzemniekam, kuru tas pārvadā ir ceļošanas atļauja, kā arī sankcija par šāda pienākuma nepildīšanu piemērojama pēc pirmajiem trīs gadiem pēc *ETIAS* darbības sākšanas. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Valsts robežsardze un Iekšlietu ministrija. |
| 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 | 1) Valsts robežsardze attiecībā uz *ETIAS* valsts vienības organizēšanu, pārvaldību, darbību un uzturēšanu. Valsts robežsardze attiecībā uz ceļošanas atļauju pārbaudi robežšķērsošanas vietās un valsts iekšienē, kā arī ārzemnieku atgriešanas nolūkā. Valsts robežsardze attiecībā uz pārsūdzības procedūru.  2) Valsts drošības dienesta, Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Militārā policijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Prokuratūras pienācīgi pilnvarotas amatpersonas – attiecībā uz Regulas Nr. 2018/1240 34. un 35. pantā minētā *ETIAS* kontrolsaraksta veidošanu un atjaunināšanu *ETIAS* valsts vienības ietvaros (atbilstoši īstenošanas aktam par kontrolsarakstiem).  3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde attiecībā uz ceļošanas atļauju pārbaudi valsts iekšienē un ārzemnieku atgriešanas nolūkā.  4) Valsts drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšējās drošības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Valsts ieņēmumu dienests un Prokuratūra – attiecībā uz Regulas Nr. 2018/1240 50. panta 1. punktā minētajām izraudzītajām iestādēm.  5) Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts robežsardze un IeM Informācijas centrs – attiecībā uz Regulas Nr. 2018/1240 50. panta 2. punktā minētajiem centrālajiem piekļuves punktiem, 92. panta 8. punktā minēto gada ziņojuma sagatavošanu.  6) Datu valsts inspekcija – attiecībā uz Regulas Nr. 2018/1240 66. panta 4. punktā paredzēto revīziju.  7) Gaisa pārvadātāji, jūras pārvadātāji un starptautiskie pārvadātāji, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem – attiecībā uz Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 1. punktā noteikto pienākumu pārbaudīt vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir vai nav derīga ceļošanas atļauja, kā arī attiecībā uz to, ka par šādu ārzemnieku bez ceļošanas atļaujas pārvadāšanu, paredzēta sankcija, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 5. punktam.  8) Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 2. panta 1. punktam – attiecībā uz ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | 1) Likumprojekts paredz ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi saistībā ar gaisa pārvadātāju, jūras pārvadātāju un starptautisko pārvadātāju, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi pienākumu pārliecināties par ceļošanas atļaujas esamību ārzemniekiem, kuru tas pārvadā, atbilstoši Likumprojekta 5. pantā iekļautajai 21. panta pirmajai daļai. Kā arī sankciju par šāda pienākuma nepildīšanu, atbilstoši Likumprojekta 7. pantā iekļautajai 68.6 panta pirmajai daļai. Paredzams, ka šāds pienākumus, kā arī sankcija par tā nepildīšanu palielinās administratīvo slogu gaisa pārvadātājiem un jūras pārvadātājiem pēc sešiem mēnešiem, kad *ETIAS* uzsāks darbību, savukārt pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi, pēc pirmajiem trīs gadiem pēc *ETIAS* darbības uzsākšanas. Pēc Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem statistikas datiem, 2019. gadā ārzemnieki, uz kuriem attiektos ceļošanas atļaujas prasība, Latvijas Republikā, izmantojot pārvadātāju pakalpojumus, ieceļoja šādā skaitā: gaisa robežas – 137180, jūras robežas – 23509, sauszeme (neizdalot attiecīgo ārzemnieku skaitu, kuri ieceļoja izmantojot privātos transportlīdzekļus, jo šādas statistikas Valsts robežsardzei nav) – 72938. Atbilstoši Eiropas Komisijas īstenošanas akta par sistēmas veiktspējas prasībām *ETIAS* informācijas sistēma sniegs atbildi pārvadātāja veiktajam vaicājumam 1 – 2 sekunžu laikā par katru trešās valsts valstspiederīgo, uz kuru attiecas prasība par ceļošanas atļauju.  2) Tiesiskais regulējums palielinās administratīvo slogu Valsts robežsardzei un pilnvaroto tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu darbībām ar kontrolsarakstiem, saistībā ar Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteikto. Atbilstoši Eiropas Komisijas priekšlikumam par Regulu Nr. 2018/1240 (2016/0357 (COD)), pieredze, ko guvušas citas valstis ar līdzīgām ceļošanas atļauju sistēmām (ASV, Kanāda, Austrālija), aptuveni 95% gadījumos vai biežāk, tie ārzemnieki, uz kuriem attiecās prasība pēc ceļošanas atļaujas, saņems ceļošanas atļauju no sistēmas dažu minūšu laikā. Tātad pārējie 5% ceļošanas atļaujas pieteikumu var nonākt *ETIAS* valsts vienībā manuālai apstrādei. 2019.gadā Latvijas Republikā ieceļoja 235094 ārzemnieks, uz kuriem attiektos prasība pēc ceļošanas atļaujas, ja *ETIAS* jau būtu uzsācis darbību. Ja pieņem, ka 5% no šāda ceļošanas atļaujas pieteikumu skaita būs jāapstrādā manuāli, *ETIAS* valsts vienībai 2019. gadā būtu jāpieņem lēmums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai atteikumu to izdot 11755 gadījumos. Tas nozīmē, ka aptuveni 30 - 32 ceļošanas atļaujas pieteikumu būtu jāapstrādā diennaktī. Lēmums ir jāpieņem 96 stundu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Atsevišķos gadījumos, *ETIAS* valsts vienība varēs pieņemt lēmumu nekavējoties, tomēr vairumā gadījumu, būs nepieciešams apspriesties ar citu dalībvalstu *ETIAS* valsts vienībām, Eiropolu un kompetentajām valsts iestādēm, jāpieprasa papildu informācija pieteikuma iesniedzējam, vai jāorganizē pārrunas ar pieteicēju. Provizoriski, vidēji viena ceļošanas atļaujas pieteikuma manuāla apstrāde varētu aizņemt 60 minūtes. Šobrīd nav iespējams prognozēt, cik daudz datus ievadīs tiesībaizsardzības iestāžu pilnvarotās amatpersonas *ETIAS* kontrolsarakstā, kā arī cik liels būs laika patēriņš datu ievadei, atjaunināšanai un pārskatīšanai. Tāpat šobrīd nav iespējams prognozēt, cik bieži būs nepieciešamība veikt *ETIAS* valsts vienības specifisku pienākumus, kas noteikti Regulas Nr. 2018/1240 55., 64. un 69. pantā. Administratīvais slogs palielināsies arī saistībā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Likumprojekta 2. pantā iekļautajā 4.3 pantā. Šobrīd nav iespējams prognozēt, cik pārsūdzības procedūru tiks uzsāktas pēc 2023. gada pirmā pusgada (pēc Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punktā minētā pārejas laikposma beigām).  3) Tiesiskais regulējums palielinās administratīvo slogu saistībā ar Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.2 panta otrajā daļā noteikto centrālo piekļuves punktu funkcijām un 17.2 panta ceturtajā daļā noteiktā gada ziņojuma sagatavošanu Valsts policijai, Valsts drošības dienestam un Valsts robežsardzei. Šobrīd nav iespējams prognozēt, cik daudz būs izraudzīto iestāžu pieprasījumi datu aplūkošanai *ETIAS* centrālajā sistēmā.  4) Tiesiskais regulējums palielinās administratīvo slogu Datu valsts inspekcijai, saistībā ar Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.3 pantā noteikto revīziju. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | 1. Balstoties uz II sadaļas 2. punkta 2) apakšpunktā aprakstītajiem pieņēmumiem par manuālai apstrādei pakļauto ceļošanas pieteikumu skaitu 2019. gadā, *ETIAS* valsts vienībai būtu šādas administratīvās izmaksas:  **C** 172445,85 = (**f** 14,67 x **l** 1) x (**n** 1 x **b** 11755)  **f** 14,67 – Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldes Nacionālā koordinācijas centra amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi stundas likme (IIIC līmenis, 9 mēnešalgas grupa 2020. gadā);  **l** 1 – viena stunda lēmuma pieņemšanai;  **n** 1 – viena amatpersona;  **b** 11755 – gadījumu skaits, kad *ETIAS* valsts vienībai būtu jāpieņem lēmums ceļošanas atļaujas izdošanai vai atteikumam. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | | | | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | | | Regula Nr. 2018/1240. | | | |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| 3. | Cita informācija | | | Nav. | | | |
| **1.tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | Regula Nr.2018/1240. | | | | | |
| A | | B | | | C | | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | | | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrā­kas prasības nekā attie­cīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Regulas Nr.2018/1240 3. panta 1. punkta 5. apakšpunkts | | Likumprojekta 1. pantā iekļautā 1. panta piektā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 3. panta 1. punkta 21. apakšpunkts | | Likumprojekta 1. pantā iekļautā 1. panta sestā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 Preambulas 26.apsvērums,  37. panta 3. punkts; 40. panta 3. punkts; 41. panta 7. punkts. | | Likumprojekta 2. pantā iekļautais 4.3 pants. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgā institūcija – Valsts robežsardze. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.2018/1240 8. panta 1. punkts. | | Likumprojekta 3.pantā iekļautā 17.1 panta pirmā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgā institūcija – Valsts robežsardze. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.2018/1240 34. pants un 35. pants | | Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.1 panta otrā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgās institūcijas – Valsts drošības dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšējās drošības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Valsts ieņēmumu dienests un Prokuratūra. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 50. panta 1. punkts | | Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.2 panta pirmā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgās institūcijas – Valsts drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšējās drošības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Valsts ieņēmumu dienests un Prokuratūra. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.2018/1240 50.panta 2. punkts | | Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.2 panta otrā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgās institūcijas – Valsts policija, Valsts drošības dienests un Valsts robežsardze. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.2018/1240 50.panta 2. punkts | | Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.2 panta trešā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgās institūcijas – Valsts policija, Valsts drošības dienests un Valsts robežsardze. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr.2018/1240 92.panta 8. punkts | | Likumprojekta 3. pantā iekļautā 17.2 panta ceturtā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgās institūcijas – Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts robežsardze un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 66. panta 4. punkts | | Likumprojekta 3. pantā iekļautais 17.3 pants. | | | Tiek ieviests pilnībā. Atbildīgā institūcija – Datu valsts inspekcija. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 1. punkts | | Likumprojekta 4. pantā iekļautā 21. panta pirmā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 1. punkts | | Likumprojekta 5. pantā iekļautā 21. panta ceturtā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 62. pants. | | Likumprojekta 6. pantā iekļautais 68.2 pants. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 5.punkts | | Likumprojekta 7. pantā iekļautā 68.6 panta pirmā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45.panta 1. un 5.punkts | | Likumprojekta 7. pantā iekļautā 68.6 panta otrā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 6. punkts | | Likumprojekta 7. pantā iekļautā 68.6 panta trešā daļa. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 88.pants | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 50. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punkts. | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 51. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 9. punkts. | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 52. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punkts. | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 53. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 83. panta 1. punkts. | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 54. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Regulas Nr. 2018/1240 45. panta 9. punkts. | | Likumprojekta 8. pantā iekļautais pārejas noteikumu 55. punkts. | | | Tiek ieviests pilnībā. | | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalīb­valstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?  Kādēļ? | | Regulas Nr. 2018/1240 50.panta 2.punkta otrā daļa satur rīcības brīvību dalībvalstīm noteikt, ka izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa (piemēram, Valsts drošības dienests vienlaikus ir gan izraudzītā iestāde, gan centrālais piekļuves punkts). Minētā rīcības brīvība īstenota ar projekta 17.2panta pirmo un otro daļu. Rīcības brīvības izmantošana pamatota ar izraudzīto iestāžu kompetenci un to institucionālo struktūru.  Regulas Nr. 2018/1240 50.panta 2.punkta trešā daļa satur rīcības brīvību dalībvalstīm izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo piekļuves punktu. Minētā rīcības brīvība īstenota ar projekta 17.2panta otro daļu. Rīcības brīvības izmantošana pamatota ar nepieciešamību sabalansēt administratīvo slogu attiecībā uz pieprasījumiem, kas centrālajiem piekļuves punktiem būs jāapstrādā pēc izraudzīto iestāžu pieprasījuma. Nosakot kompetentās iestādes, vērā tiek ņemts, ka Valsts policija – atbildīgais resors sabiedriskās drošības jomā, Valsts drošības dienests – atbildīgais resors valsts drošības jomā un Valsts robežsardze – atbildīgais resors valsts robežas drošības nodrošināšanas jomā.  Vienlaikus vēršama uzmanība, ka šāda pieeja tiek īstenota arī attiecībā uz pieeju vīzu informācijas sistēmai (Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumu Nr.676 „Vīzu noteikumi” 61.1 punkts nosaka, ka piekļuvei vīzu informācijas sistēmā glabātiem datiem ir izraudzīti vairāk nekā viens centrālais piekļuves punkts (attiecīgi Valsts drošības dienests, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Valsts policija un Valsts robežsardze), un uz pieeju patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmai (Ministru kabineta 17.05.2017. noteikumu Nr.296 „Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi” 15. punkts nosaka, ka ir divas verificējošās iestādes (Valsts policija un Valsts drošības dienests), kas darbojas līdzīgi kā centrālie piekļuves punkti). | | | | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES insti­tūcijām un ES dalīb­valstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķir­šanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | | Projekts šo jomu neskar. | | | | | |
| Cita informācija | | Nav. | | | | | |
| **2.tabula**  **Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.**  **Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| A | | | B | | | C | |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.  Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | | | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | | | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | |
| MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | | | Projekts šo jomu neskar. | | | Projekts šo jomu neskar. | |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautis­kajām saistībām | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| Cita informācija | | | Nav. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, sagatavojot un publicējot paziņojumu par līdzdalības procesu. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekts tiks ievietots Iekšlietu ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Tiks aizpildīts pēc viedokļu saņemšanas. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts robežsardze, Valsts drošības dienests, Valsts policija, Iekšējās drošības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Prokuratūra, Datu valsts inspekcija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, IeM Informācijas centrs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts paplašina Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, Valsts policijas, Datu valsts inspekcijas funkcijas un uzdevumus.  Saistībā ar projekta izpildi Valsts robežsardzei būs nepieciešams veidot *ETIAS* valsts vienību, kas tiks veidota par pamatu ņemot Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldes Nacionālā koordinācijas centra esošos personāla resursus, pieņemot dienestā papildu personālu, saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1240 8. panta 3. punkta prasībām. Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1240 85. panta 2. punktam, *ETIAS* darbības izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un tajā ietvertas *ETIAS* valsts vienību uzdevumu izpildei vajadzīgā personāla un tehniskā aprīkojuma (aparatūras un programmatūras) izmaksas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza:

valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

Upenieks, 67075611

[raivo.upenieks@rs.gov.lv](mailto:raivo.upenieks@rs.gov.lv)