|  |  |
| --- | --- |
|  | **MAT Á ÁHRIFUM LAGASETNINGAR\***  *– sbr. samþykkt ríkisstjórnar frá 10. mars 2017*  **\***umfjöllun um einstök efnisatriði misjafnlega ítarleg, eftir umfangi máls og eðli |
| **Málsheiti og nr.** | FJR19011029 Prospectus 2017. |
| **Ráðuneyti** | Fjármála- og efnahagsráðuneytið |
| **Stig mats** | Frummat, sbr. 1. gr.  Endanlegt mat, sbr. 10. gr. |
| **Dags.** | 31.10.2019 |

|  |
| --- |
| 1. **Greining og mat á fjárhagslegum áhrifaþáttum fyrir ríkið** |
| 1. **Áætluð fjárhagsáhrif fyrir ríkið vegna helstu breytinga og ráðstafana sem felast í fyrirhugaðri lagasetningu, þar sem tilgreindir eru sérstaklega áhrifaþættir á fjárhag ríkissjóðs** 2. Hvaða fjárhagsgreining, rekstraráætlanir, reiknilíkön eða önnur áætlanagerð hefur farið fram við undirbúning fjárhagsmatsins?   *Áhrif lagasetningarinnar á ríkið hefur verið metin í samráði við Fjármálaeftirlitið, sjá 7. kafla almennra athugasemda við frumvarpið. Ekki var lagt tölulegt mat á möguleg áhrif.*   1. Helstu forsendur sem áætlanir byggja á og næmni niðurstaðna fyrir frávikum   *Reynsla Fjármálaeftirlitsins af framkvæmd eftirlits með lýsingum verðbréfa.*   1. Eru fjárhagsáhrif tímabundin eða varanleg?   *Varanleg.*   1. **Tekjubreytingar**   *Ekki er gert ráð fyrir breytingum á tekjum ríkissjóðs eða eftirlitsgjaldi sem eftirlitsskyldir aðilar greiða sbr. lög nr. 99/1999.*   1. **Útgjaldabreytingar**   *Ekki er gert ráð fyrir útgjaldabreytingum.*   1. **Eignabreytingar**   *Ekki er gert ráð fyrir eignabreytingum.*   1. **Aðrir áhrifaþættir varðandi ríkisfjármál** 2. Forsendur og umbúnaður þjónustugjalda – lagakröfur *Ekki er gert ráð fyrir breytingum á eftirlitsgjaldi.* 3. Rekstrarform ríkisstarfsemi *Ekki er gert ráð fyrir breytingum á rekstrarformi Fjármálaeftirlitsins.* |
| 1. **Samræmi við útgjaldaramma og fimm ára fjármálaætlun – fjármögnun** |
| 1. **Hefur verið gert ráð fyrir þeim fjárhagsáhrifum á málaflokk sem leiða kunna af samþykkt frumvarpsins:** 2. í gildandi fjárlögum *Á ekki við.* 3. í fjárlagafrumvarpi komandi árs *Á ekki við.* 4. í fimm ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar *Á ekki við.* 5. **Hafi ekki þegar verið gert ráð fyrir útgjöldum við verkefni, hvernig er þá ætlunin að finna þeim stað innan útgjaldaramma málaflokks t.d. með tilfærslu fjármuna eða með því að draga úr öðrum útgjöldum?** *Á ekki við.* 6. **Tengist einhver ný eða aukin tekjuöflun verkefninu?** *Nei.* |
| 1. **Efnahagsáhrif – áhrif á atvinnulíf, vinnumarkað og samkeppni** |
| 1. **Hagræn áhrif á heildareftirspurn og einstaka markaði – hagstjórnarsjónarmið**   *Með frumvarpinu er leitast við að auðvelda fyrirtækjum að sækja fjármagn á fjármagnsmarkaði enda er aðgengi að fjármagni grundvallarforsenda fyrir öflugt efnahagslíf. Áhrifin verða til hægðarauka og einföldunar fyrir fyrirtæki en ekki er fyrirséð að breytingin sem í frumvarpinu felst muni leiða af sér grundvallarbreytingu á heildareftirspurn eða mörkuðum.*   1. **Áhrif á fyrirtækjaeftirlit og reglubyrði, hversu mörg fyrirtæki verða fyrir áhrifum og hvers konar fyrirtæki? Einföldun laga eða stjórnsýslu? Leitað umsagnar ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur? Sbr. lög nr. 27/1999.**   *Frumvarpið felur í sér innleiðingu í íslenskan rétt á ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129. Með því eru gerðar breytingar á regluverki lýsinga verðbréfa sem miða að því að einfalda stjórnsýslumeðferð og gera litlum og meðalstórum fyrirtækjum auðveldara að sækja fjármagn innan EES. Þá mun það auka skilvirkni við útgáfu lýsinga verðbréfa, draga úr íþyngjandi stjórnsýslumeðferð og efla alþjóðlega samkeppnishæfni innan EES. Þá má ætla að almenn útgefendalýsing verði til hagsbóta fyrir tíða útgefendur.* *Efni frumvarpsins kemur til með að einfalda staðfestingarferli lýsinga hjá Fjármálaeftirlitinu.*   1. **Samkeppnisskilyrði**   *Líkt og segir hér framar er gott aðgengi að fjármagni ein af grundvallarforsendum öflugs efnahagslífs og því ættu breytingarnar sem í frumvarpinu felast að stuðla öflugri samkeppni meðal þeirra fyrirtækja sem sækja fjármagnið. Þegar fyrirtæki ætla á annað borða að nýta lánsfjármagn í rekstur sinn má gera það með því að fá lán í banka eða gefa út skuldabréf. Að vissu leyti má því segja að með því að auðvelda fyrirtækjum að gefa út skuldabréf gæti dregið úr eftirspurn eftir útlánum hjá bönkum eða öðrum lánveitendum. Möguleikar þeirra til þess að hafa milligöngu um skuldabréfaútgáfu aukast aftur á móti.*  *Samræmdar reglur hér á landi við það sem ríkir á Evrópska efnahagssvæðinu eru til þess fallnar að efla samkeppnishæfni meðal þeirra sem hafa milligöngu um fjármögnun og fleiri valmöguleika fyrir þá sem leita fjármögnunar.* |
| 1. **Önnur áhrif** |
| **Áhrif á stjórnsýslu, s.s. hvort ráðuneyti og stofnanir eru í stakk búin til að taka við verkefni**  *Efni frumvarpsins kemur til með að einfalda staðfestingarferli lýsinga hjá Fjármálaeftirlitinu.* |
| 1. **Niðurstaða mats – með vísun í fylgiskjöl ef við á** |
| 1. **Samandregin niðurstaða fjárhagsáhrifa fyrir ríkissjóð – heildarútkoma varðandi tekjur, gjöld, afkomu og efnahag**   *Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.*   1. **Samfélagslegur ávinningur veginn á móti kostnaði og fyrirhöfn (ekki gerð krafa um tölulegt mat)**   *Áhrif frumvarpsins á fjármagnsmarkaði verða jákvæð. Frumvarpið einfaldar stjórnsýslumeðferð og eykur skilvirkni við útgáfu lýsinga verðbréfa og markaðir hér á landi verða samkeppnishæfari innan EES.* |
| 1. **Til útfyllingar vegna endanlegs mats – breytingar frá frummati** |
| 1. **Voru áform um lagasetninguna ásamt frummati á áhrifum kynnt fyrir FJR?**   *Nei.* |