|  |  |
| --- | --- |
|  | **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.** | FOR20120064 Frumvarp til laga um brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, nr. 42/1987, með síðari breytingum |
| **Ráðuneyti** | Forsætisráðuneyti |
| **Stig mats** | Frummat, sbr. 1. gr.  Endanlegt mat, sbr. 10. gr. |
| **Dags.** | 21. janúar 2021 |

|  |
| --- |
| 1. **Greining og mat á fjárhagslegum áhrifaþáttum fyrir ríkið** |
| Ekki er gert ráð fyrir neinum fjárhagsáhrifum á ríkissjóð. |
| 1. **Samræmi við útgjaldaramma og fimm ára fjármálaætlun – fjármögnun** |
| Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á útgjaldaramma og fjármálaáætlun. |
| 1. **Efnahagsáhrif – áhrif á atvinnulíf, vinnumarkað og samkeppni** |
| 1. **Hagræn áhrif á heildareftirspurn og einstaka markaði – hagstjórnarsjónarmið**   Ekki er gert ráð fyrir hagrænum áhrifum á heildareftirspurn og einstaka markaði.   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.**   Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á fyrirtækjaeftirlit og reglubyrði.   1. **Samkeppnisskilyrði**   Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á samkeppnisskilyrði. |
| 1. **Önnur áhrif** |
|  |
| 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 neinum fjárhagsáhrifum á ríkissjóð.   1. **Önnur áhrif en bein fjárhagsáhrif, álitamál eða fyrirvarar sem ástæða þykir til að vekja athygli á** 2. **Samfélagslegur ávinningur veginn á móti kostnaði og fyrirhöfn (ekki gerð krafa um tölulegt mat)**   Áhrif niðurfellingar laganna kæmu fram í því að Hagstofa Íslands myndi velja aðferðafræði við útreikning vísitölu byggingarkostnaðar í samræmi við lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. Með því eru Hagstofu Íslands ekki settar skorður á vali á aðferðum eins og nú er með sérlögum um vísitölu byggingarkostnaðar. Með þessu móti getur Hagstofan bætt aðferðir við mælingu og útreikning, m.a. með innleiðingu á notkun raunmælinga á launum í stað taxtalauna eins og nú eru notuð og með samræmingu á meðhöndlun virðisaukaskatts við þær aðferðir sem eru tíðkaðar á öðrum Norðurlöndum. Með þessu yrði komið til móts við notendur vísitölunnar sem kalla eftir meiri næmni við verðmælingu aðfanga í stað þess að vísitalan bregðist óreglulega við kjarasamningsbreytingum eða breytingum á virðisaukaskatti. |
| 1. **Til útfyllingar vegna endanlegs mats – breytingar frá frummati** |
| 1. **Voru áform um lagasetninguna ásamt frummati á áhrifum kynnt fyrir FJR?** 2. **Eru helstu efnisatriði frumvarpsins óbreytt/lítið breytt frá þeim tíma?** 3. **Ef gerðar hafa verið breytingar umfram það, sbr. það frummat á áhrifum frumvarpsins sem áður var kynnt, hverjar eru þær og hver eru fjárhagsáhrifin?** |