Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”” (turpmāk – projekts) sagatavots saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – noteikumi Nr.106) 4.punktu atbalsta pretendenti var būt izglītības iestāde, izglītības pārvaldes iestāde, iestāde, kas darbojas izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu vārdā, un arī produktu piegādātājs. **Latvijā pieņemtā prakse liecina, ka pretendents –produktu piegādātājs – var būt gan piena pārstrādes uzņēmums, kas ražo piena produktus un tos, īstenojot atbalsta programmu, piegādā pats, gan arī skolu ēdināšanas uzņēmums, kas no piena pārstrādes uzņēmumiem produktus iegādājas un, īstenojot atbalsta programmu, tos piegādā izglītojamiem.** Pēc Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) datiem, 2013.gada 1.jūlijā atbalsta programmā bija iesaistījušies 115 atbalsta pretendenti, to skaitā 9 produktu piegādātāji – piena pārstrādes uzņēmumi.  **Savukārt skolu ēdināšanas uzņēmumi iepērk piena produktus no piena pārstrādes uzņēmumiem un arī darbojas kā atbalsta pretendenti, piegādājot šos produktus izglītojamiem saskaņā ar noteikumiem Nr.106. Vairāki piena pārstrādes uzņēmumi** **līdz šim** ir **vērsušies dienestā ar sūdzībām par** **to, ka attiecībā uz ēdināšanas uzņēmumiem piegādātajiem piena produktiem bieži netiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie termiņi norēķiniem, turklāt norēķinu aizkavēšanās mēdz būt ilgstoša. Tas** piena pārstrādes uzņēmumiem ierobežo finanšu līdzekļu pieejamību un tādējādi bieži apgrūtina savlaicīgu norēķināšanos ar **saviem** svaigpiena ražotājiem, **kuriem piena ražošana ir vienīgais ienākumu avots, bet laikus nesaņemta samaksa var radīt ievērojamas finansiālas problēmas, jo īpaši tāpēc, ka kopš Latvijas iestāšanās ES piena ražošanas sektorā kopumā veiktas ievērojamas investīcijas un lielākai daļai piena ražotāju ir kredītsaistības. Tādēļ būtu lietderīgi sniegt pretendentiem – piena produktu ražotājiem – iespēju saņemt valsts līdzfinansējumu par vairākiem piegādes mēnešiem vienā maksājumā**  Eiropas Komisijas 2008.gada 10.jūlija Regulas (EK) Nr.657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem, (turpmāk – Regula Nr.657/2008) 4.pants un II pielikums nosaka, ka Eiropas Savienības (turpmāk – ES) atbalsts par pasterizēta piena piegādi ir EUR 18,15/100 kg jeb 0,13 Ls/litru (pēc *kursa 0,702804*).  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopēju organizāciju un paredz īpašus nosacījumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), (turpmāk – Regula Nr.1234/2007) 102.panta 2.punkts paredz iespēju papildus Eiropas Savienības atbalstam piešķirt finansējumu no valsts budžeta vai ieguldījumiem no piensaimniecības nozares. Tomēr šī papildus piešķiramā finansējuma piešķiršanas kārtība netiek reglamentēta.  Noteikumu Nr.106 3.punkts paredz, ka papildus ES atbalstam par pasterizēta piena bez piedevām piegādi izglītojamiem pirmskolas izglītības iestādēs un 1.–9.klasē tiek piešķirts valsts līdzfinansējums. Savukārt noteikumu Nr.106 3.pielikuma B daļā noteikta valsts līdzfinansējuma likme Ls 0,33 apmērā par litru piena, kas ir 71,7% no kopējā valsts un ES atbalsta apmēra ( Ls 0,13 + Ls 0,33) par šo produktu.  Noteikumu Nr.106 7.punkts nosaka, ka pretendents iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniedz par vienu (iepriekšējo) kalendāra mēnesi. Savukārt saskaņā ar regulas Nr.657/2008 11.panta 3.punktu pretendents šo iesniegumu var iesniegt trīs mēnešu laikā pēc piegādes mēneša beigām, un saskaņā ar Regulas Nr.657/2008 12.panta 2.punktu dienestam atbalsts jāizmaksā trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts aizpildīts un derīgs iesniegums atbalsta saņemšanai. Tādējādi sliktākajā variantā pretendents atbalstu saņem tikai 6 mēnešus pēc piena produktu reālās piegādes. Turklāt dienesta pieredze liecina, ka visai bieži ir gadījumi, kad pretendenti izmanto iespēju atbalsta iesniegumu iesniegt trīs mēnešu laikā, kā arī nepilnīgi vai nepareizi aizpildītu iesniegumu dēļ ir vajadzīgi labojumi un/vai papildinājumi no pretendenta puses. Arī Regulas Nr.657/2008 15.pantā noteiktie kontroles pasākumi par katru atbalsta pieteikumu un tā pavaddokumentiem ir resursietilpīgi. Minētie faktori bieži aizkavē atbalsta izmaksu, un tas ir viens no lielākajiem atbalsta programmas trūkumiem, uz ko daudzkārt norādījuši atbalsta pretendenti.  **Pašreiz noteikumu Nr.106 7.2.apakšpunkts un 4.pielikums paredz izglītības iestādes pienākumu paziņot izglītojamo skaitu tikai vienu reizi mācību gadā, kad tiek uzsākta piena produktu piegāde saistībā ar atbalsta programmu. Tomēr bieži ir gadījumi, kad izglītības iestādē mainās izglītojamo skaits. Skola izlietoto piena produktu uzskaiti veic korekti (atbilstoši pareizajam skolēnu skaitam), taču par skolēnu skaita izmaiņām nav informējusi atbalsta pretendentu un dienestu vai arī par mainīto skolēnu skaitu informāciju ir sniegusi, bet nav precizējusi datumu, no kura ir spēkā izmaiņas. Tādējādi gan pretendents, aizpildot atbalsta pieteikumu, gan dienests, veicot atbalsta pieteikumu kontroli, izmanto skolas iepriekš paziņoto skolēnu skaitu, un situācijās, kad skolēnu skaits ir samazinājies, tas kļūdaini liecina, ka ir pārsniegts regulas Nr.1234/2007 102.panta 4.punktā noteiktais maksimālais atbalstāmais piena daudzumus – 0,25 litri uz 1 skolēnu dienā. Šādos gadījumos dienests pieprasa pretendentam veikt attiecīgus labojumus atbalsta pieteikumā vai sniegt pamatojumu tajā norādītajam apjomam, bet tas kavē atbalsta izmaksu. Savukārt situācijās, kad skolā izglītojamo skaits ir palielinājies, aprēķini kļūdaini parāda pārāk mazu vienam skolēnam izsniegtās porcijas lielumu. Tāpēc ir lietderīgi projektu papildināt ar normām, kas paredz izglītības iestādes pienākumu informēt atbalsta pretendentu, ja mācību gada laikā mainās izglītojamo skaits.**  **Pašreiz noteikumu Nr.106 7.2.apakšpunkts paredz, ka, iesniedzot iesniegumu atbalsta saņemšanai, pretendents dienestā iesniedz arī visus piegādi apliecinošos pavaddokumentus vai to atvasinājumus. Tā kā iesniegums atbalsta saņemšanai aptver vienu mēnesi, t.i., vidēji 22 mācību dienas, bet piena produktu glabāšanas termiņš ir ļoti ierobežots, mēneša laikā produkti tiek piegādāti bieži, par katru reizi sastādot pavaddokumentu. Turklāt viens atbalsta pretendents mēdz apkalpot vairākas izglītības iestādes. Tāpēc kopā ar atbalsta iesniegumu pretendentam ir jāiesniedz un dienestam jāapstrādā salīdzinoši daudz pavaddokumentu, un arī tas kavē iesnieguma apstrādi un atbalsta izmaksu.”** |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Projekta mērķis ir dot iespēju „Skolas piena” programmā iesaistītajiem atbalsta pretendentiem – piena produktu ražotājiem – saņemt vienā maksājumā valsts līdzfinansējuma daļu trīs mēnešu periodam, kas ietver mēnesi, par kuru iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai, un nākamos divus mēnešus. Šajā nolūkā projekts paredz, ka minētais atbalsta pretendents var iesniegt dienestā attiecīgu rakstisku iesniegumu, un dienests izmaksājamo valsts līdzfinansējuma daļu trim mēnešiem aprēķina, par pamatu ņemot piegādāto piena daudzumu mēnesī, par kuru iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai. **Katram nākamajam trīs mēnešu periodam valsts līdzfinansējuma daļu vienā maksājumā piena produktu ražotājs varēs saņemt, iesniedzot atkārtotu pieprasījumu. Tādējādi valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība šiem atbalsta pretendentiem faktiski uzskatāma par izmaksu pa ceturkšņiem. Savukārt pārējiem noteikumu Nr.106 4.1.apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem valsts līdzfinansējuma saņemšanas kārtība nemainās.**  **Šāda paātrināta valsts līdzfinansējuma saņemšanas kārtība jāattiecina tikai uz atbalsta pretendentiem, kas ir piena produktu ražotāji, jo pārējie noteikumu Nr.106 4.punktā minētie atbalsta pretendenti neiepērk svaigpienu no svaigpiena ražotājiem, tāpēc tiem nav tiešas ietekmes uz svaigpiena ražotāju finansiālo situāciju. Turklāt, lai veicinātu atbalsta pretendentu – piena produktu ražotāju – savlaicīgu norēķināšanos ar svaigpiena ražotājiem, ņemot vērā anotācijas 2.punktā aprakstīto problēmu ar norēķiniem starp piena produktu ražotājiem un skolu ēdinātājiem, ir lietderīgi atbalsta pretendentiem – piena produktu ražotājiem – palielināt finanšu līdzekļu pieejamību noteiktā laikposmā, paātrināti piešķirot valsts līdzfinansējumu.**  **Neskarot izmaiņas attiecībā uz valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, atbalsta pretendenti – piena produktu ražotāji – joprojām līdzšinējā kārtībā, t.i., par katru piegādes mēnesi, varēs pieprasīt un saņemt ES un nacionālajos normatīvajos aktos par atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs noteikto ES atbalstu. Tas nozīmē, ka saskaņā ar noteikumu Nr.106 7.punktu šiem pretendentiem par katru iepriekšējo kalendāra mēnesi dienestā jāiesniedz iesniegums atbalsta saņemšanai un piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumi, bet, kārtējā mācību gadā iesniedzot iesniegumu atbalsta saņemšanai par pirmo piegādes mēnesi, – arī izglītības iestādes apliecinājums ar norādītu skolēnu skaitu un mācību dienu skaitu.**  **Savukārt attiecībā uz noteikumu Nr.106 7.3.apakšpunktu kas paredz, ka vienlaikus ar iesniegumu atbalsta saņemšanai pretendents iesniedz piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, projektā apakšpunkts papildināts ar nosacījumu par to, ka pretendents var iesniegt kopsavilkumu par visiem piegādes mēnesī veikto piegāžu pavaddokumentiem, ja šādā kopsavilkumā ir iekļauta attiecīga projektā noteiktā informācija. Šāda kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana samazinās iesniedzamo dokumentu skaitu, tā arī mazinot administratīvo slogu un paātrinot līdzfinansējuma izmaksāšanu. Savukārt pavaddokumentu kopsavilkumā uzrādīto dokumentu esamību un informācijas patiesumu dienests pārbauda, veicot atbalsta iesniegumu administratīvo kontroli saskaņā ar regulas Nr.106/2008 nosacījumiem.**  Projekts arī paredz, ka **jebkurš** **piena produktu ražotājs, kas piegādā savus piena produktus uzņēmumam, kurš saskaņā ar noteikumiem Nr.106 darbojas kā atbalsta pretendents, var informēt dienestu, ja pretendents, kam tas piegādājis piena produktus tālākai piegādei izglītojamiem, saskaņā ar šiem noteikumiem laikus nav norēķinājies par šiem produktiem. Šādi pretendenti var būt izglītības iestāde, izglītības pārvaldes iestāde vai skolu ēdināšanas uzņēmums.** **Projekts nosaka, ka šādos gadījumos** dienests var lemt nepiešķirt **atbalstu**, ja pretendents pēc dienesta pieprasījuma nevar uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus par **norēķiniem ar piena produktu ražotāju** periodā **līdz mēnesim**, par kuru pretendents iesniedzis **pēdējo** iesniegumu atbalsta saņemšanai. Lēmums par **atbalsta** nepiešķiršanu tiks piemērots **arī visiem nākamajiem šī pretendenta iesniegumiem atbalsta saņemšanai** līdz brīdim, kamēr pretendents uzrādīs minētos maksājumu apliecinošus dokumentus  Lai precizētu kārtību, kādā izglītības iestādei jāaizpilda pārskats par piegādāto piena produktu izlietojumu sadalījumā pa valsts līdzfinansējuma mērķauditorijai izdalītajiem produktiem un ES atbalsta mērķauditorijai izdalītajiem produktiem, projektā paredzēti attiecīgi grozījumi noteikumu Nr.106 2.pielikumā, tā mazinot arī administratīvo slogu pretendentam, kuram, aizpildot iesniegumu atbalsta saņemšanai, ir jāapkopo visu savu apkalpoto izglītības iestāžu pārskati un jāsadala izdalīto produktu daudzums pa attiecīgajām mērķauditorijām.  Lai mazinātu administratīvo slogu izglītības iestādei, projektā paredzēts, ka turpmāk vispārējās izglītības iestādes apliecinājums par atbalsta programmas prasību pildīšanu, izglītojamo skaita un mācību dienu skaita ziņošanu būs jāsastāda divos eksemplāros un vienu no šiem eksemplāriem izglītības iestāde iesniegs pretendentam, kurš to kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniegs dienestā. Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka apliecinājums jāsastāda trīs eksemplāros un vienu no tiem izglītības iestāde pati iesniedz dienestā.  Projekts paredz arī noteikt, ka izglītības iestādei **jāinformē pretendents par izglītojamo skaita pārmaiņām, norādot arī datumu, no kura izglītojamo skaits ir mainījies.** Tas nepieciešams, lai nerastos pārpratumi, pretendentam aizpildot atbalsta iesniegumu un, dienestam veicot pārbaudes par atbalsta iesniegumiem un lai tādējādi neaizkavētos atbalsta iesniegumu apstrāde un atbalsta izmaksāšana. **Šie grozījumi tiks izdarīti, izdarot attiecīgas izmaiņas noteikumu Nr.106 4.pielikumā. Vienlaikus minētā pielikuma veidlapa tiek pārveidota, padarot to strukturētāku un līdz ar to pārskatāmāku. Tas veicinās programmas pozitīvu novērtējumu no izglītības iestāžu puses. Vienlaikus, pārstrukturējot noteikumu Nr.106 4.pielikuma veidlapu, informācija par to, ka atbalsta programmai produktus var saņemt tikai no Pārtikas un veterinārā dienesta atzīta piena pārstrādes uzņēmuma vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta pārtikas produktu piegādātāja, ir iekļauta sadaļā par atbalsta programmas nosacījumiem vispārējās izglītības iestādei.** |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Dienests |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir atbalsta programmā iesaistītie atbalsta pretendenti un vispārējās izglītības iestādes.  Pēc dienesta datiem, 2013.gada 1.jūlijā programmā bija iesaistījušies 115 atbalsta pretendenti, no kuriem 9 varēs pretendēt uz projekta nosacījumiem par valsts līdzfinansējuma saņemšanu vienā maksājumā trīs mēnešu periodam. Savukārt programmā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu skaits, uz kurām attiektos projekta nosacījumi par apliecinājuma sagatavošanu un pārskata aizpildīšanu, 2013.gada 1.jūlijā bija 817. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Nav attiecināms. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Valsts un ES atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību administrē un uzrauga LAD.  Izglītības iestāde katru kalendāro mēnesi divos eksemplāros sagatavo pārskatu par piegādāto piena produktu izlietojumu, ievērojot izglītojamo apmeklējumu. Vienu eksemplāru izglītības iestāde iesniedz atbalsta pretendentam, otru patur sev.  Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai par iepriekšējo kalendāra mēnesi. Iesniegums ietver arī apkopotu pārskatu par piegādāto piena produktu izlietojumu visās pretendenta apkalpotajās izglītības iestādēs.  Atbalsta pretendents, iesniedzot iesniegumu atbalsta saņemšanai, dienestā var iesniegt rakstisku iesniegumu valsts līdzfinansējuma maksājuma pieprasījumu trīs mēnešu laikposmam.  Projektā paredzēto informāciju ir iespējams iesniegt elektroniski, izņemot valsts līdzfinansējuma maksājuma pieprasījumu trīs mēnešu laikposmam, jo tas jāiesniedz rakstiski papīra formā.  Projekts neparedz iesniegt notariālu apliecinājumu. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

*Anotācijas III un IV sadaļa – projekts šīs jomu neskar.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Regula Nr.657/2008. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.tabula  Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | **Regula Nr. 657/2008.** | | |
|  | | | |
| 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 | 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.657/2008 12.panta 1.punkta „c” apakšpunkts*** | ***7.3.punkts*** | ***Ieviests pilnībā*** | ***Netiek noteiktas stingrākas prasības*** |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas.  Kādēļ? | Regulas Nr.657/2008 12.panta 1.punkta „c” apakšpunkts paredz, ka dalībvalsts par pierādījumu tam, ka pretendents ir samaksājis par piegādāto produktu daudzumu, var izvēlēties iesniegt cita veida pierādījumu, nevis kvīti. Līdz šim noteikumu Nr.106 7.3.apakšpunkts paredzēja, ka šie alternatīvie pierādījumi ir pavaddokumentu (pavadzīmju) atvasinājumi. Projekts paredz turpmāk atļaut iesniegt arī pavadzīmju kopsavilkumus – tas dienestam ļaus operatīvāk izvērtēt iesniegtos iesniegumus atbalsta saņemšanai un tā mazinās iespēju, ka kontroļu dēļ atbalsta izmaksa varētu aizkavēties. | | |
| 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 | Nav attiecināms. | | |
| Cita informācija | Nav. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.tabula  Ar tiesību akta projektu 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 | Nav attiecināms. | |
|  | | |
| 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 arī norāda 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 attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Nav attiecināms. | Nav attiecināms. | Nav attiecināms. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Nav attiecināms. | |
| Cita informācija | Nav. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti | | |
| 1. | Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu | Projekts š.g. 11.jūlijā tika elektroniski nosūtīts Latvijas Piensaimnieku centrālajai savienībai, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai, kā arī 9 piena pārstrādes uzņēmumiem, kas atbalsta programmā darbojas kā atbalsta pretendenti.  Par komentāru sniegšanas termiņu tika noteikts š.g. 16.jūlijs. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | No viena atbalsta pretendenta telefoniski tika saņemts atbalsts projekta tālākai virzīšanai. **Viens atbalsta pretendents iesniedza priekšlikumus elektroniski.** No pārējiem adresātiem komentāri saņemti netika. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | **Elektroniski iesniegtie priekšlikumi par valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību trīs mēnešu periodam ir ņemti vērā.** |
| 4. | Saeimas un ekspertu līdzdalība | Nav attiecināms. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Izpildi nodrošinās Lauku atbalsta dienests. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Funkcijas un uzdevumus noteikumu projekta izpilde neietekmēs. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide | Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nebūs nepieciešams veidot jaunas institūcijas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju likvidācija | Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav plānots likvidēt esošu institūciju. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.  Esošu institūciju reorganizācija | Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav plānots reorganizēt esošu institūciju vai arī apvienot esošas institūcijas. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Zemkopības ministre L.Straujuma

2013.08.19. 16:20

I.Orlova

67027376, Inga.Orlova@zm.gov.lv