**Ministru Kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likuma (turpmāk – ETS likums) 15.panta 4.punktu. |
|  | 2. | 2013. gada 17.decembrī Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir publicējusi Eiropas Parlamenta un Padomes regulas:  1) Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006;  2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006;  3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi „Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – Regula Nr.1299/2013).  Regula Nr.1299/2013 paredz īpašus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalstam attiecībā uz ETS mērķi 2014.-2020.gada plānošanas periodā, nosakot ETS elementus, teritoriālā pārklājuma un finansēšanas nosacījumus, tematisko koncentrāciju un kopējo indikatoru sistēmu, kā arī ietver programmēšanas, vadības, uzraudzības un kontroles aspektus.  ERAF finansējuma piešķīrums Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām 2014. – 2020.gadu periodā (turpmāk – ETS programmas) ir 93,6 miljoni *euro*.  Attiecībā uz ETS mērķi regulas paredz ES dalībvalstīm, kas piedalās programmā, noteikt:   * vienu vadošo iestādi; * vienu sertifikācijas iestādi, kuras funkcijas var tikt uzdotas pildīt vadošajai iestādei; * vienu revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī; * kopīgu sekretariātu.   Papildus tam katrai ETS programmai tiks izveidota uzraudzības komiteja(turpmāk – UK), kas ir koleģiāla ETS programmas partnervalstu institūcija un kurā ir pārstāvētas visas programmā iesaistītās partnervalstis. UK lēmumi tiek pieņemti starpvalstu līmenī.  Saskaņā ar ETS likuma 7.panta ceturto daļu VARAM struktūrvienības pilda nacionālās atbildīgās iestādes (turpmāk – NAI) funkcijas visām ETS programmām 2014.-2020.gada periodā.  Saskaņā ar ETS likuma 9.panta ceturto daļu un 11.panta ceturto daļu, pamatojoties uz partnervalstu panākto vienošanos, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai Vadošās un Revīzijas iestāžu funkcijas tiek deleģēts veikt VARAM.  Lai nodrošinātu ETS programmu un projektu īstenošanu saskaņā ar ETS likumu nepieciešams plānot valsts budžetā līdzekļus ETS programmu un projektu īstenošanai.  Ar MK noteikumu projektu paredzēts noteikt kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus ETS programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus, tai skaitā:   1. definēt ETS programmu Latvijas finansējuma saņēmējus, kuriem jānodrošina valsts budžeta līdzekļu piešķiršana ETS programmu un projektu īstenošanai; 2. noteikt kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus programmu finansējuma saņēmējiem ETS programmu partnervalstīs, gadījumā, ja ETS programmas projekta vadošais partneris, kurš tiek finansēts no valsts budžeta atrodas Latvijā, tā pienākums ir plānot valsts budžetā ERAF daļu, kuru tas pārskaitīs tālāk citiem projekta partneriem, kuri atrodas ārpus Latvijas; 3. noteikt kārtību, kādā tiek nodrošināta ETS programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu plānošana un līdzfinansējuma daļas atmaksa; 4. Noteikt kārtību, kā tiek kā tiek sagatavoti valsts budžeta līdzekļu pieprasījumi ETS programmām, ETS programmu tehniskās palīdzības prioritātēm, ETS programmu informācijas punktiem un projektiem; 5. nosaka maksājumu veikšanas kārtību ETS programmu finansējuma saņēmējiem Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu 2014.-2020.gadu plānošanas periodā.   MK noteikumu projekta 3.punktā uzskaitīto programmu nosaukumi ir saskaņā ar ETS likuma 3.panta pirmajā daļā lietotajiem programmu nosaukumiem, taču ir papildināti ar ETS programmu nosaukumiem atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumiem par programmu apstiprināšanu un attiecīgi precizētiem nosaukumiem, sakarā ar to, ka ETS likuma izstrādes laikā tika izmantotas tās programmu nosaukumu redakcijas, par kurām bija vienojušās programmu dalībvalstis programmu projektu sagatavošanas komitejās. Lai nodrošinātu vienotu izpratni un sasaiti starp ES līmeņa dokumentiem un likumu, MK noteikumu projekta 3.punktā lietoti ETS likumā un turpmāk programmu ieviešanā izmantotie programmu nosaukumi, iekavās skaidrojot to atbilstību Eiropas Komisijas noteiktajiem programmu nosaukumiem. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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 | MK noteikumu projekts ietekmē finansējuma saņēmējus (publisko vai privāto tiesību juridiskās personas), kurus šajā tiesību akta izstrādes posmā nav iespējams konkrēti noteikt. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav iespējams precīzi noteikt. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015.gads** | | Turpmākie trīs gadi *(euro)* | | |
| **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2015) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Budžeta ieņēmumi:** | **0** | **11 577 758** | **27 813 651** | **31 265 457** | **31 272 201** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 8 602 758 | 19 313 651 | 21 065 457 | 21 072 201 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 2 975 000 | 8 500 000 | 10 200 000 | 10 200 000 |
| **2. Budžeta izdevumi:** | **0** | **14 022 576** | **32 650 410** | **36 729 745** | **36 729 745** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 10 522 576 | 22 650 410 | 24 729 745 | 24 729 745 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 3 500 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **3. Finansiālā ietekme:** | **0** | **-2 444 818** | **-4 836 759** | **-5 464 288** | **-5 457 544** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | - 1 919 818 | -3 336 759 | - 3 664 288 | -3 657 544 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | - 525 000 | -1 500 000 | - 1 800 000 | -1 800 000 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 1 919 818 | 3 336 759 | 3 664 288 | 3 657 544 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | - 525 000 | -1 500 000 | - 1 800 000 | -1 800 000 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | - 525 000 | -7 025 000 | - 1 800 000 | -1 800 000 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Valsts budžetā tiek plānoti šādi ieņēmumi (ERAF):   1. Latvijai, pildot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, Vadošās iestādes funkcijas, plānotais finansējums no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēts 36 705 908 *euro* apmērā (2015.gadā – 5 286 934 *euro*, 2016.gadā – 10 466 768 *euro* un 2017.gadā – 10 476 103 *euro* un 2018.gadā – 10 476 103 *euro*); 2. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas, Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas, programmas INTERREG EUROPE un Programmas URBACT III informācijas punktu Latvijā, kā arī Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta  Rīgas biroja darbības nodrošināšanai plānotais finansējums no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēts 1 473 159 *euro* apmērā (2015.gadā – 340 824 *euro*, 2016.gadā – 346 883 *euro*, 2017.gadā – 389 354 *euro* un 2018.gadā – 396 098 *euro*); 3. Prognozētā finansējuma vēl neapstiprinātiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu projektiem provizoriskie ieņēmumi no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēts 63 750 000 *euro* apmērā (2015.gadā – 5 950 000, 2016.gadā – 17 000 000 *euro*, 2017.gadā – 20 400 000 *euro*, 2018.gadā – 20 400 000 *euro*).   Prognozētie ieņēmumi vēl neapstiprinātajiem projektiem sadalās šādi:   * provizoriskie valsts budžeta iestāžu ieņēmumi no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēti 31 875 000 *euro* apmērā (2015.gadā – 2 975 000 *euro*, 2016.gadā – 8 500 000 *euro*, 2017.gadā – 10 200 000 *euro*, 2018.gadā – 10 200 000 *euro*); * provizoriskie pašvaldību ieņēmumi no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēti 31 875 000 *euro* apmērā (2015.gadā – 2 975 000 *euro*, 2016.gadā – 8 500 000 *euro*, 2017.gadā – 10 200 000 *euro*, 2018.gadā – 10 200 000 *euro*).   Valsts budžetā tiek plānoti šādi izdevumi:   1. Latvijai, pildot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, Vadošās iestādes funkcijas, plānotais finansējums no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēts 36 952 408 *euro* apmērā (2015.gadā – 5 348 559 *euro*, 2016.gadā – 10 528 393 *euro* un 2017.gadā – 10 537 728 *euro* un 2018.gadā – 10 537 728 *euro*); 2. Latvijas iemaksas ETS programmu Tehniskās palīdzības budžetos starptautiskai sadarbībai no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzētas 4 091 472 *euro* apmērā (2015.gadā – 870 618 *euro*, 2016.gadā – 1 073 618 *euro*, 2017.gadā – 1 073 618 *euro* un 2018.gadā – 1 073 618 *euro*); 3. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas valsts budžetā plānotie līdzekļi 5% apmērā 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēti 4 088 596 *euro* apmērā (2015.gadā – 803 399 *euro*, 2016.gadā – 1 048 399 *euro*, 2017.gadā – 1 118 399 *euro* un 2018.gadā – 1 118 399 *euro*); 4. Prognozētā finansējuma vēl neapstiprinātiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu projektiem provizoriskie izdevumi no 2015.-2018.gadam kopumā ir paredzēts 75 000 000 *euro* apmērā (2015.gadā – 7 000 000 *euro*, 2016.gadā – 20 000 000 *euro*, 2017.gadā – 24 000 000 *euro* un 2018.gadā – 24 000 000 *euro*).   Papildus skaidrojums šajā punktā ietvertā ieņēmumu aprēķina 3.apakšpunktam un šajā punktā ietvertā izdevumu aprēķina 4. apakšpunktam:  MK noteikumu projekta finansiāla ietekme vēl neapstiprinātajiem projektiem ir nosakāma indikatīvi, ņemot vērā ETS programmu starptautisko raksturu un konkurenci piesaistīt finansējumu konkrētās valsts teritorijai. Neapstiprināto projektu prognozētie ieņēmumu/izdevumu aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo ES struktūrfondu 2007.-2013.gadam pieredzi, ETS programmu projektos noteiktās atbalstāmās darbības, programmu sasniedzamos iznākuma rādītājus un finansējuma sadalījumu pa atbalsta jomām, tiek pieņemts, ka tiešo un pastarpināto pārvaldes iestāžu un atvasināto publisko personu iesniegto un apstiprināto projektu sadalījums pa projektu iesniedzēju grupām būs sekojošs – 50% - valsts budžeta iestādes, 50% - pašvaldības.  Ņemot vērā iepriekš minēto pieņēmumu, tika veikti prognozēto ieņēmumu un izdevumu aprēķins vēl neapstiprinātajiem projektiem.  Precīzu informāciju par projekta iesniedzēju sadalījumu pa iesniedzēju grupām būs iespējams iegūt tikai pēc ETS programmu rīkotajiem konkursiem, kas tiks organizēti katrai ETS programmai vismaz vienu reizi divos gados. Līdz ar to, finansiālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem ir atkarīgā no Latvijas finansējumu saņēmēju aktivitātes un spējas piesaistīt ETS programmu finansējumu Latvijas teritorijai, sagatavojot konkurētspējīgus projektu pieteikumus, un MK noteikumu projekta izstrādes brīdī tā precīzi nav nosakāma. | | | | |
| 7. Cita informācija | Programmu budžeti tiek veidoti no iesaistīto dalībvalstu ERAF daļas ieguldījuma programmas budžetā, kas turpmāk atklāto konkursu ietvaros tiek piešķirts atbalstāmajiem sadarbības projektiem, pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, neatkarīgi no finansējuma saņēmēju piederības kādai valstij, kā arī no iesaistīto dalībvalstu papildu iemaksām Tehniskās palīdzības budžetā.  2014.-2020.gada plānošanas periodā ETS mērķim piešķirtais finansējums Latvijai no Eiropas Komisijas ir 93,6 miljonu *euro* apmērā. Savukārt, ar ERAF atbalstu īstenojamo ETS programmu, kurās piedalās Latvija, kopējais pieejamais finansējums projektiem (85%) ir ap 56 miljoniem *euro* (pamatojoties uz ETS programmu projektos noteikto) (INTERACT III programmā nav paredzēta atsevišķu projektu īstenošana, ņemot vērā programmas specifiku).  Kopumā ietekme uz budžetu ir pozitīva, jo tiks piesaistīts papildus ERAF finansējums (85% no kopējā budžeta). Ņemot vērā ETS programmu nosacījumu par darbību priekšfinansēšanas nodrošināšanu, norādām, ka pozitīva bilance izveidosies sākot ar 2017.gadu, kad sāksies atmaksas no Eiropas Komisijas ETS programmu un, attiecīgi, projektu budžetos, pamatojoties uz sertificētajiem izdevumiem.  ETS programmu īstenošanai Valsts budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārdalot finansējumu no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Projekts šo jomu neskar |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Projekts šo jomu neskar |
| 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 | Projekts šo jomu neskar | | | | |
| 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 |
| Projekts šo jomu neskar | Projekts šo jomu neskar | | Projekts šo jomu neskar | | Projekts šo jomu neskar |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalīb­valstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?  Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar | | | | |
| 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 | |
| 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 | Pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē noteikumu projektu vērtēja ar Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumu noteiktās institūcijas. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas institūcijas netiek radītas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards

Vīza: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretārs G.Puķītis

17.02.2015.

2 569

Vita Prokopoviča

Attīstības instrumentu departamenta

Teritoriālās sadarbības nodaļas

vecākā eksperte

6702471, [vita.prokopovica@varam.gov.lv](mailto:vita.prokopovica@varam.gov.lv)