Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi “Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”

” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu projekts “Grozījumi “Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar:  - MK 2015.gada 26.maija noteikumiem Nr.264 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””;  - Eiropas Komisijas Eiropas Sociālā fonda tematisko dokumentu “Norādījumi par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu”;  - Labklājības ministrijas virzīto MK informatīvo ziņojumu “Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā” (2015.gada 29.septembrī iesniegts Valsts kancelejā tālākai virzībai izskatīšanai kādā no tuvākajām MK sēdēm). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Lai nodrošinātu tiesību normu salāgošanu un precizētu/papildinātu atsevišķus pasākumu īstenošanas nosacījumus, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus MK 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.207), tai skaitā:  1. saskaņā ar MK 2015.gada 26.maija noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” ir nepieciešams precizēt, ka atbalstāmo darbību “profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” un “neformālās izglītības programmu īstenošana” ietvaros finanšu atbalsts izglītības iestādēm, lai pielāgotu mācību un prakses vietas, bezdarbniekiem tiek sniegts saskaņā ar valsts atbalsta saņemšanu saistītiem nosacījumiem (MK noteikumu projekta 42.punkts), kā arī nepieciešams precizēt ikmēneša stipendijas apmēru jauniešiem, kas ņem dalību atbalstāmajā darbībā “darbnīcas jauniešiem” (MK noteikumu projekta 23.punkts) (stipendijas apmēra izmaiņas veiktas, lai atvieglotu finanšu līdzekļu administrēšanu un mazinātu administratīvo slogu. Vienlaikus izmaiņas nerada būtisku ietekmi uz pasākumam pieejamo finansējumu, iesaistāmo skaitu un pasākumu rezultatīvajiem rādītājiem);  2. ņemot vērā, ka šobrīd nav definēti nosacījumi ieslodzījuma vietās esošu jauniešu atkārtotai iesaistei pasākumos, lai nodrošinātu efektīva atbalsta sniegšanu ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem, nepieciešams papildināt ar informāciju par nosacījumiem atkārtotai dalībai atbalsta pasākumos (MK noteikumu projekta 5.punkts). Kaut arī ieslodzījuma vietās esoši jaunieši nesaņem stipendijas, tomēr iesaistes kārtībai pasākumos būtu jābūt līdzīgai ar jauniešu uzņemšanu profesionālās izglītības iestādēs (t.i., atkārtotu iesaisti apmācību programmā paredzot tikai pēc laika, ja jaunietis nav atradis darbu un savu vietu darba tirgū vai izglītības sistēmā), tādējādi arī nodrošinot finansējuma lietderīgu izmantošanu un Jauniešu garantijas pamatmērķi. Ņemot vērā, ka projekta atbalstāmo darbību ietvaros ieslodzījuma vietās pamatā ir plānots īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas ar programmu ilgumu 160 stundas un lai ar minēto atbalstu sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, t.i., veicinātu jauniešu iespējas iesaistīties darba tirgū, ar MK noteikumu projektu tiek rosināts noteikt, ka atkārtoti jaunieti profesionālās izglītības programmās var ieskaitīt pēc sešiem mēnešiem, ar izņēmumu, kad jaunietis ir ticis līdzšinēji iesaistīts izglītības programmā, kas uzlabo viņa vispārējās pamatprasmes (t.i., ir papildinošs atbalsts apgūstamajai izglītības programmai, piemēram, valsts valodas un datoru lietošanas pamatprasmju apguve). MK noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē plānoto atbalstu saņēmušo ieslodzījumu vietās esošo jauniešu skaitu – plānots, ka pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros tiks iesaistīti 500 ieslodzījumu vietās esoši jaunieši (unikālas personas);  3. ņemot vērā, ka pirmā līmeņa profesionālā kvalifikācijas ieguve sniedz teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā (piemēram, palīgstrādnieks, konditora palīgs, tirdzniecības zāles darbinieks), kas bieži vien ir nepietiekoši, lai iekārtotos darba tirgū, ir nepieciešams izdarīt izņēmumu attiecībā uz atkārtotas iesaistes ierobežojumu 12 mēnešus jauniešiem, kas līdzšinēji ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, tādējādi dodot iespēju šiem jauniešiem pilnveidot zināšanas un iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas atkal veicina to iespējas iekārtoties darbā (MK noteikumu projekta 4.punkts);  4. atbilstoši Eiropas Komisijas Eiropas Sociālā fonda tematiskajā dokumentā “Norādījumi par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu” noteiktajam nepieciešams papildināt, ka darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumos var iesaistīt arī jauniešus, kuri atbilst MK noteikumos Nr.207 noteiktajiem mērķa grupas iesaistes kritērijiem un papildus dalībai pasākumu atbalstāmajās darbībās mācas vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei, vai piedalās nepilna laika studiju programmās Augstskolu likuma izpratnē (MK noteikumu projekta 7.punkts);  5. ir nepieciešams pasākumu sinerģijas nosacījumus papildināt ar nosacījumu, ka papildus dalībai pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, jaunietis var saņemt atbalstu Eiropas Savienības programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, tādējādi uzlabojot jauniešu prasmes un kompetences (MK noteikumu projekta 31.punkts);  6. lai nodrošinātu efektīvu atbalsta sniegšanu jauniešiem, ir nepieciešams papildināt ar papildu nosacījumiem profesionālās izglītības programmas izglītojamo grupu veidošanai un iespējamām izmaiņām grupas mācību procesa organizēšanas laikā. Šobrīd atbilstoši finansējuma saņēmēja sniegtai informācijai, veidojot izglītojamo grupas 2015.gada rudens uzņemšanā, ir saņemti 1 109 izglītojamo pieteikumi mācībām, no tiem šobrīd ir izdevies nokomplektēt 19 grupas ar 372 izglītojamiem. Pārējie 737 izglītojamie ir situācijā, ka izglītojamo skaits ir nepietiekams, lai nokomplektētu mācību grupas. Pēc izglītības iestāžu saņemtās informācijas, atsevišķos gadījumos, to saskaņojot ar izglītības iestādes dibinātāju un ja to pieļauj izglītības programmas specifika, ir iespējams apvienot izglītojamos grupas vai nodrošināt izglītības procesu ar mazāku izglītojamo skaitu (MK noteikumu projekta 36., 37. un 38. punkts);  7. lai novērstu dažādo normu interpretāciju, ir nepieciešams precizēt/papildināt pasākumu īstenošanas nosacījumus (MK noteikumu projekta 3., 25., 27. un 33.punkts), t.sk.:  - nosakot, ka piemērotāko profesionālās izglītības programmu Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta gadījumā jaunietim nosaka karjeras konsultants jaunieša profilēšanas un karjeras konsultācijas rezultātā;  - norādot, ka pedagogu, koordinatoru un grāmatvežu atlīdzības izmaksas tiek plānotas, pamatojoties uz MK 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un MK 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” (MK noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē projektā plānotās izmaksas, tie nodrošina vienotas terminoloģijas lietošanu MK noteikumos Nr.207. Definējot izmaksas pedagogiem un projekta atbalsta personālam (izglītības iestāžu koordinatoriem un grāmatvežiem), MK noteikumi Nr.207 izstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, kuros izmantota atšķirīga terminoloģija atlīdzību definēšanai. Attiecīgi ierosinātas izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu informācijas nepārprotamību un vienotu pieeju atlīdzību noteikšanai MK noteikumos);  - norādot kopējo atlīdzības apmēru Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinatoram (t.i., Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinatora atlīdzības apmērs netiek precizēts, proti, šobrīd MK noteikumi nosaka atlīdzības par darbu apmēru - septiņi *euro* stundā, kā arī paredz papildus segt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par atlīdzības par darbu daļu. Lai nodrošinātu informācijas nepārprotamību un vienotu pieeju atlīdzību apmēra noteikšanai MK noteikumos, ar MK noteikumu projektu tiek ierosināts noteikt kopējo Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinatora atlīdzības izmaksu apmēru);  - norādot, ka jauniešus, kas ir bijuši pilna laika izglītības programmu studenti un iesaistīti projektā līdz 2014.gada 15.augustam, uzskaita projektā papildus projektam noteiktajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem;  8. lai izvairītos no nepieciešamības izmaiņu gadījumā grozīt normatīvos aktus attiecībā uz nosacījumiem, kas ir atrunāti citos normatīvajos aktos (piemēram, MK 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”), svītrotas tiesību normas, kas dublējas, vai nosacījumi papildināti ar atsauci uz normatīvajiem aktiem, atbilstoši kuriem ir plānojamas MK noteikumos norādītās darbības (MK noteikumu projekta 19., 20., 32. un 39.punkts);  9. lai nodrošinātu, ka atbalstāmajā darbībā “pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve” un “subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” kā darba vadītāji var tikt piesaistītas arī pašnodarbinātas personas (t.i., svītrots ikmēneša dotācijas izmaksas veids jauniešu darba vadītājam) (MK noteikumu projekta 21. un 22.punkts);  10. vienlaikus MK noteikumu projektu ir nepieciešams precizēt atbilstoši iebildumiem un priekšlikumiem, kas saņemti saskaņošanas procesā par citiem MK noteikumu projektiem par Labklājības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu īstenošanu (piemēram, šādi iebildumi/precizējumi ir iestrādāti arī Labklājības ministrijas izstrādātajos MK 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”, MK 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1.pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi” un MK 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1.pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi”) (MK noteikumu projekta 18., 29., 30., 39. un 43.punkts), t.sk.:  - lai nodrošinātu tiesību normas nepārprotamību, atbalstāmā darbība “projekta vadība” papildināta ar vārdiem “un īstenošanas nodrošināšana”, kā arī ietverts papildinājums, ka, plānojot netiešās izmaksas, tām tiek piemērota vienotā likme. Vienlaikus atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā redakcionāli precizēts, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav “atgūstamas”;  - papildināts ar nosacījumu, ka valsts atbalstu nepiešķir arī gadījumos, kad saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, kā arī papildināts ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmēji uzkrāj datus par šāda horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” horizontālā rādītāja sasniegšanu: “Specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darbavietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi)”;  - papildināts ar pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt un vienu reizi gadā iesniegt sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 20.decembris, Nr.L 347/470) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1304/2013) 1.pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem un kopējiem ilgtermiņa rezultātu rādītājiem.  Papildus atbilstoši 2015.gada 18.augustā starpministriju sanāksmē par Labklājības ministrijas virzīto MK informatīvo ziņojumu “Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā”, kurā piedalījās Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrija, un 2015.gada 18.septembrī Briselē sanāksmē ar Eiropas Komisiju panāktai vienošanai precizēts MK noteikumu projekts, paredzot, ka atbalstu nodarbinātiem jauniešiem sniegt pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (MK noteikumu projekta 1., 2., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 24., 26., 28., 34., 35., 39. un 44.punkts). Attiecīgi izmaksas, kas Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir radušās, minēto mērķgrupu iesaistot sākotnējās profesionālās izglītības programmās no 2014.gada septembra, kā arī izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu turpmāku nodarbināto jauniešu iesaisti pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, kopumā 3 258 896 *euro* apmērā (līdz finansējuma pārdalei no 8.prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”) plānots segt no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma, pārdalot no pieejamajiem finanšu līdzekļiem 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Jauniešu garantijas īstenošana pēc 2018.gada” ietvaros.  Daļu pasākumam “Jauniešu garantijas īstenošana pēc 2018.gada” pieejamā finansējuma - 2 380 141 *euro* apmērā plānots novirzīt, lai kompensētu šobrīd projektā iesaistīto nodarbināto jauniešu izdevumu segšanai, proti, 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās profesionālajās programmās 2014.septembrī un 2015.gada janvārī un februārī iesaistīto 726 nodarbināto jauniešu izdevumu segšanai 2 373 804 *euro* apmērā un ieslodzījuma vietās esošo 96 nodarbināto jauniešu iesaistes karjeras konsultācijās izdevumu segšanai 6 337 *euro* apmērā.  Atlikušo pasākuma “Jauniešu garantijas īstenošana pēc 2018.gada” finansējumu 878 755 *euro* apmērā plānots novirzīt, lai nodrošinātu atbalstu nodarbinātajiem jauniešiem 2015.gada rudens uzņemšanai. Pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta sniegtās informācijas minētā finansējuma ietvaros atbalstu varētu sniegt un papildus 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās profesionālajās programmās uzņemt 240 nodarbinātos jauniešus. Savukārt par turpmāk nepieciešamo finansējumu nodarbināto jauniešu uzņemšanai un iesaistei 2016., 2017. un 2018.gadā plānots novirzīt no 8.prioritārā virziena.  Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta datiem, liels daudzums potenciālo dalībnieku, iepriekš interesējoties par iespējām iesaistīties 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās profesionālās izglītības programmās, vairākkārtīgi ir norādījuši, ka nevar iesaistīties mācībās, jo mērķstipendijas apjoms 70-115 *euro* apmērā ir nepietiekams ikmēneša iztikas nodrošināšanai, jo daudzos gadījumos jauniešiem vecumā līdz 29 gadiem jāpalīdz savai ģimenei. Līdz ar to bieži veidojas situācijas, ka izglītojamais, kas tiek iesaistīts pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, strādā (no mācībām brīvajā laikā, piemēram, nepiemērotos mazkvalificētos darbos, jo viņam nav piemērotās kvalifikācijas).  Attiecīgi MK noteikumu projekts papildināts ar informāciju, ka:  - par sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, t.i., iznākuma rādītāju “nodarbinātas personas (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie)”, kas ir aprēķināts, ņemot vērā līdzšinēji 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās profesionālajās programmās 2014.septembrī un 2015.gada janvārī un februārī iesaistīto 726 nodarbināto jauniešu skaitu, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras sniegto informāciju, ka pieejamā finansējuma ietvaros atbalstu varētu sniegt un papildus 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās profesionālajās programmās uzņemt vēl 240 nodarbinātos jauniešus, un rezultāta rādītāju “kvalifikāciju ieguvušie nodarbināti dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās”, kas savukārt ir aprēķināts, ņemot vērā informāciju par jau kvalifikāciju ieguvušiem nodarbinātiem jauniešiem, kas pabeiguši 2014.gada septembrī uzsāktās mācības 1-gadīgās programmas un jau ieguvuši kvalifikāciju š.g. jūnijā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras sniegto informāciju attiecībā uz prognozējamo kvalifikāciju ieguvušajiem skaitu (indikatīvi 70-80% no mācības uzsākušajiem);  - ieslodzījuma vietās esošos nodarbinātos jauniešus, kas iesaistīti karjeras konsultācijās līdz 2015.gada 1.jūnijam (t.i., brīdis, kad Labklājības ministrija kā atbildīgā iestāde ir lūgusi Valsts izglītības attīstības aģentūru nodrošināt, ka līdz tiks panākta vienošanās ar Eiropas Komisiju par turpmākajām rīcībām neiesaistīt neatbilstošas mērķa grupas dalībniekus projekta atbalstāmajās darbībās), uzskaita projektā papildu MK noteikumu Nr.207 5.punktā noteiktajiem rādītājiem – tādējādi nodrošinot vienotu pieeju informācijas uzkrāšanai projektā (proti, līdzīgi kā otrā šī specifiskā atbalsta mērķa pasākumā attiecībā uz informācijas par veiktajām izmaksām par pilna laika studentiem, kas iesaistīti līdz 2014.gada 15.augustam, ņemot vērā, ka turpmāk nav plānots šādu jauniešu iesaiste projektā – iepriekš veikto izmaksu un sasniegto rādītāju uzskaiti nodrošina projektā nodalīti papildus projektā noteiktajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem).  Ar MK noteikumu projektu ierosinātās izmaiņas neietekmē šobrīd specifiskā atbalsta mērķa ietvaros izsludināto projektu iesniegumu atlasi. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 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 | Mērķa grupa:  - jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā 15–24 gadi (ieskaitot). Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas datiem 2015.gada jūlija beigās 16 098 jeb 20,0% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Savukārt 7 032 jeb 8,7% no bezdarbnieku kopskaita bija bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem;  - nodarbināti jaunieši līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) (saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta datiem šādu jauniešu īpatsvars īstenotā projekta kopējā dalībnieku skaitā sastāda aptuveni 24%). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Kopumā sabiedrības grupām MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015.** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi:  1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  1.2. valsts speciālais budžets  1.3. pašvaldību budžets | 12 295 204 | 3 275 881 | 4 066 762 | 3 864 182 | -4 351 578 |
| 2. Budžeta izdevumi:  2.1. valsts pamatbudžets  2.2. valsts speciālais budžets  2.3. pašvaldību budžets | 13 325 542 | 3 550 400 | 4 199 132 | 3 973 303 | -4 854 047 |
| 3. Finansiālā ietekme:  3.1. valsts pamatbudžets  3.2. speciālais budžets  3.3. pašvaldību budžets | -1 030 338 | -274 519 | -132 370 | -109 121 | 502 469 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme:  5.1. valsts pamatbudžets  5.2. speciālais budžets  5.3. pašvaldību budžets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):**  **6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins**  **6.2. detalizēts izdevumu aprēķins** | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projektiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 66 657 699 *euro*, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk - JNI) finansēšanai – 29 010 639 *euro*, ESF finansējums – 32 000 000 *euro*, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 503 487 *euro* un privātais līdzfinansējums – 1 143 573 *euro*. Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ESF un JNI finansējuma daļa. Attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar nodarbinātu jauniešu iesaistīšanu pasākumos un publicitātes pasākumu izmaksām ESF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no izmaksām. Kopumā attiecināmajām izmaksām JNI finansēšanai nepārsniedz 43,52 procentus no specifiskā atbalsta kopējā attiecināmā finansējuma, un maksimālais attiecināmais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz 48,01 procentus no specifiskā atbalsta kopējā attiecināmā finansējuma.  Saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto 7.prioritārajam virziena “Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” ESF piešķīrumam paredzama finansējuma rezerve ir 6 616 521 *euro* apmērā. Rezervi paredzēts nodrošināt no 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” 3 846 460 *euro* apmērā, bet līdzšinēji plānoto rezervi 7.2.1.speciskā atbalsta mērķa pasākuma “Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada” ietvaros 2 770 061 *euro* apmērā nodrošināt no 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību”.  Budžeta izdevumi ir kopējie projekta ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma līdzekļi attiecīgajā gadā.  1.pasākumam (Nodarbinātības valsts aģentūra)  Pasākumam “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 33 977 162 *euro*, tai skaitā JNI finansēšanai – 15 515 561 *euro*, ESF finansējums – 15 692 361 *euro*, valsts budžeta līdzfinansējums – 1 625 667 *euro* un privātais līdzfinansējums – 1 143 573 *euro*.  Finanšu līdzekļi pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ieviešanai plānoti Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammā 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”.  2014.gadā kopējais apgūtais finansējums 3 160 474 *euro*, no tā publiskais finansējums 3 079 202 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 1 469 256 *euro*, JNI finansējums 1 469 256 *euro* un valsts budžeta finansējums 140 690 *euro* un privātais līdzfinansējums 81 272 *euro*.  2015.gadam indikatīvi kopējās izmaksas plānotas 7 506 993 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 7 195 977 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 3 499 576 *euro*, JNI finansējums 3 352 526 *euro* un valsts budžeta finansējums 343 875 *euro* un privātais līdzfinansējums 311 016 *euro*. Saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2015.gadam” projekta ieviešanai 2015.gadā paredzēts finansējums 6 209 386 *euro* apmērā un tas ir par 1 297 607 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2015.gadā. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja būs nepieciešams, Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijai līdzekļu pieprasījumu pārdalei no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.  2016.gadam kopējās izmaksas plānotas 9 260 928 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 8 973 040 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 4 260 879 *euro*, JNI finansējums 4 248 129 *euro* un valsts budžeta finansējums 464 032 *euro* un privātais līdzfinansējums 287 888 *euro*. Likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” 2016.gadam projekta ieviešanai paredzēts finansējums indikatīvi 6 614 101 *euro* apmērā un tas ir par 2 646 827 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2016.gadā. Trūkstošais finansējums tiks iekļauts 2016.gada bāzē pēc projekta apstiprināšanas.  2017. gadam kopējās izmaksas plānotas 9 260 928 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 8 973 040 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 4 260 879 *euro*, JNI finansējums 4 248 129 *euro* un valsts budžeta finansējums 464 032 *euro* un privātais līdzfinansējums 287 888 *euro*. Likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” 2017.gadam projekta ieviešanai paredzēts finansējums indikatīvi 6 614 101 *euro* apmērā un tas ir indikatīvi par 2 646 827 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2017. gadā. Trūkstošais finansējums tiks iekļauts 2017.gada bāzē pēc projekta apstiprināšanas.  2018.gadam kopējās izmaksas plānotas 4 787 839 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 4 612 330 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 2 201 771 *euro*, JNI finansējums 2 197 521 *euro* un valsts budžeta finansējums 213 038 *euro* un privātais līdzfinansējums 175 509 *euro*. 2018.gadam projekta ieviešanai paredzēts finansējums indikatīvi 4 035 944 *euro* apmērā un tas ir indikatīvi par 751 895 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2018.gadā. Trūkstošais finansējums tiks iekļauts 2018.gada bāzē pēc projekta apstiprināšanas.  2.pasākumam (Valsts izglītības un attīstības aģentūra)  Pasākumam “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 680 537 *euro*, tai skaitā JNI finansēšanai – 13 495 078 *euro*, ESF finansējums – 16 307 639 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 877 820 *euro.*  Finanšu līdzekļi pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ieviešanai plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”.  2014.gadā kopējais apgūtais finansējums 2 263 968 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 1 290 973 *euro*, JNI finansējums 745 091 *euro* un valsts budžeta finansējums 227 904 *euro*.  2015.gadam indikatīvi kopējās izmaksas plānotas 9 679 965 *euro* apmērā, tai skaitā ESF finansējums 5 449 110 *euro*, JNI finansējums 3 269 873 *euro* un valsts budžeta finansējums 960 982 *euro*. Saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2015.gadam” projekta ieviešanai 2015.gadā paredzēts finansējums 7 116 156 *euro* apmērā un tas ir indikatīvi par 2 563 809 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2015.gadā. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja būs nepieciešams, Izglītības un zinātnes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijai līdzekļu pieprasījumu pārdalei no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.  2016.gadam indikatīvi kopējās izmaksas plānotas 8 551 634 *euro* apmērā, tai skaitā ESF finansējums 3 963 825 *euro*, JNI finansējums 3 889 133 *euro* un valsts budžeta finansējums 698 676 *euro*. Likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” 2016.gadam projekta īstenošanai paredzēts finansējums indikatīvi 6 916 102 *euro* apmērā un tas ir indikatīvi par 1 635 532 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2016.gadā. Trūkstošais finansējums tiks iekļauts 2016.gada bāzē pēc projekta apstiprināšanas.  2017.gadam indikatīvi kopējās izmaksas plānotas 8 325 805 *euro* apmērā, tai skaitā ESF finansējums 3 831 564 *euro*, JNI finansējums 3 818 814 *euro* un valsts budžeta finansējums 675 427 *euro.* Likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” 2017.gadam projekta īstenošanai paredzēts finansējums indikatīvi 6 810 805 *euro* apmērā un tas ir indikatīvi par 1 515 000 *euro* mazāk kā nepieciešams projekta ieviešanai 2017.gadā. Trūkstošais finansējums tiks iekļauts 2017.gada bāzē pēc projekta apstiprināšanas.  2018.gadam indikatīvi kopējās izmaksas plānotas 3 859 165 *euro* apmērā, tai skaitā ESF finansējums 1 772 167 *euro*, JNI finansējums 1 772 167 *euro* un valsts budžeta finansējums 314 831 *euro*. 2018.gadam projekta īstenošanai paredzēts finansējums indikatīvi 3 859 165 *euro* apmērā. | | | | |
| **7. Cita informācija** | Norādītais pasākumu finansējuma sadalījums pa gadiem ir indikatīvs un var mainīties pēc projektu apstiprināšanas. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | MK noteikumu projekts paredz, ka atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un iegādi atbalstāmo darbību “profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana” un “neformālās izglītības programmu apguve” ietvaros minētās mācību vietas pielāgošanai Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz saskaņā ar:  1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013);  2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 28.jūnijs, Nr.L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr.717/2014) (attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu (ES) Nr.1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.1184/2006 un (EK) Nr.1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1379/2013));  3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam lauksaimniecības nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1408/2013) (attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē).  Vienlaikus MK noteikumu projekts paredz pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt un vienu reizi gadā iesniegt sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1304/2013 1.pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem un kopējiem ilgtermiņa rezultātu rādītājiem. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | MK noteikumu 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 | 1) Komisijas regula Nr.1407/2013;  2) Komisijas regula Nr.717/2014;  3) Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1379/2013;  4) Komisijas regula Nr.1408/2013;  5) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1304/2013 1.pielikums. | | |
| 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 |
| Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkts | MK noteikumu projekta 42. un 43.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.717/2014 1.panta 1.punkts | MK noteikumu projekta 42. un 43.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.1408/2013 1.panta 1.punkts | MK noteikumu projekta 42. un 43.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punkts; 3.panta 2.punkts | MK noteikumu projekta 42.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.717/2007  2.panta 2.punkts; 3.panta 2.punkts | MK noteikumu projekta 42.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1379/2013 1.pants | MK noteikumu projekta 42.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.1408/2013 2.panta 2.punkts, 3.panta 2.punkts | MK noteikumu projekta 42.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punkts, 5.panta 1. un 2.punkts | MK noteikumu projekta 42.punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.717/2014 3.panta 2.punkts, 5.panta 1., 2. un 3.punkts | MK noteikumu projekta 42. punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.1408/2013 3.panta 2.punkts, 5.panta 1., 2. un 3.punkts | MK noteikumu projekta 42. punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1304/2013 1.pielikums | MK noteikumu projekta 40. punkts | Vienība tiek ieviesta pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?  Kādēļ? | | MK noteikumu 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 | | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | |
| 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 | MK noteikumu 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 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 |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | |
| Cita informācija | Nav. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības līdzdalība MK noteikumu projekta izstrādē tika nodrošināta, ievietojot MK noteikumu projektu Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē [www.lm.gov.lv](http://www.lm.gov.lv) un aicinot sabiedrības pārstāvjus sniegt viedokli. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Labklājības ministrija kā atbildīgā iestāde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra kā finansējuma saņēmēji. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pār­valdes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorga­nizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas IV.sadaļa – MK noteikumu projekts šo jomu neskar.

Ministru prezidente L.Straujuma

Labklājības ministrs U.Augulis

30.09.2015. 16:53

4 950

A.Vībe, 67021648

[Anna.Vibe@lm.gov.lv](mailto:Anna.Vibe@lm.gov.lv)