**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekta „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM 1.1.1.)„Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots saskaņā ar:1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu.
2. Ministru Prezidenta 2014.gada 21.jūlija rezolūciju Nr.12/2014-JUR-151, kura nosaka līdz 2017.gada 1.decembrim atbilstoši kompetencei sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt MK specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus;
3. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu un Kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kas apstiprināta Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) 2014.gada 11.novembrī.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Viens no ekonomikas izaicinājumiem ir darbaspēka novecošanās. Cilvēkresursu vecuma struktūra ir būtiska problēma Latvijas zinātnes sistēmā visās zinātņu nozarēs. Daudzos gadījumos nozares, it īpaši matemātikā, vadošo zinātnieku vecums ievērojami pārsniedz pensijas vecumu. Tas norāda uz cilvēkkapitāla atjaunošanās un paaudžu maiņas problēmām. Pētniecības un inovācijas attīstībai, kā arī zinātniskā personāla paaudžu nomaiņai nozīmīgs ir doktora grādu ieguvušo skaits. Eksperti[[1]](#footnote-2) pozitīvi vērtē to, ka ir jauna pētnieku un doktorantu paaudze, tomēr nepieciešami pasākumi, lai šīs paaudzes zinātniekiem sniegtu atbalstu karjeras uzsākšanai zinātniskajās institūcijās vai kvalifikācijai atbilstošas zināšanu ietilpīgās tautsaimniecības nozarēs. Bez tam zinātnes cilvēkkapitāla atjaunotnei darbam Latvijā ir nepieciešams piesaistīt tos jaunos zinātniekus, kuri doktora grādu ir ieguvuši ārvalstu institūcijās, tādējādi veicinot gan reemigrācijas procesus, gan arī sasaistot Latvijas zinātni un zināšanu ietilpīgās nozares ar pasaules zinātnes telpu. Veidojot pārdomātu zinātnes politiku un izmantojot atbilstošus zinātnes politikas instrumentus, piemēram, finansiālu atbalstu studijām un pētījumiem, ir iespējams virzīt Latvijas zinātni uz dinamisku un starptautiski integrētu zinātnisko darbību un rezultātiem. Pēc doktorantūras pabeigšanas un doktora grāda iegūšanas jaunais zinātnieks vēl nespēj konkurēt uz Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) grantiem vai ES finansējumu, ievērojot kopējā publikāciju skaita un citus pētniecisko pieredzi apliecinošus kritērijus. Pēcdoktorantūras pētījumu programmas pētniecības pieteikumi nodrošinās jaunajiem doktoriem darbavietas un veicinās karjeras uzsākšanu zinātnē. Šādas programmas pēcdoktorantūras pētījumu finansēšanai tiek praktizētas gan kaimiņvalstī Igaunijā, gan citās ES valstīs – Vācijā, Zviedrijā, Beļģijā, Francijā u.c., kur rezultāti inovācijas jomā ir virs vidējā ES līmeņa vai tuvu tam. Ņemot vērā esošās sociāli ekonomiskās situācijas un ārvalstu pieredzes pēcdoktorantūras pētniecības projektu izstrādē analīzi, ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” (turpmāk – SAM 1.1.1.) ietvaros ir plānots īstenot 1.1.1.2.pasākumu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” (turpmāk – 1.1.1.2.pasākums). Papildus tam ES pētniecības un inovāciju apakšprogrammas „Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātē “Līdzfinansējuma reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (*COFUND*)” ES dalībvalstu institūcijām ir iespējams piesaistīt papildus finansējumu nacionālajām atbalsta programmām, tajā skaitā ES struktūrfondu atbalsta programmām, pētnieku karjeras attīstības un mobilitātes atbalstam, nodrošinot abu ES instrumentu atbalsta sinerģiju un paplašinot atbalsta programmu ietekmi rezultātu kvantitātē un kvalitātē, izcilības sekmēšanā. 1.1.1.2.pasākumam kopējais plānotais attiecināmais finansējums ir 64 029 231 *euro*, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 54 424 846 *euro,* valsts budžeta līdzfinansējums 6 404 385 *euro* un privātaislīdzfinansējums 3 200 000 *euro*. Snieguma rezerves finansējums 1.1.1.2.pasākuma ietvaros netiek plānots, to plānots nodrošināt no 1.1.1.3.pasākuma “Inovācijas granti studentiem” ietvaros pieejamā finansējuma. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir  60 913 758 *euro*, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  51 776 694 *euro*, valsts budžeta līdzfinansējums  5 937 064 *euro* un privātaislīdzfinansējums 3 200 000 *euro.*1.1.1.2.pasākums tiks ieviests ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par visu 1.1.1.2.pasākumam plānoto finansējumu.Projekta iesniedzējs (finansējuma saņēmējs) ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA).VIAA viena no būtiskākajām pamatfunkcijām saskaņā ar tās nolikumu ir zinātnes politikas iniciatīvu īstenošana un atbilstošas informācijas, publicitātes, konsultāciju un atbalsta pasākumu, un sadarbības ar vietējam un ārvalsts institūcijām nodrošināšana, t.sk. ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu un starptautisko sadarbības programmu projektu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā vērtēšana, administrēšana un uzraudzība. VIAA kā finansējuma saņēmējs 1.1.1.2.pasākuma ietvaros nodrošinās:1) pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pasākumu īstenošanu:* papildus finansējuma piesaisti pēcdoktorantu mobilitātei un karjeras attīstībai ES pētniecības un inovāciju apakšprogrammas [“Apvārsnis 2020”](http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)  Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātē “Līdzfinansējuma reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)”, ievērojot Eiropas Pētnieku hartas un Rīcības kodeksa pētnieku pieņemšanai darbā un citus nosacījumus programmu īstenošanai un atbalsta kumulācijai;
* ārvalstu jauno zinātnieku apzināšanu un piesaisti Latvijas zinātniskajām institūcijām vai komersantiem, tai skaitā nodrošinot pēcdoktorantu atlasi un publicitāti EK portālā *Euraxess*, informējot un konsultējot ārvalsts pēcdoktorantus par atbalsta iespējām un potenciālajām uzņemošajām iestādēm Latvijā. Lai nodrošinātu 1.1.1.2.pasākuma rādītāju sasniegšanu, ir nepieciešama ārvalstīs esošo pēcdoktorantu piesaiste;
* atbalstīto pēcdoktorantu iesaistes zinātnes komunikācijas aktivitātēs stratēģijas izstrāde un īstenošana;
* mācību un tīklošanās pasākumu organizatorisko un informatīvo atbalstu;
* nodrošinot nozariskās konsultācijas par atbilstību Viedās specializācijas stratēģijai un pētniecības un attīstības jomas stratēģiskajiem uzstādījumiem, par projektu sagatavošanu un iesniegšanu EK Marijas Sklodovskas-Kirī programmā pētniecības un attīstības cilvēkresursu atbalstam, par atbilstību pētniecības organizācijas statusam, pētniecības kategoriju nošķīrumu un atbalstāmajām izmaksām un to ierobežojumu u.c. jautājumiem, kā arī nodrošinot metodisko atbalstu projektu sagatavošanā, kas saistīts ar valsts atbalsta regulējuma ievērošanu, nodarbinātības un darba laika uzskaites u.c. jautājumiem;

2) pētniecības pieteikumu atlasi, vērtēšanu, līgumsaistību izpildes uzraudzību:* ikgadējo pētniecības pieteikumu atlases konkursu organizēšana;
* EK ekspertu datubāzē iekļauto ekspertu atlase un darba koordinēšana;
* pētniecības pieteikumu finansēšana un dokumentācijas pārbaude;
* pētniecības pieteikumu zinātniskā snieguma novērtējums.

VIAA kā finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas izmaksas periodā no 2016.-2023.gadam nepārsniedz  3 115 473 *euro*, kas veido 4,86 procentus no kopējā pasākumam pieejamā attiecināmā finansējuma, un ietver šādas izmaksu pozīcijas:* EK ekspertu datu bāzē iekļauto ekspertu pētniecības pieteikuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas izmaksas (pētniecības pieteikuma sākotnējās, vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes vērtēšana) – indikatīvi 988 940 *euro*;
* 1.1.1.2.pasākuma projekta vadībā un projekta īstenošanā iesaistītā personāla atalgojuma izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – indikatīvi  1 595 841 *euro* (2,49% no kopējā pasākumam pieejamā attiecināmā finansējuma);
* pārējās 1.1.1.2.pasākuma projekta īstenošanas izmaksas (E-platformas izveide un uzturēšana, jaunu darba vietu radīšana vai esošo darba vietu atjaunošanai, tulkošanas un citi pakalpojumi, komandējumu un transporta izmaksas, veselības apdrošināšanas izmaksas projekta īstenošanā iesaistītā projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, publicitātes izmaksas un netiešās izmaksas, kā arī VIAA 1.1.1.2.pasākuma projekta sagatavošanas izmaksas) – indikatīvi  530 692 *euro*.

VIAA 1.1.1.2.pasākuma projekta īstenošanai plāno indikatīvi 8,5 slodzes projekta vadībai un īstenošanai pirmos sešus gadus un 5.3 slodzes pēdējos divos gados, kā arī ekspertus Viedās specializācijas stratēģijas piemērošanas jautājumos 2016.gadā uz 5 mēnešiem. Periodā no 2017.gada līdz 2023.gadam ekspertu Viedās specializācijas stratēģijas piemērošanas jautājumos izmaksas plānots segt no Viedās specializācijas stratēģijas pārvaldības projekta. Noteikumu projektā papildus noteikts, ka IZM līdz 2018.gada 31.decembrim veic pasākuma ieviešanas nosacījumu un atbalstāmo darbību vidusposma izvērtējumu, tajā skaitā izvērtējot pasākuma atbilstību aktuālākajiem Latvijas viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem, un nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus grozījumiem pasākuma ieviešanas nosacījumos un atbalstāmajās darbībās.VIAA saskaņā ar noteikumu projektā un 1.1.1.2.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteikto, izstrādās un atklātas pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases veidā vismaz reizi gadā organizēs pētniecības pieteikumu atlasi. Pētniecības pieteikumu zinātnisko kvalitāti vērtēs EK ekspertu datu bāzē iekļautie eksperti, piemērojot ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas [“Apvārsnis 2020”](http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālas stipendijas” vērtēšanas pieeju un principus. Nepieciešamības gadījumā VIAA veic konsultācijas ar nozares ministrijām vai citām kompetentām iestādēm zinātnisko ekspertu atlasē pētniecības pieteikumu iesniegumu sākotnējā zinātniskā izvērtējuma veikšanai.Pētniecības pieteikumus 1.1.1.2.pasākuma ietvaros VIAA atklāta pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasē var iesniegt Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants (turpmāk – pētniecības pieteikuma iesniedzējs), nodarbinot Latvijas vai ārvalstu pēcdoktorantu (doktora grāds iegūts ne vairāk kā piecus gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, ko pamatota iemesla (bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja) gadījumā, var pagarināt par posmu līdz diviem gadiem).Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikumu var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodibina darba tiesiskās attiecības ar pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai (negūstot ekonomiskās priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām).Pētniecības pieteikuma iesniedzējiem jāizstrādā pēcdoktorantu pieteikuma atlases kārtība, kas ir skaidra, iepriekš noteikta un publiski pieejama, nediskriminējoša un atbilstoša iestādes cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai.1.1.1.2.pasākuma ietvaros atbalsts tiks sniegts pētniecības pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. Sabiedrības un praktisku tautsaimniecības nozaru problēmu identificēšanā nozīmīga loma ir pētniecībai visās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs, tai skaitā matemātikā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.Zinātne un augstākā izglītība ir tautsaimniecības nozares ar nozīmīgu horizontālu ietekmi. Fundamentālo zinātņu pētījumi visās zinātņu nozarēs sniedz ieguldījumu zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla veidošanā. Praktiskas ievirzes sociālo un humanitāro zinātņu pētījumi sniedz ieguldījumu gan sabiedrības procesu izpētē un problēmu risināšanā, gan arī modernas izglītības nodrošināšanā. 1.1.1.2.pasākuma ietvaros atbilstoši informatīvajam ziņojumam par Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmu (izskatīts MK 2015.gada 15.septembrī) var iesniegt arī inovācijas procesa pētījumus, kas pētniecības pieteikumu atlases ietvaros tiks vērtēti pēc vienotiem pētniecības pieteikumu vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais viena pētniecības pieteikuma apmērs ir 133 806 *euro* uz trīs gadiem, kas ietver:* personāla (pēcdoktoranta) izmaksas līdz 2 731 *euro* mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas;
* pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju apakšprogrammas [“Apvārsnis 2020”](http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)  Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālās stipendijas” noteiktajai standartlikmei - 800 *euro* mēnesī, kas tostarp ietver pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību nostiprināšanas un ārpakalpojumu izmaksas, mācību izmaksas, tīklošanās pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumu, dalības maksu konferencēs un iesaistes informatīvos pasākumos izmaksas;
* netiešās izmaksas par pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem pētniecības pieteikuma iesniedzēja administratīvajiem un infrastruktūras resursiem, kas nepārsniedz piecus procentus no granta pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām, kas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
* kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma vai iegāde;
* telpu noma vai īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana);
* telekomunikācijas, interneta izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas;
* informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas;
* pētniecības pieteikuma iesniedzēja atbalsta un vadības personāla atlīdzības izmaksas;
* izmaksas, kas nav iekļautas pēcdoktoranta atlīdzības izmaksās un pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu vienas vienības izmaksas, bet ir nepieciešamas pētniecības pieteikuma rezultātu sasniegšanai.

Pētniecības pieteikuma ietvaros atbalstāmas sekojošas darbības:* pētniecība;
* pēcdoktoranta kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās pasākumi;
* zināšanu un tehnoloģiju pārnese;
* tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana.

Fundamentālo pētījumu īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs nepārsniedz 20 procentus no kopējā pētniecības pieteikumu īstenošanai pieejamā finansējuma.1.1.1.2.pasākuma ietvaros atbalsts tiks sniegts ar saimniecisku darbību nesaistītu un ar saimniecisku darbību saistītu pētniecības pieteikumu īstenošanai, ievērojot ar valsts atbalstu saistīto normatīvo aktu regulējumu, tai skaitā Komisijas Regulu Nr. 651/2014.Noteikumu projekts paredz, ka pētniecības pieteikuma iesniedzējs 1.1.1.2.pasākuma ietvaros var iesniegt arī projektu ārvalsts pēcdoktoranta piesaistei, kas tika iesniegts ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas [“Apvārsnis 2020”](http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)  Marijas Sklodovskas-Kirī programmā “Individuālās stipendijas” un, kas projektu iesniegumu vērtēšanā novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet nesaņēma finansējumu projekta īstenošanai. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs VIAA organizētajā atklātā pētniecības pieteikumu iesniegumu konkursa ietvaros var iesniegt vienu vai vairākus pētniecības pieteikumus. 1.1.1.2.pasākums tiks īstenots līdz 2023.gada 30.novembrim. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | SAM 1.1.1.2. pasākuma plānošanas un noteikumu projekta izstrādes ietvaros tiek iesaistītas ES fondu vadībā iesaistītās iestādes un sociālie partneri.  |
| 4. | Cita informācija | SAM 1.1.1.2.pasākuma projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti ES fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē.2015.gada 3.decembrī Saeima pieņēma IZM sagatavotos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka turpmāk nebūs jāpiemēro iepirkuma procedūra zinātniskajai ekspertīzei pētniecības projektu iesniegumu sākotnējam zinātniskajam novērtējumam un projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumam, ja šī pakalpojuma izmaksas nepārsniedz 134 000 *euro* un ja eksperti ir reģistrēti starptautiski atzītā zinātnisko ekspertu datubāzē. Minētā normatīvā regulējuma pilnveide atvieglos starptautisko zinātnisko ekspertu piesaisti pētniecības pieteikumu zinātniskajam novērtējumam. |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātnieki, augstākās izglītības institūcijas, komersanti.  |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekta tiesiskais regulējums ietekmēs uzņēmējdarbības vides, pētniecības un inovācijas attīstību, un sniegs pozitīvu ietekmi pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (zinātniskajām institūcijām un komersantiem), jo tiek nodrošināta iespēja saņemt ERAF atbalstu jauno zinātnieku pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, tādējādi sekmējot jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi. Noteikumu projekts līdz 2023.gada 31.decembrim paredz šādus iznākuma rādītājus:* atbalstītajās vienībās izveidoto jauno pētnieku amata vietu skaits (PLE izteiksmē) – 384;
* zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts granta pieteikumu ietvaros – 1 280;
* jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts granta pieteikuma ietvaros – 416;
* piesaistītās privātās investīcijas granta pieteikuma īstenošanai – 3 200 000 *euro*;
* komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām – 100.

**Ietekme uz makroekonomisko vidi:**1.1.1.2.pasākuma īstenošana netiešā veidā pozitīvi ietekmēs makroekonomisko vidi. 1.1.1.2.pasākuma īstenošanas mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. Pietiekams un kvalificēts cilvēkkapitāls ir viens no priekšnosacījumiem, lai izpildoties citiem labvēlīgiem apstākļiem, investīcijas pētniecībā un inovācijas būtu efektīvas un veicinātu valsts ekonomikas izaugsmi un attīstību. **Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām:** Kopumā sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.1.1.1.2.pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs un pētniecībaspieteikuma iesniedzējs nodrošina MK noteikumu projekta 14.5.apakšpunktā, 76. 77. un 78.punktā minēto informācijas sniegšanu un datu uzkrāšanu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | **-** ievietojot tīmekļa vietnē informāciju par piešķirto atbalstu: (darbaspēka atlīdzības vidējā likme \* laiks, kas nepieciešams informācijas ievietošanai tīmekļvietnē) \* (projektā īstenošanas personāla skaits, kas ievieto informāciju \* informācijas sniegšanas biežums visā projekta īstenošanas laikā) = (5,09\*0,5) \* (1\*8) = 2,545 \*8 = 20,36 *euro* (finansējuma saņēmējam un pētniecības pieteikuma iesniedzējam);- ievietojot informāciju tīmekļa vietnē par 1.1.1.2.pasākuma finansējuma saņēmēja projekta īstenošanu: (darbaspēka atlīdzības vidējā likme \* laiks, kas nepieciešams informācijas ievietošanai tīmekļvietnē) \* (projektā īstenošanas personāla skaits, kas ievieto informāciju \* informācijas sniegšanas biežums visā projekta īstenošanas laikā) = (5,09\*0,5) \* (1\*32) = 2,545 \*32 = 81,44 *euro* (finansējuma saņēmējam);- ievietojot informāciju tīmekļa vietnē par pētniecības pieteikuma īstenošanu: (darbaspēka atlīdzības vidējā likme \* laiks, kas nepieciešams informācijas ievietošanai tīmekļvietnē) \* (pētniecības pieteikuma īstenošanas personāla skaits, kas ievieto informāciju \* informācijas sniegšanas biežums visā pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā) = (5,09\*0,5) \* (1\*12) = 2,545 \*12 = 30,54 *euro* (pētniecības pieteikuma iesniedzējiem);- datu (informācijas) uzkrāšana par pētniecības pieteikumu iesniedzējiem: (pētniecības pieteikumu iesniedzēju skaits \* laiks, kas nepieciešams datu ievadīšanai) \* darbaspēka atlīdzības vidējā likme = (1000 \* 0,5) \* 5,09 = 500 \* 5,09 = 2 545 *euro* (finansējuma saņēmējam).Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums par ar datu uzkrāšanu/ievadīšanu, informācijas sagatavošanu un informācijas ievietošanu tīmekļa vietnē saistītajiem izdevumiem ir veikts indikatīvi. |
| 4. |  Cita informācija | 1.1.1.2.pasākumam ir netieša ietekme uz horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” un „Ilgtspējīga attīstība”. Projektos, kuros tiks realizēti specifiski pasākumi attiecībā uz šim horizontālajām prioritātēm, finansējuma saņēmējs un pētniecības pieteikuma iesniedzējs nodrošinās sasniegto rezultātu uzskaiti. |

|  |
| --- |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| **Rādītāji** | **2015.gads** | 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: | 0 | 0 | 4 380 480 | 8 084 799 | 11 186 713 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 4 927 709 | 9 059 933 | 12 530 278 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | * 547 229
 | - 975 134 | * 1 343 565
 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie­ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pie­vienot anotācijas pielikumā): | 1.1.1.2.pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 64 029 231 *euro*, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 54 424 846 *euro,* valsts budžeta līdzfinansējums 6 404 385 *euro* un privātaislīdzfinansējums 3 200 000 *euro*. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir  60 913 758 *euro*, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  51 776 694 *euro*, valsts budžeta līdzfinansējums  5 937 064 *euro* un privātaislīdzfinansējums 3 200 000 *euro.*Finansējuma saņēmējam noteikumu projekta ietvaros noteiktās izmaksas nepārsniedz 3 115 473  *euro* no kopējā pasākumam plānotā finansējuma apmēra.Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ERAF daļa 85% apmērā no 1.1.1.2.pasākuma finansējuma saņēmēja projekta un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu attiecināmām izmaksām.Budžeta izdevumi ir kopējie 1.1.1.2.pasākuma finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikumu ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma (ERAF un valsts budžeta) līdzekļi attiecīgajā gadā aptuveni 95 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.Turklāt pētniecības pieteikumu īstenošanai plānots piesaistīt privāto finansējumu 5 procentu apmērā.Projektu plānots ieviest no 2016.gada I ceturkšņa līdz 2023.gada 30.novembrim.Pētniecības pieteikumu iesniegumu atlases konkurss tiks rīkots katru gadu. Plānots 2016. gadā organizēt pētniecības pieteikumu konkursu par finansējumu 30% apmērā no kopējā pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotā finansējuma, 2017.gadā 20% apmērā, 2018. un 2019.gadā katrā 17% apmērā, savukārt 2020.gadā 16% apmērā.2016.gadam kopējās indikatīvās izmaksas – 5 153 506 *euro*, tai skaitā publiskais finansējums – 4 927 709 *euro*, no tā ERAF finansējums 4 380 480 *euro* un valsts budžeta finansējums 547 229 *euro*, un privātais finansējums 225 798 *euro.* Nepieciešamais finansējums maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.2017.gadam kopējās izmaksas indikatīvi – 9 511 529 *euro,* tai skaitā publiskais finansējums 9 059 933 *euro,* no tā ERAF finansējums 8 084 799 *euro* un valsts budžeta finansējums 975 134 *euro*, un privātais finansējums 451 595 *euro.*2018.gadam kopējās indikatīvās izmaksas – 13 160 839 *euro,* tai skaitā publiskais finansējums 12 530 278 *euro,* no tā ERAF finansējums 11 186 713 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 343 565 *euro*, un privātais finansējums 630 561 *euro.*No 2019.gada līdz 2023.gadam kopējās izmaksas ir 36 203 357 *euro,* tai skaitā publiskais finansējums 34 311 311 *euro*, no tā ERAF finansējums 30 772 853 *euro* un valsts budžeta finansējums 3 538 458 *euro,* un privātais finansējums 1 892 046 *euro.*1.1.1.2.pasākuma ERAF finansējuma sadalījums pa gadiem var mainīties, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu un pētniecības pieteikumu atlases ietvaros apstiprināto pētniecības pieteikumu skaitu. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | 1.1.1.2.pasākuma finansējuma sadalījums pa gadiem ir indikatīvs un var mainīties atkarībā no pētniecības pieteikumu atlases konkursu rezultātiem, t.sk., tajos iesniegto pētniecības pieteikumu veidiem, to līdzfinansējuma avotiem un to ietvaros plānotajām pētniecības kategorijām.2015.gada 15.septembra MK sēdes protokollēmumā par informatīvo ziņojumu “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma” norādīts, ka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju līdz 2015.gada 20.decembrim ir jāizstrādā Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) monitoringa īstenošanas izmaksu plānu. Finansējums RIS3 monitoringa īstenošanai piesaistīts arī no specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. pasākumu finansējuma.  1.1.1.2.pasākuma īstenošana ir saistīta ar Viedās specializācijas stratēģijas pārvaldības projektu[[2]](#footnote-3), kura īstenošana plānota no 2017.gada līdz 2023.gadam. Viedās specializācijas stratēģijas pārvaldības projekta ietvaros plānots segt ekspertu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas piemērošanas jautājumos izmaksas, kas attiecīgi 1.1.1.2.pasākuma VIAA īstenotā projekta ietvaros 2017.gadā netiek plānotas. Tāpat Viedās specializācijas stratēģijas pārvaldības projekta ietvaros plānots segt informācijas sistēmas moduļa izmaksas pētniecības projektu ārējās zinātniskās ekspertīzes pakalpojuma nodrošināšanai šādiem SAM 1.1.1 pasākumiem: 1.1.1.2.pasākumam, 1.1.1.1.pasākumam „Praktiskās ievirzes pētījumi” un nepieciešamības gadījumā arī 1.1.1.5.pasākumam „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | * Regula Nr. 651/2014;
* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. [1303/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303?locale=LV), 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](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1083?locale=LV) (turpmāk – Regula Nr.1303/2013).
* Eiropas Komisijas 2014.gada 21.marta Regula Nr. [316/2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta 3.punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (turpmāk – Regula Nr. [316/2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN))
 |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | 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 | Regula Nr. 316/2014.Regula Nr. 651/2014.Regula Nr. 1303/2013. |  |
| 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 |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 90.punkts | Noteikumu projekta 2.4.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 84.punkts | Noteikumu projekta 2.5.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkts | Noteikumu projekta 2.6.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 preambulas 49.punkts | Noteikumu projekta 2.7.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 5.panta 2.punkta  | Noteikumu projekta 2.8.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.pankta 24.punkts | Noteikumu projekta 2.10.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 83.punkts | Noteikumu projekta 2.11.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 85.punkts | Noteikumu projekta 2.14.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 1.pielikums | Noteikumu projekta 2.16.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regula Nr. [316/2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN) 1.panta “b” apakšpunkts | Noteikumu projekta 2.17.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 1.panta 4.punkts “a” apakšpunkts | Noteikumu projekta 22.1.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 6.panta 2.punkts | Noteikumu projekta 35.2.1.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 6.panta 3.punkts | Noteikumu projekta 35.2.2.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 2.panta 24.punkts un 1.pielikums | Noteikumu projekta 44.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 6.panta 2. punkts | Noteikumu projekta 45.2.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 25.panta 3.punkts “a”, “b”, “d” un “e” apakšpunkts, 28.panta 2.punkta “a” apakšpunkts, 31.panta 3.punkta “b” un “d” apakšpunkts | Noteikumu projekta 49.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 25.panta 5.punkts, 6.punkta ii) apakšpunkts un 31.panta 4.punkts | Noteikumu projekta 50.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 28.panta 2.punkts | Noteikumu projekta 61.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 28.panta 3.punkts | Noteikumu projekta 62.1.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.651/2014 31.panta 4.punkts | Noteikumu projekta 62.2.apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regula Nr.1303/2013 XII pielikuma 2.2.apakšpunkts | Noteikumu projekta 76. un 78.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 9.panta 1. un 4.punkts | Noteikumu projekta 77.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 12.pants | Noteikumu projekta 80.punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalīb­valstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | 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 | Saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 11.pantu 20 darba dienu laikā pēc šo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Eiropas Komisijai ir jānosūta kopsavilkuma informācija par atbalsta programmu. |
| Cita informācija | Ar noteikumu projektu tiks ieviestas arī Eiropas Komisijas paziņojumā “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 27.jūnijs, Nr. C 198/1) noteiktās normas, tai skaitā noteikumu projekta 2.1., 2.3. un 2.7. apakšpunkta noteikto nosacījumu nodrošināšanā. |
| **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 | 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 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 |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. | Noteikumu projekts šo jomu neskar. | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautis­kajām saistībām | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties sniedzot atzinumu un viedokli par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijuprioritārā virziena apakškomitejā iesniegtajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kritēriju piemērošanas metodiku un 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” sākotnējo novērtējumu.1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 2015.gada 25.februārī tika prezentēts publiskajās diskusijās par pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta programmu, kurā piedalījās zinātnisko institūciju, komersantu un nozaru ministriju pārstāvji. Savukārt 2015.gada 27.februārī pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta programma tika apspriesta Latvijas Jauno zinātnieku apvienības kopsapulcē.Kā arī 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” sākotnējās ietekmes novērtējums un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika publicēti IZM tīmekļa vietnē [www.izm.gov.lv](http://www.izm.gov.lv).Īstenojot projektu 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts 2015.gada 9.jūlijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Pēc noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika saņemti atzinumi no šādām institūcijām – Augstākās izglītības padomes, Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Kultūras ministrijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Universitāšu asociācijas, Pārresoru koordinācijas centra, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Partneru un ieinteresēto organizāciju izteiktie iebildumi un priekšlikumi iestrādāti noteikumu projektā. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Atbildīgās iestādes funkcijas pilda IZM, sadarbības iestādes funkcijas – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Finansējuma saņēmējs ir VIAA. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts tiks īstenots esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas IV sadaļa - projekts šo jomu neskar.

Izglītības un zinātnes ministre M.Seile

Vizē:

Valsts sekretāre L.Lejiņa

15.01.2016 14:05

4538

A.Žilinska,

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu

departamenta eksperte

tālr.: 67047897

e-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv

1. 2013.gadā veiktā Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma, ko veica Ziemeļu Ministru padomes sekretariāts Latvijā, analizējot Latvijas zinātnes situāciju Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā, eksperti, [↑](#footnote-ref-2)
2. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra lēmumam (prot. Nr.47 35.§) IZM ir izstrādājusi un 2015.gada 10.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinājusi informatīvā ziņojuma projektu „Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns” (VSS-1293), kas paredz jauna pasākuma īstenošanu specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.”Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40376884. [↑](#footnote-ref-3)