**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts atbilstoši:   1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6.un 13.punktam; 2. Partnerības līgumam Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam (turpmāk – Partnerības līgums); 3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk - darbības programma). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Lai veicinātu Rīgas un citu pilsētu revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanos, investīciju piesaistīšanu, uzlabotu nodarbinātību, sociālekonomisko situāciju, kā arī nodrošinātu integrētus ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, Partnerības līgumā uzsvērta nepieciešamība revitalizēt un attīstīt pilsētas degradētās teritorijas, kurās tiktu atjaunota ekonomiskā un sociālā attīstība un novērsta turpmākā vides un sociālekonomiskā stāvokļa degradācija, to panākot arī ar kultūras un sporta infrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi.  Savukārt darbības programmā noteikts, ka 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” (turpmāk – 5.6.1.SAM) īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto sabiedriski nozīmīgo objektu un prioritāri atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšana, veicot maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un inženierinfrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu. Darbības programmas ietvaros paredzēta tādu degradēto teritoriju attīstība, kuras kvantitatīvā izteiksmē paredzēs lielāko revitalizācijas efektu un lielākos privātos līdzieguldījumus, kā arī nodrošinās pievienoto vērtību nacionālā līmenī atbilstoši nacionālajos plānošanas dokumentos kultūras, sporta, tūrisma vai citās nozarēs noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.  Kopumā Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam (turpmāk – attīstības programma) Investīciju plāna 2014. – 2016.gadam 4.pielikumā iekļauta informācija par 235 degradētām teritorijām un 612 degradētiem objektiem. <http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2015/05/INVESTICIJU_Plans_2014_2016.pdf>  5.6.1.SAM investīciju veikšana paredzēta Rīgas pilsētas teritorijās (apkaimēs) ar ievērojamu izaugsmes un attīstības potenciālu, ko raksturo izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, kvalitatīva infrastruktūras bāze vai labi priekšnosacījumi tās izveidei, privātā sektora interese un pašvaldības gatavība investēt šajās teritorijās, bet kurās iespējamo attīstību un investīciju ieplūdi kavē tādi faktori kā slikti sociālekonomisko vidi raksturojošie parametri, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem pilsētā, – augsts bezdarba līmenis, noziedzība, zemi iedzīvotāju vidējie ieņēmumi, zema esošā uzņēmējdarbības aktivitāte, augsta degradēto objektu un teritoriju koncentrācija. Revitalizējot un attīstot šādas Rīgas pilsētas teritorijas, tiks veicināta ekonomiskā un sociālā aktivitāte, novērsta to turpmāka degradācija, pārbūvējot un izveidojot maza mēroga sabiedriskus objektus, piemēram, integrētus kultūras, darījumu tūrisma un sporta objektus, kas kalpos par katalizatoru attiecīgās teritorijas attīstībai, papildinot un veicinot citu, it īpaši privāto, investīciju piesaistīšanu, kā arī veicinās komercdarbību, nodarbinātību un sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos attiecīgajās teritorijās.  Plānoto investīciju ietekme vērsta uz Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanu, kā arī uz investīciju piesaistīšanu, veicot ilgtspējīgus ieguldījumus maza mēroga sabiedrisku objektu un daudzfunkcionālas sabiedriskās infrastruktūras pārbūvē, attīstībā un izveidē. Noteikumu projekts paredz 5.6.1.SAM īstenošanas nosacījumus, mērķi un sasniedzamos iznākuma un finanšu rādītājus, mērķa grupu, 5.6.1.SAM pieejamo finansējumu, projektu iesniedzēju un sadarbības partneru loku un tiem noteiktās prasības, tai skaitā vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumu un kārtību, tajā skaitā valsts atbalsta komercdarbībai nosacījumus.  5.6.1.SAM tiek īstenots ar mērķi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu novirzīt projektiem, kas nodrošinātu tādu degradēto teritoriju un objektu attīstību, paredzot kvantitatīvā izteiksmē lielāko revitalizācijas efektu un lielākos privātos līdzieguldījumus, kā arī nodrošinot pievienoto vērtību nacionālā līmenī atbilstoši nacionālajos plānošanas dokumentos kultūras, sporta, tūrisma vai citās nozarēs noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.  Lai nodrošinātu integrētus ieguldījumus infrastruktūras attīstībā 5.6.1.SAM ietvaros, finansējuma saņēmējiem teritorijas revitalizācijas projektos, attīstot publisko infrastruktūru, ir jānodrošina maksimāla šīs infrastruktūras multifunkcionalitāte un jāveicina to finansiālā pašpietiekamība un atvērtība komercdarbībai un vietējām kopienām. Sabiedrisko objektu un infrastruktūras izveide radīs sinerģijas efektu un nodrošinās objekta apmeklējuma pieaugumu.  **5.6.1.SAM atlases veids, projektu iesniedzēji**  Noteikumu projektā paredzēts, ka 5.6.1.SAM īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.  Noteikumu projekta 3.punktā minētās 5.6.1.SAM atlases ietvaros Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) veic degradēto objektu un teritoriju atlasi. Katrai revitalizējamai teritorijai izstrādāta un apstiprināta revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģija, kuru atbildīgā iestāde saskaņo ar Eiropas Komisiju un pēc tam iesniedz Ministru kabinetā. Par katru atbalsta teritoriju saskaņā ar revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģiju sagatavo un iesniedz vienu projekta iesniegumu. Pēc revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijas izskatīšanas Ministru kabinetā sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju saskaņā ar ierobežotās projektu iesniegumu atlases nolikumu iesniegt projekta iesniegumu.  Projekta iesniedzējs ir Rīgas pilsētas pašvaldība vai tās izveidotas iestādes, valsts kapitālsabiedrības, tajā skaitā, valsts kapitālsabiedrības, kuras veic valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, ja projekta infrastruktūrā tiek īstenota valsts iestāžufunkcija, komersanti**.**  **Sadarbības partneri**  Noteikumu projekts paredz iespēju projekta īstenošanā iesaistīt sadarbības partnerus. Projekta iesniedzējs sadarbības partnera statusā var piesaistīt Rīgas pilsētas pašvaldību vai tās izveidotu vienu vai vairākas iestādes, vienu vai vairākas valsts iestādes, tajā skaitā valsts kapitālsabiedrības, atvasinātas publiskas personas, pusēm slēdzot rakstveida sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību projekta mērķa un rādītāju sasniegšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā. Viena projekta ietvaros projekta iesniedzējs var piesaistīt vairākus sadarbības partnerus. Noteikumu projekts paredz, ka sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, nekustamo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Gadījumos, ja projekta iesniedzējs sadarbojas ar komersantu projekta rezultāta rādītāju sasniegšanā, tad komersants rakstiski apliecina savu interesi par dalību projektā un apņemšanos nodrošināt noteikumu projekta 9.2. apakšpunktā noteikto rezultāta rādītāja sasniegšanu tādā apmērā, kas nepieciešams teritorijas revitalizācijas stratēģijas īstenošanai.  **5.6.1.SAM iznākuma un finanšu rādītāji**  Noteikumu projekts nosaka 5.6.1.SAM ietvaros plānotos projekta līmeņa iznākuma, rezultāta un finanšu rādītājus, kas sasniedzami līdz 2023.gada 31.decembrim, vienlaikus nosakot arī plānoto iznākuma rādītāja starpposma vērtību, kas sasniedzama līdz 2018.gada 31.decembrim.  5.6.1.SAM ietvaros ir izvirzīti šādi rādītāji:  Tabula Nr.1 5.6.1.SAM sasniedzamie rādītāji   | **Rezultatīvais rādītājs** | **ERAF un KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji** | | | --- | --- | --- | | **Sākotnējā vērtība**  **(2012.gads)** | **Plānotā vērtība**  **(2023.gadā)** | | Piesaistītās privātās investīcijas atbalstāmajās teritorijās trīs gadus pēc projekta pabeigšanas | 150 000 000 EUR | 210 000 000 EUR | | Pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa | n/a | 10 000 m2 | | Uzceltas vai atjaunotas sabiedriskās publiskās vai komercēkas pilsētās | n/a | 20 000 m2 | | Atjaunoto, izveidoto un pārbūvēto un infrastruktūras objektu skaits | n/a | 18 objekti |   Projekta iesniedzējs revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijā sadarbībā ar Kultūras ministriju un Rīgas pašvaldību nosaka projekta paredzamo ietekmes areālu un uzkrāj datus par projekta ietekmi uz noteikumu projekta 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem un uzkrāj datus par horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” rādītāju un datus par horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītāju. Ja projekta ietvaros tiek plānotas uzcelt vai atjaunot noteikumu projekta 9.1.2.apakšpunktā minētajās sabiedriskās publiskās vai komercēkas vai plānots ieviest enerģiju patērējošas iekārtas noteikumu projekta 9.1.3.apakšpunktā minētajos atjaunotajos, izveidotajos un pārbūvētajos. sabiedriskos un infrastruktūras objektos, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norāda enerģijas patēriņu esošās ēkās vai enerģiju patērējošās iekārtās pirms projekta īstenošanas (megavatstundas), kā arī uzkrāj datus par objekta apmeklējumiem.  Lai nodrošinātu 5.6.1.SAM ieviešanā iesaistīto institūciju koordināciju, tajā skaitā uzraudzītu revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijās izvirzīto rādītāju sasniegšanu, atbildīgā iestāde izveidos 5.6.1.SAM stratēģiju ieviešanas uzraudzības darba grupu, tajā iekļaujot  pārstāvjus no Kultūras ministrijas, Izglītības un Zinātnes ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības.  5.6.1.SAM ietekmes novērtējums tiks veikts reizi trīs gados, atbildīgai iestādei aprēķinot un nosakot darbības programmā plānotā rezultāta rādītāja aktuālo vērtību, balstoties uz tabulā Nr.2 „Monitoringa dati” norādītajiem datiem un identificējot 5.6.1.SAM ietvaros veikto investīciju ietekmi uz tabulā Nr.1 „5.6.1.SAM sasniedzamie rādītāji” noteikto rādītāju sasniegšanu.  Lai noteiktu 5.6.1.SAM rādītāju sasniegšanas progresu, tiks uzkrāti un analizēti šādi revitalizācijas efektu atspoguļojoši indikatori, kvalitatīvu izvērtējuma pētījumu paredzot 5.6.1.SAM ieviešanas vidusposmā (pirmais novērtējums plānots 2018.gadā) un pēc projektu pabeigšanas:  Tabula Nr. 2 Monitoringa indikatori   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Indikators (tiks mērīti, lai noteiktu revitalizācijas ietekmi konkrētajā apkaimē un ietekmes areālā)** | **Izvērtēšanas biežums** | **Datu avots** | | 1. | Privāto investīciju apjoms | Reizi trīs gados | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – RD PAD) | | 2. | Noziedzības līmenis | Reizi gadā | Iekšlietu ministrija | | 3. | Vidējie ieņēmumi | Reizi gadā | Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde) | | 4. | Uzņēmējdarbības aktivitāte | Reizi gadā | Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde) | | 5. | Dzīves kvalitāte apkaimē | Reizi gadā | RD PAD veiktā aptauja | | 6. | Pilsētu teritorijās uzcelta vai atjaunota sabiedriskā telpa | Pēc projektu pabeigšanas | Projekta īstenotāja uzkrātie dati | | 7. | Uzceltas vai atjaunotas sabiedriskas vai komercēkas pilsētā | Pēc projektu pabeigšanas | Projekta īstenotāja uzkrātie dati | | 8. | Atjaunoto, izveidoto un pārbūvēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits | Pēc projektu pabeigšanas | Projekta īstenotāja uzkrātie dati | | 9. | Augsta degradēto objektu un teritoriju koncentrācija | Reizi gadā | RD PAD veiktā aptauja | | 10. | Iedzīvotāju skaits | Reizi gadā | RD PAD veiktā aptauja |   Ņemot vērā, ka 5.6.1.SAM ietvaros netiek sniegts ieguldījumu atbalsts komersantiem to ražošanas procesu uzlabošanai vai citām tiešajām investīcijām, kur tiek paredzēta iespēja piesaistīt kā sadarbības partnerus komersantus,kopumā 5.6.1.SAM noteiktās rādītāju vērtības objektīvi var sasniegt tikai noteiktā laikā pēc projekta pabeigšanas. Tāpēc noteikumu projekts paredz, ka rādītāju vērtības jāsasniedz ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim. Minētais aspekts tiks ņemts vērā arī prognozējot rādītāju vērtības 2018.gadā.  Noteikumu projekts nosaka, ka Rīgas pilsētas pašvaldība projekta īstenošanu paredz attīstības programmas Investīciju plānā. Attīstības programmas Investīciju plāns ir attīstības programmas daļa, kura tika izstrādāta reizē ar attīstības programmu. Pašvaldībai šo daļu aktualizācija jāveic ne retāk kā reizi gadā. Investīciju plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai vismaz trīs gadiem – gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plānots piesaistīt ES, ārvalstu un nacionālā atbalsta ietvaros. Tajā iekļauti visi pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes.  Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu un saglabāšanu projektā, finansējuma saņēmējiem ir vēlams sadarboties ar privātā sektora pārstāvjiem dažādās investīciju plānošanas un projektu īstenošanas stadijās.  **Finansējums**  5.6.1.SAM plānotais finansējums ir ne mazāks kā 94 567 990 *euro*, tai skaitā ERAF finansējums – 80 382 791 *euro***,** kā arī nacionālais publiskais finansējums (valsts budžeta finansējums, tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībai, un pašvaldības finansējums) un privātais finansējums – ne mazāks kā 14 185 199 *euro*.  Projekta ietvaros plānotajām darbību izmaksām publiskajā (pašvaldības vai valsts) infrastruktūrā, ja tā ir publiski pieejama, piemēro 85 procentus ERAF līdzfinansējumu.  5.6.1.SAM ietvaros plānotas integrētas darbības ar mērķi veicināt teritoriju revitalizāciju, kā arī uzlabot pilsētvidi un sabiedrībai pieejamo pakalpojumu kvalitāti**.**  Atbilstoši Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu (ES Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 2.panta 142.punktā noteiktajam, samērīga peļņu nosaka, ievērojot tipisku peļņu attiecīgajā nozarē, jebkurā gadījumā par samērīgu uzskata tādu peļņu no ieguldītā kapitāla, kas nepārsniedz attiecīgo mijmaiņas darījuma likmi, kam pieskaitīta prēmija 100 bāzes punktu apmērā.  Ieteicams piemērot peļņu, kas ir līdzvērtīga starp dažādiem, stabiliem, atbilstoši ekipētiem tajā pašā  vai līdzīgā nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Attiecīgi samērīga peļņa būs tāda, kura ļaus nodrošināt pakalpojumu par tirgus cenu, kas būs samērojama ar citiem nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Kā peļņas aprēķināšanas periodu var noteikt veiktoieguldījumu pārskata periodu, piemēram, ēku gadījumā – 15 gadus.  Noteikumu projekts paredz, ka līdz 2018.gada 31.decembrim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma plāno ne vairāk kā 75 479 823  *euro*. Līdz 2018.gada 31.decembrim projekta iznākuma rādītājus plāno atbilstoši noteikumu projekta 12. punktā minētajam pieejamajam finansējuma apmēram. No 2019.gada 1.janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt projekta iesniedzējam projektā veikt grozījumus, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus, vai ierosināt iesniegt jaunu projekta iesniegumu, attiecīgi palielinot noteikumu projekta 9.1.apakšpunktā minēto sasniedzamo iznākuma rādītāju vērtību proporcionāli noteikumu projekta 11.punktā plānotajam kopējam finansējuma apmēram.  Noteikumu projektā noteiktais finanšu rādītājs paredz līdz 2018.gada 31.decembrim sertificētos izdevumus vismaz 18 913 598 *euro* apmērā.  Snieguma rezerve 6,1 procenta apjomā tiks aprēķināta katram projektu iesniegumu atlases projektam atsevišķi atkarībā no paredzētā ERAF finansējuma apjoma.    Gadījumos, ja projektam sniedz valsts atbalstu komercdarbībai saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu (ES Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014) 55. un 56.pantu, atbilstoši projekta iesniedzēja veidam ir divi varianti snieguma rezerves paredzēšanai:   1. ja finansējuma saņēmējs paredz atsevišķas projektu aktivitātes īstenot pēc 2019.gada 1.janvāra, pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu 5.6.1.SAM, līgumā, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus, veic grozījumus, palielinot ERAF finansējuma apmēru; 2. ja pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrības, iesniedzot projekta iesniegumu, paredz snieguma rezervei nepieciešamo finansējuma apmēru no saviem līdzekļiem, pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu, projektā, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus, atbilstoši tiek palielināta ERAF finansējuma intensitāte.   Noteikumu projekts nosaka, ka vienai atsevišķai neatkarīgai funkcijai, kas ir izvērtēta atbilstoši specifiskā atbalsta vērtēšanas kritērijam par darbības funkcionālo nodalāmību, maksimālais kopējo izmaksu apmērs vienam šo noteikumu 9.1.3.apakšpunktā norādītajam investīciju objektam nevar pārsniegt 5 000 000 euro.  Noteikumu projekts paredz iespēju projektu finansēšanai saņemt avansu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, kas nosaka, ka sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentus no projekta darbībām piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas un darbībām, uz kurām attiecas valsts atbalsts, maksimālais avansa apjoms ir 40 procenti.Avansa apjoms katram projektam ir individuāls. Nosakot projekta avansa apmēru, ir jāņem vērā finansējuma saņēmēja spēja sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas iesniegt sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.  **Izmaksu attiecināmība**  Noteikumu projekts nosaka, ka ieguldījumus veic tādu degradēto objektu un teritoriju revitalizācijā, kas, izveidojot un pārbūvējot maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un infrastruktūras objektus, kvantitatīvā izteiksmē paredzēs lielāko revitalizācijas efektu un lielākos privātos līdzieguldījumus, kā arī nodrošinās pievienoto vērtību nacionālā līmenī atbilstoši nacionālajos plānošanas dokumentos kultūras, sporta, tūrisma vai citās nozarēs noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.  5.6.1.SAM ietvaros ir atbalstāmās darbības, kas sekmē noteikumu projekta II nodaļā „Specifiskais atbalsta mērķis” minētā specifiskā atbalsta mērķa un noteikumu projekta 9.punktā noteikto rādītāju sasniegšanu:   1. atbalsta teritorijas revitalizācijas mērķim paredzēto ēku, būvju un to infrastruktūras attīstīšana; 2. revitalizējamās teritorijas labiekārtošana; 3. ielu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai pārbūve revitalizējamajā teritorijā vai funkcionāls savienojums, ja šāds risinājums ir pamatots revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijā; 4. projekta vadības nodrošināšana; 5. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.   5.6.1.SAM ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir izmērāmas, samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos („zaļais publiskais iepirkums”).  Degradēto teritoriju vai objektu nosaka attīstības programmas Investīciju plānā un atbildīgā iestāde veic degradēto objektu un teritoriju atlasi, izvērtējot teritorijas vai objekta atbilstību degradētās teritorijas pazīmēm, kas noteiktas Partnerības līguma 355.rindkopā[[1]](#footnote-1) un noteikumu projektā noteiktajiem parametriem teritorijas revitalizācijas potenciāla noteikšanā.Katrai revitalizējamai teritorijai projekta iesniedzējs izstrādā un apstiprina revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģiju, kuru atbildīgā iestāde iesniedz Ministru kabinetā.Par katru atbalsta teritoriju saskaņā ar revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģiju tiek sagatavots un iesniegts viens projekta iesniegums.  Rīgas pilsētā ir identificētas vairākas potenciālās atbalstāmās revitalizējamās teritorijas, kurās ir plānotas un jau veiktas ievērojamas investīcijas. Sabiedriskas infrastruktūras izveide ar kultūras vai sporta funkciju šajās teritorijās ne tikai papildinās jau veiktās un plānotās investīcijas, bet galvenokārt nodrošinās apmeklējuma pieauguma kritisko apjomu un teritorijā sniegto publisko pakalpojumu attīstību un pieejamību, kas nepieciešams, lai panāktu būtiskas izmaiņas attiecīgo teritoriju izmantošanā.  Veicot degradēto teritoriju un objektu revitalizāciju, pamatnosacījums ir novērst šo teritoriju un objektu turpmāko degradāciju, pārbūvējot un izveidojot maza mēroga sabiedriskus objektus (piemēram, integrētus kultūras, darījumu tūrisma un sporta objektus), tajā skaitā labiekārtojot teritoriju, un veicināt sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos un papildināt citu, it īpaši privāto, investīciju piesaistīšanu. Revitalizācijas pasākumu ietvaros papildus sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, uzlabos attiecīgās teritorijas vides kvalitāti, kas ir būtiski, lai mazinātu depopulācijas tendences.  Noteikumu projektā paredzētas netiešās un tiešās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projektā plānoto darbību īstenošanai. Tiešās attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas projekta vadības, projekta personāla un ekspertu, kas tieši saistīti ar projektu īstenošanu un mērķa sasniegšanu izmaksas; projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas; jaunas būves būvniecības, esošas būves pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas izmaksas, tajā skaitā inženierkomunikāciju izmaksas; teritorijas labiekārtošanas izmaksas; projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo iekārtu un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas; minimālo publicitātes prasību izmaksas; un izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā u.c. Attiecināmi ir arī pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokļa atgūšanu noteiktajā kārtībā un neparedzētie izdevumi.  Lai nodrošinātu 5.6.1.SAM mērķa un plānoto rādītāju sasniegšanu, noteikumu projektā vairākām izmaksu pozīcijām noteikti procentuālie ierobežojumi no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Neattiecināmajās izmaksās iekļaujamas tās izmaksas, kas pārsniedz attiecināmo izmaksu apjomu, izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas, bet ir tieši saistītas ar projektu un ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai. Noteikumu projekts neparedz ierobežojumu neattiecināmo izmaksu apjomam, tomēr, paredzot neattiecināmās izmaksas projektā, projekta iesniedzējam ir jāņem vērā, ka šādas izmaksas projekta iesniedzējs sedz pilnībā no saviem līdzekļiem. Noteikumu projekts paredz, ka projekta izmaksas ir attiecināmas no noteikumu projekta spēkā stāšanās dienas, izņemot projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un pievienotās vērtības nodokļa maksājumu izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas no 2014.gada 1.janvāra. Valsts atbalsta komercdarbībai gadījumā izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. Vienlaikus paredzot, ka noteikumu projekta 9.2.apakšpunktā minēto rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās radušās no revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijasizskatīšanas Ministru kabinetāun ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim. Šāds nosacījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu sekmīgu 5.6.1.SAM finansējuma apguvi finansējuma saņēmējiem nodrošināt augstas gatavības projektus, piemēram, būvniecības projektiem, tas dotu iespēju ātrāk sākt būvprojekta projektēšanu, iepirkumu veikšanu un attiecīgo līgumu slēgšanu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.  Noteikumu projekts paredz, ka ieguldījumus infrastruktūrā var veikt:   * 1. projekta iesniedzēja īpašumā;   2. sadarbības partnera īpašumā, ja sadarbības partneris ir pašvaldība, vai tās izveidota iestāde;   3. īpašumā, kura īpašumtiesības ir nostiprinātas uz valsts vārda ministrijas personā, vai uz valsts kapitālsabiedrības vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes funkciju veikšanai valsts iestādes vai kapitālsabiedrības gadījumā.   Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nemaina īpašumtiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Īpašuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes – projekta iesniedzēja – pārvaldīšanā vai ja īpašuma tiesības uz īpašuma objektu ir spēkā bez to nostiprināšanas zemesgrāmatās, vai īpašumtiesības ir nostiprinātas uz valsts vārda ministrijas personā, vai uz valsts kapitālsabiedrības vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes funkciju veikšanai valsts iestādes vai kapitālsabiedrības gadījumā).  Noteikumu projektā noteikts projekta īstenošanas maksimālais termiņš – 2022.gada 31.decembris.  **Valsts atbalsta komercdarbībai saņemšanas nosacījumi un atmaksājamā palīdzība**  Izstrādājot noteikumu projektu, ir ņemtas vērā ar valsts atbalsta komercdarbībai saņemšanu saistītās normas.  Noteikumu projekts detalizēti atrunā gadījumus, kad izmaksas tiek klasificētas kā valsts atbalsts komercdarbībai, sniedzot atsauces uz Komisijas regulu Nr.651/2014 un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (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) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) attiecīgajiem punktiem.  Noteikumu projektā noteikti nosacījumi, kurus nepieciešams izvērtēt, sniedzot valsts atbalstu, tajā skaitā piemērojamā valsts atbalsta robežvērtība, specifiskie nosacījumi Komisijas regula Nr.651/2014 konkrētā mērķa ietvaros noteiktām atbalstāmajām darbībām un nozarēm, grūtībās nonākušu uzņēmumu definīcija, nosacījumi par atbalsta summēšanu (kumulēšanu) ar citu valsta atbalstu, lēmuma pieņemšanas termiņš un citi nosacījumi.  Gadījumā, ja nav iespējams piemērot Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumus vai projekts pārsniedz Komisijas regulā Nr.651/2014 paredzētās paziņošanas robežvērtības, jāiesniedz paziņojums Eiropas Komisijai, darbības netiek uzsāktas līdz brīdim, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi galīgo lēmumu, ar kuru piešķirtais valsts atbalsts ir atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu.  Lai nodrošinātu valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu un lai projektos, ko īsteno kā nesaimnieciskas darbības projektus, darbība nepārvēstos par saimniecisku darbību ēku amortizācijas periodā, Kultūras ministrija veiks proporcijas (15 procenti) ievērošanas uzraudzību, reizi gadā aicinot attiecīgo projektu finansējuma saņēmējus iesniegt informāciju par saimnieciskās darbības proporcijas ievērošanu.  **5.6.1.SAM ieviešanas mehānisms**  Noteikumu projekts nosaka, ka apstiprināta pašvaldību attīstības programma ir priekšnosacījums investīcijām 5.6.1.SAM ietvaros. Visas projektu idejas iekļauj attīstības programmas Investīciju plānā. Detalizēts 5.6.1.SAM atbalsta piešķiršanas mehānisms ir aprakstīts konceptuālajā ziņojumā „Par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanu” (turpmāk – konceptuālais ziņojums). Konceptuālajā ziņojumā noteikts, ka 5.6.1.SAM ieviesīs revitalizējot teritorijas un attīstot objektus saskaņā ar 5.6.1.SAM prioritātēm un nodrošinot 5.6.1.SAM rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, lai sekmētu vienotu plānošanas pieeju un iespēju nodrošināt plānoto risinājumu ietekmes uz 5.6.1. SAM mērķiem izsekojamību, pēc vienotas pieejas ir jāizstrādā 5.6.1.SAM ietvaros revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijas, tādējādi nodrošinot pilnu informāciju par 5.6.1.SAM ietvaros revitalizējamajām teritorijām, attīstāmajiem objektiem un to ietekmi uz 5.6.1.SAM rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Plānots, ka revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijas kalpos kā 5.6.1.SAM attīstības plānošanas un uzraudzības instruments, ko atbildīgā iestāde izmantos 5.6.1.SAM ieviešanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai. Konceptuālajā ziņojumā ir norādīta minimālā informācija, kas ir iekļaujama revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijā:   1. saistošais juridiskais ietvars, uzskaitot saistošos normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem īstenojami teritoriju attīstības risinājumi; 2. teritoriju attīstības risinājumu un plānoto investīciju atbilstība normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem; 3. esošās situācijas izvērtējums, tajā skaitā:    1. revitalizējamo teritoriju raksturojums, analizējot apkaimes ģeogrāfisko novietojumu, transporta infrastruktūru, degradācijas pakāpi (degradēto objektu īpatsvaru), līdz šim veiktās investīcijas apkaimes revitalizācijā, apkaimes sociāli-ekonomisko vidi;    2. revitalizējamo objektu raksturojums, analizējot objektos veiktās investīcijas, to degradācijas pakāpi (tajā skaitā tehnisko stāvokli un tālākās izmantošanas iespējas) un īstenotās funkcijas; papildus tam, ja iespējams, izvērtējot arī objektu noslodzes līmeni un objektu nodrošināto funkciju alternatīvas apkaimē un pilsētā; 4. teritoriju attīstības risinājumu īstenošanas nepieciešamības pamatojums; 5. teritoriju attīstības risinājumu mērķis un uzdevumi 5.6.1.SAM mērķa īstenošanas kontekstā; 6. teritoriju attīstības risinājuma raksturojums, aprakstot teritorijā attīstāmos objektus un to plānoto funkcionalitāti; 7. teritoriju attīstības risinājuma ieviešanai nepieciešamo investīciju un finansējuma avotu uzskaitījums; 8. teritorijas attīstības risinājuma izvērtējums valsts atbalsta nosacījumu piemērošanas kontekstā; 9. teritoriju attīstības risinājumu ietekmes novērtējums, tajā skaitā iekļaujot ietekmes uz teritorijas revitalizāciju analīzi un plānotos risinājuma īstenošanas rezultātus un rezultatīvos rādītājus 5.6.1.SAM kontekstā; 10. teritoriju attīstības risinājuma detalizēts īstenošanas laika plāns, pārvaldības modelis un saistošo risku izvērtējums.   Katras revitalizējamās teritorijas stratēģijas ietvarā plānotajos projektos ir jāattīsta sabiedriskā labuma objekti, kas pēc projekta īstenošanas ļauj sasniegt sociālekonomiskos rādītājus, kā arī uzlabo attiecīgajā teritorijā vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Katrā revitalizējamās teritorijas stratēģijā jāiekļauj sasniedzamās rādītāju vērtības katrā projektā un katrā revitalizējamajā teritorijā. Katrā stratēģijā noteiks konkrētu areālu, kurā uzskaitīs sasniedzamos rādītājus. Izstrādātās 5.6.1.SAM ietvaros attīstāmo teritoriju attīstības stratēģijas ir jāapstiprina Ministru kabinetā.  Pēc revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijas apstiprināšanas, tajā noteiktais finansējuma saņēmējs sagatavo projekta iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestādei. Noteikumu projekts nosaka, ka projektu iesniegumu atlasi organizē sadarbības iestāde, kas izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu.  Projektu iesniegumu vērtēšanu veic sadarbības iestāde un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas noslēdz vienošanos vai civiltiesiskā līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu.  **Citi nosacījumi**  Noteikumu projekts paredz, ka projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, ievērojot, ka projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli. Projekta pārskata periodu (projekta dzīves ciklu) nosaka atbilstoši Komisijas 2014.gada 3.marta regulas Nr.480/2014 ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (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, 1.pielikumam „15. panta 2. punktā minētie pārskata periodi”.  Noteikumu projektā noteikti gadījumi, kādos sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai civiltiesiskā līguma ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.  5.6.1.SAM ir netieša ietekme gan uz horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas”, gan uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”. Ietekme uz horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” ir vides un informācijas pieejamības veicināšana un projektu vērtēšanā piešķirs papildu punktus projektiem, kas paredzēs specifiskas vides un informācijas pieejamību veicinošas darbības papildu būvnormatīvos noteiktajam. Lai nodrošinātu šī principa uzraudzību, uzkrās datus par horizontālā rādītāja sasniegšanu, proti, objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība.  Ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība” ir zaļā publiskā iepirkuma principu ievērošana publiskajos iepirkumos un projektu vērtēšanā piešķirs papildu punktus projektiem, kas paredzēs zaļā iepirkuma nosacījumus projekta ietvaros veicamajos publiskajos iepirkumos. Lai nodrošinātu šī principa uzraudzību, uzkrās datus par horizontālā rādītāja sasniegšanu veikto zaļo publisko iepirkumu summa (*euro*) projektu ietvaros, kā arī par enerģijas patēriņu ēkās un infrastruktūrā ieviestām enerģiju patērējošām iekārtām. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Konceptuālajā ziņojumā noteiktajiem 5.6.1.SAM ieviešanas principiem, kura izstrādē iesaistīta Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas pilsētas pašvaldība. |
| 4. | Cita informācija | Projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kurus piemēros 5.6.1.SAM ietvaros projektu iesniegumu vērtēšanā, ir plānots apstiprināt 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauta arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 5.6.1.SAM ietvaros plānotie projektu iesniedzēji, tajā skaitā Rīgas pilsētas iedzīvotāji, komersanti, viesi un Rīgas pilsētas pašvaldība. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekts paredz veikto investīciju rezultātā līdz 2022.gada 31.decembrim Rīgas pilsētas degradētajās teritorijās izveidot vai atjaunot sabiedrisko telpu ar platību vismaz 10 000 m2,uzcelt vai atjaunot sabiedriskās publiskās vai komercēkas Rīgas pilsētā ar platību vismaz 20 000 m2 un atjaunot 18 objektus, kā arī palielināt privāto investīciju piesaisti attiecīgajās Rīgas apkaimēs vismaz 60 milj. *euro* apmērā, sasniedzot iesaistīto privāto investīciju atbalstāmajās teritorijās apjomu 210 000 000 *euro* apmērā.  Saskaņā ar 5.6.1.SAM atbalstāmajām darbībām attīstāmajās teritorijās plānots nodrošināt kultūras un sporta funkciju pieejamību, nodrošinot minēto rādītāju sasniegšanu.  Līdz ar kultūras un sporta funkciju pieejamības nodrošināšanu, jaunas infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinās iedzīvotāju kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādējādi veicinot teritoriju apmeklējuma pieaugumu.  Paredzams, ka palielinoties teritorijas apmeklējuma intensitātei un pateicoties veiktajām investīcijām atbalstāmajās teritorijās, pieaugs privāto investoru interese investēt attīstītajās teritorijās, tādējādi pieaugot uzņēmējdarbības aktivitātei.  Līdz ar augstāk minēto kritēriju izpildi un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, attīstīs teritoriju, uzlabosies apkaimju sociāli – ekonomiskā vide un veicinās apkaimju un Rīgas pilsētas revitalizāciju.  Lai novērtētu Rīgas pilsētas revitalizācijas efektu, Rīgas pilsētas pašvaldība veiks pētījumu, novērtējot rezultatīvo rādītāju izpildes ietekmi uz atbalstāmo teritoriju revitalizāciju.  Vērtējot projektu īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums ne potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, ne fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Noteikumu projekts nosaka, ka projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas projekta administrēšanas izmaksas, tādejādi samazinot administratīvo izmaksu slogu uz projekta iesniedzēja budžetu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | ES fondu administrēšanas izmaksas plānots segt no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2016.gads** | | **Turpmākie trīs gadi (*euro*)** | | |
| **2017.g.** | **2018.g.** | **2019.g.** |
| **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 | 2 318 240 | 5 133 245 | 9 935 314 | 13 247 085 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 2 318 240 | 5 133 244 | 9 935 314 | 13 247 085 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 2 727 341 | 6 039 111 | 11 688 604 | 15 584 805 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 2 367 341 | 5 591 271 | 11 016 844 | 15 264 405 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 360 000 | 447 840 | 671 760 | 320 400 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -409 101 | - 905 867 | -1 753 290 | -2 337 720 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -49 101 | - 458 026 | -1 081 530 | -2 017 320 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | -360 000 | - 447 840 | -671 760 | -320 400 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi | x | 49 101 | 458 026 | 1 081 530 | 2 017 320 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | x | -360 000 | -447 841 | -671 760 | -320 400 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | -360 000 | -447 840 | -671 760 | -320 400 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | 5.6.1.SAM ietvaros pieejamais finansējums plānots 94 567 990 *euro* apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 80 382 791 *euro,* nacionālais publiskais finansējums un privātais finansējums ne mazāks kā 14 185 199 *euro*.  Budžeta ieņēmumi ir maksimāli iespējamā finansējuma ERAF daļa 85 procentu apmērā no projekta finansējuma (attiecināmām izmaksām). Budžeta izdevumi ir projektu ieviešanai nepieciešamie līdzekļi. Projektus plānots ieviest no 2016.gada trešā ceturkšņa līdz 2022.gada 31.decembrim. Pieņemot, ka projektu iesniegumu atlases izsludināšanas sākumā paredzams salīdzinoši mazāks apstiprināto projektu skaits, kā arī tipiski projekta sākumā ir nepieciešams laiks, lai veiktu iepirkumus un veiktu citus sagatavošanās darbus, 2016.gadā plānots finansējuma apjoms indikatīvi 2.88 procentu apmērā no 5.6.1.SAM pieejamā finansējuma. Prognozējams, ka apstiprināto projektu apjoms un finansējuma apguve ievērojami palielināsies 2017. un 2018.gadā. Ņemot vērā 5.6.1.SAM noteikto sertificējamo izdevumu mērķi, kas uz 2018.gada 31.decembri noteikts 18 913 598 *euro* apmērā, kā arī pieaugošo apstiprināto projektu skaitu un iespējamos avansu maksājumus, 2017. un 2018.gada finansējums plānots indikatīvi 12.36 procentu apmērā no 5.6.1.SAM pieejamā finansējuma. Attiecīgi laika periodā no 2019.gada līdz 2022.gadam plānots nodrošināt atlikušā 5.6.1.SAM finansējuma apguvi. Prognozējot budžeta izdevumus un finansiālo ietekmi, ņem vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.42 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” pašvaldības vai pašvaldību iestādes kā projektu iesniedzēji saņem valsts budžeta dotāciju. Aprēķinātais valsts budžeta dotācijas apjoms ir indikatīvs un var samazināties, jo 5.6.1.SAM ietvaros ir iespējami tādi projektu iesniedzēji, kuriem valsts budžeta dotācija vai valsts budžeta līdzfinansējums netiek piešķirta.  2016.gadam kopējās izmaksas ir 2 727 341 *euro,* tajā skaitā ERAF finansējums 2 318 240 *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 409 101 *euro*,tai skaitā 49 101 *euro* no 80.00.00.programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un360 000 *euro* no pašvaldību budžeta.  2017.gadam kopējās izmaksas ir 6 039 111 *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 5 133 244  *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 905 867 *euro.* 2018.gadam izmaksas ir 11 688 604 *euro,* tajā skaitā ERAF finansējums 9 935 314 *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 1 753 290 *euro.*  2019.gadam kopējās izmaksas ir 15 584 805 *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 13 247 084 *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 2 337 721 *euro*. 2020.gadam kopējās izmaksas ir 17 532 905  *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 14 902 969   *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 2 629 936  *euro*. 2021.gadam kopējās izmaksas ir 17 532 905 *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 14 902 969   *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 2 629 936 *euro*. 2022.gadam kopējās izmaksas ir 23 462 319 *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 19 942 971 *euro*, bet projektu iesniedzēju līdzfinansējums 3 519 348 *euro*. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var mainīties 5.6.1.SAM ieviešanas gaitā atbilstoši faktiskajai situācijai.  5.6.1.SAM nepieciešamo valsts budžeta finansējumu piesaistīs atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” noteiktajai kārtībai 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”. | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekts paredz, ka finanšu atbalstu komercdarbībai 5.6.1.SAM ietvaros sniedz saskaņā ar:   1. Eiropas 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 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1303/2013; 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr.1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1080/2006 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1301/2013); 3. Komisijas regulu Nr.651/2014; 4. Komisijas regula Nr.1407/2013 |
| 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 | Noteikumu projekts paredz, ka finanšu atbalstu komercdarbībai 5.6.1.SAM ietvaros sniedz saskaņā ar:   1. Komisijas regulu Nr. 651/2014; 2. Komisijas regulu Nr.1407/2013. | | |
| 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 |
| Komisijas regula Nr.1407/2013 2. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 49.2.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regula Nr. Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts | noteikumu projekta 27.2.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr.1407/2013 | Noteikumu projekta 43.2.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 53. pants | Vispārīga atsauce noteikumu projekta 43.1.punkts,44., 44.1., 44.2.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. pants | Vispārīga atsauce noteikumu projekta 43.1.punkts, 44.1., 44.3.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 56. pants | Vispārīga atsauce noteikumu projekta 43.1.punkts, 44.1., 44.4.apakšpunkts. | Vienības tiek ieviestas pilnībā. | Netiek paredzētas stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 53.panta 2. punkts | Noteikumu projekta 44.1., 44.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| 55. panta 1. punkts, | Noteikumu projekta 44.1.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| 56. panta 1. punkts | Noteikumu projekta 44.1. apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 2. punkta “c” un “d” apakšpunkts, 1. panta 3. punkts, 1. panta 4. punkta “a”, 1. panta 5. punkts, 4. panta 1. punkta “z”, “bb” vai “cc” apakšpunkts, 4. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 44.1. apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 53.panta 10.punkts | Noteikumu projekta 45.2.1.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 29. un 30. punkts, 53.panta 4. punkts un 53. panta 5. punkts | Noteikumu projekta 44.2.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 53.panta 4. punkts a)apakšpunkts | Noteikumu projekta 44.2.3.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 53.panta 6.punkts un 53.panta 7.punkts | Noteikumu projekta 44.2.4.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr.651/2014 55.panta 2., 4., 5. un 6.punkts | Noteikumu projekta 44.3.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Nr. 651/2014 55.panta 10., 11. un 12.punkts | Noteikumu projekta 44.3.3.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 29. un 30. Punkts, 55.panta 7. un 8.punkts, 55. panta 7. un 9.punkts | Noteikumu projekta 44.3.4.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Nr. 651/2014 56.panta 2. un 7.punkts | Noteikumu projekta 44.4.1.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr.651/2014 56.panta 3 un 4.punkts | Noteikumu projekta 44.4.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 29. un 30. punkts un 56.panta 5.punkts | Noteikumu projekta 44.4.3.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Regulas Nr. 651/2014 56.panta 6.punkts | Noteikumu projekta 44.4.4.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr. 651/2014 | Noteikumu projekta 45.punkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Padomes regulas Nr. 2015/1589) 1. panta “c” apakšpunkts un 2. pants | Noteikumu projekta 45.4.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr. 651/2014 | Noteikumu projekta 46.punkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1.punkts un 2.punkts | Noteikumu projekta 49.1.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 49.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 49.2.apakšpunkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr.651.2014 9.panta 1.un 4.punkts | Noteikumu projekta 51.punkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Komisijas regulas Nr 651/2014 12.pants | Noteikumu projekta 52.punkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Vispārēja atsauce uz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības periodu | Noteikumu projekta 47.punkts | *Ieviesta pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| Vispārēja atsauce uz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības periodu | Noteikumu projektu 47.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 | | Kultūras ministrija 20 darba dienu laikā pēc šo noteikumu apstiprināšanas sniegs kopsavilkuma informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 11.pantu. | |
| 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 | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbildīgā iestāde tās tīmekļa vietnē publicē informāciju par noteikumu projektu un par tā virzību. Organizē regulāras sanāksmes ar Rīgas pilsētas pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministriju un citiem sadarbības partneriem.  Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1303/2013 prasību nodrošināšanu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.  5.6.1.SAM projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus ir plānots apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauti arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. Nevalstiskā sektora partnerus iesaistīja arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejas 2015.gada 9.decembra sēdē, kad tika izskatīti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopa. Noteikumu projekts, kas tiek virzīts skatīšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas apakškomitejā un Uzraudzības komitejā, kā arī saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | MK noteikumu projekta izstrādē iesaistītas tādas nevalstiskās organizācijas kā Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija, nozaru asociācijas – Nacionālā kultūras padome, Latvijas Būvniecības padome, tūrisma nozares pārstāvji, plānošanas reģionu pārstāvji. Līdz ar līdzdalību MK noteikumu projekta izstrādē minētajiem sadarbības partneriem tika nodrošināta iespēja izteikt viedokli par 5.6.1.SAM īstenošanas nosacījumiem un pamatprincipiem.  Sabiedrības iesaisti nodrošinās atbilstoši būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem – pienākums informēt sabiedrību ir gan pašvaldībām, gan iestādēm, kuras veic būvvaldes funkcijas, kā arī pasūtītājam (būvniecības ierosinātājam).  Pašvaldība un iestādes, kas veiks būvvaldes funkcijas:   1. saņemot būvniecības ieceres pieteikumu, publicē trīs darba dienu laikā informāciju par būvniecības ieceres realizācijas vietu un būves veidu pašvaldības tīmekļa vietnē internetā un būvniecības informācijas sistēmā; 2. paziņo sabiedrībai lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, publicējot trīs darba dienu laikā informāciju (būvniecības ieceres realizācijas vieta, būves veids un dienu, kurā stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju) pašvaldības tīmekļa vietnē internetā un būvniecības informācijas sistēmā.   Savukārt pasūtītājam ir pienākums informēt sabiedrību piecu dienu laikā par saņemto būvatļauju, izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība. Bez tam, pasūtītājs var individuāli rakstveidā informēt tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Šiem pasākumiem ir informatīvs raksturs.  Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ierosinās tāda objekta būvniecību, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvaldei būs pienākums nodrošināt būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam tā pieņems lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana. Būvniecības ieceres publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir spēkā esošs detālplānojums vai šādas ieceres realizācijai ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.  Papildus, finansējuma saņēmējam  piedāvās priekšlikumu organizēt citus sabiedrības līdzdalības pasākumus, izmantojot formālus un neformālus līdzdalības veidus, kā, piemēram, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, iedzīvotāju iesniegumi ar ierosinājumiem un iebildumiem, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju izveidoto biedrību iesaiste, aptaujas u.c. projektu izstrādes un īstenošanas laikā, veicinot vietējās kopienas iesaisti projektu izstrādē un īstenošanā un vietējās teritorijas attīstībā, tādējādi nostiprinot piederības sajūtu sava apkaimei, kas pozitīvi ietekmēs gan iedzīvotāju skaita izmaiņas, gan dzīves līmeni teritorijā, kurā projektu plānots īstenot. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Izstrādāti šādi dokumenti:   1. Konceptuālais ziņojums „Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īstenošanu” (izskatīts un apstiprināts 2015.gada 11.augusta MK sēdē <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365835&mode=mk&date=2015-08-11>); 2. Konceptuālais ziņojums „Par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanu” (izskatīts un apstiprināts 2016.gada 8.februāra MK sēdē <http://likumi.lv/ta/id/280213-par-konceptualo-zinojumu-par-eiropas-savienibas-fondu-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-1-specifiska-atbalsta>); 3. 5.6.1.SAM projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts, uz noteikumu projekta iesniegšanas brīdi Ministru kabinetā ir izskatīti 2015.gada 9.decembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un potenciālie projektu iesniedzēji (tajā skaitā Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas pilsētaspašvaldība un valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”). |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorga­nizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Kultūras ministre D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs S.Voldiņš

09.03.2016. 11:00

7205

S.Rancāne-Delekolē, 67330235

[Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv](mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv)

1. Partnerības līgums, 97.lpp., zemsvītras atsauce Nr.143. „Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem.” [↑](#footnote-ref-1)