**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" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "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" 1.1.1.4. pasākuma "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" 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 fondu un Kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", kas apstiprināta Eiropas Komisijā 2014.gada 11.novembrī.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Latvijas viedās specializācijas stratēģija paredz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas kapacitātes paaugstināšanu ar mērķi veicināt tautsaimniecības transformāciju, sekmējot izaugsmi gan tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs, gan nozarēs ar augstu nākotnes izaugsmes potenciālu un nozarēs ar nozīmīgu horizontālu ietekmi. Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanai resursi tiks koncentrēti kvalitatīva cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanai, kā arī atbilstošas pētniecības, tai skaitā tehnoloģiju attīstības un inovāciju, infrastruktūras izveidei un modernizācijai jomās, kurās tautsaimniecībai ir vislielākais izaugsmes potenciāls.Lai zinātniskās institūcijas varētu nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo zināšanu bāzi un vienlaikus piedāvāt jaunus tehnoloģiskos risinājumus, nepieciešams vienlaikus ieguldīt spēcīgāko zinātnisko institūciju pētniecības infrastruktūras turpmākā attīstībā.Atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajam priekšnoteikums Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieguldījumiem ir zinātnisko institūciju konsolidācijas īstenošana un konkurētspējīgāko zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošana atbilstoši Latvijas zinātnes starptautiskā izvērtējuma rekomendācijām un zinātnes strukturālo reformu plāniem, un sniedzot ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanai un specializācijas jomu attīstībai. ES struktūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda investīcijas pētniecības infrastruktūrā sekmē šādu plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu:1. Latvijas zinātnes izcilība un starptautiskā konkurētspēja, tai skaitā reģionā pieejamā pētniecības infrastruktūras jauda;
2. Latvijas tautsaimniecības transformācijai nepieciešamo zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla palielināšana;
3. zinātnes resursu integrācija un konsolidācija.

1.1.1.4. pasākuma ietvaros paredzēts izstrādāt tādus pētniecības infrastruktūras attīstības nosacījumus, kas palielinās Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko konkurētspēju, tautsaimniecības transformācijai nepieciešamo zināšanu bāzi, vienlaikus sekmējot zinātnisko institūciju iesaisti starptautiskos sadarbības tīklos, kā arī veicinot pētniecības infrastruktūras izmantošanu inovatīvu produktu prototipu izstrādei, tādējādi nodrošinot sabiedrības un tautsaimniecības problēmu risināšanu. 1.1.1.4. pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu:1. pētniecības infrastruktūras izveidei, pilnveidei vai attīstībai Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomās, balstoties uz izmaksu–ieguvumu analīzi, kas pamato projektu finansiālo ilgtspēju un investīciju sociālekonomisko atdevi. Izmaksu-ieguvumu analīzē piemēro aktuālās makroekonomikas prognozes, kas pieejamas tīmekļa vietnē: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu\_akti/makroekonomiskie\_pienemumi\_un\_prognozes/ ;
2. zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes starptautiskā novērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem, tostarp ņemot vērā līdzšinējo sniegto atbalstu institucionālās kapacitātes stiprināšanai ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.–2013.gadam 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ietvaros.

1.1.1.4. pasākuma kopējais publiskais attiecināmais finansējums ir 120 252 616 *euro*, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 102 964 724 *euro* un valsts budžeta finansējums 17 287 892 *euro,* ja EK apstiprina un piešķir finansējumu ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” apakšprogrammas „WIDESPREAD 1-2014: Teaming” projekta „Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs – CAMART2” (The Excellence Centre of Advanced Material Research and Technology Transfer) (turpmāk – CAMART2) projektam. Ja Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra apstiprina Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "WIDESPREAD 1-2014: Teaming" projekta "Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs – CAMART²" (The Excellence Centre of Advanced Material Research and Technology Transfer) projektu (turpmāk – CAMART2 projekts) un piešķir finansējumu CAMART2 projekta īstenošanai, šo noteikumu 12.7. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 15 320 196 euro, ko veido publiskais finansējums 13 320 196 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 12 072 166 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 248 030 euro) apmērā un nacionālais privātais līdzfinansējums 2 000 000 euro apmērā.Ja Camart2 projekts netiek apstiprināts, 1.1.1.4.pasākuma ietvaros kopējais attiecināmais publiskais finansējums 115 252 616 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 97 964 724 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 17 287 892 *euro*, šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minētajā gadījumā;Saskaņā ar 2016. gada 24. maija MK sēdes protokola Nr. 25 26. § nolemto, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam (turpmāk – LU CFI) CAMART2 projekta otrās fāzes apstiprināšanas gadījumā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums nepārsniedz 13 320 196 *euro*, ko veido 1.1.1.4. pasākuma ietvaros pieejams publiskais (ERAF un valsts budžeta) finansējums 8 320 196 *euro* apmērā un no 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” (turpmāk – 1.2.1.1. pasākums) trešās atlases kārtas pārdalītais publiskais (ERAF) finansējums 5 000 000 *euro* apmērā. Gadījumā, ja CAMART2 projekts netiek apstiprināts LU CFI 1.1.1.4. pasākuma projekta īstenošanai pieejams publiskais finansējums 13 320 196 *euro* apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 12 072 166 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 248 030 *euro*). Savukārt 5 000 000 *euro* tiek pārdalīti 1.2.1.1. pasākuma trešās atlases kārtas īstenošanai. Snieguma rezerves finansējums 1.1.1.4. pasākuma ietvaros netiek plānots (to plānots segt 1.1.1.5. pasākuma ietvaros). Savukārt no 1.2.1.1. pasākuma pārdalītā finansējuma snieguma rezervi plānots segt 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.Atbalsts pētniecības infrastruktūras attīstībai un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai tiks piešķirts ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā zinātniskajām institūcijām, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.1.1.1.4. pasākuma ietvaros atbalstu pētniecības infrastruktūrai plānots sniegt, ja pētniecības infrastruktūra:1. sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā un specializācijas jomu attīstībā, kā arī starpdisciplinaritātes īstenošanā;
2. atbilst zinātniskās institūcijas izstrādātajai un ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgās nozares ministriju (ja attiecināms) saskaņotajai Attīstības stratēģijai 2020. gadam un vidēja termiņa pētniecības programmai, kurā tai skaitā norādīta informācija par zinātniskās institūcijas plānoto cilvēkresursu un pētniecības infrastruktūras attīstību;
3. nodrošina sinerģiju un papildinātību ar ES struktūrfondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros veiktajiem ieguldījumiem valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizācijā, kā arī citiem ieguldījumiem pētniecības infrastruktūras modernizācijai un pilnveidei;
4. nodrošina atvērtu piekļuvi pētniecības infrastruktūras resursiem citām zinātniskajām institūcijām, uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem un citiem interesentiem, tai skaitā ārvalstu institūcijām, kas veic pētniecisko darbību zinātniskās institūcijas pārstāvētajās vai saistītajās zinātnes nozarēs;
5. pētniecības infrastruktūras attīstību pamato izstrādātā sociāli ekonomiskā analīze, kas pamato ekonomisko ietekmi un ieguldījumu tehnoloģiju pārneses atbalstam un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei;
6. projekts ir Baltijas valstu, Baltijas jūras valstu reģiona vai Eiropas nozīmes.

1.1.1.4. pasākuma ietvaros kopā paredzēts sniegt atbalstu 14 projektu iesniedzējiem, kas īsteno pētniecību vienā vai vairākās Latvijas viedās specializācijas jomās (zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Potenciālie finansējuma saņēmēji projektu varēs īstenot individuāli vai sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām un komersantiem, ar kuriem plānots īstenot pētniecības resursu konsolidācijas pasākumus. Finansējuma saņēmējs var īstenot:1. ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu;
2. kombinēta atbalsta veida projektu, kas ietver:
* ar saimniecisko darbību nesaistītu projekta daļu;
* ar saimniecisko darbību saistītu projekta daļu, kam atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 26. pantu;

Ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta īstenošanai noteikta atbalsta intensitāte 95% apmērā, tajā skaitā ERAF finansējums 85% un valsts budžeta finansējums – 10%. Nepieciešamo līdzfinansējumu, ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta īstenošanai, 5% apmērā potenciālais finansējuma saņēmējs nodrošina no savā rīcībā esošajiem līdzekļiem, tai skaitā no tā saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem. Kombinēta atbalsta veida projekta publiskā finansējuma intensitāti nosaka atbilstoši MK noteikumu 3.pielikumā noteiktajai metodikai.Kombinēta atbalsta veida projekta saimnieciskās daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošina no finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) rīcībā esošajiem līdzekļiem vai kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums vai valsts vai pašvaldību kredīts uz atvieglojuma nosacījumiem.Kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisko darbību saistītās projekta daļas ietvaros, lai izpildītu –ošās ietekmes nosacījumu, visas darbības (tai skaitā būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde) jāuzsāk pēc projekta pieteikuma iesniegšanas.Pasākuma ietvaros atbalstu sniedz šādām darbībām:1. projekta tehniskā priekšizpēte;
2. pētniecības infrastruktūras attīstība;
3. institucionālās kapacitātes attīstība;
4. projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi;
5. projekta vadība un īstenošana.

Zinātniskās institūcijas, kas 1.1.1.4. pasākuma ietvaros plāno veikt jaunu ēku būvniecību, to pamato balstoties uz zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijās iekļautajiem infrastruktūras attīstības plāniem, kurus saskaņo ar attiecīgo nozaru asociācijām.Zinātniskās institūcijas (LU un RTU), kuru projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 20 milj. *euro* nodrošina, ka publiskais atbalsts vienai pētniecības infrastruktūrai nepārsniedz Komisijas regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 4. panta 1. punkta "j" apakšpunktā noteikto paziņošanas robežvērtību, jo 1.1.1.4.pasākuma ietvaros plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Vienlaikus zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstā, kas pamato zinātniskās institūcijas atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai, iekļauj:1. detalizētu informāciju par saimnieciskās darbības jaudas (kapacitātes) aprēķinu metodiku, kur apraksta principus, kurus piemēro, kontrolējot resursu izlietojumu saimniecisku darbību īstenošanai un veicot nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu noteikumu projekta 19., 47. punkta, 55.3.apakšpunkta nosacījumus;2. kārtību, kādā nodrošina piekļuvi jaunizveidotai pētniecības infrastruktūrai, nodrošinot, ka:- piekļuvi nodrošina vairākiem lietotājiem, to piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Informāciju par jaunizveidoto pētniecības infrastruktūru ievieto *UseScience* datu bāzē un institūcijas tīmekļa vietnē;- komersantiem (līdzējs), kuri ir finansējuši vismaz 10 procentus no pētniecības infrastruktūras ieguldījumu izmaksām, piešķir piekļuvi ar izdevīgākiem nosacījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 26. panta 4. punktam. Institūcijas tīmekļa vietnē sniedz detalizētu informāciju par:– piekļuves nosacījumiem, kurus izstrādā, ņemot vērā līdzēja (komersanta) ieguldījumu daļas apmēru;– līdzējiem, kas jau noslēguši līgumu par piekļuvi jaunizveidotajai pētniecības infrastruktūrai.1.1.1.4.pasākumā projekta tehniskās priekšizpētes ietvaros izstrādā pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģiju, kurā tai skaitā sniedz informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību sadalījumu, savstarpējo norēķinu kārtību, pētniecības infrastruktūras pieejas nosacījumiem un noslodzes sadalījumu, iegūto zināšanu un datu izmantošanas nosacījumiem.Plānotais projektu ilgums 48 mēneši no projekta uzsākšanas datuma, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim.1.1.1.4. pasākuma ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji: 1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim to pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotos pētniecības infrastruktūras objektos – 2 163[[1]](#footnote-1);
2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 17 499 122 *euro* apmērā, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim izsludināti iepirkuma konkursi 30 procentu apmērā no kopējā plānoto darbu apjoma;
3. sniegts ieguldījums šādu kopējo specifiskā atbalsta mērķa rezultātu rādītāju sasniegšanā:
	1. vidējais zinātnisko publikāciju skaits uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu gadā – 0,48[[2]](#footnote-2);
	2. valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam – 160 600 000 *euro[[3]](#footnote-3);*
4. specifiskais iznākumu rādītājs - zinātnisko institūciju, kas līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajā institūcijas Stratēģijā noteiktajam ieviesušas zinātniskās institūcijas pārvaldības, tai skaitā rezultātu vadības, cilvēkresursu un pētniecības resursu pārvaldības uzlabojumus, skaits – 14.

Atbildīgā iestāde veiks precizējumus rādītāju pasē, nosakot, ka 4.punktā minēto specifisko iznākuma rādītāju vērtē, ņemot vērā izveidotās pētniecības infrastruktūras ieguldījumu šādu mērķu sasniegšanā zinātniskās izcilības un konkurētspējas stiprināšanai:– vadošu ārvalstu pētnieku vai ekspertu piesaistīšana projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) pētnieciskās darbības īstenošanā un starptautiskās sadarbības stiprināšanā;– vadošās pozīcijas nacionālā vai starptautiskā konkurencē un izcilu pētniecisko rezultātu sasniegšana;– jaunu vietējo un starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana, tostarp stratēģiskās sadarbības ar tehnoloģiju jomā vadošajiem nacionāliem un ārvalstu uzņēmumiem stiprināšana;specializētu pētniecības pakalpojumu, kas pieprasa specifiskas kompetences, attīstība (ja attiecināms);projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) finansējuma avotu diversifikācija, privātā un ārvalstu finansējuma piesaistes apjoma palielināšana;starpdisciplināru pētījumu īstenošanas attīstība.1.1.1.4. pasākuma ietvaros plānotās darbības papildinās līdz šim veiktos ieguldījumus 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" un 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju [institucionālās kapacitātes attīstība](http://sf.viaa.gov.lv/lat/zinatne/zinatnes_apakshsad/?tl_id=526&tls_id=527)" projektu ietvaros.  Sinerģija un demarkācija tiks nodrošināta ar 8.1.1. SAM "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu", kura ietvaros plānots modernizēt materiāltehnisko bāzi augstākās izglītības iestādēs, kas nepieciešama studiju programmu īstenošanai un zinātnisko darbību veikšanai. Augstākās izglītības institūciju studiju procesa nodrošināšanai pilnveidotās infrastruktūras pamata lietotāji būs augstāko izglītības institūciju studējošie un akadēmiskais personāls. Savukārt 1.1.1.4. pasākuma ietvaros pilnveidotās infrastruktūras pamata lietotāji būs zinātniskie darbinieki. Vienlaikus sinerģija un demarkācija, ievērojot to, ka daļa no augstākās izglītības institūcijām ir arī zinātniskās institūcijas, tiks nodrošināta ar 8.2.3. SAM "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās", kura ietvaros atbalstu plānots sniegt augstāko izglītības institūciju, tajā skaitā koledžu, pārvaldības pilnveidošanai, ar mērķi konsolidēt un efektīvi izmantot pieejamos augstāko izglītības iestāžu resursus, veicināt studiju programmu izcilību un konkurētspēju, kā arī stiprināt akadēmiskā personāla kapacitāti.2014.–2020. gada plānošanas periodā tiks nodrošināta pētniecības infrastruktūras attīstības pasākuma sinerģija ar Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 1.2.1.1. pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" un 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā", kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo 3.3.1. SAM "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", kura ietvaros atbalstu plānots sniegt uzņēmējdarbību veicinošai publiskai infrastruktūrai Latvijas plānošanas reģionos. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, pētniecībā nodarbinātais personāls, 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 projekta iesniedzējiem un labuma guvējiem (zinātniskajām institūcijām un komersantiem), jo tiek nodrošināta iespēja saņemt ERAF atbalstu pētniecības infrastruktūras pilnveidei un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, tādējādi sekmējot Latvijas zinātnes izcilības un starptautiskās konkurētspējas, tai skaitā reģionā pieejamā attiecīgās jomas infrastruktūras jaudas palielināšanos, un Latvijas tautsaimniecības transformācijai nepieciešamās zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstību.**Ietekme uz makroekonomisko vidi:**1.1.1.4. pasākuma īstenošana netiešā veidā pozitīvi ietekmēs makroekonomisko vidi, jo investīcijas pētniecībā veicinās valsts ekonomikas izaugsmi un attīstību. Tā kā 1.1.1.4. pasākuma īstenošanas ietvaros paredzēts izstrādāt tādus pētniecības infrastruktūras attīstības nosacījumus, kas palielinās Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko konkurētspēju, tautsaimniecības transformācijai nepieciešamo zināšanu bāzi, tā rezultātā tiks veicināta Latvijas starptautiskā konkurētspēja un ekonomikas izaugsme. **Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām:** Kopumā sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.1.1.1.4. pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs un pētniecībaspieteikuma iesniedzējs nodrošina MK noteikumu projekta 54. 55. un 56.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\*1) = 2,545 \*1 = 2,54 *euro*;- ievietojot informāciju tīmekļa vietnē par 1.1.1.4. pasākuma projekta 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\*16) = 2,545 \*16 = 40,72 *euro*;Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums par ar datu uzkrāšanu/ievadīšanu, informācijas sagatavošanu un informācijas ievietošanu tīmekļa vietnē saistītajiem izdevumiem ir veikts indikatīvi. |
| 4. |  Cita informācija | 1.1.1.4. pasākumam ir noteikta netieša pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība", tādējādi kritēriju komplekts ir papildināts ar papildus kvalitātes kritērijiem par horizontālām prioritātēm, kuru ietvaros, projektu iesniedzējiem, sniedzot atbilstošo informāciju par šīs prioritātes principu ievērošanu un tās veicināšanu, būs iespēja iegūt papildus punktus katrā no noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" ietvaros, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības izstrādātajai metodikai, tiek vērtēti šādi principi - zaļā iepirkuma izmantošana un videi draudzīgu vai energoefektīvu tehnoloģiju ieviešana, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums. |

|  |
| --- |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| **Rādītāji** | **2016.gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| 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 | 10 296 472 | 20 592 945 | 20 592 945 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 10 296 472 | 20 592 945 | 20 592 945 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 12 025 262  | 24 050 523 | 24 050 523 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 12 025 262  | 24 050 523 | 24 050 523 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | -1 728 790 | -3 457 578 | -3 457 578 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -1 728 790 | -3 457 578 | -3 457 578 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 1 728 790 | 3 457 578 | 3 457 578 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie­ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pie­vienot anotācijas pielikumā): | 1.1.1.4. pasākuma plānotais kopējais publiskais finansējums (kopējās attiecināmās izmaksas) ir 120 252 616 *euro*, tai skaitā ERAF 102 964 724 *euro* un valsts budžeta finansējums 17 287 892 *euro*. ERAF finansējuma intensitāte ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem un kombinēta atbalsta veida projekta ne-saimnieciskajai daļai – 85 % (izņemot Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta gadījumu). Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ERAF daļa 85 procentu apmērā no ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu attiecināmām izmaksām. Budžeta izdevumi ir kopējie projektu ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma (ERAF un valsts budžeta) līdzekļi 95 procentu apmērā no ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu attiecināmām izmaksām. Ņemot vērā 2007.–2013. gada plānošanas perioda pieredzi finanšu apguvē 2.1.1.3.1. apakšaktivitātē "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 1. kārtas un 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem", 2017. gadā tiek plānots finansējums 10 procentu apmērā no kopējā plānotā finansējuma, t.i., 12 025 262 *euro* (t.sk. ERAF 10 296 472 *euro*, valsts budžets 1 728 790 *euro*), 2018. gadā – 20 procenti, t.i., 24 050 523 *euro (*t.sk. ERAF 20 592 945 *euro*, valsts budžets 3 457 578 *euro)*, 2019.gadā – 20 procenti, t.i., 24 050 523 *euro (*t.sk. ERAF 20 592 945 *euro*, valsts budžets 3 457 578 *euro*),2020. gadā – 20 procenti, t.i., 24 050 523 *euro (*t.sk. ERAF 20 592 945 *euro*, valsts budžets 3 457 578 *euro,* 2021. gadā – 20 procenti, t.i., 24 050 523 *euro (*t.sk. ERAF 20 592 945 *euro*, valsts budžets 3 457 578 *euro)*, 2022. gadā – 10 procenti, t.i. 12 025 262 *euro* (t.sk. ERAF 10 296 472 *euro*, valsts budžets 1 728 790 *euro*).Budžeta ilgtermiņa saistībās no 2017. – 2022. gadam šobrīd finansējums projektiem nav paredzēts. 1.1.1.4. pasākuma projektu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks iestrādāts budžeta ilgtermiņa saistībās likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" sagatavošanas laikā.Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts pēc 1.1.1.4. pasākuma projektu apstiprināšanas. |
| 7. Cita informācija | Nepieciešamais finansējums 1.1.1.4. pasākuma īstenošanai pēc projektu iesniegumu apstiprināšanas tiks piesaistīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". |

|  |
| --- |
| **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 Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (ES, EURATOM) Nr. 1605/2002 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr. 966/2012);
* Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regula Nr. [316/2014316/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/316?locale=LV) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (turpmāk – Regula Nr. 313/2014)..
 |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija |  |
| **1. tabula****Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | 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 23. punkts | Noteikumu projekta 2.3. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkts | Noteikumu projekta 2.8. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkts | Noteikumu projekta 2.10. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punkts | Noteikumu projekta 2.11. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 91. punkts | Noteikumu projekta 2.12. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 2.13. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punkts | Noteikumu projekta 2.14. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 2.18. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkts | Noteikumu projekta 2.19. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 4.panta 1.punkta „j” apakšpunkts | Noteikumu projekta 19. punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 2.panta 18. punkts | Noteikumu projekta 20.1.1. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 1.panta 4. punkta „a” apakšpunkts | Noteikumu projekta 20.1.2. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 preambulas 1. panta 3. punkts | Noteikumu projekta 20.6. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr.316/2014 1. panta ‘b” apakšpunkts | Noteikumu projekta 25.3.1. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 26.pants  | Noteikumu projekta 49. punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 26.panta 6.punkts  | Noteikumu projekta 50. punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV) 26.pants  | Noteikumu projekta 53.2. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkts "a" apakšpunkts | Noteikumu projekta 54.1.1. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. un 3. punkts | Noteikumu projekta 54.1.3. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkts un 3. punkta "c" un "d" apakšpunkts | Noteikumu projekta 54.2. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 26. panta 2. un 3. punkts | Noteikumu projekta 54.3. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 26. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 55.2. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "j" apakšpunkts | Noteikumu projekta 55.3. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regula Nr. 966/2012 | Noteikumu projekta 61. punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regula Nr. 1303/2013  | Noteikumu projekta 63. punkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punkts | Noteikumu projekta 64.1. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 12. pants | Noteikumu projekta 64.2. apakšpunkts | ieviesta pilnībā | neparedz stingrākas prasības |
| Regulas Nr. 651/2014 26. panta 7. punkts | Noteikumu projekta 64.3. apakšpunkts | 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 | Nav. |
| **2. tabula****Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.****Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | 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 |  Ar noteikumu projektu tiks ieviesti arī Eiropas Komisijas paziņojumā "Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 27. jūnijs, Nr. C 198/1) ( Nostādnes) noteiktie noteikumi, tai skaitā:* Nostādņu 19.punkts – noteikumu projekta 2.4. apakšpunkts;
* Nostādņu 20.punkts – noteikumu projekta 2.5. apakšpunkts;
* Nostādņu 18. punkts – noteikumu projekta 20.7., 20.9.1. apakšpunkts;
* 15. punkta „v” apakšpunkts - noteikumu projekta 2.21. apakšpunkts;
* Un citi nosacījumi.
 |

|  |
| --- |
| **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 2015.gada 16.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto informatīvā ziņojuma projekts „Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu”, kura mērķis ir informēt Ministru kabinetu par ES struktūrfondu 2004.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros pilnveidoto un modernizēto pētniecības un attīstības infrastruktūru un sniegt priekšlikumus SAM 1.1.1. "*Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā*" ietvaros plānotā 1.1.1.4. pasākuma "*P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana*" ieviešanas nosacījumu izstrādei.Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties sniedzot atzinumu un viedokli par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena apakškomitejas 2016. gada 26. maijā sēdē izskatītajiem iesniegtajiem 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un kritēriju piemērošanas metodiku.Īstenojot projektu, finansējuma saņēmēji 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 | Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē tiks nodrošināta, ievietojot noteikumu projektu tīmekļa vietnē [www.izm.gov.lv](http://www.izm.gov.lv) un aicinot sabiedrības pārstāvjus rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@izm.gov.lv vai sniedzot viedokli klātienē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Partneru un ieinteresēto organizāciju izteiktie iebildumi un priekšlikumi, tiks analizēti un iestrādāti noteikumu projektā. |
| 4. | Cita informācija | Īstenojot projektu, finansējuma saņēmēji 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. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.  |
| 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 ministrs K. Šadurskis

Vīza:

Valsts sekretāra vietnieks –

Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktors,

valsts sekretāra pienākumu izpildītājs E. Martinsons

11.08.2016 13:55

4756

A. Žilinska,

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

tālr.: 67047897

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

V. Abizāre-Vagre,

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta vecākā referente

tālr.: 67047864

e-pasts: Vesma.Abizare-Vagre@izm.gov.lv

E. Zača,

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

tālr.: 67047775

e-pasts: Evija.Zaca@izm.gov.lv

1. Tiek pieņemts, ka no P&A infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma ≈60% tiks novirzīti ēku renovācijai/ rekonstrukcijai, savukārt ≈40% iekārtu un aprīkojuma iegādei. Atbilstoši 2013.gada 12.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 3.punktam uz 1 zinātnē nodarbināto darbinieku ir 15 m2, savukārt 1 m2 vidējās izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar Ekonomikas ministrijas pasūtīto pētījumu „Analītiskais būvizmaksu katalogs” (2009), kā arī ņemot vērā procentuālo būvizmaksu pieaugumu ≈20% apmērā līdz 2020.gadam ir 1 849 EUR.

15m2\*1849 EUR= 27 735 EUR;

60 000 000 EUR (60% no kopējā pieejamā finansējuma)/27 735 EUR = 2 163 zinātnē nodarbinātās personas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Atbilstoši CSP norādītajai informācijai 2012.gadā zinātnē nodarbināts zinātniskais personāls (vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti) ir 3904 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.

Atbilstoši informācijai, kas pieejama SCImago Journal & Country Rank 2012.gadā Latvijai SCOPUS datu bāzē izdotos žurnālos publicētas 1247 publikācijas. Bāzes vērtība ir attiecīgi 0.32 (1247 publikācijas/ 3904 zinātniskais personāls PLE izteiksmē = 0,32).

Mērķa vērtība 2023.gadam aprēķināta, pieņemot, ka zinātniskais personāls 2023.gada no zinātnē nodarbinātā personāla skaita būs vismaz 65% (7000 zinātnē nodarbinātie\*0.65 = 4550 zinātniskais personāls). Ņemot vērā zinātniskā personāla skaita plānoto pieaugumu, kā arī plānoto kopējā pētniecības un attīstības finansējuma pieaugumu, vidējais zinātnisko publikāciju skaits, kas indeksētas SCOPUS datu bāzēs uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu gadā pieaugs, attiecīgi 2023.gadā sasniedzot 0.48 publikācijas uz vienu zinātniskā personālā pilna darba laika ekvivalentu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rādītājs noteikt, ņemot vērā izglītības un zinātnes plānošanas politikas mērķi uz 2020. gadu sasniegt finansējuma apjomu pētniecībai 1,5 % apmērā. [↑](#footnote-ref-3)