**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 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” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi**” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – Direktīva 2012/27ES) Latvijai jāsasniedz indikatīvais valsts energoefektivitātes mērķis, kura ietvaros jānodrošina divi saistoši mērķi:   1. jāsasniedz uzkrātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķis 9 896 GWh apmērā; 2. katru gadu 3% valdības īpašumā esošo un izmantoto ēku platībās ir jāīsteno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (Direktīvas 2012/27ES 3.panta un 5.panta 1.punkta prasība).   Lai nodrošinātu augstāk minēto mērķu sasniegšanu, t.sk. Direktīvas 2012/27/ES 5.panta 1.punkta prasības, Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) īsteno 4.2.1.2. pasākumu “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2. pasākums), kā mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.  4.2.1.2.pasākumam plānotais kopējais publiskais finansējums ir 115 127 027 *euro,* tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstība fonda (turpmāk – ERAF) finansējums ir 97 857 972 *euro* un valsts budžeta finansējums – 17 269 055 *euro*. Atbalsts tiek piešķirts grantu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas jeb uzlabošanas pasākumu īstenošanai. Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ir tādas darbības, kuru rezultātā tiek panākts pārbaudāms, izmērāms vai aprēķināms energoefektivitātes pieaugums.  4.2.1.2. pasākuma pirmā projektu iesniegumu atlases kārta tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 534). EM ir veikusi aprēķinu, nosakot, ka, lai ik gadu (sākot ar 2017.gadu) līdz 2020.gadam atjaunotu 3% no valsts ēku kopējās platības, pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir 82 619 415 *euro*, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 226 502 *euro* un valsts budžeta finansējums 12 392 913 *euro.* Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir noteikts, ka sertificēto izdevu finanšu rādītājs ir 25 903583 *euro*, kas ir jāsasniedz līdz 2018.gada 31.decembrim. 2017.gada 20.oktobrī tika apkopota visa informācija par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu indikatīvām ikgadējām finansējuma plūsmām un veikti aprēķini, lai prognozētu sertificēto izdevumu finanšu rādītāja mērķa izpildi.  **Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai plānotais pieejamais attiecināmais publiskais finansējums ir 32 507 612 *euro*, tajā skaitā ERAF finansējums 27 631 470 *euro* un valsts budžeta finansējums 4 876 142 *euro*.** 4.2.1.2.pasākuma otrā kārta tiks izsludināta par 32 507 612 *euro*, jo pirmās un otrās projektu iesniegumu kārtas snieguma rezerve, kura kopā veido 7 022 201 *euro*, tiks nodalīta no pirmajai kārtai piešķirtā finansējuma (82 619 415 *euro*). Attiecīgi tiks veikti grozījumi MK noteikumos Nr.534. Šādas izmaiņas neatstāj ietekmi uz Darbības programmas sasniedzamajiem rādītājiem. Minimāla starpība veidojas starp CO2 emisiju samazinājuma mērķi un potenciālo samazinājumu. Tomēr saskaņā ar ministriju sniegto informāciju, kas tika apkopota 4.2.1.2.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu vērtēšanas kritēriju maiņas sākotnējā novērtējuma laikā, daļa projektu sasniegs arī augstākus rezultātus (attiecīgi sasniedzot lielāku enerģijas ietaupījumu un CO2 emisiju samazinājumu). Līdz ar to Ekonomikas ministrija uzskata, ka nepastāv risks nesasniegt DP norādīto CO2 emisiju samazinājumu. Tāpat piedāvātais risinājums rezerves atskaitīšanai no 4.2.1.2.pasākuma pirmās atlases kārtas neapdraud Latvijas saistību izpildi, kas noteiktas ar Direktīvas 2012/27/ES 5. panta 1.punktu. Direktīva 2012/27/ES nosaka, ka dalībvalstīm no 2014. – 2020. gadam katru gadu jāatjauno 3% kopējās platības no tās centrālās valdības īpašumā esošajām un izmantotajām ēkām, un prasība tiek ieviesta ar 2016.gada 9.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.129 “Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam”. Ar projektu attiecināmām izmaksām 4.2.1.2.pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros līdz 250 *euro* uz vienu ēkas kopējās platības kvadrātmetru 3% mērķi var pildīt līdz 2021.gadam (ieskaitot), kas pārsniedz 2020.gada slieksni. Direktīvas 2012/27/ES 5.panta 3.punkts nosaka, ka dalībvalsts papildus atjaunoto platību var ieskaitīt jebkurā no trim iepriekšējo vai nākamo gadu ikgadējā atjaunošanas normā.  Lai CFLA nodrošinātu koordinētu projektu iesniegumu iesniegšanu, EM pamatojoties pēc ministriju sniegtās informācijas par ministriju pārziņā esošajām ēkām, kurās otrās atlases kārtas ietvaros plānots īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, ir apkopojusi sniegto informāciju un izveidojusi ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA) sarakstu, kurā izdalītas ēkas, kuru atjaunošanu iespējams uzsākt 2018.gadā un 2019.gadā (skatīt 4.2.1.2.pasākuma otrās atlases kārtas anotācijas pielikumu).  IPIA sarakstā norādīts ēkas īpašnieks, projekta iesniedzējs, ēkas adrese, būves kadastra apzīmējums, projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš un finansējuma plūsma.  Projektu iesniedzēju norādītie termiņi projektu iesniegumu iesniegšanai CFLA būs stingri jāievēro. Ja projektu iesniedzēji neiesniegs projektu noteiktajā termiņā, Ekonomikas ministrija izvērtēs iespēju finansējumu pārdalīt citu projektu īstenošanai. Tāpat informācija par būtiskām neizpildēm vai novirzēm tiks iekļauta ikmēneša informatīvajos ziņojumos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu, kurus ikmēnesi Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabinetā.  Izdevumu pozīcijas 4.2.1.2. pasākuma ietvaros atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktajiem intervences kodiem – 13 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi” 9 “Atjaunojama enerģija: vējš”, 10 “Atjaunojama enerģija: saule”, 11 “Atjaunojama enerģija: biomasa”.  Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji:   1. uzstādītā atjaunojamos energoresursus izmantojoša siltumenerģijas ražošanas papildjauda ir 0,58 MW; 2. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums ir 2 670 CO2 ekvivalenta tonnas gadā; 3. primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās un būvēs 10 263 MWh/gadā.   Ar papildjaudu tiek saprasta jebkāda veida atjaunojamo energoresursu papildus jauda (pirms tam nebijusi), ko var iegūt aizstājot esošo fosilo kurināmo ar AER izmantojošu. Savukārt primārā enerģija ietver enerģiju no atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas avotiem, kas nav pārstrādāta vai pārveidota, līdz ar to primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma aprēķinā tiek ņemts vērā enerģijas ietaupījumus MWh/gadā gan no atjaunojamiem, gan no fosiliem resursiem.  Savukārt gan pēc noteikumu projekta 3.pielikuma, gan apkopotās informācijas par atbalstītajiem projektiem no projektu atskaitēm un KP VIS sistēmas, CO2 samazinājums tiek aprēķināts pēc Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 „Ēku energoefektivitātes aprēķina metode” 175. punkta un šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā norādītājām emisijas faktoru vērtībām, izņemot gadījumus, kur kā kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus. Ja kā kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus, saskaņā ar “Metodoloģiju horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzības rādītāja – siltumnīcefekta gāzu emisijas – aprēķinam” ogļskābās gāzes ekvivalenta aprēķinā tiks piemērots ogļskābās gāzes ekvivalenta faktors 0,264 kg/kWh un primārās enerģijas patēriņa aprēķinā piemēros konversijas koeficientu 1,0 (nosacījums attiecināms tikai uz 4.2.1.2.pasākumu). Potenciāli ir 16% ēku, kurām siltumenerģijas ražošana tiek nodrošināta ar atjaunojamiem energoresursiem un kuras tiks virzītas energoefektivitātes paaugstināšanai 4.2.1.2.pasākuma projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros.  Aprēķinus veiks atbildīgā iestāde – Ekonomikas ministrija un nodrošinās arī šīs informācijas uzglabāšanu, lai varētu sniegt informāciju par 4.2.1.2. pasākumam noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu.  Ņemot vērā, ka daļa noteikumu projekta 1.pielikumā minētie finansējuma saņēmēji ir saņēmuši atbalstu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI), tiem būs jānodrošina sasniedzamo rezultātu objektīva uzskaite. 4.2.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav atļautas investīcijas tādos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, kuros jau ir piesaistīts līdzfinansējums no KPFI. Piemēram, ja ēkai ir nosiltinātas ārsienas ar KPFI finansējumu, bet netika nomainīti logi un atjaunota apkures sistēma, tad otrās kārtas ietvaros tiks atļauts veikt tikai logu nomaiņu un apkures sistēmas atjaunošanu.  Lai nodrošinātu objektīvu rezultātu uzraudzību, finansējuma saņēmējam ir vēlams piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai nodalītu sasniegtos enerģijas ietaupījumus no KPFI un 4.2.1.2.pasākuma investīcijām.  Otrā projektu iesniegumu atlases kārta tiks īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, vienlaicīgi paredzot nepārtrauktu projektu iesniegumu iesniegšanu. Šāda projektu iesniegumu atlases organizēšana nodrošinās:   * ātrāku projektu iesniegumu izvērtēšanu pēc to sagatavošanas un iesniegšanas; * ātrāku projektu īstenošanu; * izlīdzinās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) darbinieku noslodzi un minimizēs riskus savlaicīgai projektu iesniegumu izskatīšanai, jo nebūs īsā, ierobežotā termiņā jāveic projektu iesniegumu izvērtēšana lielam skaitam projektu iesniegumu.   Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmēji ir norādīti noteikumu projekta 1.pielikumā. Finansējuma saņēmēji un tiem paredzētais finansējums tika noteikts attiecīgajām ministrijām savstarpēji vienojoties.  Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros finansējums netiek piešķirts valsts ēku sarakstā iekļautajām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestādēm, valsts augstskolām un valsts zinātniskajiem institūtiem, kuriem ir iespēja iesniegt projektu iesniegumus 4.2.1.2. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 534.  Ņemot vērā 4.2.1.2. pasākuma otrās atlases kārtai pieejamo finansējumu un lielo potenciālo projektu iesniedzēju skaitu, finansējums tiks piešķirts 5 nozarēm (veselības, kultūras, labklājības, izglītības un sporta nozarēm), kuras ilgstoši skar nepietiekama finansējuma problēmas. Veselības nozari ilgstoši skar nepietiekama finansējuma jautājums. Lēmums iekļaut valsts slimnīcas 4.2.1.2. pasākuma atjaunojamo ēku sarakstā ir viens no veidiem kā palīdzēt slimnīcām racionāli izmantot esošos finanšu līdzekļus, jo slimnīcām tiks dota iespēja turpmāk samazināt izmaksas par patērēto siltumenerģiju un šos līdzekļus izmantot citiem mērķiem. Kultūras nozarē īpaši aktuāla ir vairāku teātru, kuru tehniskais stāvoklis neatbilst Latvijas būvnormatīvu prasībām un tiem ir augsts siltumenerģijas patēriņš, atjaunošana. Savukārt izglītības un sporta jomā ir identificētas vajadzības ieguldījumiem ēkās un inženierbūvēs, kurām piešķirts nacionālas sporta bāzes statuss, kā arī ēkas ar īpašiem ierobežojumiem augstas energoefektivitātes radītāju sasniegšanā. Papildus biedrību un nodibinājumu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālās Kultūras Biedrību Asociācija, biedrība “Latvijas Teātra darbinieku savienība”) īpašumā esošās ēkās, ir kritiskā stāvoklī un tām ir nepieciešams finansējums, gan ēku sakārtošanai, gan energoefektivitātes paaugstināšanai.  Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējums tiek novirzīts:   * valsts kapitālsabiedrībām veselības jomā, kas veic valsts deleģētos uzdevumus, sniedz sabiedriskos pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un kurā valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā, un ēka ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā; * valsts kapitālsabiedrībām kultūras jomā, kas veic valsts deleģētos uzdevumus un kurā valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā, un ēka ir valsts īpašumā; * valsts kapitālsabiedrības, kurā valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā un tās pilda nacionālās sporta bāzes funkcijas; * kapitālsabiedrībām, kuru 100% kapitāldaļas pieder atvasinātai publiskai personai un kas veic valsts deleģētos uzdevumus izglītības jomā; * biedrībām un nodibinājumiem, ja ēkā veic valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus kultūras vai sociālajā jomā; * tiešās valsts pārvaldes iestādēm vai tās padotības iestādēm, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošām atvasinātām publiskām personām.   Kultūras ministrija ir noteikusi, ka projektu īstenošanai par teātra ēkām tiek deleģēta VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ). Tādēļ veidojas situācija, ka vienā projektā VNĪ var būt finansējuma saņēmējs, bet otrā – sadarbības partneris.  Projektu iesniegumu otrās atlases kārtā tiek atbalstīta ēku un inženierbūvju energoefektivitātes paaugstināšana, tajā skaitā būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās un inženierbūvju konstrukcijās (konstrukciju siltināšana un jebkuri citi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi), energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, aukstuma apgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana, ēku un inženierbūvju inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, un atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas, ūdens sildīšanas un aukstuma apgādes avotu iegāde un uzstādīšana, izmaksas, ja tās ir saistītas ar enerģijas ietaupījumu un CO2 emisijas samazinājumu, būvdarbi ēkā un, ja īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus tiek skarta ēkas iekšējā un ārējā apdare, apdares darbi, lai nodrošinātu ēkas arhitektonisko un iekšējās apdares detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli, un ēkas integrāciju pilsētvidē, projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.  Lai nodrošinātu 4.2.1.2.pasākumu iznākuma rādītāju sasniegšanu, projektiem būs jāatbilst šādām energoefektivitātes prasībām:   * plānotā siltumenerģijas un elektroenerģijas ietaupījuma kopsumma pēc projekta īstenošanas ir ne mazāka kā 30% gadā no ēkas vai tās daļas, kurai ir nodrošināta individuāla enerģijas uzskaite, vai inženierbūves šo noteikumu projekta 2.pielikumā aprēķinātā enerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas; * plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz šo noteikumu projekta 2.pielikumā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniedz 110 kWh/m2 gadā. Šis nosacījums neattiecas uz inženierbūvēm.   Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus inženierbūvē, kuras apgādi ar siltuma un aukstuma enerģiju nodrošina iekārtas, kas atrodas citā inženierbūvē, tad iespējams iekļaut visu vai daļēju citas inženierbūves enerģijas patēriņu un enerģijas patēriņa ietaupījumu, kā arī investīciju izmaksas tās būves energosertifikātā un 2.pielikumā, kurā faktiski notiek enerģijas patēriņš (tiek izmantots enerģijas patēriņa rezultātā radītais siltums vai aukstums), iekļaujot tās atbilstošo lietderīgi apsildāmo vai dzesējamo platību. Skaidrojums un pamatojums par konkrēto situāciju ir jāiekļauj 2.pielikumā.  Tāpat arī ministrija vai finansējuma saņēmējs pēc projekta īstenošanas:   * piecu gadu periodā nodrošina sasniegto rezultātu uzturēšanu un līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai; * visā projekta dzīves cikla periodā nodrošina, ka ēkā tiks īstenoti valsts deleģēti uzdevumi vai sniegti sabiedriskie pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi; * piecu gadu periodā ik gadu līdz 31.janvārim sadarbības iestādei iesniedz pārskatu par enerģijas patēriņu attiecīgajā ēkā saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.   *Maksājumi*  Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmēji, kas ir tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, var saņemt priekšfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.maija noteikumiem 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”. Ja finansējuma saņēmējam ir nepieciešamas projekta sagatavošanas izmaksas vai citas konkrētas objektīvas izmaksas, kurām nav finansējuma nevienā budžeta apakšprogrammā, tam ir jāinformē MK. Lai MK varētu pieņemt lēmumu par šādu izmaksu segšanu, nozares ministrijai un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ir jāsniedz atsevišķs MK informatīvais ziņojums ar protokllēmuma projektu, sniedzot precīzu informāciju par izdevumu pamatojumu, skaidrojumu steidzamībai, kādēļ izmaksas nevar veikt vispārējā kārtībā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, risku novērtējumu par izmaksu attiecināmību, kā arī plānoto projekta apstiprināšanas laika grafiku. Vienlaikus šādos gadījumos MK protokollēmumā jānosaka skaidra atbildība par nekavējošu valdības informēšanu par riskiem ar potenciāli negatīvu ietekmi uz valsts budžetu un risku mazināšanas pasākumiem.  Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmēji var saņemt avansa maksājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā plāno valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014. - 2020.gada plānošanas periodā.  Avansa maksājumu var saņemt vienā vai vairākos maksājumos tādā apmērā, kas nepārsniedz 90% no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un, ja tas ir paredzēts projektā, valsts budžeta kopsummas, izņemot šādus gadījumus:   * šo noteikumu 1. pielikuma 5. un 6. punktā noteiktajiem finansējuma saņēmējiem, kuriem sniegtais atbalsts specifiskā atbalsta ietvaros ir kvalificējams kā valsts atbalsts komercdarbībai, maksimālais avansa apjoms nepārsniedz 40 procentus; * avansa maksājumu finansējuma saņēmēji, kas ir valsts kapitālsabiedrības (attiecas arī, ja kapitālsabiedrība pieder atvasinātai publiskai personai), kas veic valsts deleģētus pārvaldes uzdevumus vai sniedz sabiedriskos pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, valsts kapitālsabiedrības, kuras saskaņā ar normatīvos aktos noteikto deleģējumu veic valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”), un biedrības vai nodibinājumi, kas veic valsts deleģētus pārvaldes uzdevumus, var saņemt 100 % apmērā no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Attiecīgo projektu īstenošanai nepieciešams 100% avanss no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta kopsummas, jo, saņemot avansu mazākā apmērā nekā 100%, projektu iesniedzējiem nepieciešamo finansējumu būtu jānodrošina no saviem līdzekļiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu, lielākajai daļai projektu iesniedzēju būtu nepieciešami kredītiestāžu sniegtie pakalpojumi, kas radītu tikai lieku administratīvo slogu un finansējuma nelietderīgu izmantošanu (procentu likmes dēļ). Līdz ar to šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 7. punktā norādītajiem projektu iesniedzējiem (izņemot tiešās valsts pārvaldes iestādes un to padotības iestādes) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieļaujams 100% avanss no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta kopsummas.   *Atbalsta piešķiršanas nosacījumi*  Ņemot vērā, ka projekta iesnieguma otrajā atlases kārtā uz atbalstu var pretendēt kultūras, veselības, izglītības un sporta jomas valsts kapitālsabiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic valsts deleģētus pārvaldes uzdevumus, nacionālās sporta bāzes, tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, noteikumu projektā katrai no finansējuma saņēmēju grupā ir noteikta atbalsta noteikšanas kārtība:   1. Sabiedriskā labuma organizācijām un tiešās valsts pārvaldes iestādēm vai tās padotības iestādēm, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu pildošām atvasinātām publiskām personām ir jāievēro nosacījums par papildinošo saimniecisko darbību 20% apmērā. Projekta iesniedzējs noteikto 20% ierobežojumu var aprēķināt no infrastruktūras gada jaudas platības vai laika, vai finanšu izteiksmē. Projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā aprēķina metode, kura izmantota pie projekta iesnieguma iesniegšanas un apstiprināšanas sadarbības iestādē, nedrīkst tikt mainīta.   Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot tādas darbības, kuras ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai cieši saistītas ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu ikgadēji ierobežotā apmērā platības, laika vai finanšu izteiksmē. Saskaņā ar Komisijas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktu papildinošās saimnieciskās darbības ierobežojums 4.2.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir noteikts 20% apmērā.  Ja noteikumu projekta 47.punktā minētās funkcijas īstenošana pārsniedz ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu īstenošanas laiku, jautājums par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu funkcijas īstenošanai ir skatāms kārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.   1. Valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību veselības jomā atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra Lēmumu Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Lēmums Nr.2012/21/ES). Ārstniecības iestādei, kas saņem ES fondu atbalstu pasākuma ietvaros ir pilnvarojums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Infrastruktūrai, kas tiek izmantota gan valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai, gan maksas pakalpojumu sniegšanai izmantošanas proporcija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai konkrētajā ārstniecības iestādē tiks noteikta, ievērojot Lēmumā Nr.2012/21/ES noteiktās prasības un nodrošinot vienlīdzīgu pieeju infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanā. Noteikumu projekta 59.punktā ietvertā atsauce uz Lēmumu Nr.2012/21/ES ir nepieciešama izņēmuma kārtā, lai nodrošinātu Lēmuma Nr.2012/21/ES prasības un netiktu pārkāpti nosacījumi par pārkompensācijas ievērošanu un citas no Lēmuma Nr.2012/21/ES izrietošās finansējuma piešķiršanas un kontroles prasības. 2. Ņemot vērā, ka atlases ietvaros tiks veikta apgaismojuma, ventilācijas, apkures, aukstuma apgādes un ēkas vadības sistēmu modernizēšana, atbalsts valsts sabiedrībām ar ierobežoto atbildību, kas pilda nacionālo sporta bāžu funkciju, tiks piešķirts 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.pantu. Savukārt publicitātes un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām, un tehniskās dokumentācijas izmaksām (ja tās radušās pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē) tiks piemēroti 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) nosacījumi. 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. Atbalstu Komisijas regulas Nr.651/2014 55.panta ietvaros var sniegt, ja projekta iesniedzējs pamato projekta ietvaros plānotā atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkta nosacījumiem, iesniedzot rakstisku projekta iesniegumu pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. Ja šis nosacījums nebūs ievērots, visas projekta izmaksas tiks uzskatītas par neattiecināmām izmaksām. Projekta iesniedzējs projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas var segt saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, ja tās radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē. Ja projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas rodas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē un ja tās iekļauj iegādāto pamatlīdzekļu vērtībā, tad tās sedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.   Ja finansējuma saņēmējs neveic saimniecisko darbību, tad publiskais finansējums nepārsniedz 100%. Savukārt, ja finansējuma saņēmējs veic saimniecisko darbību, tad ir divas iespējas kā var tikt sniegts atbalsts:   1. publiskais finansējums nepārsniedz summu, kas vajadzīga pamatdarbības zaudējumu segšanai un samērīgai peļņai attiecīgajā laikposmā. Samērīgu peļņu nosaka iepriekš saskaņā ar finansējuma saņēmēja prognozēm vai izmanto atgūšanas mehānismu. Izmantojot atgūšanas mehānismu, finansējuma saņēmējs projekta dzīves cikla beigās veic peļņas aprēķinu. Finansējuma saņēmējs Sadarbības iestādei atmaksā summu aprēķinātās peļņas apmērā; 2. ja atbalsts nepārsniedz 2 miljonus *euro*, publiskais finansējums nepārsniedz 80% no attiecināmajām izmaksām.   Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 142.punktā noteiktajam, samērīgu 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 veikto ieguldījumu pārskata periodu, kas ēku gadījumā ir 10-15 gadi. Lai finansējuma saņēmējs varētu pamatoti un pārskatāmi pierādīt infrastruktūras nomas maksu, tam sadarbības iestādē būs jāiesniedz līgums par telpu nomu un metodika kā tiek aprēķināta telpu noma.  Savukārt, ja finansējuma saņēmējs izvēlas izmantot atgūšanas mehānismu, tas projekta dzīves cikla beigās veic peļņas aprēķinu. Finansējuma saņēmējs Sadarbības iestādei atmaksā summu aprēķinātās peļņas apmērā.  Ja projekta iesniedzējs īsteno saistīto projektu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.1. specifisko atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – 5.6.1.SAM) ietvaros, projekta iesniedzējs ir tiesīgs aizvietot saistītā projekta finansējumu ar 4.2.1.2. pasākuma otrās kārtas finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai. Minēto projektu īsteno saskaņā ar individuālu Eiropas Komisijas lēmumu par valsts atbalsta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, tādēļ noteikuma projekta 1. pielikuma 6. punktā noteiktajam finansējuma saņēmējam nav paredzēts piešķirt jaunu komercdarbības atbalstu. Projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību sadarbības iestāde nosaka atlases nolikumā un kritēriju piemērošanas metodikā un atkārtoti nevērtē tos kritērijus, kas jau tika izvērtēti 5.6.1.SAM ietvaros un kas dublējas un nav saistīti ar pasākuma specifiku, piemēram, administratīvā, finanšu u.c. kapacitāte projektu ieviešanā, īpašumtiesības, nodokļu parādu esamība, grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes.   1. Atbalsts valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību kultūras jomā var tikt sniegts, ņemot vērā to, ka kultūras institūcijai piešķirtais valsts budžeta finansējums nav uzskatāms par valsts atbalstu Līguma 107.panta 1.punkta izpratnē, ja:    1. no kultūras iestādes apmeklētājiem vai sabiedrībai pieejama kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākuma dalībniekiem tiek prasīta samaksa (biļešu ieņēmumi), kas sedz tikai daļu no faktiskajām izmaksām, šim pasākumam nav saimnieciska rakstura, jo šādu samaksu nevar uzskatīt par reālu atlīdzību par sniegto pakalpojumu. Kultūras institūcijai piešķirtais atbalsts nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts, ja visi ieņēmumi, ko kultūras institūcija gūst no tās veiktās saimnieciskās darbības, tai skaitā biļešu tirdzniecības un atsevišķu telpu iznomāšanas, nepārsniedz 50% no kopējām kultūras institūcijas izmaksām;    2. paredzot energoefektivitātes pasākumus ēkās, kuras paredzēts ekspluatēt atbilstoši kultūras mērķiem, tiek ņemti vērā šādi aspekti:       1. tieša vai netieša ietekme uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu nav būtiska, un projekta iesniedzējs sniedz pamatotus skaidrojumus, kas to apliecina;       2. sagaidāmā ietekme uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū ir niecīga vai neiespējama šādu iemeslu dēļ:       * kultūras pakalpojumu sniegšana ir paredzēta pārsvarā, tas ir, ne mazāk kā 85% apmērā, vietējiem (Latvijas valsts) pakalpojuma lietotājiem; un       * kultūras pakalpojumu sniedzēji ir tikai tādi uzņēmumi, kas darbojas vietējā (Latvijas valsts) mērogā.   Saņemot atbalstu, ēkai vai inženierbūvei, kurā tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, un zemei, uz kuras atrodas attiecīgais objekts, jābūt valsts kapitālsabiedrības, sporta bāzes vai sabiedriskā labuma organizācijas īpašumā vai uz normatīvā akta, līguma vai iestādes lēmuma pamata nodota finansējuma saņēmējam lietošanā vai valdījumā, vai ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums.  Šo noteikumu 1.pielikumā noteiktie finansējuma saņēmēji dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabā visu projekta dzīves cikla periodu no atbalsta piešķiršanas dienas.  *Sadarbības partneri*  4.2.1.2.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ministrijas ir norādījušas, ka skaidrāku un efektīvāku projektu īstenošanu var nodrošināt piesaistot sadarbības partnerus – valsts kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto deleģējumu pārvalda un apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi") vai tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestādes.  *Horizontālo principu ievērošana*  4.2.1.2.pasākumam ir tieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība”. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir papildināti ar papildus kvalitātes kritēriju, kura ietvaros finansējuma saņēmējam, sniedzot atbilstošu informāciju par šīs prioritātes principu ievērošanu un veicināšanu, būs iespēja iegūt papildus 5 punktus, ja projekta iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika/tiks piemērots zaļais publiskais iepirkums. Lai nodrošinātu šī horizontālā principa uzraudzību, CFLA tiks uzkrāti dati par attiecīgo kritēriju sasniegšanu projektu ietvaros un CFLA uzraudzīs, vai atbilstoši iepirkumam ir piemērots zaļais publiskais iepirkums.  4.2.1.2.pasākumam ir netieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir papildināti ar papildus kvalitātes kritēriju, kura ietvaros finansējuma saņēmējam, sniedzot atbilstošu informāciju par šīs prioritātes principu ievērošanu un veicināšanu, būs iespēja iegūt papildus 5 punktus. Lai nodrošinātu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzību, projekta īstenotājs uzkrās datus par šāda horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” rādītāju: “Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība (ja ir attiecināms).” |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas 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 | * Valsts kapitālsabiedrības veselības jomā, kas veic valsts deleģētus uzdevumus un sniedz sabiedriskos pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un kurā valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā, un ēka ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā. * Valsts kapitālsabiedrības kultūras jomā, kas veic valsts deleģētus uzdevumus un kurā valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā, un ēka ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā. * Valsts kapitālsabiedrības, kurās valsts ir kapitāla daļu turētāja 100% apmērā un to īpašumā vai lietojumā ir nacionālās sporta bāzes. * Valsts kapitālsabiedrības izglītības jomā, kuru 100% kapitāldaļas pieder atvasinātai publiskai personai. * Biedrības un nodibinājumi, ja ēkā veic valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus kultūras un sociālajā jomā. * Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | 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 vadības personāla atlīdzības un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tādejādi samazinot administratīvo izmaksu slogu uz projekta iesniedzēja budžetu. Paredzams, ka 4.2.1.2.pasākuma otrās projekta iesnieguma atlases kārtas ietvaros administratīvās izmaksas var sasniegt 487 614 *euro*, kas ir 1,5% no atlases kārtai pieejamā finansējuma. Pieņēmums balstīts uz CSP pieejamo informāciju par sabiedriskā sektorā izmaksāto vidējo atalgojumu (bruto), atlases kārtas ietvaros plānoto īstenoto projektu skaitu un laiku, kas nepieciešams projekta sagatavošanai. Ņemot vērā, ka projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai un tehniskā projekta izstrādāšanai nepieciešami vismaz 8 mēneši un sabiedriskajā sektorā vidējais atalgojums mēnesī ir 885 *euro* (bruto) un to, ka piecus gadus pēc projekta īstenošanas katru gadu ir jāiesniedz pārskats par enerģijas patēriņu, vidēji nepieciešamais laiks (kopā ar uzraudzības periodu) ir 15 mēneši, kas nozīmē, ka administratīvās izmaksas var sasniegt 487 614 *euro.*  Iesniegto projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | ES fondu administrēšanas izmaksas EM uz sadarbības iestādei 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** | **2017.gads** | | **Turpmākie trīs gadi (*euro*)** | | |
| **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 2 131 470 | 6 375 000 | 6 375 000 | 6 375 000 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 2 131 470 | 6 375 000 | 6 375 000 | 6 375 000 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 2 507 612 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 2 507 612 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -376 142 | -1 125 000 | -1 125 000 | -1 125 000 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -376 142 | -1 125 000 | -1 125 000 | -1 125 000 |
| 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) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie­ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pie­vienot anotācijas pielikumā): | Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 32 507 612 *euro,* tajā skaitā ERAF finansējums 27 631 470 *euro* un valsts budžeta finansējums 4 876 142 *euro*.  Budžeta izdevumi ir kopējie projekta ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma līdzekļi projektu īstenošanai 100% apmērā (ERAF 85% un valsts budžets 15%) no projekta attiecināmajām izmaksām.  Finansējuma saņēmēji projektu tehnisko dokumentāciju jau ir uzsākuši gatavot kopš 2016. gada, tāpēc atlases kārtas ietvaros paredzētās darbības var uzsākt ar 2016.gada janvāri. Projektu īstenošanu plāno saskaņā ar finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes noslēgto līgumu vai vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.oktobrim.  Pēc ministriju sniegtās informācijas Ekonomikas ministrija ir veikusi apkopojumu par ēkām un inženierbūvēm, kurām 4.2.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir sagatavota tehniskā dokumentācija. Uz 30.06.2017. ir sagatavoti 4 būvprojekti minimālā sastāvā, 10 tehniskās apsekošanas atzinumi (1 sagatavošanas stadijā), 18 energosertifikāti (3 sagatavošanas stadijā). Pirmajā ieviešanas gadā (Noteikumu projektu plānots apstiprināt MK 2017.gada rudenī) plānots mazāks finansējums (2 507 612 *euro*), jo projektu ietvaros ir jāveic iepirkums par būvdarbiem un jānodrošina tehniskās dokumentācijas sagatavošana, kas tiek attiecināts jau no 2016. gada 1.janvāra. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Iepirkuma procedūras rezultātā tiek slēgti piegādes vai pakalpojuma līgumi, kuru ietvaros var tikt paredzēta iekārtu piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība par piegādāto iekārtu lietošanu. No 2018. - 2021.gadam finansējums plānots vienmērīgi (7 500 000 *euro*).  Jāņem vērā, ka jau no 2017. gada maija ir pieejami atlases kritēriji un kritēriju piemērošanas metodika 4.2.1.2.pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros, tādējādi ir paredzams, ka darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes tiks nodrošināts jau laicīgi un ka būvdarbi tiks uzsākti 2018.gada sezonā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Atvasinātām publiskām personām, to kapitālsabiedrībām un valsts kapitālsabiedrībām nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 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” lūgs pārdalīt Finanšu ministrija, savukārt tiešās valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. padotības iestādēm, un sabiedriskā labuma organizācijām nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt attiecīgās nozares ministrija.  Izmantojot valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai pirms projekta apstiprināšanas, veikto izmaksu pārgrāmatošana veicama tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Ar noteikumu projektu tiks ieviestas prasības no:   1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (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 (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 20.decembris, Nr. L347/320) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013). 2. 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). 3. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 4. Eiropas Komisijas [2011.](http://likumi.lv/ta/id/281111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-atbilstosi-pasvaldibas-integretajam-attistibas#p2011)gada [20.](http://likumi.lv/ta/id/281111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-atbilstosi-pasvaldibas-integretajam-attistibas#p20)decembra lēmuma Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību [106. panta](http://likumi.lv/ta/id/281111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-atbilstosi-pasvaldibas-integretajam-attistibas#p106) 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts šo jomu neskar |
| 3. | Cita informācija | Ar šo noteikumu projektu tiek ievēroti nosacījumi no Eiropas Komisijas lēmuma SA.43575. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula**  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Ar noteikumu projektu tiks ieviestas prasības no:  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013;  2. Komisijas regulas Nr. 651/2014;  3. Komisijas regulas Nr. 1407/2013;  4. Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES. | | |
| 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. |
| *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013* | *Noteikumu projekta 37.1. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.1. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.3. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.4. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.5. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.6. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 4.pants* | *Noteikumu projekta 58.7. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Vispārēja atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES* | *Noteikumu projekta 59. punkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 55.pants* | *Noteikumu projekta 60.1. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Vispārēja atsauce uz Komisijas regula Nr. 1407/2013* | *Noteikumu projekta 60.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. panta 1. punkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" un “c” apakšpunkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "bb" apakšpunkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 2. punkts* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pants* | *Noteikumu projekta 62. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. pants* | *Noteikumu projekta 63. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. panta 2., 4., 5. un 6. punkts* | *Noteikumu projekta 65. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 142. punkts* | *Noteikumu projekta 66.1. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. panta 7. un 8. punkts* | *Noteikumu projekta 68. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. un 2. punkts* | *Noteikumu projekta 71.1.1.. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkts* | *Noteikumu projekta 71.1.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkts* | *Noteikumu projekta 71.1.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punkts* | *Noteikumu projekta 71.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pants* | *Noteikumu projekta 71.2. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
| *Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punkts* | *Noteikumu projekta 71.3. apakšpunkts* | *Ieviests pilnībā* | *Neparedz stingrākas prasības* |
|  |  |  |  |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | | MK noteikumu projekts šo jomu neskar | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | | Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.651/2014 11.pantu Ekonomikas ministrijai Eiropas Komisijai 20 darba dienu laikā pēc šī Ministru kabineta Noteikumu projekta spēkā stāšanās ir jānosūta kopsavilkuma informācija par šo atbalsta pasākumu. | |
| 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 | | 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 | | Noteikumu projekts šo jomu neskar | Noteikumu projekts šo jomu neskar |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām? | | Noteikumu projekts šo jomu neskar | |
| Cita informācija | | Nav | |
|  | | | | |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | | | |
| 1. | | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Ekonomikas ministrija tās tīmekļa vietnē publicē informāciju par noteikumu projektu un tā virzību. | |
| 2. | | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | 4.2.1.2.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus plānots apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauti arī sociālie, nevalstisko organizāciju un reģionālie partneri. | |
| 3. | | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Izstrādāti šādi dokumenti:  1) otrās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika, kas apstiprināti ar 07.07.2017. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L – 2017/12.  2) Noteikumu projekts izsludināts 01.06.2017. Valsts sekretāru sanāksmē un tiek virzīts saskaņošanai. Saskaņošanas procesā ir iesaistīti sociālie, valsts, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. | |
| 4. | | Cita informācija | Nav | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde, CFLA kā sadarbības iestāde |
| 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, vai institūciju pieejamiem cilvēkresursiem |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas IV. sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

**Ministru prezidenta biedra,**

**ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs,**

**iekšlietu ministrs R. Kozlovskis**

**Vīza:**

**Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra**

**pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja I. Jaunzeme**

Zvaigznītis

67013171

[Kritaps.Zvaigznitis@em.gov.lv](mailto:Kritaps.Zvaigznitis@em.gov.lv)