Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

par informatīvo ziņojumu „Par risinājumiem Kultūras informācijas sistēmu centra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā”

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 2019.gada 7.augustā |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība |

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
|  | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Pārresoru koordinācijas centrs |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Informatīvā ziņojuma„Par risinājumiem Kultūras informācijas sistēmu centra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā” projekta (turpmāk – ziņojuma projekts) 1.punkts:  „1. KAIVIPS projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 22.decembrī, tā ietvaros ir attīstīta kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma, papildinot esošo pārvaldības sistēmas komponentu funkcionalitāti un saturu, kā arī izstrādājot jaunu funkcionalitāti, ar mērķi nodrošināt viendabīgu vidi ar kultūru saistītās informācijas pārvaldībai un iegūšanai un e-pakalpojumu atbalstam. Izveidoti 18 jauni vai uzlaboti dažādu līmeņu elektroniskie pakalpojumi gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan kultūras jomas iestādēm, organizācijām, projekta īstenošana pabeigta 2012.gada 21.decembrī.  VVAIS projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 7.augustā, tā ietvaros ir attīstīta un pilnveidota arhīva vienotās informācijas pārvaldības sistēma, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kas atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu valsts elektroniskās pārvaldes funkcionēšanu un elektronisko pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Izveidotas divas jaunas sistēmas komponentes, pilnveidotas divas esošas sistēmas komponentes, kā arī izstrādāti 11 jauni elektroniskie pakalpojumi. Projekta īstenošana pabeigta 2013.gada 6.maijā.” | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma projekta 1.punktā, lūdzam, precizēt KAIVIPS un VVAIS projektu īstenošanas beigu datumus. Atbilstoši datiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā KAIVIPS pabeigts 2013.gada 21.decembrī, VVAIS pabeigts 2014.gada 6.maijā. | **Ņemts vērā** | Ziņojuma projekta 1.punkts:  „1. KAIVIPS projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 22.decembrī, tā ietvaros ir attīstīta kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma, papildinot esošo pārvaldības sistēmas komponentu funkcionalitāti un saturu, kā arī izstrādājot jaunu funkcionalitāti, ar mērķi nodrošināt viendabīgu vidi ar kultūru saistītās informācijas pārvaldībai un iegūšanai un e-pakalpojumu atbalstam. Izveidoti 18 jauni vai uzlaboti dažādu līmeņu elektroniskie pakalpojumi gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan kultūras jomas iestādēm, organizācijām, projekta īstenošana pabeigta 2013.gada 21.decembrī.  VVAIS projekta īstenošana uzsākta 2009.gada 7.augustā, tā ietvaros ir attīstīta un pilnveidota arhīva vienotās informācijas pārvaldības sistēma, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kas atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu valsts elektroniskās pārvaldes funkcionēšanu un elektronisko pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Izveidotas divas jaunas sistēmas komponentes, pilnveidotas divas esošas sistēmas komponentes, kā arī izstrādāti 11 jauni elektroniskie pakalpojumi. Projekta īstenošana pabeigta 2014.gada 6.maijā.” |
|  | Ziņojuma projekta 1.punkts:  „1. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu[[1]](#footnote-1) projekti, kuros VARAM un CFLA ieskatā bija nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu plānoto izmantošanas intensitāti:   * KAIVIPS, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts pieci no 18 elektroniskajiem pakalpojumiem. 2015.gadā, veicot pirms produkcijas iekšējo VKKF sistēmas testu, tika konstatēta datu integrācijas neatbilstība starp VKKF projektu pieteikumu sistēmu un VKKF projektu pārvaldības sistēmu. KISC informēja, ka rādītāji tiks sasniegti projekta otrajā pēcuzraudzības gadā. Savukārt otrā trešā pēcuzraudzības gada laikā VKKF 2016.gada konkursu izsludināja bez elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas. * VVAIS, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts viens no 11 elektroniskajiem pakalpojumiem un divi no diviem sistēmas procesiem. Joprojām tiek slēgti līgumi ar iestādēm par elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Sistēmas procesu rādītāji ir atkarīgi no iepriekš minēto elektronisko pakalpojumu lietošanas.” | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma projekta 1.punktā un secinājumu daļā savstarpēji neatbilst informācija par rādītāju neizpildi, kā arī KAIVIPS pakalpojumu kopsumma – 1.punktā norādītais “KAIVIPS, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts piecos no 18 elektroniskajiem pakalpojumiem” un “VVAIS, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts viens no 11 elektroniskajiem pakalpojumiem un divi no diviem sistēmas procesiem” nesakrīt ar secinājumos sniegto informāciju, ka “KAIVIPS sasniedz un pārsniedz plānotos izpildes rādītājus sešos elektroniskos pakalpojumos, daļēja izpilde – 10 elektroniskos pakalpojumos, neizpilde – vienā elektroniskā pakalpojumā” un “VVAIS sasniedz un pārsniedz plānotos izpildes rādītājus trīs elektroniskos pakalpojumos, daļēja izpilde – 10 elektroniskos pakalpojumos”. Aicinām veikt atbilstošus precizējumus. | **Ņemts vērā** | Ziņojuma projekta 1.punkts:  „1. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu[[2]](#footnote-2) projekti, kuros VARAM un CFLA ieskatā bija nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu plānoto izmantošanas intensitāti:   * KAIVIPS, kura paredzētais rādītājs nav sasniegts piecos no 18 elektroniskajiem pakalpojumiem. 2015.gadā, veicot pirms produkcijas iekšējo VKKF sistēmas testu, tika konstatēta datu integrācijas neatbilstība starp VKKF projektu pieteikumu sistēmu un VKKF projektu pārvaldības sistēmu. KISC informēja, ka rādītāji tiks sasniegti projekta otrajā pēcuzraudzības gadā. Savukārt trešā pēcuzraudzības gada laikā VKKF 2016.gada konkursu izsludināja bez elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas. * VVAIS, kur izpildes rādītāji sasniedz un pārsniedz plānotos rādītājus trīs elektroniskos pakalpojumos, daļēja izpilde – 10 elektroniskos pakalpojumos. Joprojām tiek slēgti līgumi ar iestādēm par elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Sistēmas procesu rādītāji ir atkarīgi no iepriekš minēto elektronisko pakalpojumu lietošanas.” |
|  | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma 1.punktā par KAIVIPS nepieciešams precizēt teikuma daļu “Savukārt otrā trešā pēcuzraudzības gada laikā VKKF 2016.gada konkursu izsludināja (..)”, norādot precīzi, kurā pēcuzraudzības gadā tika izsludināts konkurss | **Ņemts vērā** |
|  | Ziņojuma projekts un ziņojuma projekta pielikums „Precizētie plāni Kultūras informācijas sistēmu centra projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” izveidoto elektronisko pakalpojumu lietošanas nodrošināšanai paredzētajā apjomā (turpmāk – pielikums). | **Finanšu ministrija:**  Aicinām papildināt ziņojumu ar informāciju par KAIVIPS “Informācijas sistēmu izmantošanas plāns” izpildi. Pielikumos 1.1. un 1.2. redzama tikai neizpilde par iepriekšējiem gadiem. | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka ziņojuma projekta pielikumā 1.1. un 1.2. ir redzami plānotie sasniegtie rezultāti un faktiski sasniegtie, par iepriekšējiem gadiem. | Ziņojuma projekts un ziņojuma projekta pielikums. |
|  | Ziņojuma projekta 2.1. un 2.2.punkts. | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma 2.1.punktā un 2.2.punktā par KAIVIPS un VVAIS rādītājiem (plānotie elektronisko pieprasījumu rādītāji, plānotie elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītāji) papildināt informāciju ar salīdzinājumu no cik uz cik tiek ierosinātas izmaiņas rādītāju apjomos, t.i., cik liela ir starpība starp apstiprināto rādītāju un precizējamo rādītāju, skaidrojot veikto ieguldījumu lietderību. | **Ņemts vērā** | Precizēta ziņojuma projekta 2.1. un 2.2.punkta redakcija. |
|  | Ziņojuma projekta 2.1.4. punkts:„2.1.4. Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo projekti elektroniski tiek iesniegti tikai Radošo braucienu atbalsta programmas konkursos. Ņemot vērā to, ka izstrādes laikā nebija pieejama juridisko personu autentifikācijas iespēja, izmantojot latvija.lv portālu, tad elektroniska pieteikšanās šobrīd ir iespējama tikai fiziskām personām, kas ietekmē kopējo pieprasījumu skaitu. Papildus rādītāju sasniegšanas ietekmējošais faktors ir VKKF pieejamais finansējums atbalsta programmas konkursos. 2019.gadā KISC kopīgi ar VKKF veiks sistēmas uzlabošanu, pilnveidojot visu sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietvers gan vienotas sistēmas (divu datubāzu apvienošana) un juridisko personu autentifikācijas izveidošanu, kā arī sistēmas sniegto pakalpojumu pilnīgu digitalizāciju. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  IZ 2.1.4. apakšpunktā ir minēts, ka 2019.gadā Kultūras informācijas sistēmu centrs kopīgi ar Valsts kultūrkapitāla fondu veiks Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēmas uzlabošanu, pilnveidojot visu sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietvers gan vienotas sistēmas (divu datubāzu apvienošana) un juridisko personu autentifikācijas izveidošanu, gan sistēmas sniegto pakalpojumu pilnīgu digitalizāciju. VARAM lūdz papildināt minēto punktu ar informāciju par apvienojamo datubāzu nosaukumiem. | **Ņemts vērā** | Ziņojuma projekta 2.1.4.punkts: „2.1.4. Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo projekti elektroniski tiek iesniegti tikai Radošo braucienu atbalsta programmas konkursos. Ņemot vērā to, ka izstrādes laikā nebija pieejama juridisko personu autentifikācijas iespēja, izmantojot latvija.lv portālu, tad elektroniska pieteikšanās šobrīd ir iespējama tikai fiziskām personām, kas ietekmē kopējo pieprasījumu skaitu. Papildus rādītāju sasniegšanas ietekmējošais faktors ir VKKF pieejamais finansējums atbalsta programmas konkursos. 2019.gadā KISC kopīgi ar VKKF veiks sistēmas uzlabošanu, pilnveidojot visu sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietvers gan vienotas sistēmas (divu datubāzu apvienošana – VKKF Projektu pieteikumu IS un VKKF esošās sistēmas datubāze) un juridisko personu autentifikācijas izveidošanu, kā arī sistēmas sniegto pakalpojumu pilnīgu digitalizāciju. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.” |
|  | Ziņojuma projekta 2.1.9., 2.1.12., 2.1.13. un 2.1.14 punkts: „2.1.9. Mūža stipendiātu pieteikumu iesniegšana Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs nav izpildīts, jo VKKF 2017. un 2018.gada konkursu izsludināja bez obligātas elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas. Konkurss notiek vienu reizi gadā. 2019.gadā KISC kopīgi ar VKKF veiks sistēmas uzlabošanu, pilnveidojot visu sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietvers gan vienotas sistēmas (divu datubāzu apvienošana) un juridisko personu autentifikācijas izveidošanu, kā arī sistēmas sniegto pakalpojumu pilnīgu digitalizāciju. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze. Tomēr jāņem vērā tas, ka ir samazinājies iesniegto pieteikumu skaits.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus līdz 2018.gada faktiskajiem rādītājiem.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 70;  2020.gadam – 70;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 70;  2020.gadam – 70. 2.1.12.Pieteikums apmācībām kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskā pakalpojuma rādītāji netiek sasniegti, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 400;  2020.gadam – 400;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 400;  2020.gadam – 400. 2.1.13.Pieteikums vakancēm kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskā pakalpojuma rādītāji netiek sasniegti, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50. 2.1.14.Pieteikums kultūras objektu pakalpojuma saņemšanai (piemēram, telpu īre u.c.) Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskā pakalpojuma rādītāji netiek sasniegti, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.  Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem: Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50.” | **Finanšu ministrija:**  Aicinām sniegt pamatojumu ziņojuma projekta punktos 2.1.9., 2.1.12., 2.1.13. un 2.1.14., uz kādiem apsvērumiem ir balstītas rādītāju jauno vērtību prognozes, jo dotajā brīdī nerodas pārliecība, ka jaunie plānotie rādītāji tiks sasniegti:   * 1. 2.1.9. punktā norādīts “Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze”, taču, ņemot vērā, ka par 2016.gadu faktiskā izpilde pret plānu bija 0%, par 2017.gadu 1%, bet par 2018.gadu norādīta faktiskā izpilde 0, nerodas pārliecība, ka tiks sasniegts jaunais plānotais rādītājs – 70. Iespējams, šāds rādītājs paredzēts tādēļ, ka 2017. un 2018.gadā konkurss tika izsludināts bez obligātas pieteikšanās sistēmas izmantošanas (atbilstoši ziņojumā norādītajam). Taču piedāvātajos risinājumos nav norādīts, ka jaunie konkursi tiks sludināti ar obligātu pieteikšanos sistēmā.   2. 2.1.12.punktā jaunais plānotais rādītājs 2019.gadā ir 400, kaut gan pēc-projekta pārskatā par 2016., 2017.gadu faktiskā izpilde ir 0, par 2018.gadu 9 – nerodas pārliecība, ka 2019.gada rādītājs tiks sasniegts.   3. 2.1.13.punktā, ņemot vērā, ka par 2016., 2017.gadu faktiskā izpilde ir 0, bet 2018.gadā tikai 2, nerodas pārliecība, ka 2019.gadā tiks sasniegts rādītājs 50.   4. 2.1.14.punktā, ņemot vērā, ka par 2016.gadu faktiskā izpilde bija 0, 2017.gadā faktiskā izpilde 2 un 2018.gadā faktiskā izpilde 8, nerada pārliecība, ka 2019.gadā tiks sasniegts plānotais rādītājs 50.. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta 2.1.9., 2.1.12., 2.1.13. un 2.1.14. punkts:„Skaidrojam, ka punktos 2.1.9., 2.1.12., 2.1.13. un 2.1.14. norādītā rādītāja prognozes izpildei 2019.gadā tiek būtiski pārbūvēta sistēma, kas palīdzēs sasniegt rezultātus.2.1.9. Mūža stipendiātu pieteikumu iesniegšanaFunkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs nav izpildīts, jo VKKF 2017. un 2018.gada konkursu izsludināja bez obligātas elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanas. Konkurss notiek vienu reizi gadā. 2019.gadā KISC kopīgi ar VKKF veiks sistēmas uzlabošanu, pilnveidojot visu sistēmas funkcionalitāti, kas sevī ietvers gan vienotas sistēmas (divu datubāzu apvienošana) un juridisko personu autentifikācijas izveidošanu, kā arī sistēmas sniegto pakalpojumu pilnīgu digitalizāciju. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze. Tomēr jāņem vērā tas, ka ir samazinājies iesniegto pieteikumu skaits.Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus līdz 2018.gada faktiskajiem rādītājiem.Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:2019.gadam – 70;2020.gadam – 70;Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:2019.gadam – 70;2020.gadam – 70.Rādītājs samazināts par 130, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim.2.1.12. Pieteikums apmācībām kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze. KISC veicinās šī pakalpojuma izmantošanu.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 400;  2020.gadam – 400;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 400;  2020.gadam – 400. 2.1.13. Pieteikums vakancēm kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. KISC veicinās šī pakalpojuma izmantošanu. Vakanču publicēšanu iespējams izmantot jebkurai Kultūras kartes informācijas sistēmas iekšējās vides lietotājam (institūcijai), kopskaitā vairāk par 3 000.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:**  Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50.  Rādītājs samazināts par 150, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim. 2.1.14. Pieteikums kultūras objektu pakalpojuma saņemšanai (piemēram, telpu īre u.c.) Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskā pakalpojuma rādītāji netiek sasniegti, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze. KISC veicinās šī pakalpojuma izmantošanu.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50.  Rādītājs samazināts par 150, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim.” |
|  | Ziņojuma projekta 2.1.13.punkts:„ 2.1.13. Pieteikums vakancēm kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskā pakalpojuma rādītāji netiek sasniegti, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50.” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  Lūdzam papildināt IZ 2.1.13. apakšpunktu ar informāciju par iestādēm, kuras izmantos minēto Kultūras kartes informācijas sistēmas portālu un e-pakalpojumu vakanču publicēšanai. Vēršu uzmanību, ka šobrīd kultūras nozarē ir pieejamas vairākas vakances, taču tās nav publicētas portālā. | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka ņemot vērā to, ka Vakanču funkcionalitāte tika izstrādāta 2019.gada 2.ceturksnī, tad šobrīd Kultūras informāciju sistēmas centrs plāno informēt iestādes par šādu iespēju un papildus veicināt funkcionalitātes izmantošanu. Iespēja izmantot funkcionalitāti būs visām sistēmā esošajā iestādēm. | Precizēts ziņojuma projekta 2.1.13.punkts:„2.1.13.Pieteikums vakancēm kultūras iestādē Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo esošā elektroniskā pakalpojuma funkcionalitāte neatbilst mūsdienu lietotāju pieredzei. 2018.gadā KISC veica Kultūras kartes informācijas sistēmas portāla pilnveidošanas darbus, izstrādājot jaunu, modernu dizainu un pilnveidotu funkcionalitāti. Jaunais portāls lietotājiem ir pieejams kopš 2019.gada februāra. KISC veicinās šī pakalpojuma izmantošanu. Vakanču publicēšanu iespējams izmantot jebkurai Kultūras kartes informācijas sistēmas iekšējās vides lietotājam (institūcijai), kopskaitā vairāk par 3000.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:** Ņemot vērā, ka elektronisko pieprasījumu skaits un e-pakalpojumu lietotāju skaits plānots kā daļa no kopējā pieprasījumu un lietotāju skaita, līdz ar to, ja reālie kopējie izpildes rādītāji ir būtiski mazāki par plānotiem kopējiem izpildes rādītājiem, tad ir nepieciešams plānotos kopējos izpildes rādītājus precizēt atbilstoši faktiskajiem izpildes rādītājiem, samazinot 2019. – 2020.gada plānotos kopējos pieprasījumu un lietotāju sasniedzamos rādītājus.  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 50;  2020.gadam – 50.  Rādītājs samazināts par 150, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim.” |
|  | Ziņojuma projekta 2.1.8. un 2.2.5.punkts | **Finanšu ministrija:**  Aicinām papildināt ziņojumu ar skaidrojumu, kādēļ e-pakalpojumos (2.1.8.punkts Pieteikšanās nozaru ekspertu komisijas locekļa konkursam, 2.2.5.punkts Arhīva konsultāciju pieprasīšana un saņemšana) plānotie rādītāji tiek samazināti, lai gan 2018.gadā bijis rādītāju kāpums, turklāt no 2019.gada tika/ tiks veikti dažādi uzlabojumi, kam vajadzētu sekmēt pakalpojumu izmantošanas pieaugumu. | **Ņems vērā**  Skaidrojam, ka rādītāji samazināti līdz faktiskajam izmantošanas rādītājam. | Ziņojuma projekta 2.1.8. un 2.2.5.punkts. |
|  | Ziņojuma projekts | **Finanšu ministrija:**  Ņemot vērā to, ka rādītāji 2019.-2020.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, tiek noteikti augstāki, lūdzam precizēt ziņojumā norādītās atsauces, ka rādītājus nepieciešams samazināt līdz 2018.gada faktiskajiem rādītājiem. | **Ņemts vērā** | Ziņojuma projekts |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.1.punkts:„2.2.1. tomēr projekta atskaites dati liecina, ka ik gadu elektroniskā pakalpojuma „Arhīva izziņas pasūtīšana un saņemšana” pieprasījumu un lietotāju skaits palielinās par 24-35%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2016. – 2018.gada faktiskās izpildes atskaites dati).” | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma 2.2.1.punktā norādīts, ka “Tomēr projekta atskaites dati liecina, ka ik gadu elektroniskā pakalpojuma „Arhīva izziņas pasūtīšana un saņemšana” pieprasījumu un lietotāju skaits palielinās par 24-35%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2016. – 2018.gada faktiskās izpildes atskaites dati).” Nav skaidrs, kā tika aprēķināta pieprasījumu un lietotāju skaita palielināšanās par 24-35%. Aicinām papildināt redakciju. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojumaprojekta 2.2.1.punkts:  „2.2.1.Tomēr projekta atskaites dati liecina, ka ik gadu elektroniskā pakalpojuma „Arhīva izziņas pasūtīšana un saņemšana” pieprasījumu un lietotāju skaits palielinās par 24-35%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 2017.gadā pieprasījumu skaits bija par 24% lielāks nekā 2016.gadā, bet 2018.gadā pieprasījumu skaits bija par 35% lielāks nekā 2017.gadā. (2016. – 2018.gada faktiskās izpildes atskaites dati).”[..] |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.1.punkts:  „2.2.1. Uzlabojot elektroniskā pakalpojuma lietojamību un nodrošinot tā pieejamību juridiskām personām, kā arī, nosakot obligātu elektroniskā pakalpojuma izmantošanu valsts un pašvaldības iestādēm (t.sk. pilnvarotā elektroniskā pakalpojuma sniegšana), tuvāko piecu gadu laikā būtu iespējams sasniegt plānotos elektroniskā pakalpojuma izmantošanas rādītājus (50% no kopējā arhīva izziņu pieprasījuma skaita). Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.” | **Finanšu ministrija:**  Aicinām papildināt ziņojuma 2.2.1.punkta redakciju “...nosakot obligātu elektroniskā pakalpojuma izmantošanu valsts un pašvaldības iestādēm”, skaidrojot, kādā normatīvajā regulējumā būtu nosakāms šāds obligāts pienākums visām valsts un pašvaldību iestādēm. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta 2.2.1.punkts:  „2.2.1. Uzlabojot elektroniskā pakalpojuma lietojamību un nodrošinot tā pieejamību juridiskām personām, kā arī, nosakot ārējā normatīvā aktā obligātu elektroniskā pakalpojuma izmantošanu valsts un pašvaldības iestādēm (t.sk. pilnvarotā elektroniskā pakalpojuma sniegšana), tuvāko piecu gadu laikā būtu iespējams sasniegt plānotos elektroniskā pakalpojuma izmantošanas rādītājus (50% no kopējā arhīva izziņu pieprasījuma skaita). Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze.” [..] |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.2.3.punkts:  „2.2.2.3. digitalizēto datu apjoms – kaut arī LNA sistemātiski katru gadu nodrošina arhīva lietu un glabājamo vienību datu digitalizāciju, tomēr joprojām digitālie dati sastāda nelielu daļu no analogā formā pieejamiem arhīva lietu un glabājamo vienību datiem. Uzsākts darbs arhīva fonda aprakstu digitalizācijai un pievienošana VVAIS.” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  Nepieciešams precizēt IZ 2.2.2.3. apakšpunktā minēto informāciju par to, kāds apjoms no kopējā digitalizētā materiāla jau ir pievienots Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēmā (turpmāk – VVAIS), kā arī norādīt informāciju, cik no kopējā pieprasījumu skaita sastāda jau iepriekš digitalizētais materiāls. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta 2.2.2.3.punkts:  „2.2.2.3. digitalizēto datu apjoms – kaut arī LNA sistemātiski katru gadu nodrošina arhīva lietu un glabājamo vienību datu digitalizāciju, tomēr joprojām digitālie dati sastāda nelielu daļu no analogā formā pieejamiem arhīva lietu un glabājamo vienību datiem. Uzsākts darbs arhīva fonda aprakstu digitalizācijai un pievienošana VVAIS. VVAIS glabāšanas modulī ievietots aptuveni 20% no digitalizēto papīra dokumentu apjoma, un 90% no audiovizuālajiem dokumentiem. Pieprasījumu uz jau iepriekš digitalizētajiem materiāliem pamatā attiecas uz audiovizuālajiem dokumentiem, jo papīra dokumenti pamatā pieejami radurakstos, kgb.arhivi.lv bez maksas, tikai ļoti retos gadījumos ir nepieciešamas apliecinātas kopijas no šiem dokumentiem. Kas attiecas uz aprakstu digitalizāciju - tā notiek divos veidos. Analogā formātā esošo uzskaites sarakstu skenēšana un pievienošana VVAIS Fonda kartītē (2018. gadā digitalizēti 6 775 uzskaites saraksti) un lietu līmeņa aprakstu ievadīšana VVAIS (2018. gadā ievadīti 930 fondu, 8 410 sēriju un 76 570 lietu apraksti).” |
|  | Ziņojuma projekta2.2.5.1.punkts:  „2.2.5.1. LNA uzraudzībā esošo iestāžu skaits, kuri ir noslēguši līgumus par portāla izmantošanu – ja lielākajai daļai iestāžu nav noslēgti līgumi un nav pieejas iestāžu portāla funkcionalitātei, tad attiecīgi ir būtiski sašaurināts potenciālo elektroniskā pakalpojuma klientu skaits;” | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma 2.2.5.1.apakšpunktā minēts, ka lielākajai daļai Latvijas Nacionālā arhīva uzraudzībā esošo iestāžu nav noslēgti līgumi un nav pieejas iestāžu portāla funkcionalitātei, taču nav analizēts, kādēļ šāda situācija veidojusies, kā arī nav piedāvāts situācijas risinājums. Aicinām papildināt ar iespējamiem priekšlikumiem situācijai, kā uzlabot/paplašināt iestāžu skaitu, lai izmantotu Latvijas Nacionālā arhīva elektroniskos pakalpojumus, piemēram, nosūtot atsevišķi aicinājumus par konsultāciju saņemšanu un iespēju noslēgt līgumus. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta2.2.5.1.punkts:  „2.2.5.1. Latvijas Nacionālā arhīva uzraudzībā esošo iestāžu skaits, kuri ir noslēguši līgumus par portāla izmantošanu – ja lielākajai daļai iestāžu nav noslēgti līgumi un nav pieejas iestāžu portāla funkcionalitātei, tad attiecīgi ir būtiski sašaurināts potenciālo elektroniskā pakalpojuma klientu skaits. Latvijas Nacionālais arhīvs regulāri popularizē Iestāžu portālu, strādājot ar institūcijām individuāli, rīkojot seminārus, nosakot vienkāršotas procedūras dokumentu iesniegšanai caur portālu u.c. Neskatoties uz joprojām sastopamo institūciju arhīvu darbinieku atturību pret informācijas tehnoloģiju izmantošanu un darbu sistēmās, vērojama pozitīva tendence – 2019. gadā noslēgti jau 63 līgumi par Iestāžu portāla izmantošanu. Latvijas Nacionālais arhīvs apsver iespēju ar ārējo normatīvo aktu noteikt Iestāžu portālu par vienīgo konsultāciju sniegšanas kanālu;”. |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.6.punkts:  „2.2.6.Dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana, aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai.  Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojumu rādītāji izpildīti daļēji, jo elektroniskie pakalpojumi tiek nodrošināti Iestāžu portāla ietvaros iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu ar LNA par portāla izmantošanu un ir izveidoti portāla lietotāji.  Elektroniskiem pakalpojumiem nav pozitīva izmantošanas tendence un ir apšaubāmas nākotnes perspektīvas, jo elektronisko pakalpojumu būtību (dokumentu iesniegšana tiešsaistē) atskaites periodā nodrošināja DIV (kopš 2017.gada)/e-adrese (kopš 2019.gada), ko nebija iespējams paredzēt elektronisko pakalpojumu izstrādes plānošanas laikā. Ņemot vērā, ka e-adrese ir valsts elektroniskais pakalpojums, tad nebūtu lietderīgi ierobežot tā lietošanu un mākslīgi uzturēt alternatīvus elektroniskos pakalpojumus, ieguldot finanšu līdzekļus to uzturēšanā un attīstībā, kā arī radot uzraudzības iestādēm papildus administratīvo slogu alternatīva elektroniska risinājuma izmantošanai noteiktai dokumentu kopai.  Elektroniskajam pakalpojumam ir negatīva īstermiņa un ilgtermiņa izmantojamības prognoze, jo VVAIS Iestāžu portāla pakalpojums šobrīd dublē VARAM izstrādāto oficiālās saziņas risinājumu. To pakalpojumu (piem., dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana), kuru būtība ir dokumentu iesniegšana tiešsaistē, rezultatīvo rādītāju īpatsvars līdz ar e-adreses ieviešanu un tālāku attīstību samazinās, bet plānotie rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti uz to pakalpojumu (aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai) rēķina, kurus iespējams veikt tikai Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā. Latvijas Nacionālais arhīvs izvērtē iespēju iestrādāt ārējā normatīvā aktā prasību, ka no 2021.gada arhīva uzziņu sistēmas izstrāde un saskaņošana un dokumentu nodošanas- pieņemšanas aktu sagatavošana notiek tikai Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:**  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 20;  2020.gadam – 20;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 20;  2020.gadam – 20.” | **Finanšu ministrija:**  Ziņojuma 2.2.6.punktā apvienoti 3 e-pakalpojumi un norādīts, ka “Elektroniskajam pakalpojumam ir negatīva īstermiņa un ilgtermiņa izmantojamības prognoze, jo VVAIS Iestāžu portāla pakalpojums šobrīd dublē VARAM izstrādāto oficiālās saziņas risinājumu”, taču 2019.gadā tiek plānots sasniegt jaunu rādītāju 20, kas nerada pārliecību par iespējām šo rādītāju faktiski sasniegt. Lūdzam papildināt redakciju ar pamatojumu, uz kādiem apsvērumiem ir balstīta rādītāja jaunā sasniedzamā vērtība.  lūdzam ziņojuma 2.2.6.punktā papildināt informāciju par minēto “Elektroniskajam pakalpojumam ir negatīva īstermiņa un ilgtermiņa izmantojamības prognoze, jo VVAIS Iestāžu portāla pakalpojums šobrīd dublē VARAM izstrādāto oficiālās saziņas risinājumu”, vai ir plānots kāds risinājums situācijas uzlabošanai. | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta 2.2.6.punkts:  „2.2.6. Dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana, aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai.  Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojumu rādītāji izpildīti daļēji, jo elektroniskie pakalpojumi tiek nodrošināti Iestāžu portāla ietvaros iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu ar LNA par portāla izmantošanu un ir izveidoti portāla lietotāji.  Elektroniskiem pakalpojumiem nav pozitīva izmantošanas tendence un ir apšaubāmas nākotnes perspektīvas, jo elektronisko pakalpojumu būtību (dokumentu iesniegšana tiešsaistē) atskaites periodā nodrošināja DIV (kopš 2017.gada)/e-adrese (kopš 2019.gada), ko nebija iespējams paredzēt elektronisko pakalpojumu izstrādes plānošanas laikā. Ņemot vērā, ka e-adrese ir valsts elektroniskais pakalpojums, tad nebūtu lietderīgi ierobežot tā lietošanu un mākslīgi uzturēt alternatīvus elektroniskos pakalpojumus, ieguldot finanšu līdzekļus to uzturēšanā un attīstībā, kā arī radot uzraudzības iestādēm papildus administratīvo slogu alternatīva elektroniska risinājuma izmantošanai noteiktai dokumentu kopai.  Elektroniskajam pakalpojumam ir negatīva īstermiņa un ilgtermiņa izmantojamības prognoze, jo VVAIS Iestāžu portāla pakalpojums šobrīd dublē VARAM izstrādāto oficiālās saziņas risinājumu. To pakalpojumu (piem., dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana), kuru būtība ir dokumentu iesniegšana tiešsaistē, rezultatīvo rādītāju īpatsvars līdz ar e-adreses ieviešanu un tālāku attīstību samazinās, bet plānotie rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti uz to pakalpojumu (aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai) rēķina, kurus iespējams veikt tikai Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā. Latvijas Nacionālais arhīvs izvērtē iespēju iestrādāt ārējā normatīvā aktā prasību, ka no 2021.gada arhīva uzziņu sistēmas izstrāde un saskaņošana un dokumentu nodošanas- pieņemšanas aktu sagatavošana notiek tikai Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:**  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 20;  2020.gadam – 20;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 20;  2020.gadam – 20.  Rādītājs 2019.gadā samazināts par 340, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim.” |
| **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  Lūdzam sniegt papildu skaidrojumu par IZ 2.2.6. apakšpunktā minēto “Dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana, aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai” pakalpojumu plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem. VARAM vērš uzmanību, ka minētajiem elektroniskajiem pakalpojumiem nav pozitīva izmantošanas tendence un ir apšaubāmas nākotnes perspektīvas, jo elektronisko pakalpojumu būtību (dokumentu iesniegšana tiešsaistē) atskaites periodā nodrošināja Dokumentu integrācijas vide (kopš 2017.gada)/e-adrese (kopš 2019.gada), ko nebija iespējams paredzēt elektronisko pakalpojumu izstrādes plānošanas laikā. No pakalpojuma apraksta ir saprotams, ka šobrīd iestādēm ir nodrošināta iespēja izstrādāt un sastādīt klasifikācijas un aprakstu shēmas, dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktus VVAIS un saskaņot visus dokumentus turpat sistēmā. Dokumentu izveidošanas un saskaņošanas procedūra norisinās jebkurā lietvedības vai informācijas sistēmā, ko iestāde ir izvēlējusies. Savukārt, atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir primārais kanāls (nav pakalpojums), kas nodrošina drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām. Ņemot vērā iepriekš minēto, VARAM lūdz sniegt skaidrojumu, kā tiks sasniegti plānotie rezultatīvie rādītāji. | **Ņemts vērā** |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.7.punkts: „2.2.7.Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskais pakalpojums tiek nodrošināts iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu ar LNA par elektronisko dokumentu nodošanu.  Novēršot 2018.gadā tehniskos ierobežojumus ir būtiski palielinājusies elektroniskā pakalpojuma izmantojamība, sasniedzot 50% no plānotiem elektroniskā pakalpojuma izmantošanas rādītājiem. Turpmākos gados ir plānots būtisks elektroniskā pakalpojuma izmantojamības pieaugums, ņemot vērā arhivējamo elektronisko dokumentu skaita pieaugums valstī.  2019.gadā plānots izstrādāt projektu elektroniskā pakalpojuma pilnveidošanai, padarot to ērtāku un funkcionāli mūsdienu iespējām un prasībām atbilstošāku risinājumu – nodrošināt iespēju elektronisko dokumentu nodošanai no iestādēs izmantojamām dokumentu vadības sistēmām pa tiešo LNA elektronisko dokumentu saņemšanas un uzglabāšanas risinājumā vai izmantot tīmekļvietnes risinājumu iestāžu portālā (šobrīd elektronisko dokumentu nodošanai kā vienīgais risinājums tiek izmantots darbvirsmas programmatūras rīks).  Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze, attīstot risinājuma funkcionalitāti un lietojamību atbilstoši jaunākiem tehnoloģiskiem risinājumiem un starptautiskiem standartiem.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:**  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 200;  2020.gadam – 400;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 120;  2020.gadam – 150.  VVAIS atskaitē par elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāna faktisko izpildi ir konstatējami šādi informācijas sistēmu izmantošanas rādītāji:” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  IZ 2.2.7. apakšpunktā par elektronisko dokumentu nodošanu arhīvā ir minēts, ka ir plānots nodrošināt iespēju elektronisko dokumentu nodošanai no iestādēs izmantojamām dokumentu vadības sistēmām pa tiešo Latvijas Nacionālā Arhīva (turpmāk – LNA) elektronisko dokumentu saņemšanas un uzglabāšanas risinājumā (turpmāk – ISUR) vai izmantot tīmekļvietnes risinājumu iestāžu portālā. Gadījumā, ja iestādes pa tiešo sūtīs savus dokumentus uz ISUR, tad viņiem pašiem jāiestrādā savās sistēmās elektronisko dokumentu pakotņu sagatavošanas un nodošanas rīku, kas radīs papildus izmaksas iestādēm. VARAM lūdz sniegt skaidrojumu, kā šādā gadījumā notiks apraksta shēmas salīdzināšana ar VVAIS apstiprināto shēmu. Papildus VARAM lūdz precizēt informāciju par to, vai LNA tīmekļvietnes risinājums pēc izstrādes atbalstīs darbvirsmas programmatūras rīka sagatavoto pakotni, un vai tiek plānots turpināt uzturēt darbvirsmas programmatūras rīku arī turpmāk. | **Ņemts vērā**  Sniedzam skaidrojumu, ka jautājumi vēl tiks precizēti ar Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – LNA) par labāko iespējamo risinājumu, tai skaitā par darbvirsmas programmatūras risinājumu. | Ziņojuma projekta 2.2.7.punkts: „2.2.7.Funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē. Pakalpojuma rādītājs izpildīts daļēji, jo elektroniskais pakalpojums tiek nodrošināts iestādēm, kuras ir noslēgušas līgumu ar LNA par elektronisko dokumentu nodošanu.  Novēršot 2018.gadā tehniskos ierobežojumus ir būtiski palielinājusies elektroniskā pakalpojuma izmantojamība, sasniedzot 50% no plānotiem elektroniskā pakalpojuma izmantošanas rādītājiem. Turpmākos gados ir plānots būtisks elektroniskā pakalpojuma izmantojamības pieaugums, ņemot vērā arhivējamo elektronisko dokumentu skaita pieaugums valstī.  2019.gadā plānots izstrādāt projektu elektroniskā pakalpojuma pilnveidošanai, padarot to ērtāku un funkcionāli mūsdienu iespējām un prasībām atbilstošāku risinājumu – nodrošināt iespēju elektronisko dokumentu nodošanai no iestādēs izmantojamām dokumentu vadības sistēmām pa tiešo LNA elektronisko dokumentu saņemšanas un uzglabāšanas risinājumā vai izmantot tīmekļvietnes risinājumu iestāžu portālā (šobrīd elektronisko dokumentu nodošanai kā vienīgais risinājums tiek izmantots darbvirsmas programmatūras rīks).  Elektroniskajam pakalpojumam ir pozitīva ilgtermiņa izmantojamības prognoze, attīstot risinājuma funkcionalitāti un lietojamību atbilstoši jaunākiem tehnoloģiskiem risinājumiem un starptautiskiem standartiem.  **Priekšlikums iespējamajiem risinājumiem:**  Plānotos elektronisko pieprasījumu rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 200;  2020.gadam – 400;  Plānotos elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājus noteikt šādā apjomā:  2019.gadam – 120;  2020.gadam – 150.  Rādītāji 2019.gadā samazināti par 160 un 240, ņemot vērā augstākminēto skaidrojumu. 2020.gadā rādītāji palielināti par 200 un 30. Sistēma darbojas produkcijā un nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādējādi ieguldījumi veikti atbilstoši mērķim.  VVAIS atskaitē par elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāna faktisko izpildi ir konstatējami šādi informācijas sistēmu izmantošanas rādītāji:”[..] |
|  | Ziņojuma projekta 2.2.9.punkts:  „2.2.9.ir izstrādāti un īstenoti 10 izmaiņu pieprasījumi elektronisko dokumentu nodošanas rīka funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanai (t.sk. ērtai masveida elektronisko dokumentu augšupielādei elektronisko dokumentu nodošanas rīkā);” | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  IZ 2.2.9.apakšpunktā ir minēts, ka ir izstrādāti un īstenoti 10 izmaiņu pieprasījumi elektronisko dokumentu nodošanas rīka funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanai (t.sk. ērtai masveida elektronisko dokumentu augšupielādei elektronisko dokumentu nodošanas rīkā). VARAM lūdz papildināt Informatīvo ziņojumu ar minēto izmaiņu sarakstu, kas tika veiktas rīka pilnveidošanai. | **Ņemts vērā** | Ziņojuma projekta 2.2.9. punkts: „2.2.9. ir izstrādāti un īstenoti 10 izmaiņu pieprasījumi elektronisko dokumentu nodošanas rīka funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanai (t.sk. ērtai masveida elektronisko dokumentu augšupielādei elektronisko dokumentu nodošanas rīkā) Piemēram. Apjoma kalkulācija, GV koda obligātums, viena daļa pieteikumu tehniski labojumi darbvirsmas programmatūrā.” |
|  | Ziņojuma projekts | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:**  1. VVAIS lapas Elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāna 9.sadaļas “Elektronisko dokumentu nodošana arhīvā” ceturtā gada elektronisko pieprasījumu skaita radītāju (174), jo tas sakrīt ar Informācijas sistēmu izmantošanas plāna 1.1. un 1.2.apakšpunkta Elektronisko dokumentu pakotnes pilnu procesu norišu reižu skaitu IS radītājiem.  2. Noslēgto līgumu un e-pakalpojumu lietotāju skaitu. Atbilstoši Informatīvā ziņojuma 2.2.9.apakšpunktā sniegtajai informācijai, līdz 2018.gada beigām par VVAIS Iestāžu portāla izmantošanu tika noslēgts 101 līgums, kas sakrīt ar pielikuma VVAIS lapas Elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāna 9. sadaļas “Elektronisko dokumentu nodošana arhīvā” ceturtā gada e-pakalpojumu lietotāju skaitu un Informācijas sistēmu izmantošanas plāna 1.1. apakšsadaļas ceturtā gadā radītāju “Informācijas sistēmas lietotāju skaits”. VARAM vērš uzmanību, ka līguma noslēgšana neparedz tūlītēju iestāžu dokumentu nodošanu.  3. VVAIS lapas Informācijas sistēmu izmantošanas plāna 1.1. un 1.2.apakšsadaļas ceturtā gada radītāju “Pilnu procesu norišu reižu skaits IS”, jo nav skaidra minētā rādītāja būtība. VARAM lūdz apstiprināt, ka minētais radītājs nozīmē no iestāžu saņemto elektronisko dokumentu pakotņu skaitu, kas ir vissvarīgākais šī pakalpojuma izmantošanas rādītājs.  4. Atšķirību starp rādītājiem VVAIS lapas Informācijas sistēmu izmantošanas plāna 1.1. un 1.2. apakšsadaļas ceturtā gada “Informācijas sistēmas lietotāju skaits” ailē. Elektronisko dokumentu pakotņu pārsūtīšana, pieņemšana un apstrāde notiek automātiskā režīmā, līdz ar ko lietotāju skaitām jāsakrīt. | **Ņemts vērā**  Sniedzam skaidrojumu:   1. 174 – nodoto dokumentu skaits pakotnēs. 2. 101 – noslēgto līgumu skaits ar iestādēm, kas izmanto iestāžu portālu. Tas, vai iestāde nodod vai nenodod dokumentus, ir iestādes ziņā un atkarīgs no termiņiem u.c. faktoriem. 3. 174 – nodoto dokumentu skaits pakotnēs. Jāņem vērā, ka pakotnē var būt 1, 100 vai 10 000 dokumentu, un tādējādi nav korekti salīdzināms. 4. Informācijas sistēmas lietotāju skaits šajā gadījumā ir domāts LNA iekšējo lietotāju skaits, kas izmanto Informācijas saņemšanas un uzglabāšanas risinājuma (ISUR) sistēmu. | Ziņojuma projekts. |
|  | Ziņojuma projekta pielikums „Elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāns”. | **Tieslietu ministrija:**  Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt ziņojumu, saskaņojot tā pielikumā (“Elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāns”) ietverto informāciju par plānotajiem elektronisko pieprasījumu un plānoto elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītājiem (rādītāju apjomiem) ar ziņojuma pamattekstā atspoguļoto attiecīgo informāciju, kas nesaskan elektroniskajam pakalpojumam “Dokumentu klasifikācijas shēmu un glabāšanas termiņu saskaņošana, aprakstīšanas shēmas un dokumentu aprakstu izstrādāšana un saskaņošana un nodošanas un pieņemšanas aktu saskaņošana dokumentu nodošanai” (nesaskan plānotie elektronisko pieprasījumu un elektronisko pakalpojumu lietotāju rādītāji 2020. gadam). | **Ņemts vērā** | Precizēts ziņojuma projekta pielikums „Elektronisko pakalpojumu izmantošanas plāns”. |
|  | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkts. | **Tieslietu ministrija:**  Lēmuma projekta 2.punkts satur norādi, ka "ziņojuma pielikumā iekļautie elektronisko pakalpojumu izmantošanas rezultatīvie rādītāji aktualizē informatīvā ziņojuma "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību (izskatīts Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra sēdē (prot. Nr. 68 68. §)) 2. pielikumā iekļautos sasniedzamos rādītājus šādiem (..) projektiem: Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma" (turpmāk – KAIVIPS) un Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta"", bet ar lēmuma projekta 3. punktu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdots, turpinot pēcuzraudzības periodu, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā precizēto elektronisko pakalpojumu izmantošanas rādītāju plānu. No minētā secināms, ka lēmuma projekts satur atsauci uz ziņojumā (tā pielikumā) noteikto. Tomēr vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk – noteikumi Nr. 300) 58. punktu informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta īstenošanu vai tiesību akta izpildi. Tātad informatīvā ziņojuma mērķis ir tikai informēt Ministru kabinetu par kādu situāciju vai problēmu, analizēt to risināšanas gaitu[[3]](#footnote-3). Savukārt Ministru kabineta sēdes protokollēmums atbilstoši noteikumu Nr. 300 2.4.3. apakšpunktam ir tiesību akts. Ievērojot minēto, Ministru kabineta sēdes protokollēmumā kā tiesību aktā neietver atsauces uz nesaistošu dokumentu, par kādu uzskatāms informatīvais ziņojums. Turklāt vēršam uzmanību arī uz to, ka normatīvajos tiesību aktos ir reglamentēta kārtība[[4]](#footnote-4), kādā izdara grozījumus vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, kura cita starpā ir attiecināma arī uz konkrēto gadījumu, kad nepieciešams veikt precizējumus elektronisko pakalpojumu izmantošanas rādītāju plānā. Konkrētā kārtība apstākļos, ja Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai projektu ieviešanas plāni kļūtu saistoši ar lēmuma projektu, netiktu ievērota. Attiecīgi lūdzam precizēt lēmuma projektu. | **Ņemts vērā** | Precizēts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts:  „3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, turpinot projektu pēcuzraudzības periodu, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā precizēto elektronisko pakalpojumu izmantošanas rādītāju plānu, veicot grozījumus vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” V. nodaļu „Grozījumu izdarīšana Eiropas Savienības fonda projektā.” |

Sigita Šīre-Vismanta

Kultūras ministrijas

Eiropas Savienības departamenta

Eiropas Savienības uzraudzības nodaļas vadītāja

Tālr. 67330238

[Sigita.Sire-Vismanta@km.gov.lv](mailto:Sigita.Sire-Vismanta@km.gov.lv)

1. Ministru kabineta 2018.gada 13.marta informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449542&mode=mk&date=2018-03-13> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ministru kabineta 2018.gada 13.marta informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija” <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449542&mode=mk&date=2018-03-13> [↑](#footnote-ref-2)
3. Sal. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, 604. lpp. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" V. nodaļa "Grozījumu izdarīšana Eiropas Savienības fonda projektā". [↑](#footnote-ref-4)