**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

**par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas**

**„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””**

**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 elektronisko saskaņošanu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Datums: | 2020.gada 6.aprīlī | |  |  | | Saskaņošanas dalībnieki: | Finanšu ministrija | |  |  | | | Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus: | Finanšu ministrija | | |  |  | | | Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |

**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 |
|  | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts). | **Finanšu ministrija:**  Vēršam uzmanību, ka likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 19.pants paredz pasākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai finansēt no budžeta finansētajām institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem. Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – LNG). Tāpat arī 2020.gada 12.martā Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.punkts paredz šajā rīkojumā minētos pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  Tādējādi pirms finansējuma pieprasīšanas no LNG ministrijām vispirms ir jāizvērtē iespējas attiecīgos izdevumus segt sava budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā veicot finansējuma pārdales starp programmām/apakšprogrammām, piemēram, veicot finansējuma pārdales no budžeta programmas 20.00.00 “Kultūrizglītība”, kurā ietaupījums var veidoties profesionālās un augstākās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumos, budžeta apakšprogrammas 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”, kurā tiek plānots finansējums dažādu kultūras pasākumu īstenošanai un šā brīža apstākļos pastāv iespēja jaunus projektus neapstiprināt, finansējumu novirzot valstij īpaši svarīgu jomu finansēšanai, kā arī budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi”, kurā ietaupījums var veidoties no projektu īstenošanas tiem projektiem, kuru īstenošana bija plānota periodā, uz kuru izsludināta ārkārtas situācija. Tāpat šajā periodā ir bijusi plānota jaunu iesniegto projektu izvērtēšana un apstiprināšana. Tādējādi pastāv iespēja jaunus projektus neapstiprināt, finansējumu novirzot valstij īpaši svarīgu jomu finansēšanai.  Turklāt norādām, ka rīkojuma projektam ir pievienojami detalizēti papildus nepieciešamā finansējuma aprēķini. | **Ņemts vērā**  Kultūras ministrija ir izvērtējusi iespējas attiecīgos izdevumus segt sava budžeta līdzekļu ietvaros un ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu par „Par apropriācijas pārdali”. Saskaņā ar to Kultūras ministrijas budžeta ietvaros ir paredzēts veikt apropriācijas pārdali, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un uzturēšanas izdevumu transfertus 154 912 *euro* apmērā apakšprogrammā 26.02.00 „Diasporas pasākumu īstenošana” un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un uzturēšanas izdevumu transfertiem programmā 27.00.00 „Mediju politikas īstenošana” Mediju atbalsta fonda īstenošanai. | Rīkojuma projekts. |
|  | Rīkojuma projekta 1.punkts:  „1. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 1 000 000*euro*, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības nodrošināšanā komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;”  Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). | **Finanšu ministrija:**  MK rīkojuma projekta 1.punkts paredz piešķirt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (turpmāk – NEPLP) 1 000 000 euro, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības nodrošināšanā komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.  Norādām, ka attiecībā uz finansējuma pieprasījumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem finansējuma nepieciešamība tiek pamatota ar to, ka kopumā komerciālās televīzijas un radio negūs plānotos reklāmas ieņēmumus vairāk kā 2,1 milj.*euro* apmērā, kā rezultātā nebūs iespējams norēķināties par sniegtajiem apraides pakalpojumiem, izmaksāt darbiniekiem algas un samazināsies vietējā oriģinālsatura veidošana. Tajā pašā laikā anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” (turpmāk – III sadaļa) 6.punktā minēts, ka NEPLP konkursa kārtībā (tiek plānots organizēt 4 konkursus) nodos komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem daļu sabiedriskā pasūtījuma. Līdz ar to anotācijā sniegtā informācija nerada pārliecību, ka finansējuma piešķīrums NEPLP 1 000 000 e*uro* apmērā tiks izlietots pamatoti jeb tieši tiem komerciālajiem medijiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams saistībā ar reklāmas ieņēmumu kritumu un Covid-19 krīzes pārvarēšanu.  Tāpat ievērojot anotācijas I. sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” (turpmāk – anotācijas I sadaļa) 2.punktā sniegto informāciju, ka: “uz sabiedrisko pasūtījumu ārkārtējos apstākļos varēs pretendēt mediji, kuriem ir ilggadēja pieredze, veidojot redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu, kuri ar darbiniekiem ir noslēguši vai uz valsts atbalsta laiku apņemas slēgt darba līgumus, lai krīzes apstākļos nodrošinātu satura veidotāju sociālās garantijas”, secināms, ka MK rīkojuma projekta 1.punktā paredzētais finanšu līdzekļu piešķīrums vērtējams kā komercdarbības atbalsts komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka, lai piešķirtu MK rīkojuma projekta 1.punktā paredzēto atbalstu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, pirms šī atbalsta pasākuma ieviešanas NEPLP ir jāizstrādā komercdarbības atbalsta programma. Kā iespējamais komercdarbības atbalsta kontroles regulējums saskaņā ar kuru šādu atbalstu varētu sniegt būtu Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai 2020.gada 19.marta Komisijas paziņojums “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (turpmāk – Pagaidu regulējums). Gadījumā, ja NEPLP izvēlētos Pagaidu regulējuma piemērošanu, vēršam uzmanību, ka tādā gadījumā atbalsta programma būs sākotnēji jāiesniedz saskaņošanai Eiropas Komisijā, kā arī atbalsts ar Pagaidu regulējumu ir terminēts laikā – to var piešķirt līdz 2020.gada 31.decembrim un nepārsniedzot 800 000 *euro* vienam uzņēmumam. Ievērojot minēto, ja NEPLP izvēlas MK rīkojuma projekta 1.punktā minēto atbalsta programmu izveidot saskaņā ar Pagaidu regulējumu, lūdzam papildināt MK rīkojuma projektu ar papildus punktu, kurā tiktu norādīts, ka NEPLP izstrādās atbalsta programmu un nodrošinās, ka atbalsts saskaņā ar šo programmu tiks sniegts tikai pēc tam, kad tiks saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas.  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka MK rīkojuma projekta 1.punktā paredzētā publisko līdzekļu tālāka piešķiršana saimnieciskās darbības veicējiem komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā nebūtu vērtējama, ja NEPLP plānotie darījumi atbilstu tirgus nosacījumiem, tādējādi izslēdzot komercdarbības atbalsta sniegšanas risku - ja potenciālie pakalpojumu sniedzēji tiek izvēlēti konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem. Ja minētie principi netiek nodrošināti, tad NEPLP darbojas kā komercdarbības atbalsta piešķīrējs un attiecīgi NEPLP jānodrošina komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošana. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), I.sadaļas 2.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Attiecībā uz atbilstību valsts atbalsta regulējumam finansējums komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un satura veidošanai drukātajos medijos un komerciālos interneta ziņu portālos tiks piešķirts, potenciālos pakalpojumu sniedzējus izvēlētos konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā. Lai sabiedrisko pasūtījumu varētu veidot tie elektroniskie mediji, kurus skārusi Covid-19 krīze, konkursa atlases kritērijos papildus izmaksu pozīcijām tiks ietvertas arī prasības pierādīt reklāmas ieņēmumu samazinājumu. Konkursa mērķis būs dot iespēju krīzē cietušajiem elektroniskajiem medijiem veikt resursu ietilpīga, sabiedrības dažādām interesēm atbilstoša satura ražošanu.  Konkursa kārtībā sabiedriskā pasūtījuma veidošana tiks nodota komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta otrās daļas nosacījumiem, ar konkursā uzvarējušajiem pretendentiem tiks slēgti līgumi, ievērojot 2011.gada 20.decembra Komisijas 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”).  Savukārt attiecībā uz abonētās preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā un atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā atbalsts tiks sniegts atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī L352, 24.12.2013), kas aizstāj Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam.  Saskaņā ar attiecīgo regulējumu *de minimis* atbalsts ir vienam vienotam uzņēmumam noteiktā laikposmā piešķirts atbalsts, kurš nepārsniedz 200 000 *euro* augšējo robežu trīs fiskālo gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107.panta 1.punkts, līdz ar to uz *de minimis* atbalstu neattiecas paziņošanas procedūra (kas paredzēta LESD 108.panta 3.punktā).” |
|  | Rīkojuma projekta 2.punkts:  „2. Kultūras ministrijai 1 040 928 *euro* Mediju atbalsta fonda īstenošanai, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt informāciju un viedokļus Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības nodrošināšanā drukātajā presē un komerciālajos interneta ziņu portālos, sniegtu atbalstu abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām, kuru veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, un elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu apraides izmaksām, tai skaitā:” | **Finanšu ministrija:**  Tāpat vēršam uzmanību, ka, lai piešķirtu MK rīkojuma projekta 2.punktā paredzēto atbalstu drukātajai presei un komerciālajiem interneta ziņu portāliem, atbalstam abonētās preses izdevumu piegādei, atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu apraides izmaksām, pirms šī atbalsta pasākuma ieviešanas ir jānodrošina šo komercdarbības atbalsta pasākumu saderīgums ar ES iekšējo tirgu. Kā iespējamais komercdarbības atbalsta kontroles regulējums saskaņā ar kuru šādu atbalstu varētu sniegt būtu Komisijas regula Nr. 1407/2013 vai Pagaidu regulējums. Gadījumā, ja Kultūras ministrija izvēlētos Pagaidu regulējuma piemērošanu, vēršam uzmanību, ka tādā gadījumā atbalsta programma būs sākotnēji jāiesniedz saskaņošanai Eiropas Komisijā, kā arī atbalsts ar Pagaidu regulējumu ir terminēts laikā – to var piešķirt līdz 2020.gada 31.decembrim un nepārsniedzot 800 000 *euro* vienam uzņēmumam. Ievērojot minēto, ja Kultūras ministrija izvēlas MK rīkojuma projekta 2.punktā minēto atbalsta programmu izveidot saskaņā ar Pagaidu regulējumu, lūdzam papildināt MK rīkojuma projektu ar papildus punktu, kurā tiktu norādīts, ka Kultūras ministrija izstrādās atbalsta programmu un nodrošinās, ka atbalsts saskaņā ar šo programmu tiks sniegts tikai pēc tam, kad tiks saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), I.sadaļas 2.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Attiecībā uz atbilstību valsts atbalsta regulējumam finansējums komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un satura veidošanai drukātajos medijos un komerciālos interneta ziņu portālos tiks piešķirts, potenciālos pakalpojumu sniedzējus izvēlētos konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā. Lai sabiedrisko pasūtījumu varētu veidot tie elektroniskie mediji, kurus skārusi Covid-19 krīze, konkursa atlases kritērijos papildus izmaksu pozīcijām tiks ietvertas arī prasības pierādīt reklāmas ieņēmumu samazinājumu. Konkursa mērķis būs dot iespēju krīzē cietušajiem elektroniskajiem medijiem veikt resursu ietilpīga, sabiedrības dažādām interesēm atbilstoša satura ražošanu.  Konkursa kārtībā sabiedriskā pasūtījuma veidošana tiks nodota komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta otrās daļas nosacījumiem, ar konkursā uzvarējušajiem pretendentiem tiks slēgti līgumi, ievērojot 2011.gada 20.decembra Komisijas 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”).  Savukārt attiecībā uz abonētās preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā un atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā atbalsts tiks sniegts atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī L352, 24.12.2013), kas aizstāj Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam.  Saskaņā ar attiecīgo regulējumu *de minimis* atbalsts ir vienam vienotam uzņēmumam noteiktā laikposmā piešķirts atbalsts, kurš nepārsniedz 200 000 *euro* augšējo robežu trīs fiskālo gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107.panta 1.punkts, līdz ar to uz *de minimis* atbalstu neattiecas paziņošanas procedūra (kas paredzēta LESD 108.panta 3.punktā).” |
|  | Rīkojuma projekta 2.1.punkts:  „2.1. 599 492 *euro* atbalstam drukātajiem medijiem un komerciālajiem interneta ziņu portāliem;” | **Finanšu ministrija:**  Attiecībā uz rīkojuma projekta 2.1.apakšpunktu, kurš paredz piešķirt Kultūras ministrijai 599 492 *euro* atbalstam drukātajiem medijiem un komerciālajiem interneta ziņu portāliem Mediju atbalsta fonda ietvaros, norādām, ka anotācijā un informatīvajā ziņojumā iekļautais pamatojums liecina, ka ar pieprasīto finansējumu tiek plānots risināt nevis iespējamo zaudējumu segšanu saistībā ar Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju, bet vispārēju mediju finansējuma nepietiekamību. Attiecīgi no LNG tiek pieprasīts finansējums, lai varētu finansēt papildus ~ 40% projektu, kuriem nepietika finansējuma kārtējā konkursā, kas pēc būtības neatbilst LNG mērķim. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), III.sadaļas 2.3.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.” |
|  | Rīkojuma projekta 2.2.punkts:  „2.2. 223 737 *euro* atbalstam abonētās preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;” | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam sniegt detalizētāku pamatojumu rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktā paredzētajam iespējamajam finansējuma piešķīrumam 223 737 *euro* atbalstam abonētās preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā. Uzskatām, ka drukāto mediju piegādes 100% apmaksa no valsts budžeta nav pamatota. Norādām, ka Kultūras ministrijai kā atbildīgajai nozares ministrijai ir atkārtoti jāizvērtē, vai tiešām visi drukātie mediji ir pirmās nepieciešamības prece, kura būtu jāpiegādā par valsts budžeta naudu. Tāpat nav skaidrs pamatojums Preses izdevēju asociācijas aplēsēm, ņemot vērā, ka lielu daļu preses izdevumu iedzīvotāji bieži vien abonē uz gadu vai 6 mēnešiem. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), III.sadaļas 2.3.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.” |
|  | Rīkojuma projekta 2.3.punkts:  „2.3. 217 699 *euro* atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.” | **Finanšu ministrija:**  Rīkojuma projekta 2.3.apakšpunkts paredz piešķirt Kultūras ministrijai 217 699 *euro* atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā. Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz visu komerciālo mediju apraides izmaksu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem jāņem vērā, ka virszemes apraidē esošajām televīzijām apraides izmaksas jau šobrīd tiek nodrošinātas no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī lielas daļas komerciālo televīziju veidotais saturs bez maksas nav pieejams visiem valsts iedzīvotājiem. Pirms lemt par ārkārtējās situācijas laikā 100% valsts finansētu apraidi visiem komerciālajiem medijiem, uzskatām, ka vispirms komerciālajiem medijiem būtu jāvienojas par izmaksu samazināšanu ar apraides nodrošinātāju, t.i., VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, kā arī primāri no valsts budžeta līdzekļiem būtu atbalstāmi tie komerciālie mediji, kuru saturs bez maksas ir pieejams visiem valsts iedzīvotājiem. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), III.sadaļas 2.3.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.” |
|  | Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). | **Finanšu ministrija:**  Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekta 1. un 2.punktā paredzētie mediju atbalsta pasākumi ir kvalificējami kā tādi, kas potenciāli atbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām pazīmēm, lūdzam precizēt anotācijas I. sadaļas 2.punktu, to papildinot ar skaidrojumu, saskaņā ar kādu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu NEPLP un Kultūras ministrija nodrošinās sniegtā komercdarbības atbalsta saderīgumu ar ES iekšējo tirgu. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), I.sadaļas 2.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Attiecībā uz atbilstību valsts atbalsta regulējumam finansējums komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un satura veidošanai drukātajos medijos un komerciālos interneta ziņu portālos tiks piešķirts, potenciālos pakalpojumu sniedzējus izvēlētos konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā. Lai sabiedrisko pasūtījumu varētu veidot tie elektroniskie mediji, kurus skārusi Covid-19 krīze, konkursa atlases kritērijos papildus izmaksu pozīcijām tiks ietvertas arī prasības pierādīt reklāmas ieņēmumu samazinājumu. Konkursa mērķis būs dot iespēju krīzē cietušajiem elektroniskajiem medijiem veikt resursu ietilpīga, sabiedrības dažādām interesēm atbilstoša satura ražošanu.  Konkursa kārtībā sabiedriskā pasūtījuma veidošana tiks nodota komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta otrās daļas nosacījumiem, ar konkursā uzvarējušajiem pretendentiem tiks slēgti līgumi, ievērojot 2011.gada 20.decembra Komisijas 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”).  Savukārt attiecībā uz abonētās preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā un atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā atbalsts tiks sniegts atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī L352, 24.12.2013), kas aizstāj Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu *de minimis* atbalstam.  Saskaņā ar attiecīgo regulējumu *de minimis* atbalsts ir vienam vienotam uzņēmumam noteiktā laikposmā piešķirts atbalsts, kurš nepārsniedz 200 000 *euro* augšējo robežu trīs fiskālo gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107.panta 1.punkts, līdz ar to uz *de minimis* atbalstu neattiecas paziņošanas procedūra (kas paredzēta LESD 108.panta 3.punktā).” |
|  | Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam papildināt anotācijas III. sadaļas 6.punktu ar skaidrojumu saskaņā ar kādu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu tika nodrošināts NEPLP piešķiro 75 000 *euro* sadalījums apziņošanas nodrošināšanai 5 medijiem, kā arī saskaņā ar kādu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu NEPLP plāno nodrošināt - Izglītības un zinātnes ministrijas projektā par mācību satura pārraidīšanu paredzētā finansējuma, ko plānots piešķirt divām komerctelevīzijām, kā arī piešķirtās atlaides radio un televīzijas apraides izmaksām - saderīgumu ar ES iekšējo tirgu. Lūdzam norādīt, vai šajā gadījumā tiks piemērota Komisijas regula Nr. 1407/2013 vai Pagaidu regulējums, attiecīgi plānoto atbalstu pirms tā ieviešanas saskaņojot ar Eiropas Komisiju. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka tikai tādā gadījumā, ja potenciālie pakalpojumu sniedzēji tiek izvēlēti konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, NEPLP nedarbojas kā komercdarbības atbalsta piešķīrējs un tam nav jānodrošina komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošana. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), III.sadaļas 6.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei piešķirtie 75 000 *euro* sabiedriskā pasūtījuma veidošanai konkursa kārtībā tika piešķirti komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta otrās daļas nosacījumiem, ar konkursā uzvarējušajiem pretendentiem noslēdzot līgumus, ievērojot 2011.gada 20.decembra Komisijas 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”).” |
|  | Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam aizpildīt anotācijas III sadaļu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijai Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”, norādot informāciju par likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” jau plānoto/piešķirto finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. | **Ņemts vērā** | Precizēts rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), III.sadaļas 6.punktu papildinot ar šadu informāciju:  „Attiecībā uz 2020.gadu valsts budžeta programmas 04.00.00 „Komerciālās televīzijas un radio” ietvaros tiek īstenoti šādi pasākumi:   1. 71 144 *euro* apmērā – Pilsoniskās līdzdalības attīstība un sabiedrības saliedētība; 2. 200 000 *euro* apmērā – Satura veidošanai bezmaksas zemes apraidē raidošajām komerctelevīzijām; 3. 500 000 *euro* apmērā – Lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu  komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos; 4. 38 000  *euro* apmērā – Diasporas likuma normu īstenošanai; 5. 244 259 *euro* apmērā – Lai nodrošinātu sabiedrību ar plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.” |

Kristers Pļešakovs

Kultūras ministrijas

Mediju politikas nodaļas vadītājs

Tālr. 67330336

[Kristers.Plesakovs@km.gov.lv](mailto:Kristers.Plesakovs@km.gov.lv)

Gatis Groza

Kultūras ministrijas

Mediju politikas nodaļas juriskonsults

Tālr. 67330268

[Gatis.Groza@km.gov.lv](mailto:Gatis.Groza@km.gov.lv)