Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Lai mazinātu ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu izraisītās sekas nodarbinātības jomā kopumā un veicinātu bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū, tiek papildināti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”( turpmāk – SAM 7.1.1.) īstenošanas nosacījumi[[1]](#footnote-1) , paredzot bezdarbnieku prasmju pilnveidei **piedāvāt jaunas apmācību programmas un piesaistīt jaunu sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) mācību programmu ekspertīzei, metodoloģiskajai vadībai un ieviešanas uzraudzībai**, kā arī vienlaikus precizēt SAM 7.1.1. īstenošanas nosacījumus, t.sk.:  1) precizēt SAM 7.1.1. pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu (t.sk. pārskatot atbilstoši pieejamajam rezerves finansējuma apmēram, sadarbības iestādes pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un grozījumiem DP saistībā ar finanšu avotu izmaiņām) un pagarināt SAM 7.1.1. īstenošanas termiņu;  2) paredzēt, ka bezdarbnieki ar invaliditāti var iesaistīties atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”;  3) precizēt ar valsts atbalsta (*de minimis*) saņemšanu saistītos nosacījumus, kā arī veikt citus tehniskus un redakcionālus precizējumus.  MK noteikumu projekta spēkā stāšanās indikatīvais laika periods – 2020. gada jūlijs |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | MK noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar :   * 2014. gada 3. jūlija Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu; * Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) informatīvo ziņojumu[[2]](#footnote-2), kas izskatīts MK sēdē 2019. gada 11. oktobrī; * 2020. gada 28. aprīļa Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) apstiprinātajiem grozījumiem DP Nr. 5, kas pirms iesniegšanas EK izskatīti MK sēdē 2020. gada 21. janvārī[[3]](#footnote-3); * MK 2020. gada 24. marta sēdē izskatīto (prot. Nr.17 21.§) “Informatīvo ziņojumu “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums) ””; * MK 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 34 33.§) par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai” (turpmāk – MK 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmums); * MK 2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Grozījumi MK 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 75); * Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr. 6., kas nacionālā līmenī apstiprināti MK 2020. gada 30. jūnija sēdē (protokols Nr.42, 59.§) (turpmāk – DP Nr.6). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | MK noteikumu projekts paredz precizēt SAM 7.1.1. īstenošanas nosacījumus, t.sk.:  **1)** **samazināt pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu** (no 98 188 063 *euro* uz 98 186 876 *euro*) *(MK noteikumu projekta 2. un 3. punkts),* un **pagarināt SAM 7.1.1. īstenošanas termiņu** (līdz 2023. gada 31. decembrim) *(MK noteikumu projekta 23.punkts*).  Šobrīd MK 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.836) ir noteikts, ka SAM 7.1.1. plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 98 188 063 *euro*, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums (turpmāk – ESF) – 83 459 853 *euro*, valsts budžeta finansējums – 12 799 721 *euro* un privātais līdzfinansējums (darba devēju finansējums) – ne mazāks kā 1 928 489 *euro*.  Minēto pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu paredzēts pārskatīt:   * atbilstoši FM informatīvajam ziņojumam[[4]](#footnote-4), kas izskatīts MK sēdē 2019. gada 11. oktobrī, samazinot par 225 941 *euro*, tos novirzot uz DP 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1.pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” ietvaros īstenoto projektu “EURES tīkla darbība Latvijā” (Nr. 7.1.2.1/15/I/001) (turpmāk – SAM 7.1.2.1.) īstenošanai, lai nodrošinātu tā efektīvu ieviešanu/darbības nepārtrauktību un Latvijas saistību izpildi Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā. SAM 7.1.2.1. t.sk. tiek pārdalīta SAM 7.1.1. snieguma rezerves finansējuma daļa – 213 285 *euro* apmērā un neatbilstoši veikto izdevumu dēļ atbrīvotais finansējums (neatbilstību finansējums) – 12 656 *euro* apmērā; atbilstoši 2020. gada 28. aprīli EK apstiprinātajiem grozījumiem DP Nr. 5, kas pirms iesniegšanas EK izskatīti MK sēdē 2020. gada 21. janvārī[[5]](#footnote-5), palielinot ESF finansējumu par 190 000 *euro* (to pārdalot no 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”) un palielinot privātā līdzfinansējuma apmēru SAM 7.1.1. par 224 754 *euro,* lai atbrīvotu valsts budžeta finansējumu 190 000 *euro* 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plānu īstenošanai” iztrūkstošā finansējuma piesaistei. Privāto līdzfinansējumu veido MK noteikumos Nr. 836 17.3.6. apakšpunktā noteikto pozīciju izmaksas, kuras sedz darba devējs apmācību pie darba devēja atbalsta darbības nodrošināšanai un kura apjoms MK noteikumos Nr. 836 paredzēts minimāli piesaistāmā apmērā, savukārt faktiski darba devējs ir piesaistījis lielāku apjomu (saskaņā ar Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas datiem uz 2020. gada 05. jūniju – 2 679 431 *euro*). Minētās izmaiņas neietekmē SAM 7.1.1. pieejamā publiskā finansējuma apmēru.   Līdz ar to pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās SAM 7.1.1. pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 98 186 876 *euro*, t.sk. ESF finansējums – 83 457 803 *euro*, valsts budžeta finansējums – 12 575 830 *euro* un privātais līdzfinansējums (darba devēju finansējums) – ne mazāk kā 2 153 243 *euro*.  SAM 7.1.1. ietvaros plānotā snieguma rezerves finansējuma daļa (6 492 509 *euro* apmērā), kā arī projekta ietvaros šobrīd pieejamais finansējums tiks pārplānots ar mērķi to ieguldīt, lai sniegtu papildu atbalstu bezdarbniekiem, īpaši ņemot vērā COVID-19 izraisīto ekonomisko krīzi, kuras rezultātā strauji paaugstinās bezdarba līmenis, 2020. gada 8. jūnijā NVA reģistrēti 77 337 bezdarbnieki (t.sk. 19 090 ieguva bezdarbnieka statusu pēc 2020. gada 1. marta). Bezdarbnieku pārkvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši aktuālajām tautsaimniecības vajadzībām ir būtisks krīzes seku mazināšanas un ekonomikas atveseļošanas pasākums ar mērķi atbalstīt bezdarbniekus un veicināt to sekmīgu atgriešanos darba tirgū, papildinot apgūtās zināšanas, kā arī apgūstot turpmākai veiksmīgai nodarbinātībai nepieciešamās jaunās prasmes un iemaņas  Kā liecina Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) pētījuma “Cilvēku sasaiste ar darbvietām: Latvija”[[6]](#footnote-6) galvenie rezultāti, apmācību pasākumi sastāda būtisku daļu no aktīvā darba tirgus politikas un kopumā ir pozitīvi vērtējami SAM 7.1.1. mērķu izpildē, efektivitātē un ietekmē uz darba tirgus rezultātiem, t.sk. bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.  Laikā no 2012. līdz 2017. gadam vidēji gadā 6 600 bezdarbnieku piedalījās profesionālās apmācības pasākumos un 15 900 neformālās apmācības pasākumos, papildus 80 000 bezdarbnieku ik gadu piedalījušies konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (īsi kursi, nodarbības, vienu vai vairākas dienas)[[7]](#footnote-7). OECD pētnieki atzīst, ka gan profesionālai apmācībai, gan neformālai apmācībai ir pozitīva ietekme uz darba tirgus rezultātiem gan jauna darba atrašanās ziņā, gan darba samaksas pieauguma ziņā (galvenie darba tirgus rezultāti, kas vērtēti OECD pētījumā, ir indivīda darba atrašanas iespējas un darba ienākumi atgriežoties darba tirgū pēc noteikta mēnešu skaita pēc mācību uzsākšanas).  Jāņem vērā, ka atbilstoši NVA datiem 2020. gada marta beigās no visiem uzskaitē esošajiem reģistrētajiem bezdarbniekiem (58 987 personas) 40% jeb 24 737 personām bija iegūta vispārējā vidējā vai zemāks izglītības līmenis. Tādējādi ir nepieciešams turpināt atbalsta sniegšanu SAM 7.1.1. ietvaros, lai nodrošinātu nepārtrauktu un līdzsvarotu apmācību pasākumu piedāvājumu bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī mazinātu viņu prasmju neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un atbalstītu spēju pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Tāpat arī ārkārtējās situācijas izraisītās krīzes rezultātā bezdarbnieka statusu iegūst cilvēki ar salīdzinoši konkurētspējīgāku profilu un augstāku izglītības līmeni, kuru papildu prasmju pilnveidei un jaunu prasmju apguvei, lai nodrošinātu to turpmāko konkurētspēju darba tirgū, nepieciešama kursu piedāvājumu dažādošana, intensificējot atbalstu e-vidē. Piedāvātas tiks jaunas apmācību programmas – ***augstākās izglītības iestāžu studiju moduļi vai studiju kursi*** *(MK noteikumu projekta 8. punkts)*, kā arī mācību kursi no tiešsaistes mācību platformām. Jo īpaši attālinātu mācību nodrošināšana bezdarbnieku pārkvalifikācijai un prasmju pilnveidei aktualizējās pulcēšanās aizlieguma dēļ, bet tās ir plānots turpināt arī pēc ierobežojumu atcelšanas vai mīkstināšanas. Tiks analizēta gan bezdarbnieku iesaiste, mācību rezultāti, programmu nodrošināšanas un pieejamības iespējas, orientējot mācību pakalpojumu attālinātā formā bezdarbniekiem arī ilgtermiņā, to padarot mūsdienīgāku un pieejamāku, jo īpaši tādām bezdarbnieku grupām kā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, personas ar invaliditāti u.c., kuras varētu apgūt darba tirgū pieprasītās prasmes attālināti. Piedāvājums ietvers tādas programmas kā, piemēram, akreditētu modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, akreditētu izglītības iestādes profesionālās pilnveides izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes akreditētu programmu studiju moduli; mācību kursu no tiešsaistes mācību platformām. Gadījumā, ja šis atbalsts netiks piedāvāts, personas ilgstoši atradīsies bezdarba situācijā, darba tirgū būs vērojams atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka iztrūkums, kā arī pieaugs valsts budžeta izdevumi pabalstu izmaksai un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.  Tāpat, lai efektīvi sasniegtu SAM 7.1.1. mērķi, nodrošinātu pieejamā finansējuma investēšanu pilnā apjomā un atbalsta pakalpojumu pieejamību NVA klientiem līdz 2021. -2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai, plānots pagarināt SAM 7.1.1. īstenošanas termiņu (no 2021. gada 31. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim SAM 7.1.1. pieejamā finansējuma ietvaros. Minētās izmaiņas t.sk. ir atbalstītas ar FM pusgada informatīvo ziņojumu (izskatīts MK sēdē 2020.gada 17.martā);  2) **sadarbības partnera (IKVD) piesaisti bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzības un mācību procesa kvalitātes kontroles, tai skaitā apmācību programmu ekspertīzes, metodoloģiskās vadības un ieviešanas uzraudzības nodrošināšanai un prasības sadarbības partnerim** *(MK noteikumu projekta 1., 6.,7.,9.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,19.,20.,22. punkts)*.  Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem IKVD iekļauts kā sadarbības partneris. IKVD uzdevums būs nodrošināt NVA piesaistīto izglītības iestāžu un to piedāvāto izglītības programmu (vairāk nekā 177 privāto un valsts izglītības iestāžu visā Latvijā, kas īsteno profesionālās tālākizglītības, pilnveides, neformālās izglītības programmas, kā arī attālinātās mācības) papildu uzraudzību un izvērtēšanu atbilstoši izglītības kvalitāti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tādējādi stiprinot bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu mācību procesa kvalitāti.  IKVD pieredze izglītības pakalpojumu uzraudzībā, t.sk. akreditējot un licencējot profesionālās tālākizglītības programmas, stiprinās bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzību un mācību procesa kvalitāti.  Attālināto mācību piedāvājuma paplašināšana, kā arī šo izglītības programmu turpmāka īstenošana (arī pēc krīzes beigām) rada papildu nepieciešamību IKVD piesaistei, jo jāveic t.sk. jauno attālināto mācību programmu ekspertīze, metodoloģiska vadība un ieviešanas uzraudzība.  Atbilstoši Izglītības likuma 46. pantam, pieaugušo neformālās izglītības programmu piedāvājumu un īstenošanu nodrošina gan izglītības iestādes, gan privātpersonas (gan juridiskās, gan fiziskās). Juridiskām un fiziskām privātpersonām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir jāsaņem licence pašvaldībā, savukārt akreditētas izglītības iestādes var īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences. Pastāvošais normatīvais regulējums ļauj neformālās izglītības programmas (NVA gadījumā tās ir valodu un datorzinību programmas) īstenot ikvienam izglītības pakalpojuma sniedzējam, kas saņēmis licenci no vietējās pašvaldības, kuras lielākoties, izsniedzot licenci, nenodrošina papildu licencējamo programmu kvalitātes uzraudzību, kas ietekmē arī NVA klientu vispārējo mācību kvalitāti. Ņemot vērā minēto, plānots piesaistīt IKVD arī neformālās izglītības programmu kvalitātes uzraudzībā, atbilstoši pašreizējam tiesiskajām regulējumam un iespējām.  Sekmīgai bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū noteicošā ir izglītības iestāžu spēja un ieinteresētība pilnveidot izglītības piedāvājumu un veidot/atjaunināt kvalitatīvas izglītības programmas. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību ietvaros arī turpmāk tiks turpināts darbs pie papildus kvalitātes kritēriju izglītības iestādēm izstrādes, vienlaikus pastiprināti pievēršoties mācību kvalitātes uzraudzības jautājumiem. IKVD sadarbība ar NVA 2014. – 2020. gada plānošanas periodā paredzama kā izmēģinājumprojekts, lai nākamā plānošanas perioda (2021.-2027. gadam) ietvaros lemtu par IKVD kā sadarbības partnera ilglaicīgu piesaisti, analizējot IKVD ietekmi un atdevi uz projekta atbalstāmajām darbībām un ietaupītajiem projekta finanšu līdzekļiem (norēķiniem) ar izglītības iestādēm nekvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanas gadījumā.  Minēto IKVD funkciju nodrošināšanas kopējās izmaksas sastāda indikatīvi 250 000 *euro*  (4 amata vietas ar mēnešalgu 1 383 *euro* no 2020.gada augusta līdz 2023. gada 31.decembrim , 15 % netiešās izmaksas, kā arī izmaksas sadarbības partnera personāla darba vietu iekārtošanai 3 000 \* 4 = 12 000 *euro,* veselības apdrošināšanas izmaksas, komandējumu un ar tiem saistīto naktsmītņu izmaksas, izglītības iestāžu pārbaužu nodrošināšanai, indikatīvi 25 000 *euro* gadā ). IKVD funkciju nodrošināšanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts 7.1.1. SAM projektam pieejamā finansējuma ietvaros. MK noteikumu projektā ir atrunāti būtiskākie sadarbības līgumā starp Nodarbinātības valsts aģentūru kā finansējuma saņēmēju un IKVD kā sadarbības partneri iekļaujamie nosacījumi. Vienlaikus sadarbības līgumā tiks noteikti sekojoši IKVD pienākumi - IKVD atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas NVA izglītības uzraudzības un kvalitātes jautājumos; veic uzraudzību NVA organizētās apmācības īstenošanas vietās; sagatavo atskaites un pārskatus par pārbaudēs konstatēto; sniedz metodoloģisku atbalstu, piedalās pretendentu izvēles komisiju darbā (t.sk. vērtē izsludinājumu ietvaros iesniegtos pretendentu piedāvājumus, veic mācību programmu atbilstības izvērtēšanu u.c.).    3) papildināt **atbalstāmās darbības ar jaunām apmācību programmām** – **augstākās izglītības iestādes studiju moduļu un studiju kursu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību formā** *(MK noteikumu projekta 8. punkts)*.  Bezdarbniekiem pieejamo apmācību klāsts tiek paplašināts, lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kvalitāti un sekmīgu, uz klientu vajadzībām orientētu pakalpojumu, īpaši šobrīd, kad bezdarbnieka statusu iegūst cilvēki ar augstu kvalifikāciju un izglītības līmeni, kuru papildu prasmju pilnveidei un jaunu prasmju apguvei nepieciešams pārskatīt pieejamo atbalstu un piedāvāt jaunas apmācību programmas un formas. Piedāvātas tiks jaunas apmācību programmas – augstākās izglītības iestāžu studiju moduļi vai studiju kursi, kā arī mācību kursi no tiešsaistes mācību platformām, īpaši domājot par elastīgām apmācību formām, t.sk. attālinātām apmācībām.  Augstākās izglītības piedāvājums ir uzskatāmas kā neformālās jeb prasmju pilnveides izglītības kursi, satura ziņā līdzīgi tiem, kas tradicionāli bezdarbniekiem pieejami profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības ietvaros. Līdz ar to arī bezdarbniekiem bez augstākās izglītības apliecinoša dokumenta šie kursi būs pieejami, jo kursi izriet no kopīgā mūžizglītības piedāvājuma, kas neparedz atsevišķus dalības nosacījumus tikai cilvēkiem ar augstāko izglītību, vienlaikus šis izglītības piedāvājums tiks sniegts atbilstoši katra bezdarbnieka profilam, ievērojot arī bezdarbnieka vēlmes un motivāciju. NVA turpinās attīstīt mācību portfeļu piemērošanu bezdarbniekiem kombinējot dažāda satura un ilguma mācības, t.sk. IT prasmju kursus ar karjeras konsultācijām, attālinātām mācībām u.c. pasākumiem, kas sasaucas arī ar Nodarbinātības padomes priekšlikumiem. Esošās sistēmas ietvaros, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības attīstības prognozēm , LM Apmācību jomu noteikšanas komisija regulāri pārskata NVA piedāvāto programmu sarakstus, tos aktualizējot. LM Apmācību komisijas sastāvā ir eksperti no nozaru ministrijām, NVA, sociālajiem partneriem, kā arī IKVD un citu valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Komisija lēmumu pieņem, balstoties uz NVA un LM sagatavoto informāciju un tās analīzi, piemēram, par bezdarbnieku iesaisti mācību programmās un rezultātiem, prognozēm, vakanču piedāvājumu u.c. Komisija savu darbību veic kopš 2009.gada.  Projekta ietvaros augstākās izglītības kursu apguvei ( t.sk. attālinātā formā) tiek indikatīvi plānots finansējums 605 000 *euro* (605 *euro* (1 dalībnieka vidējās izmaksas – t. sk. apmācību izmaksas un stipendija) x 1000 dalībnieki), kā arī atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 75, tiks nodrošināta finanšu atlīdzība transporta izdevumu segšanai un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu, nodrošinot to 7.1.1. SAM projektam pieejamā finansējuma ietvaros.  **4)** paredzēt, ka **bezdarbnieki ar invaliditāti var iesaistīties atbalstāmajā darbībā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” bez vecuma ierobežojuma,** atbilstoši grozījumiemMK noteikumos Nr.75 (*MK noteikumu projekta 9. un 18. punkts*) un, ka **atbalstāmajā darbībā** **“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”** SAM 7.1.1. ietvaros bezdarbnieki varēs iesaistīties līdz 2020. gada 31. augustam (*MK noteikumu projekta 27. punkts*).  Lai arī kopējais bezdarba līmenis valstī līdz ārkārtas situācijas rezultātā radītajai krīzei ar katru gadu ir samazinājies, bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars pieaug, proti, 2014. gadā bija reģistrēti 8 355 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas bija 10,2% no kopējā bezdarbnieku skaita, savukārt 2019.gadā – 7 868 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas bija 13,6% no kopējā bezdarbnieku skaita. Minētās tendences liecina, ka bezdarbniekiem ar invaliditāti ir nepieciešams mērķētāks atbalsts. MK noteikumu projekts paredz, ka atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” turpmāk varēs iesaistīties bezdarbnieki ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma, kas veicinās bezdarbnieku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un nodarbinātībā. Tāpat MK noteikumu projekts paredz, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, iesaistoties atbalstāmajā darbībā, bezdarbniekiem ar invaliditāti būs iespējams saņemt (ja nepieciešams) surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus. Plānots, ka aptuveni 1% (aptuveni 385 bezdarbnieki ar invaliditāti) no mērķa grupas dalībniekiem būs nepieciešams izmantot iepriekšminētos pakalpojumus.  Iepriekšminēto pakalpojumu izmaksas uz vienu iesaistīto bezdarbnieku ar invaliditāti tiek plānotas vidēji 130 *euro* visam iesaistes periodam atbalstāmajā darbībā *(pakalpojums tiek sniegts atbilstoši nepieciešamībai,* surdotulka pakalpojuma izmaksas veicot atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajām pakalpojuma izmaksām, ergoterapeitu un atbalsta personu nodrošināšanai, pakalpojuma sniedzējus NVA izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem)*.*  Atbalsta pasākums tiks nodrošināts/īstenots SAM 7.1.1. pieejamā finansējuma ietvaros un veicinās SAM 7.1.1. mērķa un sasniedzamo uzraudzības rādītāju izpildi.  Savukārt, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma nepārtrauktību, no 2020. gada 1. septembra minētās atbalstāmās darbības plānots īstenot DP 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" ietvaros kā vienu no bezdarbniekiem paredzētajiem pagaidu nodarbinātības pasākumiem atbilstoši 9.1.1.1. pasākumā "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" pieejamajam finansējumam.  **5) precizēt ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus:**  5.1)paredzot, ka vienam vienotam uzņēmumam, kas darbojas lauksaimniecības nozarē piešķiramā *de minimis* atbalsta kopējā summa jebkurā trīs fiskālo gadu periodā nepārsniedz 25 000 *euro* saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013) 3. panta 3.a punktu (Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. pants grozīts ar Komisijas 2019. gada 21. februāra Regulu Nr. 2019/316 ar ko groza Komisijas regulu Nr. 1408/2013[[8]](#footnote-8) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2019/316) *(MK noteikumu projekta 24.punkts)*;  5.2) paredzot, ka lēmumu par *de minimis* atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013, Komisijas regulu Nr.1407/2013 un Komisijas regulu Nr.717/2014 var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām saskaņā ar minēto regulu 7. panta 4.punktu un 8. pantu *(MK noteikumu projekta 25.punkts)*.  Attiecīgie grozījumi ar valsts atbalsta saņemšanu saistītajos nosacījumos ierosināti saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2019/316, kā arī ņemot vērā minēto regulu atšķirīgos darbību termiņus un diskusijas par to iespējamiem grozījumiem;  5.3) papildināt MK noteikumus Nr.836 ar atsauci par *de minimis* atbalsta piešķiršanas brīdi *(MK noteikumu projekta 26.punkts)*. MK noteikumu projekts paredz, ka *de minimis* atbalsta piešķiršanas brīdi nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, proti, atbilstoši MK noteikumu Nr.75 grozījumos paredzētajam - valsts atbalsts tiek piešķirts, noslēdzot līgumu ar atbalsta saņēmēju par pasākuma īstenošanu. Minētā pieeja izvēlēta, lai nedublētu tiesību aktu normas;  5.4) papildināt MK noteikumus Nr.836 ar jaunu punktu, kas paredz atbalsta saņēmējam atmaksāt saņemto *de minimis* atbalstu ar procentiem finansējuma saņēmējam, ja tas pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014 vai Komisijas regulas 1408/2013 prasības *(MK noteikumu projekta 26.punkts)*.  Kopumā ierosinātie grozījumi veicinās SAM 7.1.1. kvalitatīvu ieviešanu, mērķa un uzraudzības rādītāja sasniegšanu, kā arī pozitīvi ietekmēs SAM 7.1.1. mērķa grupu, jo tiks nodrošināts nepārtraukts un līdzsvarots apmācību pasākumu piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī mazināta to prasmju neatbilstība darba tirgus pieprasījumam un veicināta integrācijas darba tirgū/nodarbinātībā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | LM kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, NVA. |
| 4. | Cita informācija | MK noteikumu projekts ietekmē NVA kā finansējuma saņēmēju, jo tas paredz precizēt SAM 7.1.1. īstenošanas nosacījumus.  Izvērtējot ierosināto grozījumu ietekmi uz SAM 7.1.1., pēc MK noteikumu spēkā stāšanās būs nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus (atbilstoši aktuālajām MK noteikumu Nr. 836 redakcijām) NVA īstenotajā projektā Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (turpmāk – SAM 7.1.1. projekts).  MK noteikumu projektam tiek prognozēta būtiska pozitīva ietekme uz SAM 7.1.1. projekta īstenošanu, t.sk. mērķa un sasniedzamo uzraudzības rādītāju izpildi, jo tiks veicināta bezdarbnieku konkurētspēja un integrācija darba tirgū, kas tiks nodrošināta, paplašinot atbalstāmās darbības “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķa grupu, kā arī bezdarbnieku prasmju pilnveidei piedāvājot jaunas apmācību programmas un piesaistot jaunu sadarbības partneri – IKVD mācību programmu ekspertīzei.  LM kā ES fondu atbildīgā iestāde sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi (turpmāk – CFLA) uzraudzīs, lai tiek veikti atbilstoši grozījumi SAM 7.1.1. projektā. NVA kā SAM 7.1.1. finansējuma saņēmējs ir informēts par pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | NVA reģistrēti bezdarbnieki, īpaši bezdarbnieki ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.  Atbilstoši NVA statistikas datiem 2020. gada 8. jūnijā NVA bija reģistrēti 77 337 bezdarbnieki. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | MK noteikumu projektam ir ietekme uz tautsaimniecību, kā arī uz uzņēmējdarbības vidi un maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, jo tiks mazināts atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka iztrūkums, tādējādi darba devējiem būs plašāka iespēja piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus. MK noteikumu projektam ir ietekme uz sabiedrības mērķgrupām – bezdarbniekiem un darba meklētājiem, jo, pagarinot projekta ieviešanas termiņu, tiks nodrošināts nepārtraukts un līdzsvarots apmācību pasākumu piedāvājums, kā arī mazināta to prasmju neatbilstība darba tirgus pieprasījumam un veicināta integrācija nodarbinātībā.  MK noteikumu projekts nesniedz ietekmi uz vidi, konkurenci, veselību, kā arī neietekmē uzņēmējdarbības vidi un administratīvo slogu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | MK noteikumu projekts neskar šo jomu. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | MK noteikumu projekts neskar šo jomu. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | **2020.gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| **2021.** | | **2022.** | | **2023.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 11 353 751 | 461 886 | 8 535 221 | 1 608 759 | 0 | 4 416 949 | 380 942 |
| 2. Budžeta izdevumi | 12 678 672 | 516 195 | 9 721 209 | 1 832 108 | 0 | 4 961 117 | 440 209 |
| 3. Finansiālā ietekme | -1 324 921 | -54 309 | -1 185 988 | - 223 349 | 0 | -544 168 | - - 59 267 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | -1 324 921 | -54 309 | -1 185 988 | -223 349 | 0 | -544 168 | - 59 267 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.836, šobrīd SAM 7.1.1. ietvaros pasākumam (Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 98 188 063 *euro*, t.sk. ESF finansējums – 83 459 853 *euro*, valsts budžeta finansējums – 12 799 721 *euro* un privātais līdzfinansējums (darba devēju finansējums) – ne mazāk kā 1 928 489 *euro*. Šobrīd finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne mazāk kā 92 169 612 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējumu – 77 748 955 *euro* apmērā, valsts budžeta finansējumu – 11 909 031 *euro* apmērā un privāto līdzfinansējumu (darba devēju finansējums) – ne mazāk kā 2 511 626 *euro*.  MK noteikumu projekts paredz samazināt SAM 7.1.1. ietvaros pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 187 *euro*  un līdz ar to pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās dienas SAM 7.1.1. ietvaros projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 98 186 876 *euro*, no tā publiskais finansējums 96 033 633 *euro,* ESF finansējums – 83 457 803 *euro*, valsts budžeta finansējums – 12 575 830 *euro* un privātais līdzfinansējums (darba devēju finansējums) – ne mazāk kā 2 153 243 *euro*.  **2015. gadā** kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 9 448 435 *euro*, t.sk. ESF finansējums 8 131 170 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 317 265 *euro*.  Ņemot vērā, ka atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmai 2014.–2020. gadam (turpmāk – KP VIS) 2016. gadā projektam tika konstatētas neatbilstības 365,83 *euro* apmērā (noapaļojot 366 *euro*), par konstatēto neatbilstības summu ir samazināta projekta attiecināmā izdevumu summa – 2015. gadā par neatbilstoši veikto izdevumu summu 54,34 *euro* (noapaļojot 54 *euro*) apmērā.  Saskaņā ar MK 22.12.2015. sēdes lēmumu[[9]](#footnote-9) 798,03 *euro* (noapaļojot 798 *euro*) uzskatāmi par ārpus projekta finansētiem.  Ņemot vērā minēto, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2015. gadā projekta kopējais finansējums ir 9 544 793 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 9 447 583 *euro*, t.sk. ESF finansējums 8 030 444 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 417 139 *euro* un privātais līdzfinansējums 97 210 *euro*.  **2016. gadā** kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 15 101 967 *euro*, t.sk. ESF finansējums 12 986 672 *euro* un valsts budžeta finansējums 2 115 295 *euro*.  Ņemot vērā iepriekš minēto par 2016. gadā projektam konstatētās neatbilstības daļu - 2016. gadā neatbilstoši veikto izdevumu summu 311,49 (noapaļojot 312 *euro*) *euro* apmērā ir samazināta projekta attiecināmā izdevumu summa, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2016. gadā projekta kopējais finansējums ir 15 397 939 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 15 101 655 *euro*, t.sk. ESF finansējums 13 147 502 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 954 153 *euro* un privātais līdzfinansējums 296 284 *euro*.  **2017. gadā** kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 13 528 549 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 649 267 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 879 282 *euro*.  Ņemot vērā, ka atbilstoši KP VIS 2018. gadā projektam tika konstatētas neatbilstības, ir samazināta projekta attiecināmā izdevumu summa 2017. gadā par neatbilstoši veikto izdevumu summu 3 921,84 *euro* (noapaļojot 3 922 *euro*) apmērā. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2017. gadā projekta kopējais finansējums ir 14 073 494 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 13 524 627 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 649 724 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 874 903 *euro* un privātais līdzfinansējums 548 867 *euro*.  **2018. gadā** kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 13 563 586 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 679 048 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 884 538 *euro*. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2018. gadā projekta kopējais finansējums ir 14 238 822 *euro*, no tā publiskais finansējums 13 563 586 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 759 629 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 803 957 *euro* un privātais līdzfinansējums 675 236 *euro*.  **2019. gadā** kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 14 230 475 *euro*, t.sk. ESF finansējums 12 243 387 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 987 088 *euro*.  Ņemot vērā 2018. gadā projektam konstatēto neatbilstību ,jāsamazina projekta attiecināmo izdevumu summa 2019. gadā (jāņem vērā, ka šobrīd nav veikti attiecīgi grozījumi projekta finanšu datos) par neatbilstoši veikto izdevumu summa 8 368,97 *euro* apmērā (noapaļojot 8 369 *euro*).  Ņemot vērā, ka šobrīd nav veikti atbilstoši precizējumi projekta finanšu datos, pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās 2019. gadam projekta kopējais finansējums plānots 14 749 409 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 14 222 106 *euro*, t.sk. ESF finansējums 12 088 790 *euro*, valsts budžeta finansējums 2 133 316 *euro* un privātais līdzfinansējums 527 303 *euro*.  **2020. gadā** projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 12 678 672 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējums 11 353 751 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 324 921 *euro*.  Šobrīd, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2020. gadā projekta kopējais finansējums indikatīvi plānots 13 642 272 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 13 428 672 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 675 552 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 753 120 *euro* un privātais līdzfinansējums 213 600 *euro*.  Pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās 2020. gadam projekta kopējais finansējums plānots 13 203 210 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 13 194 867 *euro*, t.sk. ESF finansējums 11 815 637 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 379 230 *euro* un privātais līdzfinansējums  ne mazāk kā 8 343 *euro*.  **2021. gadā** projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 9 721 209 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējums 8 535 221 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 185 988 *euro*.  Šobrīd, saskaņā ar projekta finanšu datiem, 2021. gadā projekta kopējais finansējums indikatīvi plānots 10 255 211 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 10 102 085 *euro*, t.sk. ESF finansējums 8 804 565 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 297 520 *euro* un privātais līdzfinansējums 153 126 *euro*.  Pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās 2021. gadam projekta kopējais finansējums plānots 11 553 317 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 11 553 317 *euro*, t.sk. ESF finansējums 10 143 980 *euro*, valsts budžeta finansējums 1 409 337 *euro*.  **2022. gadā** projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā un saskaņā ar projekta finanšu datiem šobrīd finansējums nav plānots.  Pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās 2022. gadam projekta kopējais finansējums plānots 4 961 117 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 4 961 117 *euro*, t.sk. ESF finansējums 4 416 949 *euro*, valsts budžeta finansējums 544 168 *euro.*  **2023. gadā** projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā un saskaņā ar projekta finanšu datiem šobrīd finansējums nav plānots.  Pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās 2023. gadam projekta kopējais finansējums plānots 440209 *euro* apmērā, no tā publiskais finansējums 440 209 *euro*, t.sk. ESF finansējums 380 942 *euro*, valsts budžeta finansējums 59 267 *euro.*  Plānojot vidējā termiņa budžeta ietvaru, 2023. gadam projekta kopējais finansējums tiek plānots, atskaitot neatbilstību finansējumu. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | MK noteikumu projekts neietekmē amata vietu skaita izmaiņas. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Finansējums 225 941 *euro* apmērā tiks pārdalīts SAM 7.1.2.1. Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts.  Papildus jāņem vērā, ka projekta kopējais plānotais finansējums valsts budžetā neatbilst projekta kopējam plānotajam finansējumam.. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības tiks precizētas, gatavojot priekšlikumus “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”. Plānojot vidējā termiņa budžeta ietvaru, 2023. gadam projekta kopējais finansējums jāplāno, atskaitot neatbilstību finansējumu. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | MK noteikumu projekts ir saistīts ar :  1) MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi”” (saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā 2019. gada 22. novembrī (VSS–878)) (turpmāk – MK noteikumu Nr.129 grozījumu projekts);  2) MK 2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Grozījumi MK 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””  3) Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi””;  4) Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Labklājības ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | | | | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | | | MK noteikumu projekts paredz:  1) vienam vienotam uzņēmumam, kas darbojas lauksaimniecības nozarē piešķiramā *de minimis* atbalsta kopējā summa jebkurā trīs fiskālo gadu periodā nepārsniedz 25 000 *euro* saskaņa ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktu (Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. pants grozīts ar Komisijas regulu Nr. 2019/316);  2) lēmumu par *de minimis* atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz regulu darbības beigām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu (Komisijas regulas Nr. 1408/2013 8. pants grozīts ar Komisijas regulu Nr. 2019/316), saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, saskaņā ar Komisijas regulas Nr.717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu;  3) ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014 vai Komisijas regulas Nr.1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu 7.1.1. SAM projekta ietvaros saņemto *de minimis* atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad *de minimis* atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | | | |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | | | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | | | |
| 3. | Cita informācija | | | Nav | | | |
| **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | | | 1) Komisijas regula Nr. 717/2014;  2) Komisijas regula Nr.794/2004;  3) Komisijas regula Nr. 1407/2013;  4) Komisijas regula Nr. 1408/2013. | | | | |
| A | | | B | | | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | | | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | | | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (tai skaitā alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punkts | | | MK noteikumu projekta 24.punkts. | | | Ieviests pilnībā. | MK noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4.punkts un 8.pants | | | MK noteikumu projekta 25.punkts. | | | Ieviests pilnībā. | MK noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4.punkts un 8.pants | | | MK noteikumu projekta 25.punkts. | | | Ieviests pilnībā. | MK noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4.punkts un 8. pants | | | MK noteikumu projekta 25.punkts. | | | Ieviests pilnībā. | MK noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. |
| Komisijas regulas Nr.794/2004 10. un 11. pants | | | MK noteikumu projekta 26.punkts. | | | Ieviests pilnībā. | MK noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības.  MK noteikumu projekts paredz, ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014 vai Komisijas regulas Nr.1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto *de minimis* atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | | | Ar noteikumu projektu tiek izmantota Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā dalībvalstij noteiktā rīcības brīvība, ka vienam vienotam uzņēmumam piešķirtā *de minimis* atbalsta kopējā summa jebkurā trīs fiskālo gadu periodā nepārsniedz 25 000 euro un ka piešķirtais *de minimis* atbalsta kopējais kumulatīvais apjoms jebkurā trīs fiskālo gadu periodā nepārsniedz šīs regulas II pielikumā noteikto valsts maksimālo apjomu, ievērojot nosacījumus, ka attiecībā uz atbalsta pasākumiem, kas dod labumu tikai vienai produktu nozarei, kopējā piešķirtā kumulatīvā atbalsta summa jebkurā trīs fiskālo gadu periodā nepārsniedz šīs regulas 2. panta 4. punktā noteikto nozares maksimālo apjomu un ka dalībvalsts izveido valsts centrālo reģistru. Minētā rīcības brīvība nepieciešama, lai saimnieciskās darbības veicējam, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, nodrošinātu iespējami līdzīgus finanšu atbalsta nosacījumus ar citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī lai varētu savlaicīgi nodrošināt apmācību vietu pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti. | | | | |
| 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 | | | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. | | | | |
| Cita informācija | | | Nav | | | | |
| **2. tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | | | |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar | | | | | | | |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | | | | | | |
| 1. | | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | | | Lai informētu sabiedrību par MK noteikumu projektu un dotu tai iespēju izteikt viedokli, MK noteikumu projekts atbilstoši MK 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (turpmāk – MK noteikumi 970) pirms tā iesniegšanas/izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) ievietots LM un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē.  MK noteikumu projekta izstrāde tika uzsākta vienlaikus ar grozījumu DP grozījumu Nr.5 apstiprināšanu un atbilstoši MK noteikumiem Nr. 970 pirms tā iesniegšanas/izsludināšanas VSS, ievietojot to LM un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē. MK noteikumu projekta izstrāde un tālākā virzība tika apturēta saistībā ar LM plānotajām iniciatīvām COVID-19 seku mazināšanai un saskaņā ar MK 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmumu tas tika precizēts un tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lieta, kas pieļauj iespēju sabiedrības viedokli neapzināt. | | |
| 2. | | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | | | Sabiedrība tika aicināta līdzdarboties MK noteikumu projekta izstrādē, ievietojot MK noteikumu projektu LM tīmekļa vietnē [www.lm.gov.lv](http://www.lm.gov.lv) un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē <https://www.mk.gov.lv/>, un no 2020. gada 8. janvāra līdz 2020. gada 27. janvārim aicinot sabiedrības pārstāvjus:  1) rakstiski sniegt viedokli par MK noteikumu projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot uz elektronisko pasta adresi: atbildiga.iestade@lm.gov.lv;  2) klātienē sniegt viedokli par MK noteikumu projektu tā izstrādes stadijā. | | |
| 3. | | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | | | Par MK noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts. | | |
| 4. | | Cita informācija | | | Nav. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | LM, CFLA, NVA kā finansējuma saņēmējs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Labklājības ministre R. Petraviča

I. Strazdiņa67021630

Ilze.Strazdina@lm.gov.lv

1. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.836). [↑](#footnote-ref-1)
2. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” (TA-1905), <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478588&mode=mk&date=2019-10-11> [↑](#footnote-ref-2)
3. Ministru kabineta rīkojums “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” (TA-31)

   <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482648&mode=mk&date=2020-01-21> [↑](#footnote-ref-3)
4. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” (TA-1905), <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40478588&mode=mk&date=2019-10-11> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ministru kabineta rīkojums “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” (TA-31)

   <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40482648&mode=mk&date=2020-01-21> [↑](#footnote-ref-5)
6. OECD pētījums “Cilvēku sasaiste ar darbvietām: Latvija”, <http://www.oecd.org/publications/evaluating-latvia-s-active-labour-market-policies-6037200a-en.htm> [↑](#footnote-ref-6)
7. Abiem pasākumu veidiem norādīts dalību skaits, viena persona var piedalīties pasākumos atkārtoti atbilstoši pasākumu noteikumiem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Komisijas Regula (ES) 2019/316 (2019. gada 21. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam lauksaimniecības nozarē, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0316> [↑](#footnote-ref-8)
9. Informatīvais ziņojums “Par Nodarbinātības valsts aģentūras kā projekta īstenotāja veiktajiem izdevumiem, kas nevar tikt finansēti no specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma attiecināmām izmaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40377299&mode=mk&date=2015-12-22> [↑](#footnote-ref-9)