**Ministru kabineta rīkojumu “Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sagatavots, lai nodrošinātu 125 000 *euro* pārdali uz 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Savukārt Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sagatavots, lai nodrošinātu finansējumu 125 000 euro apmērā ar mērķi sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības centieniem panākt pamatbrīvību un demokrātijas principu ievērošanu Baltkrievijā, atbalstīt neatkarīgo mediju stiprināšanu ES Austrumu partnerības valstīs, kā arī veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās, kurās tiek izskatīti Latvijai svarīgi jautājumi, nodrošinot tās interešu pārstāvību un nostiprinot Latvijas kā uzticamas sabiedrotās tēlu.Rīkojuma projektos paredzētajām apropriācijas pārdalēm nav ietekmes uz kopējo valsts budžetu.Rīkojuma projekti stāsies spēkā to parakstīšanas brīdī. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ārlietu ministrija, izvērtējot 2020.gada budžeta līdzekļu izlietojumu, ierosina pārdalīt finansējumu 110 000 *euro* apmērā no ĀM budžeta programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” un 15 000 *euro* apmērā no ĀM budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” uz 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Savukārt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nodrošinātā finansējuma 125 000 *euro* apmērā Ārlietu ministrija novirzītu līdzekļus iemaksas veikšanai Eiropas Demokrātijas fonda budžetā ar mērķi stiprināt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, kā arī atbalsta sniegšanai Baltijas Mediju izcilības centra aktivitātēm ar mērķi stiprināt neatkarīgos medijus ES Austrumu partnerības valstīs. Tāpat Ārlietu ministrija plāno iemaksu veikšanu vēl desmit starptautisko institūciju (1) Apvienoto Nāciju Organizācijas *(turpmāk – ANO)* Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, (2) ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, (3) UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas, (4) ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja, (5) Eiropas Savienības *(turpmāk – ES)* - Latīņamerikas un Karību valstu fonda, (6) NATO-Gruzijas Drošas komunikācijas un informācijas apmaiņas projekta, (7) ANO Attīstības programmas, (8) OECD-Ukrainas Rīcības plāna, (9) ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāna Sudānai un (10) ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāna Jemenai budžetos, pamatojoties uz un sekmējot sekojošā tiesību aktā noteikto Latvijas ārpolitikas aktuālo virzienu ievērošanu:* 2019. gada Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem;

Rīkojuma projekti ir sagatavoti saskaņā ar:* Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. pantu;
* Ministru prezidenta 2020. gada 9. jūnija rezolūcijā Nr. 7.8.5./2020 DOC 1416-1102 noteikto;
* Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. pantu;
* Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. punktu.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | **1. Eiropas Demokrātijas fonds**2012. gadā dibinātais Eiropas Demokrātijas fonds *(turpmāk – EDF)* ir neatkarīgs starptautisks trasta fonds, kura mērķis ir ilgtspējīgas demokrātijas veicināšana Eiropas Savienības *(ES)* kaimiņvalstīs, kur uzsākts sabiedrības demokrātiskas attīstības process. EDF kopš dibināšanas ir kļuvis par nozīmīgu instrumentu Eiropas Kaimiņu politikas mērķu sasniegšanā. EDF sniedz iespēju elastīgā, dinamiskā un inovatīvā veidā atbalstīt pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu ES kaimiņu reģionā. 2014. gadā EDF pieņēma lēmumu par mandāta paplašināšanu, uzsākot iniciatīvu “Palīdzība kaimiņu kaimiņiem”. 2017. gadā pieņemts lēmums EDF darbību paplašināt arī uz Rietumbalkāniem. Kopš 2017. gada EDF vadībā tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir stiprināt neatkarīgos medijus Austrumu partnerības reģionā.Nacionālajā pozīcijā Nr.1 “Par Deklarāciju par Eiropas Demokrātijas fonda izveidi” Latvija pauda atbalstu EDF dibināšanas mērķim. Ar 2012. gada 6. novembra lēmumu Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja EDF statūtus.Latvijas iemaksas Eiropas Demokrātijas fondā mērķis ir, atbilstoši Latvijas ārpolitiskajai nostājai, sniegt praktisku atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. Finansējums nepieciešams, lai atbalstītu EDF sniegto palīdzību Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. EDF pieredze un darba modelis ļauj tā palīdzībai sasniegt pilsoniskās sabiedrības daļas, kurām tiešā atbalsta sniegšana ir apgrūtināta. Finansējums tiks piešķirts mērķdotācijas veidā.Latvijas iemaksa Eiropas Demokrātijas fondā:* iespējotu EDF projektus ar mērķi sekmēt demokrātisku, tiesisku un stabilu attīstību Latvijas kaimiņvalstī Baltkrievijā;
* nodrošinātu Latvijai iespēju realizēt vienu no savām ārpolitikas prioritātēm veicināt demokrātiskos procesus ES kaimiņvalstīs, t.sk. atbalstīt demokrātiskos centienus Baltkrievijā;
* veicinātu Latvijas starptautisko reputāciju un ietekmi ES kaimiņpolitikas kontekstā.

Pēdējo brīvprātīgo iemaksu EDF Latvija veica 2018. gadā 10 000 *euro* apmērā.2019. gadā Ārlietu ministrija plāno veikt iemaksu EDF budžetā 15 000 *euro* apmērā, no kuriem 6 000 *euro* tiktu novirzīti ar Ministru kabineta rīkojuma “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stāšanos spēkā, savukārt 9 000 *euro* tiks novirzīti no Ārlietu ministrijas budžeta programmai 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” 2020. gadā piešķirtā finansējuma attīstības sadarbības projektu īstenošanai.2020.gada 18.augustā arī Latvijas Republikas Saeima pieņēma paziņojumu par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ar aicinājumu Latvijas valdībai un ES institūcijām sniegt atbalstu Baltkrievijas sabiedrībai, tostarp finansiālo atbalstu Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu attīstībai.**2. Atbalsts Baltijas Mediju izcilības centra aktivitātēm ar mērķi stiprināt ES Austrumu partnerības valstu neatkarīgos medijus** Baltijas Mediju izcilības centrs *(turpmāk – BMIC)* dibināts 2015. gadā ar Ārlietu ministrijas atbalstu un ir kļuvis par svarīgu partneri informācijas telpas drošības stiprināšanā un palīdz īstenot vienu no Ārlietu ministrijas darba prioritātēm stiprināt neatkarīgos medijus ES Austrumu partnerības valstīs. Kopā ar Ārlietu ministriju, BMIC koordinē starptautiskās ES Austrumu partnerības mediju donoru grupas darbību. BMIC izstrādā ieteikumus, lai donoru palīdzība medijiem sasniegtu vislabākos ilgtermiņa rezultātus. Centra darbība ir guvusi starptautisko atpazīstamību un ir īpaši svarīga ES Austrumu partnerības valstīs, kurās no spēcīgiem neatkarīgiem medijiem ir atkarīga reformu veiksme un ciešākas sadarbības ar ES veidošana.Finansējumu ir plānots novirzīt šādiem pasākumiem:1) Moldovas mediju vides pētījuma un rekomendāciju veikšanai (pētījuma veikšana uzsākta novembrī; plānotie izdevumi – 4000 *euro*);2) ES Austrumu partnerības mediju donoru koordinācijas procesa nodrošināšanai (2020. gada novembra un decembra mēnešos; plānotie izdevumi – 5000 *euro*).**3. ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcija**Jau desmit gadus ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcija (turpmāk *– UN WOMEN*) ir pasaules vadošā organizācija dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanā, kā arī diskriminācijas pret sievietēm un meitenēm izskaušanā. Šīs institūcijas galvenais mērķis ir veicināt koordinētu rīcību dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas jautājumos ANO ietvaros, kā arī sniegt palīdzību ANO dalībvalstīm šajā jomā noteikto starptautisko standartu ieviešanā. UN WOMEN finansējumu veido dalībvalstu iemaksas un privātā sektora pārstāvju, nevalstisko organizāciju, ANO aģentūru, nodibinājumu un nacionālo komiteju veiktie maksājumi.Dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesību veicināšana ir ilglaicīga un konsekventa Latvijas ārpolitikas prioritāte cilvēktiesību jomā. Šobrīd Latvija ir aktīvi uzsākusi Nacionālā rīcības plāna “Sievietes, miers un drošība” ieviešanu, kā arī veicina šīs tematikas atpazīstamību starptautiski. Latvijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā 2020. gadā uz turpmākajiem pieciem gadiem paver papildus iespēju dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšanai ANO ietvaros un Latvijas atpazīstamības veicināšanai.Latvijai ir svarīgi veikt iemaksu UN WOMEN budžetā, jo tādā veidā Latvija apliecinās:* apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību globāli;
* atbalstu institūcijas īstenotajām aktivitātēm un projektiem Austrumu partnerības valstīs, kas ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm un viens no Nacionālā rīcības plāna par “Sievietēm, mieru un drošību” virzieniem;
* radīs platformu viena no Latvijas divpusējās un daudzpusējās attīstības sadarbības politikas prioritārā virziena – dzimumu līdztiesības un sieviešuiespēju veicināšanas – sekmēšanai.

Latvija pēdējos gadus ir konsekventi atbalstījusi UN WOMEN, pēdējo brīvprātīgo iemaksu 10 000 *euro* apmērā veicot 2019. gadā.**4. ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs**ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs *(turpmāk – OHCHR)* ir ANO institūcija, kas ANO ietvaros īsteno: (1) cilvēktiesību standartu noteikšanu, (2) cilvēktiesību ievērošanas uzraudzīšanu un (3) atbalsta sniegšanu cilvēktiesību nodrošināšanai nacionālajā līmenī. OHCHR sniedz arī saturisku atbalstu citām ANO institūcijām, tostarp ANO Cilvēktiesību padomei. OHCHR personāls darbojas gan valstu/reģionālajos birojos, gan arī ANO miera misijās. OHCHR uzdevums ir aktīvi iesaistīties un reaģēt uz šobrīd aktuāliem notikumiem un izaicinājumiem pasaulē. Piemēram, viens no OHCHR šī brīža uzdevumiem ir sagatavot ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā.Pēdējos gados OHCHR saskaras ar izaicinājumiem finansiālajā situācijā. Kamēr ES un tās dalībvalstis ir vienas no lielākajiem brīvprātīgo iemaksu veicējiem OHCHR budžetā, atsevišķas valstis cenšas to mazināt, apdraudot OHCHR mandātu un uzticamību. Diemžēl nepietiekams OHCHR budžets var atstāt nelabvēlīgas sekas uz cilvēktiesību nodrošināšanu ANO ietvaros.Latvijai ir būtiski veikt brīvprātīgo iemaksu OHCHR budžetā, lai:* skaidri demonstrētu savu nemainīgo atbalstu OHCHR darbībai un mandātam;
* turpinātu uzturēt efektīvu politisko dialogu ar ANO Augsto komisāri cilvēktiesību jautājumos, Latvijas ārpolitikas prioritāšu īstenošanai;
* iemaksa būs praktisks ieguldījums ES Stratēģiskā ietvara par cilvēktiesībām un demokrātiju īstenošanai un atbalsta paušana Latvijas pārstāves Ilzes Brands-Kehris darbam ANO Ģenerālsekretāra vietnieces cilvēktiesību jautājumos amatā, vadot OHCHR darbu Ņujorkā.

Latvija ir starp tām valstīm, kuras aktīvi aicinājušas stiprināt OHCHR mandātu un finansiālo stabilitāti un konsekventi veic brīvprātīgās iemaksas OHCHR budžetā. Pēdējo brīvprātīgo iemaksu 10 000 *euro* apmērā Latvija veica 2019. gadā.**5. UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programma**UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programma *(turpmāk – UNESCO IPDC)* ir vienīgais daudzpusējais forums-starpvaldību programma mediju attīstības veicināšanas jomā attīstības un pēckonflikta valstīs. Programma ne tikai sniedz atbalstu mediju projektiem, bet arī nodrošina veselīgu vidi daudzveidīgu un brīvu mediju izaugsmei attīstības valstīs. Programmas ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts sabiedrībai būtisku mediju projektu realizēšanai, ievērojot IPDC prioritātes – žurnālistu drošību, UNESCO mediju attīstības indikatoru piemērošanu, uz zināšanām veidotu mediju attīstīšanu, kā arī mediju ekspertu apmācību. IPDC finansējumu nodrošina donorvalstu brīvprātīgas iemaksas.Latvija ilgstoši sevi pozicionē kā valsti, kas ne vien respektē vārda un mediju brīvību, bet arī sniedz palīdzību un ekspertīzi žurnālistiem reģionos, kuros to darbība ir apdraudēta, īpaši ES Austrumu partnerības valstīs. 2019. gadā Latvija tika atkārtoti ievēlēta IPDC Starpvaldību padomē uz termiņu no 2019.- 2023. gadam. Saskaņā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas asamblejas lēmumu par Latvijas pārstāvi dalībai IPDC padomē nozīmēta žurnāliste Rita Ruduša. Latvijas ekspertīze mediju brīvības veicināšanas, žurnālistu drošības un izglītošanas, medijpratības jomās tiek novērtēta no UNESCO puses, piesaistot Latvijas ekspertus UNESCO projektos Centrālāzijā.Atbalstot UNESCO IPDC, Latvija:* pilda savu politisko apņemšanos veikt ieguldījumu pasaules preses brīvības stiprināšanā un attīstībā;
* aizstāv Latvijas intereses kopējā mediju vides kvalitātes uzlabošanā, sniedzot palīdzību attīstības valstīm brīvu mediju darbībai;
* Īsteno ārpolitikas uzdevumu par Latvijas iesaistes un ietekmes palielināšanu starptautiskajās organizācijās.

2018. gadā Latvija veica brīvprātīgo iemaksu UNESCO IPDC 15 000 *euro* apmērā.**6. ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs, atbalsts Sīrijas bēgļiem**ANO Augstā komisāra bēgļu lietās birojs *(turpmāk – UNHCR)* ir viena no pasaules vadošajām cilvēktiesību organizācijām, kas koordinē starptautiskos centienus bēgļu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un strādā pie ilgtermiņa risinājumu rašanas bēgļu problēmām. Īstenojot savas funkcijas, UNHCR pievērš uzmanību īpaši neaizsargāto personu grupu tiesību nodrošināšanai, tostarp bērnu tiesību aizsardzībai un vienlīdzīgu tiesību sievietēm un meitenēm sekmēšanai.UNHCR sniedz palīdzību aptuveni 79,5 miljoniem bēgļu, pārvietoto personu un bezvalstnieku. Jaunu militāro konfliktu rezultātā piespiedu kārtā pārvietoto personu skaits arvien pieaug, papildinot to bēgļu skaitu, kas nonākuši ieilgušās un neatrisinātās bēgļu situācijās. UNHCR darba apjoms ir palielinājies arī COVID-19 pandēmijas rezultātā, nodrošinot medicīnisko palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem un iekšēji pārvietotajām personām, cenšoties ierobežot pandēmijas izplatīšanos nometnēs.Tā kā brīvprātīgās iemaksas veido aptuveni 97 % no UNHCR finansējuma, tad tās ir vitāli nepieciešamas UNHCR funkciju nodrošināšanai.UNHCR ir galvenā ANO koordinējošā institūcija, kas sniedz arī atbalstu Sīrijas bēgļiem un iekšēji pārvietotajām personām Sīrijā un reģionā. Pašlaik Sīrijā ir aptuveni 6,2 miljoni iekšēji pārvietotas personas, bet 5,5 miljoni sīriešu bēgļu uzturas kaimiņvalstīs. Karadarbības, COVID-19 straujās izplatības un starptautisko sankciju ietekmē sociālekonomiskā situācija Sīrijā turpina pasliktināties: vairāk nekā 11 miljoniem Sīrijas pilsoņu ir vajadzīga humānā palīdzība, tostarp 9,3 miljonus apdraud pārtikas trūkums, bet 2,2 miljoniem iedzīvotāju draud bads.Latvija šogad nav sniegusi atbalstu Sīrijas bēgļiem, tādēļ brīvprātīgā iemaksa UNHCR:* dotu papildus iespējas aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses un pozīciju ANO sistēmā;
* veicinātu ieguldījumu Latvijas starptautisko saistību Ilgtspējīgas attīstības mērķu definēto prioritāšu izpildē un stiprinātu Latvijas kā donorvalsts statusu (iemaksas klasificējas kā oficiālā attīstības palīdzība);
* veicinātu līdzvērtīgu politisko dialogu ar UNHCR, kā arī iespējas izmantot UNHCR ekspertīzi Latvijas interesēs.

Kopējais Latvijas humānās palīdzības apmērs Sīrijai kopš 2012. gada ir 313 000 EUR. Pēdējā iemaksa (10 000 euro) ir veikta ES Sīrijas Reģionālajā trasta fondā “Madad” 2019. gadā, taču šogad fonds jaunus līdzekļus vairs nepieņem. Veicot iemaksu UNHCR, novirzot to palīdzībai Sīrijas bēgļiem, tiktu apvienots Latvijas atbalsts UNHCR un Sīrijas bēgļiem.Latvija iemaksas UNHCR ir veikusi vairākkārt, gan kā iezīmētos maksājumus ar specifisku mērķi, piemēram, Sīrijas bēgļiem, gan kā neiezīmētus maksājumus, ko UNHCR izlieto atbilstoši vajadzībām. Pēdējo brīvprātīgo iemaksu UNHCR budžetā 10 000 *euro* apmērā Latvija veica 2019. gadā.**7. Eiropas Savienības-Latīņamerikas un Karību valstu fonds**Eiropas Savienības-Latīņamerikas un Karību valstu fonds *(EU-LAC Foundation)* ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir attīstīt ciešāku sadarbību starp ES un Latīņamerikas valstīm, veidot un veicināt uzņēmēju, akadēmiķu, zinātnieku, izglītības iestāžu un pilsoniskās sabiedrības kontaktus. Fondu veido 33 Latīņamerikas un Karību valstis, 27 ES dalībvalstis, Apvienotā Karaliste un ES kā organizācija.EU-LAC Fonds ir izmantojams kā instruments Latvijas sadarbības padziļināšanai ar reģiona valstīm, kura palīdzību varam izmantot ciešāku kontaktu dibināšanai, piemēram, organizējot uzņēmēju vizītes. Iemaksa EU-LAC Fondā dos politisku un morālu iespēju vērsties pēc EU-LAC Fonda palīdzības kontaktu veidošanā. Tas savukārt nepieciešams Latvijas atpazīstamības stiprināšanai un ANO Drošības padomes kandidatūras lobija izvēršanai Latīņamerikas un Karību valstu reģionā.Sadarbība ar EU-LAC Fondu ir īpaši noderīga situācijā, kad Latvijai vēl nav rezidējošu vēstniecību reģionā.EU-LAC Fonds darbību nodrošina tā dalībvalstu iemaksas. Latvija vēl nav veikusi iemaksas fonda budžetā.**8. NATO-Gruzijas Drošas komunikācijas un informācijas apmaiņas projekts**Šis projekts ir daļa no NATO atbalsta pasākumu paketes Gruzijai. Projekta mērķis ir uzlabot Gruzijas kapacitāti saistībā ar klasificētās informācijas apmaiņu, apstrādi, pārvaldīšanu, aizsardzību un glabāšanu, lai nodrošinātu NATO-Gruzijas klasificētās informācijas drošu apstrādi un savstarpēju pārsūtīšanu elektroniskā formātā dažādās slepenības pakāpēs. Projekts ir īpaši nozīmīgs saistībā ar nesenajiem drošības apdraudējumiem Melnās jūras reģionā un tiek īstenots saskaņā ar NATO ārlietu ministru sanāksmes Vašingtonā lēmumu.**9. ANO Attīstības programma**ANO Attīstības programma *(turpmāk – UNDP)* ir vadošā ANO aģentūra ar klātbūtni aptuveni 170 valstīs un teritorijās, kas sniedz atbalstu valstu ilgtspējīgai attīstībai, t.i. Dienaskārtības 2030 un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. UNDP darbība fokusējas uz risinājumiem nabadzības mazināšanai, miermīlīgai, taisnīgai un iekļaujošai sabiedrību pārvaldībai, krīžu novēršanai un noturības stiprināšanai, apkārtējai videi, ilgtspējīgai un pieejamai enerģijai, dzimumu līdztiesības veicināšanai. UNDP arī ieņem arvien redzamāku lomu ANO digitalizācijas dienaskārtības īstenošanā, kā arī nodrošina tehnisko vadību ANO socio-ekonomiskajam atveseļošanās atbalstam valstīm Covid-19 krīzē.Iemaksa UNDP regulārajā budžetā ļaus organizācijai resursus izlietot pēc nepieciešamības saskaņā ar tās prioritātēm. Līdz ar to Latvijas iemaksa UNDP regulārajā budžetā atbalstītu ilgtspējīgu attīstību un Dienaskārtības 2030 īstenošanu, tādejādi sniedzot ieguldījumu Latvijas dalības ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC) prioritāšu un attīstības sadarbības politikas mērķa īstenošanā. Iemaksa kalpos kā apliecinājums Latvijas praktiskam atbalstam daudzpusējai sistēmai, konkrēti ANO attīstības sistēmai, ko nepieciešams stiprināt, gatavojoties ANO Drošības padomes vēlēšanām 2025. gadā.Iemaksa būs uzskaitāma kā oficiālā attīstības palīdzība *(turpmāk – OAP),* tādējādi sniedzot ieguldījumu arī Latvijas OAP finansējuma mērķu īstenošanā 2020. gadā.**10. OECD–Ukrainas Rīcības plāns**Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas *(turpmāk – OECD)* darba mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ekonomisko progresu un globālo tirdzniecību. OECD standarti un labā prakse tādās jomās kā ekonomika, nodokļi, vide, publiskā pārvalde, korporatīvā pārvalde, izglītība, investīciju un biznesa vide u.c. tiek iedzīvināti ne tikai OECD dalībvalstu ietvaros, bet arī sadarbībā ar valstīm ārpus OECD.2014. gadā pēc Krievijas īstenotās Ukrainas teritoriju okupācijas OECD Padome pieņēma lēmumu kāpināt OECD sadarbību ar Ukrainu. Šī sadarbība notiek, pamatojoties uz abu pušu Saprašanās memorandu un no tā izrietošo OECD – Ukrainas Rīcības plānu, kura prioritātes ir pretkorupcija, publiskā pārvalde un laba pārvaldība, ekonomiskā politika, t.sk., investīciju un biznesa vides uzlabošana.OECD ietvaros Latvija sevi pozicionē kā valsti, kura aktīvi atbalsta OECD sadarbību ar Ukrainu, veicinot OECD standartu izplatīšanu. Latvijas valdības 2018. gadā veiktā iemaksa OECD-Ukrainas Rīcības plāna īstenošanai ļāva īstenot būtisku un aktuālu projektu reģionālās attīstības jomā, izplatot OECD standartus un piesaistot Latvijas ekspertīzi. Šis projekts ļāva izskanēt Latvijas vārdam dažādos OECD formātos un sniedza pamatojumu Latvijas dalībai OECD Eirāzijas konkurētspējas programmas Konsultatīvajā padomē.Iemaksa OECD-Ukrainas Rīcības plāna izpildei Latvijai nodrošinātu iespēju:* turpināt jau līdz šim veikto veiksmīgo darbu OECD formātā, pozicionējot Latviju kā Ukrainas un Austrumu partnerības reģiona reformu atbalstītāju;
* piesaistīt Latvijas ekspertīzi projektu īstenošanai, radot Latvijas ekspertiem plašākas iespējas piedalīties arī citu donoru īstenotos OECD projektos.

2018. gadā Latvija veica brīvprātīgo iemaksu OECD-Ukrainas Rīcības plāna izpildei 40 000 *euro* apmērā, bet 2015. gadā - 50 000 *euro* apmērā.**11. ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāns Sudānai**Eiropas Savienība ar 2019. gada septembrī izveidoto Sudānas pārejas valdību saista cerības par valsts nostādīšanu uz demokrātiska attīstības ceļa, kas dotu pozitīvu impulsu Āfrikas raga reģionam un kontinentam kopumā. Taču Sudāna turpina ciest no vairākām hroniskām problēmām, tostarp slimību uzliesmojumiem un pārtikas un pirmās nepieciešamības preču nepieejamības vismaz 9,3 miljoniem Sudānas iedzīvotāju, kam vajadzīga steidzama humānā palīdzība. Graujošu efektu uz pārejas valdības centieniem atstāj arī klimata satricinājumi. Sudānas pārejas valdība 2020. gada 5. septembrī izsludināja ārkārtas stāvokli uz trīs mēnešiem, jo valsts piedzīvo smagākos plūdus pēdējo 100 gadu laikā. Ūdens līmeņa pieaugums Nīlas upē par 18 metriem pārspēja visus līdzšinējos rekordus, savukārt Baltās Nīlas upes straume plūdu rezultātā ir mainījusi gultni. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 875 tūkstoši cilvēku reģionā ir smagi cietuši vai bijuši spiesti pamest savas mājas. Plūdos līdz šim dzīvību zaudējuši arī aptuveni 120 cilvēki, iznīcinātas vai bojātas vairāk nekā 175 000 mājas, gājuši bojā tūkstošiem mājlopu un iznīcināti aptuveni 1700 hektāri lauksaimniecības zemes. Plūdi palielina arī ūdens izraisītu slimību risku un rada papildu spiedienu valstij, ko jau tāpat vājinājusi smaga ekonomiskā krīze, COVID-19 pandēmija un siseņu uzliesmojums, kas smagi ietekmējis pārtikas drošību. Aptuveni 80% no plūdos cietušajiem Sudānas iedzīvotājiem ir vajadzīga steidzama humānā palīdzība.2020. gada 25. jūnijā Berlīnē videokonferences režīmā norisinājās augsta līmeņa Sudānas partnerības konference, pulcējot aptuveni 50 valstis un starptautiskās organizācijas, kas pauda apņēmību atbalstīt Sudānas ekonomiskās un politiskās reformas. Konferences noslēgumā tika paziņots par 1,8 mljrd. USD piešķiršanu Sudānai, lai veicinātu makroekonomiskās situācijas stabilizēšanu, kā arī nodrošinātu attīstības sadarbības vajadzības un uzlabotu Sudānas reaģēšanas spējas COVID‑19 pandēmijas apstākļos.Latvija līdz šim nav veikusi nevienu iemaksu pārejas procesa atbalstam vai humānās krīzes risināšanai Sudānā, lai gan starptautiskās organizācijas un donorvalstis ir lūgušas starptautiskās sabiedrības iesaisti. Latvijas ieguldījums apliecinātu Latvijas solidaritāti ar Sudānas pārejas valdības centieniem un ES dalībvalstīm, kas sniegušas atbalstu Sudānai. Palīdzības sniegšana uzlabotu arī Latvijas redzamību Āfrikas raga reģionā, īpaši Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē kontekstā.Līdzekļus plānots iemaksāt ANO Humanitāro lietu koordinācijas birojā (OCHA), kura palīdzības plāns Sudānai 2020. gadam paredz atbalsta sniegšanu 6,1 miljonam visneaizsargātāko Sudānas iedzīvotāju, lai stiprinātu esošo programmu īstenošanu Dārfūras un Dienvidkordofānas reģionos un novērstu humāno vajadzību pieaugumu.**12. ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāns Jemenai**Jemenāturpinās pasaulē lielākā humānā krīze, un valsts ir nonākusi uz bada sliekšņa. Pandēmijas apstākļos situācija vēl vairāk pasliktinās. Saskaņā ar ANO aplēsēm 24 miljoniem jeb 80% valsts iedzīvotāju ir vajadzīga humānā palīdzība, no kuriem 12,2 miljoni ir bērni. Pēdējā donoru konferencē, kas notika 2020. gada 2. jūnijā, no 2020. gadam vajadzīgajiem 2,41 miljardiem USD izdevās savākt 1,35 miljardus. Pieaug arī bažas par ietekmi uz vidi, humāno un ekonomisko situāciju, ko varētu radīt 1,1 miljona barelu naftas noplūde no tankkuģa “Safer”, kas pietauvots Sarkanajā jūrā pie Hudaidas provinces.Latvija 2019. gadā sniedza atbalstu Jemenas iedzīvotājiem ar 10 000 *euro* iemaksu ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja (OCHA) budžetā.Rīkojumā “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” noteiktā finansējuma piešķiršana 125 000 euro apmērā nodrošinātu iespēju Ārlietu ministrijai:* veikt iemaksu Eiropas Demokrātijas fonda budžetā 6 000 euro apmērā;
* noslēgt līgumu 9 000 euro apmērā ar Baltijas Mediju izcilības centru neatkarīgo mediju stiprināšanai ES Austrumu partnerības valstīs.
* veikt iemaksu ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā 10 000 *euro* apmērā;
* veikt iemaksu ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja budžetā 15 000 *euro* apmērā;
* veikt iemaksu UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja budžetā 15 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu Eiropas Savienības-Latīņamerikas un Karību valstu fonda budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu NATO-Gruzijas Drošas komunikācijas un informācijas apmaiņas projekta budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu ANO Attīstības programmas budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu OECD-Ukrainas Rīcības plāna budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāna Sudānai budžetā 10 000 euro apmērā;
* veikt iemaksu ANO Humanitāro lietu koordinācijas biroja palīdzības plāna Jemenai budžetā 10 000 euro apmērā.
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Ārlietu ministrija |
| 4. | Cita informācija | Rīkojumu projekti virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
|  |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |
| 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 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |
| 3. Finansiālā ietekme |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |
| 3.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X |  0 | X | 0 | X |  0 |  0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X |  0 | X |  0 | X |  0 |  0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Uz valsts budžeta programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek pārdalīti Ārlietu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” piešķirtie finanšu līdzekļi 15 000 *euro* apmērā, kas Covid-19 ierobežojumu dēļ 2020.gadā 4.ceturksnī netiks izmantoti plānotajiem pārstāvības pasākumiem un budžeta programmā 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” piešķirtie finanšu līdzekļi 110 000 *euro* apmērā, kas izveidojušies no iemaksas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) 35 000 *euro* apmērā (ņemot vērā izveidojušos ekonomiju saistībā ar saņemto precizēto informāciju par veicamo iemaksu apmēru šajā organizācijā), iemaksas ANO regulārajā budžetā 5 000 *euro* apmērā (ņemot vērā izveidojušos ekonomiju saistībā ar aktuālo ASV dolāra kursu maksājumu dienā), iemaksas NATO civilajā budžetā 70 000 *euro* apmērā (ņemot vērā izveidojušos ekonomiju pēc saņemtā NATO rēķina par Latvijas otro iemaksu NATO Civilajā budžetā, saskaņā ar kuru veicamās iemaksas apmērs ir mazāks nekā sākotnēji plānots). |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu pārdali no Ārlietu ministrijas budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un budžeta programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” uz 74.resora „Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 125 000*euro* apmērā un, savukārt Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz līdzekļu piešķiršanu Ārlietu ministrijai no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 125 000*euro* apmērā, tad rīkojuma projektos paredzētās apropriācijas pārdales nerada ietekmi uz valsts budžetu 2020. gadam. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
|   Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
|   Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
|   Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ārlietu ministrija, Baltijas Mediju izcilības centrs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpildes rezultātā nav paredzēta esošu institūciju likvidācija, reorganizācija vai jaunu institūciju izveide. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

P. P. Celmiņš, 67016390

peterispauls.celmins@mfa.gov.lv

L. Kazaine, 67016261

laura.kazaine@mfa.gov.lv