**Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) mērķis ir noteikt vispārīgos programmas un iepriekš noteikto projektu īstenošanas nosacījumus. Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likuma 15. panta 2.punkts un 12. punkts un Reģionālās attīstības likuma 25. panta otrā daļa. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība  | 2020. gada 21.maijā starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu komiteju tika parakstīts līgums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programma) finansēšanu. Saskaņā ar saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā (pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 712 “Par Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā”) (turpmāk – Saprašanās memorands), programmai tika noteiktas trīs atbalsta jomas:* vietējā attīstība un nabadzības mazināšana;
* laba pārvaldība, atbildīgas institūcijas, caurspīdīgums;
* kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība.

Programmas mērķis ir stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.Programmas mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm donorvalstīs. Ievērojot to, ka pašreiz Latvijā nav tiesiskā regulējuma, kas noteiktu programmas īstenošanas kārtību, tai skaitā vispārīgos programmas ieviešanas jautājumus un iepriekš noteikto projektu īstenošanu, nepieciešams izdot šos noteikumus. Latvijā šobrīd ir jārisina vairāki reģionāli izaicinājumi, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās, ievērojamas reģionālas atšķirības un vāja reģionu starptautiskā konkurētspēja, līdz ar to programmā paredzēti pasākumi reģionu konkurētspējas palielināšanai un komercdarbības vides uzlabošanai.Pieejamība profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu reģionālo konkurētspēju un sociālo saliedētību, kā arī personīgo izaugsmi, kritisko domāšanu, līdzdalību un demokrātiskās vērtības. Pieejamība profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai, kā arī līdzdalība radošajos procesos veicinās izpratni par starpkultūru kompetencēm un viedokļu daudzveidību.Programmā ir plānoti labas pārvaldības stiprināšanas pasākumi pašvaldībās, kas ir nozīmīga vietējās un reģionālās attīstības sastāvdaļa. Minētie reģionālās attīstības izaicinājumi, t.i., iedzīvotāju skaita samazināšanās un reģionālās atšķirības, ietekmē arī pašvaldību nodrošināto publisko pakalpojumu kapacitāti, kvalitāti un pieejamību. Noteikumu projekts nosaka programmas mērķi, pieejamo finansējumu, sasniedzamos rezultātus, programmas apsaimniekotāju, iepriekš noteiktos projektus un to iesniedzējus, iepriekš noteikto projektu atbalstāmās darbības, iepriekš noteikto projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus, līguma par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu grozījumu izdarīšanas kārtību un līguma par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus iepriekš noteiktajiem projektiem, divpusējās sadarbības fonda (turpmāk – DSF) iniciatīvu ieviešanas kārtību, komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus iepriekš noteiktajiem projektiem un DSF iniciatīvām. Saskaņā ar programmas līgumu, Noteikumu projektā tiek noteikts, ka Kultūras ministrija veic noteiktus programmas apsaimniekotāja pienākumus attiecībā uz atklātā konkursa īstenošanu, bet Latgales plānošanas reģions veic noteiktus programmas apsaimniekotāja pienākumus attiecībā uz neliela apjoma grantu shēmas īstenošanu. Saprašanās memoranda B pielikums nosaka, ka Latvijas Republikas Kultūras ministrija pildīs programmas partnera funkcijas. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda vadības likuma anotācijas I. sadaļas 2.punktā noteikts, ka programmas apsaimniekotājs nepieciešamos normatīvos aktus izstrādās sadarbībā ar Kultūras ministriju kā programmas partneri, tādējādi norādot Kultūras ministrijas lomu programmas īstenošanas ietvara plānošanā un normatīvā regulējuma izstrādē. Tāpat Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda vadības likumā ietvertas atsauces uz saprašanās memorandiem, kur savukārt ir ietverta norāde, ka saņēmējvalstīm jāievēro Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā, ko izdevušas Donorvalstis saskaņā ar Protokola Nr. 38.c 10.5 pantu (turpmāk – Donorvalstu noteikumi). Proti, saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā 2.pants nosaka, ka tas lasāms kopā un pakļauts šādu dokumentu nosacījumiem, kuri kopā ar šo  saprašanās memorandu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gadam tiesisko pamatu:(a)  Eiropas Ekonomikas zonas līguma par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gadam Protokols Nr. 38.c;(b)  Donorvalstu noteikumi;(c)  programmu līgumi, kas noslēgti par katru programmu; (d)  jebkādas Finanšu instrumenta komitejas atbilstoši Noteikumiem pieņemtās vadlīnijas.Ņemot vērā to, ka Donorvalstu noteikumi programmu īstenošanā paredz programmas partneri, kas var aktīvi piedalīties un sniegt faktisku ieguldījumu programmas ieviešanā, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumu Nr. 683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – Vadības noteikumi) 4.punktā noteikts, ka Kultūras ministrija veic programmas partnera funkcijas, bet 5.punktā noteikts, ka Programmas partnera funkcijas nosaka normatīvajā aktā par programmas ieviešanu, Noteikumu projektā ietvertas ar donorvalstīm saskaņotas Kultūras ministrijas kā programmas partnera funkcijas.Savukārt Donorvalstu noteikumu 6.6.panta 4.punkts nosaka, ka programmas apsaimniekotājs par neliela apjoma grantu shēmu pārvaldību un ieviešanu var slēgt apakšlīgumu ar vienu vai vairākām komerciālām vai nekomerciālām valsts vai privātajām struktūrām, vai ar nevalstiskajām organizācijām, bet Donorvalstu noteikumu 6.6.panta 6.punkts nosaka, ka normas, kas attiecas uz programmas apsaimniekotāju, *mutatis mutandis* piemēro arī neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājam, izņemot to, ka tā pārskatus iekļauj programmas apsaimniekotāja pārskatu sagatavošanas struktūrās.Izvērtējot neliela apjoma grantu shēmas mērķi (atbalstīt biznesa ideju īstenošanu Latgalē) un programmas nosacījumus neliela apjoma grantu shēmas ieviešanā, tika secināts, ka piemērotākais neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs ir Latgales plānošanas reģions, jo tam ir atbilstoša pieredze un zināšanas komercdarbības veicināšanas jomā Latgalē, tai skaitā izpratne par komersantu vajadzībām Latgales reģionā, ir pietiekoša administratīvā kapacitāte un pieredze finanšu vadības jomā, ir pieredze finanšu atbalsta sniegšanā komercdarbības projektiem Latgales reģionā, ir pieredze komercdarbības projektu atlasē, projektu vadībā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī tam ir izveidots atbilstošs sadarbības tīkls ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un komersantiem. Ievērojot to, ka atbilstoši Donorvalstu noteikumu 6.6. panta 5. punktam neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs ir jāizvēlas saskaņā ar publisko iepirkumu noteikumiem, līgums ar Latgales plānošanas reģionu par neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekošanu tiks slēgts, piemērojot Publisko iepirkuma likuma 4. panta piektajā daļā ietverto izņēmumu.Ņemot vērā minēto, un to, ka programmas apsaimniekotājs ir vienojies ar donorvalstīm par minēto normu piemērošanu neliela apjoma grantu shēmas īstenošanai, tad Latgales plānošanas reģions programmā ir noteikts par neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotāju. Izvērtējot visus programmas saistošos normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka donorvalstis ir saskaņojušas un noteikušas programmas līgumā programmas īstenošanas ietvaru, kurā programmas apsaimniekotāja pienākumus konkrētajā programmas projektu konkursā veic Kultūras ministrija kā programmas partneris, bet Latgales plānošanas reģions kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs, tad Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likuma 15.panta 12.punktā ietvertais deleģējums, ņemot vērā konkrētās programmas specifisko īstenošanas ietvaru, ir ievērots. Papildus programmas apsaimniekotāja pienākumu nodošana Latgales plānošanas reģionam pamatota, papildinot Noteikumu projekta izdošanas pamatojumu ar atsauci uz Reģionālās attīstības likuma 25. panta otro daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets pastāvīgi izvērtē, kādu tiešās pārvaldes iestāžu kompetenci nodot plānošanas reģioniem, kā arī izdod nepieciešamos normatīvos aktus vai sagatavo un iesniedz attiecīgus likumprojektus Saeimai. Kultūras ministrija un Latgales plānošanas reģions veiks atsevišķus programmas apsaimniekotāja pienākumus, taču programmas apsaimniekotājs paliek pilnībā atbildīgs par programmas īstenošanas nodrošināšanu atbilstoši programmas līgumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. programmas gada pārskata, starpposma finanšu pārskata, noslēguma pārskata, pārskata par divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanu un veiktajiem izdevumiem programmā sagatavošanu.Pamatojoties uz minēto, Noteikumu projektā tiek noteikts, ka Kultūras ministrija un Latgales plānošanas reģions attiecīgajā jomā izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu, saskaņo to ar programmas apsaimniekotāju, izveido vērtēšanas komisiju, veic projektu iesniegumu atlasi, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, t.sk. paziņo to projekta iesnieguma iesniedzējam, nodrošina pārstāvību tiesas procesos, ja ir pārsūdzēts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, slēdz projekta līgumu un veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic projektu iepirkumu pirmspārbaudes, pārbaudes projekta īstenošanas vietā un projekta rezultātu ilgtspējas uzraudzību, kā arī pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu.Detalizēta sadarbības kārtība, t.sk. maksājumu veikšanas kārtība, starp līdzfinansējuma saņēmēju un Kultūras ministriju vai Latgales plānošanas reģionu tiks noteikta projekta līgumā.Lai nodrošinātu efektīvāku programmas īstenošanu, kā arī programmas projektu iesniegumu iesniedzējiem plānoto atklāto konkursu nosacījumu skaidru uztveramību un nodalītību, plānots papildus šim Noteikumu projektam izstrādāt divus Ministru kabineta noteikumu projektus, kas noteiks kultūras jomas atklātā konkursa īstenošanas noteikumus un neliela apjoma grantu shēmas īstenošanas noteikumus. Potenciālie atklātā konkursa un neliela apjoma grantu shēmas īstenotāji varēs iepazīties ar konkrētā konkursa nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā konkursa īstenošanu, tādējādi tiem nebūs jāpārzina viss Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu normatīvais regulējums, lai izprastu atšķirības nosacījumos, kas attiecas uz iepriekš noteiktajiem projektiem, neliela apjoma grantu shēmas un atklāto konkursu projektiem. Papildu neskaidrības varētu radīt savstarpēji nesaistītu dažādu konkursu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju iekļaušana vienos Ministru kabineta noteikumos. Tāpat jāņem vērā, ka programmā ir ietvertas arī atšķirīgas jomas, tai skaitā kultūras joma. Pieeja, kur atšķirīgiem projektu konkursiem tiek izstrādāti atsevišķi Ministru kabineta noteikumi, pārņemta kā labā prakse gan citās Eiropas Savienības fondu programmās, gan arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmās.Neliela apjoma grantu shēmas Ministru kabineta noteikumu projektā tiek noteikti neliela apjoma grantu shēmas vispārīgie jautājumi, kas ietver neliela apjoma grantu shēmas mērķi, pieejamo finansējumu un atbalsta intensitāti, kā arī tiek noteiktas atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi, prasības projektu iesniegumu iesniedzējiem un projektu partneriem, projekta līguma vienpusēja uzteikuma nosacījumus un komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi. Atklātā konkursa Ministru kabineta noteikumu projektā tiek noteikti atklātā konkursa vispārīgie jautājumi, kas ietver atklātā konkursa mērķi, pieejamo finansējumu un atbalsta intensitāti, kā arī tiek noteiktas atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi, prasības projektu iesniegumu iesniedzējiem un projektu partneriem, projekta līguma vienpusēja uzteikuma nosacījumi un projekta līguma grozījumu izdarīšanas kārtība. Anotācijā tiks iekļauts pamatojums komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumu neiekļaušanai Ministru kabineta noteikumu projektā.Kultūras ministrijas un Latgales plānošanas reģiona pienākumi tiek noteikti Noteikumu projektā, jo attiecas uz programmas īstenošanas vispārīgajiem noteikumiem un nosaka programmas ieviešanas un uzraudzības mehānismu. Tāpat programmas rezultāta un iznākuma rādītāji ir noteikti Noteikumu projektā, jo tie attiecas uz programmas mērķu sasniegšanu kopumā. Katrs veiksmīgi īstenots projekts sniedz pienesumu programmas mērķu sasniegšanā, tomēr katram projektam tiek definēti tā individuālie mērķi un sasniedzamie rezultāti. Rādītāju sasniegšanu nodrošina programmas apsaimniekotājs, izstrādājot konkrētus projektu īstenošanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus. Neliela apjoma grantu shēmas un kultūras jomas atklātā konkursa ietvaros sasniedzamo rezultāta un iznākuma rādītāju vērtības tiks norādītas minēto konkursu nolikumos. Ņemot vērā, ka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada periodā DSF iniciatīvu ieviešana ir sadalīta stratēģiskā un programmas līmenī, tad programmas līmeņa DSF ieviešanas nosacījumi kā programmas īstenošanas vispārīgs jautājums ir iekļauts Noteikumu projektā. Tāpat Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada periodā par DSF ir atbildīga Finanšu ministrija, bet katrai programmai tiek piešķirts noteikts DSF finansējuma apmērs. Kultūras ministrija kā programmas partneris ir saskaņojusi Sadarbības komitejā DSF iniciatīvu, kuras ietvaros tā īstenos atklāto konkursu divpusējās sadarbības pieteikumu atlasei. Sadarbības komiteja saskaņo atlases kritērijus un procedūru caurredzamai pieteikumu atlasei. Ņemot vērā, ka Kultūras ministrijas DSF iniciatīva par atklātā konkursa īstenošanu jau ir saskaņota programmas Sadarbības komitejā un citi DSF iniciatīvu atlases konkursi atklātā konkursa pieteicējiem nav plānoti, tad nosacījumi atklātā konkursa DSF iniciatīvu pieteikumu atlasei Noteikumu projektā nav iekļauti. Atbilstoši pieejai, kas tiek izmantota atklāto konkursu un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanā, lai nodrošinātu divpusējās sadarbības pieteikumu iesniedzējiem informāciju par atlases un pieteikšanās nosacījumiem, kā arī atlases kritērijiem, tad Kultūras ministrija kā programmas partneris izstrādā divpusējās sadarbības pieteikumu atlases nolikumu. Tāpat pieteikumu atlasei tiek izveidota pieteikumu atlases komiteja un Kultūras ministrija pēc divpusējās sadarbības pieteikuma apstiprināšanas slēdz līgumu par divpusējās sadarbības pasākuma īstenošanu. Izvērtējot pieejamo finansējuma apmēru, nav paredzēts organizēt pieteikumu atlases konkursu neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējiem, savukārt finansējums būs pieejams Latgales plānošanas reģionam, kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājam, kurš savās DSF iniciatīvās varēs iesaistīt neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējus sadarbības tīkla veidošanai, pieredzes, zināšanu un labās prakses piemēru apmaiņai ar donorvalstu institūcijām.Ņemot vērā, ka iepriekš noteikto projektu īstenošanas ietvars tiek saskaņots ar donorvalstīm jau programmas izstrādes laikā, tad arī iepriekš noteikto projektu īstenotāji un partneri programmās jau tiek iepriekš noteikti programmas līgumā, attiecīgi Noteikumu projektā iepriekš noteiktajiem projektiem netiek noteiktas prasības projekta partneriem, bet gan norādīti konkrēti projektu partneri.Vietējās attīstības un nabadzības mazināšanas jomā tiks īstenoti pieci iepriekš noteikti projekti un neliela apjoma grantu shēma:* iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales reģionā”, ko īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un Norvēģijas Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību. Projekta mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģiona vietējo attīstību, stiprināt Latgales plānošanas reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti komercdarbības jautājumos un īstenot pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai. Ņemot vērā, ka 2020.gada 2.septembrī vadošā iestāde parakstīja programmas līguma grozījumus, ir precizēts donorvalsts projekta partnera nosaukums Norvēģijas reģionālās reformas rezultātā;
* iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidu Esterdālas reģionālo padomi. Projekta mērķis ir attīstīt Vidzemes plānošanas reģiona komercdarbības vidi un mazināt sociālo atstumtību, veicinot nodarbinātības un konkurētspējas iespējas reģionā;
* iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”, ko īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Norvēģijas nevalstisko organizāciju “Innovation Circle Network”. Projekta mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot komersantu un speciālistu kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un komercdarbības attīstībai reģionā;
* iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”, ko īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību, Ventspils pilsētas pašvaldību un Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldību. Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot komercdarbības attīstību;
* iepriekš noteiktais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā”, ko īsteno Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Norvēģijas Vestlannes reģionālā līmeņa pašvaldību. Projekta mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģiona līdzsvarotu attīstību ar reģionālo komercdarbības atbalsta mehānismu palīdzību. Ņemot vērā, ka 2020.gada 2.septembrī vadošā iestāde parakstīja programmas līguma grozījumus, ir precizēts donorvalsts projekta partnera nosaukums Norvēģijas reģionālās reformas rezultātā;
* neliela apjoma grantu shēma ar mērķi atbalstīt biznesa ideju īstenošanu Latgalē.

Labas pārvaldības, atbildīgu institūciju, caurspīdīguma jomā tiks īstenoti divi iepriekš noteiktie projekti:* iepriekš noteiktais projekts “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana”, ko īsteno Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju. Projekta mērķis ir vietējo pašvaldību sadarbības optimizācija un labas pārvaldības principu veicināšana, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti;
* iepriekš noteiktais projekts “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”, ko īsteno Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Norvēģijas Elverumes pašvaldību. Projekta mērķis ir stiprināt integrācijas pasākumus Muceniekos un ar to saistītajā patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā, veicinot daudzkultūru dialogu un ciešāku sadarbību starp pašvaldības kopienām, nodrošinot sporta un brīvā laika infrastruktūru.

Kopējais pieejamais programmas finansējums visu septiņu iepriekš noteikto projektu īstenošanai ir 6 908 824 *euro*.No kopējā pieejamā programmas finansējuma neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājam tiek piešķirti 540 000 *euro* atklātā konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē īstenošanai. Savukārt 50 000 *euro* paredzēts piešķirt neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekošanai, kur programmas apsaimniekotājs veiks maksājumus no savām administratīvajām izmaksām.Kultūras uzņēmējdarbības, kultūras mantojuma un kultūras sadarbības jomā tiks īstenots atklātais konkurss divās kārtās ar kopējo pieejamo programmas finansējumu 3 192 353 *euro* apmērā ar mērķi uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai Latvijas reģionos, atbalstot profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanu un veicinot auditorijas attīstības un kultūras izpratnes, un izpausmju kompetenču uzlabošanos visos Latvijas reģionos.Iepriekš noteikto projektu ietvaros atbalstāmās darbības ir:* iepriekš noteiktā projekta administrēšana (piemēram, darbības, kas vērstas uz projekta īstenošanas nodrošināšanu un koordinēšanu);
* pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi. Pieredzes pasākumu īstenošana ietver starptautisku sadarbību, tai skaitā ar Eiropas Ekonomikas zonas saņēmējvalstīm un donorvalstīm, lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu, piemēram, pārņemot pieredzi komercdarbības attīstības veicināšanā, jauniešu nodarbinātības veicināšanā, inovatīvu risinājumu pielietošanā;
* dokumentu izstrādāšana un informācijas apkopošana, lai analizētu projekta sasniedzamos rezultātu un iznākuma rādītājus (piemēram, statistikas datu informācijas apkopošana, uzkrāšana, metodisko materiālu izstrāde);
* darbības, kas tieši saistītas ar iepriekš noteiktā projekta līgumā noteikto prasību izpildi (piemēram, sporta un atpūtas infrastruktūras izbūve, jaunu iekārtu vai aprīkojumu iegāde, kas nepieciešama, lai īstenotu iepriekš noteikto projektu aktivitātes);
* citas darbības, kas vērstas uz programmas vai iepriekš noteiktā projekta noteiktā mērķa sasniegšanu un ko saskaņojušas donorvalstu institūcijas (piemēram, pētījumu veikšana, sabiedrības integrācijas pasākumi);
* iepriekš noteiktā projekta publicitātes pasākumi (piemēram, konferenču, pasākumu organizēšana par iepriekš noteikto projektu īstenošanu saskaņā ar donorvalstu publicitātes vadlīnijām).

Iepriekš noteikto projektu ietvaros projekta aktivitātes ir īstenojamas un izmaksas ir attiecināmas līdz 2024.gada 30.aprīlim.Vadības noteikumu 18.punkts paredz, ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā ir nepieciešami grozījumi, programmas apsaimniekotājs, aģentūra vai līdzfinansējuma saņēmējs ierosina projekta līguma grozījumus. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, ar kuru noslēgts līgums par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu, lemj par grozījumu veikšanu projektā un minētos grozījumus veic Vadības noteikumu IV. nodaļas noteiktajā kārtībā, ja vien normatīvajā aktā par programmas ieviešanu netiek paredzēta cita kārtība. Ņemot vērā programmas specifiku, Noteikumu projekts paredz atkāpes no vispārējās projekta līguma grozīšanas kārtības, kas noteikta Vadības noteikumos.Ievērojot to, ka projekta detalizētais budžets tiek izstrādāts, balstoties uz pieņēmumiem par izmaksām, kādas radīsies projekta īstenošanas laikā, īstenojot projektu, bieži rodas situācijas, kad kādā no budžeta pozīcijām izmaksas ir ieplānotas pārāk mazas, vienlaikus citās pozīcijās veidojas atlikums. Vadības noteikumu 20.punkts paredz vispārēju kārtību, kādā ar programmas apsaimniekotāju tiek saskaņoti projekta līguma grozījumi, proti, līdzfinansējuma saņēmējs šādos gadījumos iesniedz līguma grozījumu pieprasījumu un programmas apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā, izvērtējot šādu grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, izdara atbilstošus projekta līguma grozījumus vai noraida grozījumu priekšlikumu. Gadījumos, kad projekts pamatā ietver t.s. “mīkstās aktivitātes”, projekta budžeta detalizācijas pakāpe ir augsta, tādējādi projekta līguma grozīšana var būt nepieciešama pat vairākas reizes viena pārskata periodā laikā. Ja izmaiņas projekta budžetā ir maznozīmīgas, grozījumu veikšana projekta līgumā rada nesamērīgu administratīvu slogu gan līdzfinansējuma saņēmējam, gan programmas apsaimniekotājam. Paredzams, ka programmā šāda situācija veidosies, ņemot vērā, ka iepriekš noteiktie projekti pamatā ietver “mīkstās aktivitātes”.Ievērojot minēto, lai mazinātu administratīvo slogu, Noteikumu projektā ir iekļauts projekta budžeta elastības noteikums, kas pieļauj tādas atkāpes no projekta budžetā plānotā, kas vienlaikus nav lielākas par 10% no attiecīgās budžeta pozīcijas un to iespējams segt no ietaupījumiem citā budžeta pozīcijā, kas paredzēta tās pašas aktivitātes īstenošanai. Jāņem vērā, ka programmas apsaimniekotāja kontrole pār izmaiņām projektā būtiski nesamazinās, jo gadījumā, ja tiek pārsniegtas attiecīgās aktivitātes kopējās izmaksas, līdzfinansējuma saņēmējam joprojām ir pienākums šīs izmaiņas saskaņot ar programmas apsaimniekotāju atbilstoši vispārējai kārtībai, kas paredzēta Vadības noteikumos. Atbilstoši Donorvalsts noteikumu 4.4.panta 2. i) punktā noteiktajam Sadarbības komitejas uzdevums ir konsultēt programmas apsaimniekotāju par jebkurām izmaiņām programmā, kas var ietekmēt programmas sasniedzamos rezultātus. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ierosina projekta līguma grozījumus, kas ietekmē programmas rezultāta un iznākuma rādītājus, projekta līguma grozījumu procesā ir jāiesaista Sadarbības komiteja. Attiecīgi Noteikumu projekts paredz, ka programmas apsaimniekotājs šādus grozījumus projekta līgumā papildus saskaņo ar Sadarbības komiteju.DSF fonda mērķis ir atbalstīt zināšanu un labas prakses nodošanu starp donorvalstīm un Latvijas institūcijām. Lēmumu par DSF piešķiršanu pieņem programmas Sadarbības komiteja. Programmas apsaimniekotājs un Kultūras ministrija kā programmas partneris sagatavos DSF iniciatīvas pieteikumu un iesniegs apstiprināšanai Sadarbības komitejā. Iepriekš noteikto projektu īstenotāji un Latgales plānošanas reģions sagatavos DSF iniciatīvas pieteikumu un iesniegs sākotnējai izvērtēšanai programmas apsaimniekotājam. Ja pieteikums būs atbilstošs DSF nosacījumiem, tad programmas apsaimniekotājs iniciatīvas pieteikumu virzīs apstiprināšanai Sadarbības komitejā. Pēc Sadarbības komitejas lēmuma programmas apsaimniekotājs informēs iepriekš noteiktā projekta īstenotāju par Sadarbības komitejas lēmumu. Pēc pasākuma īstenošanas programmas apsaimniekotājs veiks izdevumu attiecināmības pārbaudi. DSF attiecināmās izmaksas ir noteiktas Vadības noteikumos. Lai nodrošinātu 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta sēdes protokola lēmuma Nr. 42 41§ 2.2. punktā un 2.3.punktā minēto nosacījumu izpildi, programmas apsaimniekotājs ir izstrādājis 2020.gada 5.maija iekšējos noteikumus Nr.19 “Kārtība, kādā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros apstiprina DSF programmas līmeņa iniciatīvas, attiecina un atmaksā to īstenošanas izdevumus”, kas nosaka, kā programmas ietvaros apstiprina DSF programmas līmeņa iniciatīvas, attiecina un atmaksā to īstenošanas izdevumus, kā arī 2019.gada 18.aprīlī Sadarbības komitejā ir apstiprināta kārtība, kādā piešķir DSF programmas līmeņa finansējumu, nosaka iniciatīvu īstenotāju caurspīdīgu atlasi. Papildus Kultūras ministrija izstrādā kārtību un atlases nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, atklātā konkursa DSF pieteikumu atlasei. Tāpat angļu valodā izstrādāta un saskaņota Sadarbības komitejā procedūra DSF pieteikumu atlasei, kas ietver arī atlases kritērijus. Noteikumu projekta 5.1. apakšpunktā iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji ir:* pieci plānošanas reģioni, kas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, kā arī veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā;
* Ropažu novada pašvaldība, kuras autonomā funkcija atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. publiskai lietošanai paredzēto laukumu būvniecību;
* Latvijas Pašvaldību savienība, kas ir biedrība, kuras visi biedri ir pašvaldības un tās mērķi ir pašvaldību politiku veidošana, kopīgo problēmu risināšana un interešu aizstāvība. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 96.pantu Latvijas Pašvaldību savienība ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Attiecīgi secināms, ka Latvijas Pašvaldību savienība ir biedrība, kas veicina pašvaldību publisko funkciju izpildi.

Ņemot vērā, ka plānošanas reģioni kā iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji īstenos aktivitātes, kas vērstas uz komercdarbības veicināšanu, t.sk. aktivitātes, kas paredz komersantu iesaisti, piemēram, apmācības un semināri komersantiem, tad programmas apsaimniekotājs izvērtēs plānotās projekta aktivitātes atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minēto pazīmju izvērtējums tiks veikts, balstoties uz iepriekš noteiktā projekta iesniegumu, kurā būs detalizēti jāsniedz informācija par iepriekš noteiktajā projektā plānotajām aktivitātēm un plānoto valsts atbalstu projektā. Ja projekta iesniegumā paredzētajām aktivitātēm tiks konstatēta atbilstība visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbību raksturojošām pazīmēm, tad tiks izvērtēta iespēja saņemt Komisijas regulā Nr.[1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) paredzēto *de minimis* atbalstu. Ja kopā ar projekta iesniegumu nebūs iesniegta visa informācija, kādu paredz Ministru kabineta2018. gada 21. novembranoteikumi Nr. 715 “Noteikumi par *de minimis* atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un *de minimis* atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MKN Nr.715), tad būs jāiesniedz pilnībā visa informācija, kādu paredz MKN Nr.715 1.pielikums “Veidlapa par sniedzamo informāciju *de minimis* atbalsta uzskaitei un piešķiršanai norādītā informācija”. Minētais izvērtējums tiks veikts projekta novērtēšanas laikā, tāpēc pirms konkrētās aktivitātes īstenošanas atkārtots izvērtējums nebūs nepieciešams. Savukārt projekta aktivitāšu (semināru, konferenču un apmācību) īstenošanas līmenī iepriekš noteiktā projekta īstenotājs atbilstoši projekta līguma nosacījumiem pārliecināsies, vai komersantam piešķirtais atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Komisijas regulas Nr.[1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo *de minimis* atbalsta apmēru. Atklātā konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros komercdarbības atbalsta esamības vai neesamības noteikšana un komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumu piemērošana vai nepiemērošana atbilstoši katra konkursa nosacījumiem tiks noteikta šo darbību īstenošanas reglamentējošos normatīvos aktos.Noteikumos tiek paredzēts, ka komercdarbības atbalsta saņēmēji var būt: 1. Noteikumu projekta 5.1.apakšpunktā minēto darbību līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneri;
2. komersants, kas piedalās Noteikumu projekta 5.1.apakšpunktā minēto darbību līdzfinansējuma saņēmēja un projekta Latvijas partnera īstenotajās aktivitātēs;
3. komersants, kas piedalās Latgales plānošanas reģiona kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotāja īstenotajās DSF iniciatīvās.

Noteikumu projekta 5.1.apakšpunktā minēto darbību līdzfinansējuma saņēmējs ir iepriekš noteiktā projekta īstenotājs, kas sniegs programmas apsaimniekotājam projekta iesniegumu, savukārt komersanti programmas ietvaros nesniegs projektu iesniegumus, bet piedalīsies iepriekš noteikto projektu īstenotāju (līdzfinansējuma saņēmēju) īstenotajos pasākumos, piemēram, semināros, konferencēs un apmācībās. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris, tad lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu pieņem programmas apsaimniekotājs un *de minimis* atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad programmas apsaimniekotājs sniedz atzinumu par pozitīvu novērtējumu, vai atzinumu par novērtējumā ietverto nosacījumu izpildi. Piešķirto atbalstu programmas apsaimniekotājs uzskaita un reģistrē *de minimis* atbalsta uzskaites sistēmā.Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir komersants, kas piedalās iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta Latvijas partnera īstenotajās aktivitātēs, tad iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris tiek uzskatīti par atbalsta piešķiršanas starpniekiem. Šādā gadījumā lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu pieņem iepriekš noteiktā projekta īstenotājs vai projekta Latvijas partneris un *de minimis* atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Piešķirto atbalstu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris uzskaita un reģistrē *de minimis* atbalsta uzskaites sistēmā. Projekta līgumā tiks noteikta prasība iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai tā partnerim pārliecināties, vai komersantam piešķirtais atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Komisijas regulas Nr.[1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo *de minimis* atbalsta apmēru.Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasības, tad par nelikumīgā atbalsta atgūšanu ir atbildīgs: * programmas apsaimniekotājs, ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris;
* iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta Latvijas partneris, ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir komersants, kas piedalās iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta Latvijas partnera īstenotajās aktivitātēs.

Attiecībā uz komercdarbības atbalstu Noteikumu projekta 5.4. apakšpunktā paredzētajās DSF aktivitātēs, skaidrojam, ka DSF iniciatīvas var īstenot programmas apsaimniekotājs, programmas partneris, Latgales plānošanas reģions kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs un iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji, kas visi, izņemot Latvijas Pašvaldību savienību, ir tiešās valsts pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība ir biedrība, kuras visi biedri ir pašvaldības un kas veicina pašvaldību publisko funkciju izpildi. Tāpat dalība DSF aktivitātēs ir atbalstāma potenciālajiem atklātā konkursa projektu īstenotājiem. DSF mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm, kur aktivitātes ir vērstas uz partnerības veidošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu programmas jomā. Valsts un pašvaldību iestādēm attiecināmas būs aktivitātes programmas jomās, lai veidotu sadarbības tīklu projekta aktivitāšu īstenošanai, piesaistītu donorvalsts ekspertus veiksmīgākai projektu īstenošanai. Atklātajā konkursā donorvalstu partneru piesaiste būs obligāta prasība. Savukārt divpusējo attiecību stiprināšana starp donorvalsti un Latviju, VARAM kā programmas apsaimniekotājam izriet no VARAM nolikuma, kas paredz nodrošināt Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto reģionālās attīstības projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, kā arī noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību. Uzdevumi un tiesības par starptautisko sadarbību ir noteikti arī Kultūras ministrijas nolikumā. DSF aktivitātēs, kurās tiks iesaistīti potenciālie atklātā konkursa projektu īstenotāji, mērķis ir stiprināt sadarbību starp  kultūras organizācijām Latvijā un donorvalstīs un vizīšu laikā vienoties par potenciālajām projektu idejām, lai iesniegtu projekta iesniegumu programmas kultūras jomas atklātajā konkursā. Saskaņā ar programmas koncepciju programmas kultūras jomas projektu mērķis ir uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos, un mērķa grupa  jeb gala saņēmēji būs bērni un jaunieši vecuma grupā no sešiem līdz 18 gadiem. Projektu rezultāts būs kultūras produkts, t.i. produkti un pakalpojumi, kas ietver dažādus mākslas žanrus (piemēram, skatuves māksla, vizuālā māksla, arhitektūra, mūzika; netiek paredzēta televīzijas pārraižu, filmu veidošana), kas tiks piedāvāts skolēniem, un to galvenais uzdevums būs nodrošināt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu skolu bērniem un jauniešiem visā Latvijā. Tādējādi atklātā konkursa projektu pamatmērķis ir radīt kultūras produktu (piemēram, izrāde, koncerts, izstāde), kur tā radīšanas procesā netiek paredzētas aktivitātes ieņēmumu gūšanai. Projektam ir nekomerciāls raksturs un tā īstenošanas laikā nav paredzēta kultūras produkta izrādīšana plaša mēroga auditorijai, bet gan paredzēta izmēģinājuma iepazīstināšana, lai novērtētu projekta mērķa grupu interesi par radīto kultūras produktu. Detalizētāka informācija tiek sniegta Ministru kabineta noteikumos par atklātā konkursa īstenošanu. Ņemot vērā minēto, arī plānotā atklātā konkursa DSF iniciatīvu ietvaros finansējums tiks sniegts darbībām, kurās paredzēti pieredzes apmaiņas pasākumi ar donorvalstīm kultūras produktu ideju izstrādei, tādējādi tām komercdarbības atbalsta sniegšanas noteikumi nav jāpiemēro.DSF aktivitātēs, kuras īstenos Latgales plānošanas reģions kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs un kurās piedalīsies neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenotāji (komersanti), tiks vērtēta atbilstība Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Gadījumā, ja plānotā aktivitāte atbildīs visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm, tad atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. [1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV). Atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Latgales plānošanas reģions kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu komersantiem dalībai pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumā. Neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotājs lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem pēc informācijas saņemšanas no programmas apsaimniekotāja par DSF iniciatīvas apstiprināšanu. Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasības, tad par nelikumīgā atbalsta atgūšanu ir atbildīgs Latgales plānošanas reģions.Noteikumu projekta 5.5. apakšpunktā paredzētās programmas administrēšanas aktivitātes ir programmas apsaimniekotāja – VARAM, un programmas partnera – Kultūras ministrijas, izmaksas to valsts pārvaldes doto funkciju izpildei, kas saistītas ar programmas izstrādi un īstenošanu atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likuma 8.pantam un Vadības noteikumu 4.punktam, kas nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts. Atbilstoši Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumam (turpmāk – Sankciju likums), lai gūtu pārliecību, ka programmas līdzekļi netiek izmaksāti sankciju sarakstā esošiem subjektiem:* attiecībā uz iepriekš noteiktajiem projektiem, pirms projekta līguma noslēgšanas programmas apsaimniekotājs pārliecināsies, ka līdzfinansējuma saņēmējam un projekta partneriem (vai to attiecīgajām amatpersonām) nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (turpmāk – sankcijas), atbilstoši Sankciju likuma 11.2 panta pirmajai daļai;
* sankciju pārbaude ir paredzēta arī iepriekš noteikto projektu uzraudzības posmā, proti, veicot pārskata pārbaudi (pirms maksājuma veikšanas), tiek pārbaudīts, vai attiecībā uz līdzfinansējuma saņēmēju vai tā partneri (vai to attiecīgajām amatpersonām) nav noteiktas sankcijas;
* projektu līgumos tiks paredzēta iespēja vienpusēji atkāpties no projekta līguma atbilstoši Sankciju likuma 11.2 panta trešajai daļai, ja to nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas sankcijas;
* pirms DSF iniciatīvas apstiprināšanas, kā arī pirms DSF iniciatīvas izdevumu apstiprināšanas un maksājuma veikšanas programmas apsaimniekotājs un Kultūras ministrija kā programmas partneris pārliecināsies, ka attiecībā uz DSF iniciatīvas īstenotāju (vai tā attiecīgajām amatpersonām) nav noteiktas sankcijas.

Papildus sniegts skaidrojums par atsevišķiem Noteikumu projekta punktiem un apakšpunktiem: * programmas apsaimniekotāja un Kultūras ministrijas tiešās attiecināmās administratīvās izmaksas ietver ne tikai personāla atlīdzības izmaksas, bet arī divpusējās sadarbības stiprināšanas izmaksas (Noteikumu projekta 13.1. apakšpunkts), kā, piemēram, izmaksas pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai ar donorvalstu pārstāvju iesaisti, izdevumi dalības nodrošināšanai programmas Sadarbības komitejas sanāksmēs, u.c.
* Noteikumu projekta 14.1.3. apakšpunktā minētās zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumu izmaksas ir pielīdzināmās arī līdzvērtīgam neatkarīga un sertificēta auditora statusam atbilstoši normatīvajam regulējumam par auditoru kvalifikācijas (sertificēšanas) procedūrām donorvalstīs. Attiecībā uz iekšējā audita struktūrvienības izmaksām ir attiecināmas arī izmaksas attiecīgās valsts iestāžu atzītai, kompetentai un neatkarīgai valsts amatpersonai, kura ir atbildīga par budžeta un finanšu kontroli institūcijā, kas veikusi izmaksas un kura nav piedalījusies finanšu pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Donorvalstu noteikumu 8.12.panta 4.punktu;
* Noteikuma projekta 14.1.5. apakšpunktā noteiktās “ārējo ekspertīžu un pakalpojumu izmaksas” ir saistītas ar tādiem ekspertiem, kuri nav līdzfinansējuma saņēmēja darbinieki un kuri ir iesaistīti iepriekš noteiktajos projektos uz noteiktu laiku vai konkrēta darba veikšanu uz līguma pamata, piemēram, kā eksperts, kas nodrošinās hakatonu moderēšanu vai reģiona atpazīstamības veicināšanas aktivitāšu īstenošanu;
* Noteikumu projekta 14.1.6. apakšpunktā noteiktās apdrošināšanas izmaksas atbilst Donorvalstu noteikumu 8.3.panta 2.punkta un programmas līguma 1.pielikuma vispārīgo nosacījumu 2.apakšpunkta prasībām, piemēram, projekta ietvaros uzbūvētās infrastruktūras, iegādātās iekārtas un aprīkojuma apdrošināšanas izmaksas pret tādiem riskiem kā ugunsgrēks, zādzība un citi apdrošināmi riski. Skaidrojam, ka minētie riski ir aktuāli arī projekta īstenošanas laikā, nevis tikai projekta pēcuzraudzības periodā;
* Noteikumu projektā 14.1.8.apakšpunktā noteiktās semināru, pasākumu un sanāksmju īstenošanas izmaksas ir saistītas ar projekta mērķu grupu iesaisti, kapacitātes stiprināšanu un zināšanu palielināšanu, piemēram, semināriem un pasākumiem, kas domāti komersantu vai pašvaldību darbinieku izglītošanai par komercdarbības veicināšanu, hakatonu jeb tehnoloģiju maratonu organizēšanai jaunu ideju radīšanai; Noteikumu projekta 14.1.11.1. apakšpunktā ietvertās iepriekš noteiktā projekta tiešās attiecināmās izmaksas par telpu nomu attiecas tikai uz Noteikumu projekta 12.2. un 12.6. apakšpunktos minētajām atbalstāmajām darbībām, t.i., nepieciešamas pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumu rīkošanai, kā arī publicitātes pasākumu organizēšanai. Līdz ar to Noteikumu projektā 14.1.2.apakšpunktā norādītās komandējuma izmaksas ir pieļaujamas tikai projekta īstenošanā iesaistītajām personām, bet Noteikumu projekta 14.1.11.3.apakšpunktā norādītās komandējuma izmaksas ir pieļaujamas arī pasākumos piesaistītajiem ekspertiem, kas nav tieši iesaistīti projekta īstenošanā. Papildus skaidrojam, ka 14.2. apakšpunktā norādītās netiešās attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar telpu nomu, aprīkojumu un programmatūru, attiecas uz iepriekš noteiktā projekta īstenošanas administrēšanu nevis aktivitāšu īstenošanu;
* Noteikumu projekta 14.1.11.4. apakšpunktā noteiktās “citu piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas pasākuma organizēšanai un nodrošināšanai” saistītas, piemēram, ar tehniskā aprīkojuma nomu, reprezentācijas materiālu iegādes izmaksām, tulkošanu;
* Noteikumu projekta 14.1.12. apakšpunktā noteiktās “citas ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistītās izmaksas, kas nodrošina iepriekš noteiktā projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu” ir saistītas ar iepriekš noteiktā projekta specifiskām aktivitātēm, kuras iepriekš noteikto projektu detalizētajos budžetos ir apstiprinājis Finanšu instrumentu birojs, piemēram, ar mājražotāju tirdziņa izveide un aprīkošana vai video tūres izstrāde;
* Noteikumu projektā 15.2. apakšpunktā noteiktā prasība izmaksu samērīgumam un 15.3.apakšpunkā noteiktā prasība izmaksu lietderībai, ekonomiskumam un efektivitātei ir donorvalstu vispārējie principi izmaksu attiecināšanai. Prasība par izmaksu samērīgumu tiks pārbaudīta, izvērtējot līdzīgu pakalpojumu izmaksas, tai skaitā, pieprasot dokumentus, kas apliecina, ka pakalpojuma izmaksas ir samērīgas un atbilst pašreizējai tirgus situācijai. Skaidrojam, ka izmaksu samērīgums nenodrošina, ka izmaksas ir lietderīgas un efektīvas, jo, piemēram, izmaksas var būt samērīgas, tomēr konkrētajā projektā minētās izmaksas var nebūt lietderīgas tā mērķa un rezultātu sasniegšanai;
* Noteikumu projekta 19.punktā minētie papildu dokumenti ir tie dokumenti, kas nav projekta iesnieguma vai DSF iniciatīvas pieteikuma sastāvdaļa, bet ir nepieciešami, lai pilnvērtīgi izvērtētu aktivitāšu atbilstību visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm, piemēram, atbalsta piešķīruma aprēķina metodika, komersantu atlases kritēriji un veids, atbalsta piešķiršanas kārtība;
* Noteikumu projekta 31.punktā minētā donorvalstu publiskas vai privātas personas iesaiste nozīmē, ka DSF iniciatīvas ietvaros jāpiedalās donorvalstu organizācijai, kas var būt gan publiska, gan privāta, kā arī sadarbībai ir iespējams piesaistīt donorvalstu ekspertus, kas konkrētajā DSF iniciatīvā nepārstāv nevienu organizāciju, bet slēdz atsevišķu līgumu ar DSF iniciatīvas īstenotāju;
* Noteikumu projekta 32.1.apakšpunktā norādītie programmas līmeņa pasākumi ir programmas apsaimniekotāja, Kultūras ministrijas kā programmas partnera, Latgales plānošanas reģiona kā neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotāja īstenotie divpusējās sadarbības fonda pasākumi ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības ar donorvalstīm vai stiprināt sadarbību, pieredzes un labās prakses apmaiņu starp programmas apsaimniekotāju, Kultūras ministriju, Latgales plānošanas reģionu un līdzīgām institūcijām saņēmējvalstīs un donorvalstīs;
* Noteikumu projekta 32.3.apakšpunktā norādītais DSF finansējums ir attiecināms tikai uz potenciālajiem atklātā konkursa kultūras jomā projektu iesniegumu iesniedzējiem projektu izstrādes stadijā. Atklātā konkursa projektu ietvaros ir plānota kultūras produkta radīšana, auditorijas attīstības metožu izstrāde divpusējā sadarbībā, kas sevī ietver pieredzes un zināšanu apmaiņu. DSF finansējums ir paredzēts partnerības nostiprināšanai starp Latvijas un donorvalstu kultūras organizācijām, lai vienotos par kopīgu projekta ideju pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Tādejādi 32.3.apakšpunkts nav attiecināms uz līdzfinansējuma saņēmējiem projektu īstenošanas laikā, jo projektu īstenošanas laikā sadarbībā tiks radīti kultūras produkti un izstrādātas auditorijas attīstības metodes.

Skaidrojam, ka Noteikuma projekta 13.2. un 14.2. apakšpunktā norādītās netiešās attiecināmās izmaksas tiek noteiktas atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta noteikumu 2014.-2021.gada periodam 8.5.panta “Netiešās projektu izmaksas (pieskaitāmās izmaksas)” c) punktam, kas nosaka vienotas likmes, kas atbilst līdz 15% no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām (programmas apsaimniekotājam un Kultūras ministrijai līdz 10%), piemērošanu, un to, ka šādā gadījumā programmas apsaimniekotājam nav jāveic aprēķini, lai noteiktu piemērojamo likmi.Papildus skaidrojam, ka informācija par nosacījumiem iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un iepriekš noteiktā projekta partnerim attiecībā uz dokumentu glabāšanas nodrošināšanu atbilstoši Programmas līguma 5.4.punkta 2.daļai tiks noteikta līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VARAM, Kultūras ministrija, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija  |
| 4. | Cita informācija | Nav.  |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Ar programmas jomu saistītās valsts institūcijas, pašvaldības, izglītības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, projektu iesniegumu iesniedzēji un līdzfinansējuma saņēmēji. To konkrēts skaits nav zināms.Programmā atbalstāmās aktivitātes tiks ieviestas visā Latvijā, programmas jomas vietējās attīstības, nabadzības mazināšanas, kultūras sadarbības un labas pārvaldības veicināšanas aktivitātes ir aktuālas visā valstī kopumā. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Programmas ietvaros Latvijai ir pieejams Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 10 000 000 *euro* apmērā. Projektu īstenošana tiek plānota līdz 2024. gada 30.aprīlim, tiesiskais regulējums pozitīvi ietekmēs tautsaimniecību kopumā, t.sk. tādas jomas kā sociālā un ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, kultūras sadarbība un pieejamība, laba pārvaldība, reģionālā attīstība un sadarbība. Sabiedrības grupām un institūcijām Noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. Administratīvais slogs nemainās. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 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 | 0 | 137 731  | 0 | 1 398 418  | 0 | 4 111 743  | 2 779 773  |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 |  137 731  | 0 | 1 398 418  | 0 | 4 111 743  | 2 779 773  |
| 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 |  162 036 | 0 | 1 645 198  | 0 | 4 837 345  | 3 270 321  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 |  162 036 | 0 | 1 645 198  | 0 | 4 837 345 | 3 270 321  |
| 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 | -24 305 | 0 | -246 780 | 0 | -725 602 | -490 548 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -24 305 | 0 | -246 780 | 0 | -725 602 | -490 548 |
| 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 | -24 305 | X | -246 780 | X | -725 602 | -490 548 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | -24 305 | -246 780 | -725 602 | -490 548 |
| 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) | Kopējais programmas finansējums ir 11 764 706 *euro*, no tiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 10 000 000 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 1 764 706 *euro*.Programmas īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.Faktiskie izdevumi:2018. gadā programmas īstenošanai – 32 828 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 27 904 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 4 924 *euro*); 2019. gadā programmas īstenošanai – 43 467 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 36 947 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 6 520 *euro*).Provizoriski plānotā naudas plūsma 2020.-2024.gadā:2020. gadā programmas vadībai – 162 036 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 137 731 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 24 305 *euro*);2021. gadā programmas īstenošanai – 1 645 198 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 1 398 418 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 246 780 *euro)*;2022. gadā programmas īstenošanai – 4 837 345 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 4 111 743 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 725 602 *euro*);2023. gadā programmas īstenošanai – 3 270 320 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 2 779 772 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 490 548 *euro*);2024. gadā programmas īstenošanai – 1 773 512 *euro* (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķīrums 1 507 485 *euro*, nacionālais programmas līdzfinansējums 266 027 *euro*).Programmas provizoriskā naudas plūsma ir sagatavota, pamatojoties uz programmas izstrādes un īstenošanas laika grafiku. 2019.gada 16.aprīlī tika apstiprināta programmas koncepcija. 2020. gada 21. maijā parakstīts programmas līgums. 2019.gadā un 2020.gadā tika nodrošināta programmas īstenošanas procedūru izstrāde. 2021.gadā plānots organizēt programmas atklāšanas pasākumu, uzsākt iepriekš noteikto projektu novērtēšanu. Tāpat 2021.gada sākumā plānots izsludināt atklātā konkursa pirmo kārtu un neliela apjoma grantu shēmas atklāto konkursu. 2021.gada beigās paredzēts izsludināt atklātā konkursa otro kārtu, bet 2021.-2023.gadā paredzēta projektu aktivitāšu īstenošana, kur naudas plūsma plānota balstoties uz iepriekšējo pieredzi. 2024.gadā plānots veikt projektu noslēgumu maksājumus, organizēt programmas noslēguma pasākumu un nepieciešamības gadījumā veikt programmas izvērtēšanu.  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Nav. |

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekts nodrošina Komisijas Regulas Nr. [1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) un Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) Nr. 2015/1589 ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2016. gada 17. marts) prasību ievērošanu. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Saprašanās memoranda B pielikumā noteiktā uzdevuma daļēju izpildi. Saprašanās memoranda B pielikumā noteiktā uzdevuma pilnīga izpilde tiks nodrošināta pēc neliela apjoma grantu shēmas un atklātā konkursa īstenošanas Ministru kabineta noteikumu izstrādes. Par minēto konkursu Ministru kabineta noteikumu izstrādi ir atbildīga VARAM. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Aizpilda, ja ar projektu tiek pārņemts vai ieviests vairāk nekā viens ES tiesību akts, – norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 55.1. apakšpunktam, kas jau tika norādīta arī V sadaļas 1. punktā |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1.punkts | Noteikumu projekta 22.2.apakšpunkts un 22.4.apakšpunkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2.punkts | Noteikumu projekta 22.4.apakšpunkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2.punkts un 3.panta 2.punkts | Noteikumu projekta 22.1.apakšpunkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 8. un 9.punkts | Noteikumu projekta 22.5.apakšpunkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4.punkts | Noteikumu projekta 25.punkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Regulas Nr. 794/2004 10. un 11. pants | Noteikumu projekta 22.9.apakšpunkts | Tiesību norma izpildīta pilnībā | Stingrākas prasības netiek piemērotas |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | Stingrākas prasības netiek piemērotas. |
| 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 | Nav attiecināms. |
| Cita informācija | Nav. |

 |

|  |
| --- |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021. gadā B pielikums (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr.712). |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Saskaņā ar Saprašanās memoranda Ieviešanas ietvaru (B pielikums 3. daļas B. punktu) VARAM jāizstrādā programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” un jāievieš to atbilstoši donorvalstu apstiprinājumam | Viss Noteikumu projekts kopumā. | Starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji. Saistības tiks izpildītas pilnībā pēc neliela apjoma grantu shēmas Ministru kabineta noteikumu un atklātā konkursa Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas. Plānots, ka minētie Ministru kabineta noteikumi tiks apstiprināti 2020.gada IV.ceturksnī. Par saistību pilnīgu izpildi ir atbildīga VARAM.  |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Saprašanās memorandā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts regulē publiskās pārvaldes tiesiskās attiecības un attiecībā pret privāto sektoru izmaiņas neparedz. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par Noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.Sabiedrības pārstāvji tika informēti par iespēju līdzdarboties 2020. gada 8. aprīlī publicējot paziņojumu par līdzdalības procesu VARAM tīmekļvietnē [www.varam.gov.lv](file:///C%3A/Users/martao/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9B2JD3UU/www.varam.gov.lv). Tāpat Valsts kancelejā publicēšanai tās tīmekļvietnē 2020. gada 8. aprīlī tika iesniegts paziņojums par līdzdalības iespējām Noteikumu projekta izstrādē. Noteikumu projekts 2020.gada 19.jūnijā tika nosūtīts saskaņošanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei.  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes tika veiktas jau 2018.gadā un 2019.gadā, kad tika izstrādāta un apstiprināta programmas koncepcija. 2018. gada 20. februārī Rīgā tika organizētas programmas nozares konsultācijas, sniedzot savus ieteikumus programmas satura izstrādei, kā arī 2019.gada 6.martā programmas koncepcija tika saskaņota ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi. Pamatojoties uz programmas koncepcijā noteikto programmas saturu, ir izstrādāts Noteikumu projekts.Sabiedrības informēšanai Noteikumu projekts tika publicēts VARAM tīmekļvietnē no 2020. gada 8. aprīļa līdz 2020. gada 22.aprīlim. Komentāri par Noteikumu projektu netika saņemti.Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome komentārus par Noteikumu projektu nesniedza. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta īstenošanā ir iesaistīta Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, VARAM kā programmas apsaimniekotājs, kā arī Kultūras ministrija kā programmas partneris. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projektā noteiktie uzdevumi tiks īstenoti institūciju esošo pārvaldes funkciju ietvaros.Nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav.  |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

J.Gorbunovs 67026485

Janis.Gorbunovs@varam.gov.lv