**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Projekta mērķis ir piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz 3 700 000 *euro*, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu, tādejādi nodrošinot nepieciešamos sagatavošanas darbus un sekmējot minēto sporta sacensību augsta līmeņa norisi. Līdz 3 609 736 *euro* paredzēts piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai pārskaitīšanai biedrībai „Latvijas Hokeja federācija”, savukārt līdz 90 264 *euro* paredzēts piešķirt Iekšlietu ministrijai. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | 1. Nepieciešamība piešķirt valsts budžeta līdzekļus biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” (turpmāk – LHF), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem (turpmāk – Čempionāts) organizēšanu. 2. Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā”” (prot. Nr.8 38.§) 5. punkts. 3. Ar Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 313 „Par rīcības komitejas izveidi 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai” izveidotās Rīcības komitejas Čempionāta organizēšanas uzraudzībai (turpmāk – Rīcības komiteja) 2021. gada 15. februāra sēdē nolemtais. 4. Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa. 5. Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. un 43. punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2017. gada 19. maijā Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (*International Ice Hockey Federation* – IIHF) gadskārtējā kongresa balsojumā tika nolemts, ka Čempionāts norisināsies Baltkrievijā (Minskā) un Latvijā (Rīgā). 2021. gada 18. janvārī IIHF Padomes sēdē tika pieņemts lēmums atņemt Minskai (Baltkrievija) piešķirtās tiesības organizēt Čempionātu galvenā rīkotāja statusā. 2021. gada 2. februārī IIHF Padomes sēdē tika pieņemts lēmums visu Čempionātu organizēt Latvijā (Rīgā) [rīkotāja statusā], kā rezultātā no 2021. gada 21. maija līdz 6. jūnijam visas 64 spēles, ieskaitot spēles par medaļām, norisināsies Latvijā (Rīgā). Čempionāta starptautiskais organizators ir IIHF, bet Latvijas organizators ir LHF sadarbībā ar SIA „Hokeja Akadēmija” (Reģ. Nr. 40203206955, kuras 100% kapitāla daļas pieder LHF).  Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdē, izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā”, tika nolemts (prot. Nr.8 38.§):   1. atbalstīt visa Čempionāta organizēšanu Latvijā (Rīgā) rīkotāja statusā ar nosacījumu, ka papildus piešķiramais valsts līdzfinansējums nepārsniedz 3 000 000 *euro* (neieskaitot 2018.-2020.gadā piešķirto valsts līdzfinansējumu 593 268 *euro* apmērā un 2021.gadā plānoto piešķiramo valsts līdzfinansējumu līdz 700 000 *euro*) [protokollēmuma 2. punkts]; 2. uzdot Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” rezervēt finansējumu 3 000 000 *euro* apmērā, lai gadījumā, ja IIHF pieņem lēmumu par visa Čempionāta organizēšanu Latvijā (Rīgā) rīkotāja statusā, varētu nodrošināt līdzekļu piešķiršanu IZM, lai segtu ar Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā 6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu saistītās izmaksas atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, bet ne vairāk kā 3 000 000 *euro* [protokollēmuma 3. punkts]; 3. uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” rezervēt finansējumu 700 000 *euro* apmērā citu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izdevumu segšanai (tai skaitā ar ārējās drošības nodrošināšanu saistīto izmaksu segšanai valsts drošības iestādēm atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) [protokollēmuma 4. punkts]; 4. ja IIHF pieņem lēmumu par visa Čempionāta organizēšanu Latvijā (Rīgā) rīkotāja statusā, IZM sagatavot un izglītības un zinātnes ministram trīs nedēļu laikā pēc attiecīga IIHF lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību Čempionāta organizēšanai, tai skaitā par termiņiem, kādā IZM pieprasīs minētos līdzekļus [protokollēmuma 5. punkts].   Ņemot vērā pieredzi līdzīga mēroga nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanā (2006. gada pasaules čempionāts hokejā vīriešiem un 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem finālturnīra grupas turnīrs), lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar Čempionāta rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu, ar Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 313 „Par rīcības komitejas izveidi 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai” (ar grozījumiem) ir izveidota Rīcības komiteja, tās vadību uzticot Ministru prezidentam un sastāvā iekļaujot izglītības un zinātnes ministru, finanšu ministru, iekšlietu ministru, veselības ministru, satiksmes ministru, ekonomikas ministru, LHF prezidentu un ģenerālsekretāru, kā arī Rīgas domes priekšsēdētāju. Rīcības komitejas 2021. gada 15. februāra sēdē, izskatot jautājumu par Čempionāta budžetu, valsts līdzfinansējuma pozīcijām un plānoto grafiku valsts līdzfinansējuma saņemšanai, tika nolemts, ka IZM izskatīšanai Ministru kabinetā virza kopīgu lēmumu (rīkojumu) par visu Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdē no valsts budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” rezervēto līdzekļu 3 700 000 *euro* apmērā piešķiršanu, vienlaikus nosakot, ka LHF finanšu pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus iesniedz IZM, kas tālāk normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.  LHF 2021. gada 22. februāra vēstulē Nr. I-37/21 ir sniegusi IZM informāciju par izmaksām, kas saistītas ar Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā 6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu (iznomātājs SIA „Olimpiskais sporta centrs”), pievienojot arī pārskatu par plānotajām izmaksu pozīcijām, potenciālajiem piegādātājiem, piemērojamām publisko iepirkumu procedūrām un termiņiem. Lai gan iesniegtajā tāmē kopējā summa norādīta  3 320 044 *euro* (ieskaitot PVN), kas pārsniedz šim mērķim rezervēto valsts budžeta līdzekļu apmēru (3 000 000 *euro*), LHF ir norādījusi, ka faktiskās izmaksas varētu būt zemākas. Vēstulē LHF norāda, ka ir informējusi IIHF, ka gadījumā, ja faktiskās ar Olimpiskajā sporta centra sagatavošanu, aprīkošanu un nomu saistītās izmaksas būs lielākas par 3 000 000 *euro*, starpība būs jāsedz Čempionāta organizatoram (LHF un SIA „Hokeja akadēmija” kopā ar IIHF).  Tāpat LHF 2021. gada 22. februāra vēstulē Nr. I-37/21 ir sniegusi IZM informāciju par citām ar Čempionāta organizēšanu saistītām izmaksām, kam ir rezervēti 700 000 *euro*, lūdzot piešķirt atbalstu:   1. 230 000 *euro* apmērā Čempionāta norisei nepieciešamās treniņu halles (Daugavas stadiona ledus halles (Augšielā 1, Rīgā)), tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanai (inventāram, mēbelēm, medicīnas aprīkojumam, datortehnikai un sadzīves tehnikai), pievienojot arī tāmi par plānotajām izmaksu pozīcijām. Lai gan iesniegtajā tāmē kopējā summa norādīta 258 435,96 *euro*, LHF ieskatā faktiskās izmaksas varētu būt zemākas, tomēr gadījumā, ja faktiskās izmaksas tomēr pārsniegs 230 000 *euro*, vēstulē LHF ir apliecinājusi, ka starpība tiks segta no LHF līdzekļiem; 2. līdz 200 000 *euro* IIHF kongresa izmaksu segšanai. LHF sagatavotās provizoriskās tāmes 2021. gada plānotās valsts budžeta izmaksu pozīcijas skatīti pievienotajā tāmē. Lai gan tāmē kopējā summa norādīta 216 536 *euro*, ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus un citas LHF pieprasītās izmaksu pozīcijas, kā arī, ņemot vērā 2019.gadā IIHF pusgada kongresa organizēšanai piešķirtos līdzekļus[[1]](#footnote-1), 2021. gada IIHF kongresa organizēšanai IZM var atbalstīt 159 736 *euro* piešķiršanu, savukārt pārējās izmaksas sedzamas no LHF līdzekļiem; 3. līdz 145 000 *euro* papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga (Skanstes ielā 21, Rīga) un Olimpisko sporta centru (Grostonas ielā 6B, Rīgā), kas būs nepieciešamas *Infront Sports & Media AG*, televīzijas darbinieku un IIHF darba nodrošināšanai. Lai gan tāmē kopējā summa norādīta 235 913 *euro*, no valsts budžeta tiks segtas izmaksas līdz 145 000 *euro*, bet starpība tiks segta no Čempionāta organizatora (LHF un SIA „Hokeja akadēmija” kopā ar IIHF) līdzekļiem; 4. 75 000 *euro* *Infront Sports & Media AG* konsultāciju izmaksu segšanai atbilstoši iepriekš uzņemtajām saistībām, kuru segšanai valsts budžeta līdzekļi šādā pat apmērā LHF ir tikšu piešķirti arī 2019. un 2020. gadā; 5. līdz 50 000 *euro* ar papildus drošības pasākumu veikšanu saistītajām izmaksām. Vienlaikus Iekšlietu ministrija ir informējusi IZM, ka, ņemot vērā LHF un SIA „Hokeja akadēmija” un Iekšlietu ministrijas un attiecīgo iestāžu tikšanās laikā pārrunāto par papildus drošības pasākumu veikšanai nepieciešamo darba apjomu un tam nepieciešamo finansējumu, prognozējamās Iekšlietu ministrijas iestāžu papildus izmaksas ir 255 868 *euro* pie scenārija, ka Čempionāts norisinās ar vismaz daļēju skatītāju klātbūtni un 90 264 *euro* pie scenārija, ja Čempionāts norisinās bez skatītājiem. Izmaksu atšķirības ir saistītas ar Valsts robežsardzes izmaksām – ja skatītāji ir, tad tās sasniedz 165 604 *euro*, savukārt pie scenārija bez skatītājiem Valsts robežsardzei nav papildus izmaksas. Ņemot vērā, ka lēmums par skatītāju klātbūtni vēl nav pieņemts un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdē izskatītā (prot. Nr.8 38.§) informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā”” scenārijs bija Čempionāta norise bez skatītājiem (lai gan no organizatoriskā viedokļa veicot arī sagatavošanās darbus, lai būtu iespējama arī ierobežota skaita skatītāju klātbūtne), IZM šobrīd virza jautājumu par līdz 90 264 *euro* piešķiršanu Iekšlietu ministrijai jeb scenārijam bez skatītājiem. Gadījumā, ja, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, LHF izstrādāto Covid-19 drošības protokolu, un, uzklausot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu viedokli, Rīcības komiteja un arī Ministru kabinets lems par noteikta skaita skatītāju klātbūtni, tad jautājums par Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) ar skatītāju līdzdalību saistīto papildus izmaksu kompensēšanu atbilstoši faktiskajiem izdevumiem līdz 165 604 *euro* tiks skatīts Rīcības komitejā, jo šī būs jauna situācija un jauni apstākļi, turklāt kompensējamo izdevumu apmērs būs atkarīgs no Valsts robežsardzes veicamajiem papildus pienākumiem atbilstoši pārdoto biļešu skaitam ārvalstniekiem[[2]](#footnote-2). Papildus atzīmējams, ka Čempionāta kopējā tāmē ir iekļautas arī citas ar drošības nodrošināšanu saistītās izmaksas, kuras segs IIHF, tai skaitā līdz 50 000 *euro* par Valsts policijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr.903 „Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”.   Saskaņā ar LHF sniegto informāciju nepieciešamo pakalpojumu un preču iegādei LHF un SIA „Hokeja Akadēmija” pamatā piemēros Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktā noteiktās sarunu procedūras, tādejādi noteiktos termiņos nodrošinot Latvijas gatavību Čempionāta norisei un vienlaikus nodrošinot Publisko iepirkumu likuma normu ievērošanu. Minētais par sarunu procedūrām ir attiecināms uz tiem gadījumiem, kad objektīvu iemeslu dēļ (tai skaitā arī noteiktos termiņus un uzņemtās saistības pret IIHF) nebūs iespējams ievērot citas publisko iepirkumu procedūras. No visiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas mērķiem LHF organizēs iepirkumu procedūras Čempionāta norisei nepieciešamās treniņu halles (Daugavas stadiona ledus halles (Augšielā 1, Rīgā)), tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanai un IIHF kongresa izmaksu segšanai, kā arī atbilstoši jau noslēgtā līguma nosacījumiem veiks maksājumu *Infront Sports & Media AG* par konsultācijām. Pārējiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas mērķiem (Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā sagatavošanai, aprīkošanai un nomai, kā arī papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga un Olimpisko sporta centru) iepirkuma procedūras organizēs un attiecīgi maksājumus pakalpojumu un preču iegādei veiks SIA „Hokeja akadēmija” (kam valsts budžeta līdzekļus pēc to saņemšanas no IZM pārskaitīs LHF).  Saskaņā ar LHF sniegto informāciju, kopējās visa Čempionāta organizēšanas izmaksas būs 12 miljoni *euro*, kā arī papildus 2 miljonus *euro* IIHF ir rezervējusi Covid-19 drošības protokola prasību nodrošināšanai Čempionātā. Būtiska daļa no otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā nodrošināšanai nepieciešamajiem papildus valsts ieguldījumiem paliks Latvijas ekonomikā (tai skaitā Olimpiskā sporta centra nomas maksas kompensācija), turklāt daļa uzreiz tiek atgūta ar PVN maksājumiem. Uzsverams, ka SIA „Olimpiskais sporta centrs” (Reģ. Nr. 40003558463) 100% kapitāla daļas pieder biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”. Latvijas ekonomikā paliks arī lielākā daļa no pārējiem plānotajiem valsts izdevumiem no Daugavas stadiona ledus hallē iegādājamā aprīkojuma un ieguldījumiem IIHF kongresa organizēšanā un papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanā.  Būtiski ir atzīmēt, ka Daugavas stadiona ledus hallē (Augšielā 1, Rīgā) LHF iegādātā manta (aprīkojums un inventārs), kas tās iegādes brīdī būs LHF īpašumā, pēc Čempionāta noslēguma tiks nodota VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” īpašumā bez atlīdzības un būs izmantojama turpmākā Daugavas stadiona ledus halles darbības nodrošināšanā. Īpašumā iegūtā manta atsevišķi netiks iznomāta, bet tā būs viena no nomas maksas aprēķina izmaksu pozīcijām, lai noteiktu nomas maksu par attiecīgās ģērbtuves izmantošanu. Attiecībā uz Latvijas hokeja izlašu darbību nodrošināšanu, izmantojot attiecīgo infrastruktūru un inventāru – vērtējums, uz kura pamata tiks aprēķināta attiecīgās zonas nomas maksa, LHF tiks veidots pēc mehānisma, ka tajā netiks ietverta aprīkojuma un inventāra noteiktā vērtība. Attiecībā uz klubiem un citiem klientiem tiks piemērota nomas maksa, kurā tiks ievērtēta aprīkojuma un inventāra vērtība. Slēdzot vienošanos starp LHF un VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, tiks skatīts jautājums par atsevišķu hokeja izlašu darbībai specifiska pārvietojamā inventāra statusu, kas varētu palikt LHF īpašumā (attiecīgi netiktu nodota VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” īpašumā bez atlīdzības) un kuru LHF turpinātu izmantot visu Latvijas hokeja izlašu darbības nodrošināšanai. Attiecīgu izvērtējumu veiks VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, bet saskaņos IZM kā valsts kapitāla daļu turētāja.  Tāpat Latvijas ekonomikā paliks arī lielākā daļa no IIHF izmaksām (orientējoši 70%), ko veido Arēnas Rīga un Daugavas stadiona ledus halles noma, viesnīcu izmaksas, ēdināšanas, transporta un citi pakalpojumi un saistītās izmaksas. Uz Čempionātu Latvijā ieradīsies vismaz 1200 personu (16 komandu delegācijas, vairāk nekā 200 mediju pārstāvji, IIHF un citu starptautisko organizāciju un kompāniju pārstāvji un apkalpojošais personāls), kas vidēji Latvijā pavadīs vairāk nekā 20 dienas[[3]](#footnote-3). Tādējādi kopējais ieguvums Latvijas ekonomikai plānots būtiski lielāks, nekā nepieciešamais valsts finansiālais ieguldījumus.  Ņemot vērā to, ka izvērsta informācija par Čempionātu Ministru kabinetam sniegta iepriekš (tai skaitā Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā” (prot. Nr.8 38.§)), kā arī to, ka jautājums iepriekš izskatīts Rīcības komitejas 2021. gada 15. februāra sēdē, papildus informācija šajā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) netiek sniegta.    Arī šajā gadā IZM ir veikusi sākotnējo izvērtējumu par finansējuma piešķiršanas Čempionāta organizēšanai atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.  Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm[[4]](#footnote-4):  *1. pazīme*: Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem;  *2. pazīme*: Atbalsta saņēmējs veic saimniecisku darbību un attiecībā uz to gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;  *3. pazīme*: Pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura;  *4. pazīme*: Atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.  Konstatējams, ka minētā atbalsta piešķiršana LHF ar Čempionāta organizēšanu saistīto izdevumu segšanai nerada konkurences kropļojumu Eiropas Savienības līmenī, jo pasaules čempionāta hokejā vīriešiem rīkošanas tiesības 2021. gadā jau ir piešķirtas (šo sporta sacensību rīkošana tieši Latvijā ir iekļauta attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas (IIHF) kalendārā, turklāt tās ir piešķīrusi neatkarīga trešā puse (IIHF Padome), kā rezultātā citas valstis 2021. gadā vairs nevar organizēt pasaules čempionātu hokejā vīriešiem. Iepriekšminētā rezultātā secināms, ka finansējuma piešķiršana LHF ar Čempionāta organizēšanu saistīto izdevumu segšanai vienlaikus neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm un attiecīgi minētais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu.  Papildus minētam uzsverams, ka Čempionāta organizēšana tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.  Valsts atbalsta pazīmes nav identificējamas arī attiecībā uz SIA „Olipmiskais sporta centrs”, jo LHF maksājumi tiks veikti kā nomas maksājumi (lai segtu visas SIA „Olipmiskais sporta centrs” radušās izmaksas, tai skaitā veicamos remontdarbus) un nekādi papildus ieguldījumi centra infrastruktūrā no LHF puses SIA „Olipmiskais sporta centrs” netiks veikti.  Nododot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” īpašumā bez atlīdzības Daugavas stadiona ledus hallei LHF iegādāto aprīkojumu un inventāru, tiks ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles normas.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa.  Izvērtējot finanšu pieprasījumu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izmaksu segšanai, IZM ieskatā to var klasificēt kā valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu, ko apliecina (1) Ministru kabineta paustais atbalsts Čempionāta rīkošanai (Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra sēdes protokollēmums „Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai” (prot. Nr. 1 53.§.) un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdes protokollēmums „Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā”” (prot. Nr.8 38.§)); (2) Čempionāts 2021. gadā būs viens no lielākajiem sporta pasākumiem pasaulē; (3) sekmīgai Čempionāta organizēšanai ir izveidota augsta līmeņa Rīcības komiteja (Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija rīkojums Nr. 313). Tāpat ir norādāms, ka LHF ir valstiski nozīmīga sporta organizācija, kura nodrošina tai kā atzītajai sporta federācijai Sporta likumā noteikto uzdevumu izpildi. Nepiešķirot finansējumu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izmaksu segšanai, Čempionāts Latvijā nevarēs norisināties, jo LHF nevarēs izpildīt saistības, kas izriet no IIHF noteikumiem sacensību sarīkošanā un noslēgto līgumu nosacījumiem, kas kopumā ir kā papildus apstāklis, lai šo gadījumu uzskatītu par valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu. Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdes protokollēmums „Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā”” kā finansējuma avotu ar Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā 6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu, kā arī citu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izdevumu segšanai paredz tieši valsts budžeta programmu 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (skatīt minētā protokollēmuma 2. un 3. punktu). Tāpat atzīmējams, ka arī 2018. un 2019. gadā ar Čempionāta organizēšanu saistīto izmaksu segšanai valsts budžeta līdzekļi tika piešķirti tieši no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (skatīt Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumu Nr. 515, Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra rīkojumu Nr. 548 un Ministru kabineta 2019. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 635), tādejādi atzīstot Čempionāta organizēšanas izmaksu atbilstību valstiski īpaši nozīmīga pasākuma izdevumiem.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.  Ievērojot minēto, IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Rīkojuma projekts), kas paredz:   1. uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt IZM pārskaitīšanai LHF finansējumu, kas nepārsniedz 3 609 736 *euro*, lai segtu izmaksas, kas saistītas Čempionāta organizēšanu, no tiem:    1. līdz 3 000 000 *euro*, lai segtu ar Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā 6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu (iznomātājs SIA „Olimpiskais sporta centrs”) saistītās izmaksas;    2. līdz 230 000 *euro* Čempionāta norisei nepieciešamās treniņu halles (Daugavas stadiona ledus halles (Augšielā 1, Rīgā)), tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanai;    3. līdz 159 736 *euro* IIHF kongresa izmaksu segšanai;    4. līdz 145 000 *euro* papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga (Skanstes ielā 21, Rīga) un Olimpisko sporta centru (Grostonas ielā 6B, Rīgā);    5. 75 000 *euro* *Infront Sports & Media AG* konsultāciju izmaksu segšanai; 2. uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 90 264 *euro*, lai segtu ar drošības nodrošināšanu Čempionātā bez skatītājiem saistītās izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, tajā skaitā:    1. Valsts policijai 61 883 *euro*;    2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 18 381  *euro*;    3. Valsts drošības dienestam 10 000 *euro*; 3. uzdevumu IZM:    1. pēc LHF finanšu pieprasījumu un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, tai skaitā avansa maksājumu veikšanai atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem;    2. slēdzot līgumu ar LHF par rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanu, paredzēt LHF pienākumu ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc Čempionāta noslēguma nodot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” īpašumā bez atlīdzības Daugavas stadiona ledus hallei (Augšielā 1, Rīgā) iegādāto aprīkojumu un inventāru, vienlaikus Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izvērtējot jautājumu par atsevišķa hokeja izlašu darbībai specifiska pārvietojamā inventāra saglabāšanu Federācijas īpašumā;    3. nodrošināt, ka LHF regulāri iesniedz Rīcības komitejā pārskatu par šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai situācijai. 4. uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par rīkojuma 2. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Rīkojuma projektu izstrādāja IZM. Rīkojuma projekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar LHF un SIA „Hokeja akadēmija”, kā arī jautājums izskatīts Rīcības komitejas 2021. gada 15. februāra sēdē. |
| 4. | Cita informācija | Rīkojuma projekts tiešā veidā attiecas uz budžeta un finanšu politiku. Pastarpināti Rīkojuma projekts attiecas uz tūrisma, sporta un brīvā laika politiku (sporta politiku). |

|  |
| --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un  administratīvo slogu |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| **Rādītāji** | **2021** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| **2022** | | **2023** | | **2024** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.  gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.  gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.  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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | **0** | **3 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | *0* | *3 700 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | **0** | **- 3 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | *0* | *- 3 700 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar „+” zīmi) | X | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie­ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | IZM pārskaitīšanai LHF tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi, kas nepārsniedz  3 609 736 *euro*, lai segtu šādas ar Čempionāta organizēšanu saistītās izmaksas:   1. līdz 3 000 000 *euro*, lai segtu ar Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā (Grostonas ielā 6B, Rīgā) sagatavošanu, aprīkošanu un nomu (iznomātājs SIA „Olimpiskais sporta centrs”) saistītās izmaksas; 2. līdz 230 000 *euro* Čempionāta norisei nepieciešamās treniņu halles (Daugavas stadiona ledus halles (Augšielā 1, Rīgā)), tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanai; 3. līdz 159 736 *euro* IIHF kongresa izmaksu segšanai; 4. līdz 145 000 *euro* papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga (Skanstes ielā 21, Rīga) un Olimpisko sporta centru (Grostonas ielā 6B, Rīgā); 5. 75 000 *euro* *Infront Sports & Media AG* konsultāciju izmaksu segšanai.   Izvērstu informāciju skatīt pievienotajās tāmēs. Gadījumā, ja faktiskās ar Olimpiskā sporta centra sagatavošanu, aprīkošanu un nomu saistītās izmaksas būs lielākas par 3 000 000 *euro*, starpību segs Čempionāta organizators (LHF un SIA „Hokeja akadēmija” kopā ar IIHF). Gadījumā, ja faktiskās izmaksas par Daugavas stadiona ledus halles, tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanu pārsniegs 230 000 *euro*, starpību segs LHF. Tāpat arī IIHF kongresa izmaksas, kas pārsniedz 159 736 *euro*, tiks segtas no LHF līdzekļiem. Papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga un Olimpisko sporta centru izmaksas tiks segtas līdz 145 000 *euro*, bet starpību segs Čempionāta organizators (LHF un SIA „Hokeja akadēmija” kopā ar IIHF). Atbilstoši Rīkojuma projekta 1. punktā noteiktam valsts budžeta līdzekļi tiks pārskaitīti LHF. Valsts budžeta līdzekļus, kas paredzēti Čempionāta norisei nepieciešamās otrās spēļu arēnas Olimpiskajā sporta centrā sagatavošanai, aprīkošanai un nomai, kā arī papildus biroja un palīgtelpu ierīkošanai teritorijā starp Arēnu Rīga un Olimpisko sporta centru (kopā līdz 3 145 000 *euro*) LHF pēc to saņemšanas no IZM pārskaitīs SIA „Hokeja akadēmija”. Valsts budžeta līdzekļus, kas paredzēti Čempionāta norisei nepieciešamās treniņu halles (Daugavas stadiona ledus halles), tai skaitā lielās izlašu ģērbtuves, aprīkošanai, IIHF kongresa un *Infront Sports & Media AG* konsultāciju izmaksu segšanai (kopā 464 736 *euro*), LHF pēc to saņemšanas no IZM paturēs un attiecīgās izmaksu pozīcijas veiks pati.  Iekšlietu ministrijai tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi, kas nepārsniedz 90 264 *euro*, lai segtu ar ārējās drošības nodrošināšanu Čempionātā saistītās izmaksas valsts drošības iestādēm atbilstoši faktiskajiem izdevumiem Čempionātam bez skatītāju klātbūtnes. Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt anotācijas pielikumā. Gadījumā, ja, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, LHF izstrādāto Covid-19 drošības protokolu, un, uzklausot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu viedokli, Rīcības komiteja un arī Ministru kabinets lems par noteikta skaita skatītāju klātbūtni, tad jautājums par Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) ar skatītāju līdzdalību saistīto papildus izmaksu kompensēšanu atbilstoši faktiskajiem izdevumiem līdz 165 604 *euro* tiks skatīts Rīcības komitejā, jo šī būs jauna situācija un jauni apstākļi, turklāt kompensējamo izdevumu apmērs būs atkarīgs no Valsts robežsardzes veicamajiem papildus pienākumiem atbilstoši pārdoto biļešu skaitam ārvalstniekiem.  Gadījumā, ja Rīkojuma projekta 1. punktā minētās izdevumu pozīcijas būs mazākas nekā faktiskie izdevumi, pēc kopīga LHF un IZM ierosinājuma jautājums par līdzekļu atlikuma novirzīšanu citu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izdevumu pozīciju segšanai, nepārsniedzot Rīkojuma projekta 1. punktā minēto kopējo finansējuma apjomu, sākotnēji tiks izskatīts Rīcības komitejā un attiecīga Rīcības komitejas lēmuma pieņemšanas gadījumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projekta veidā kā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Rīkojuma projektam nav ietekme uz amata vietu skaita izmaiņām. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”. Finanšu pieprasījumus par līdzekļu piešķiršanu ar Čempionāta organizēšanu saistīto izmaksu segšanai Rīkojuma projekta 1. punktā norādītājām izdevumu pozīcijām atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, kopējam līdzekļu apmēram nepārsniedzot 3 609 736 *euro*, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un Finanšu ministrijā iesniegs IZM. Atzīmējams, ka minētie finanšu pieprasījumi tiks iesniegti pa daļām atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, pirms tam izvērtējot LHF finanšu pieprasījumus un tam pievienotos dokumentus. Līdzekļi tiks pieprasīti arī avansa maksājumu veikšanai atbilstoši LHF un SIA „Hokeja akadēmija” noslēgto līgumu nosacījumiem. Ņemot vērā faktu, ka visiem sagatavošanās darbiem ir jābūt paveiktiem līdz Čempionāta sākumam, būs nepieciešams nodrošināt operatīvu visu iesaistīto pušu sadarbību savlaicīgai līdzekļu saņemšanai. Finanšu pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu ar ārējās drošības nodrošināšanu Čempionātā saistīto izmaksu segšanai valsts drošības iestādēm atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 90 264 *euro*, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un Finanšu ministrijā iesniegs Iekšlietu ministrija. | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Informācija par plānoto valsts atbalstu visa Čempionāta organizēšanai Latvijā (Rīgā) sabiedrībai sniegta 2021. gada 3. februāra preses konferencē, kā arī pēc preses konferences sniedzot paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem. Informācija sabiedrībai regulāri sniegta jau kopš IIHF Padomes 2021. gada 2. februāra lēmuma pieņemšanas. Informācija par Rīkojuma projekta izstrādi un virzību sabiedrībai sniegta pēc Rīcības komitejas 2021. gada 15. februāra sēdes, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Rīkojuma projekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar LHF un SIA „Hokeja akadēmija”, kā arī jautājums izskatīts Rīcības komitejas 2021. gada 15. februāra sēdē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | LHF un SIA „Hokeja akadēmija” atbalsta Rīkojuma projekta virzību. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma projekta izpildi nodrošinās IZM sadarbībā ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Rīcības komiteju, LHF un SIA „Hokeja akadēmija”. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Rīkojuma projekts šo jomu neskar |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Severs 67047935

edgars.severs@izm.gov.lv

1. Jāatzīmē, ka 2019. gadā LHF tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 183 268 *euro* apmērā maksājuma veikšanai IIHF pusgada kongresa organizēšanai. LHF 2020. gada 24. janvāra vēstulē Nr. I-19/20 informēja IZM, ka no piešķirtajiem 183 268 *euro* ir izmantoti 156 244,30 *euro*, kā rezultātā ir izveidojies neizmantotais līdzekļu atlikums 27 023,74 *euro*, kurus LHF lūdza novirzīt citu Čempionāta organizēšanas izdevumu segšanai. Līdzekļu atlikums izveidojās, jo LHF izdevās vienoties par labākiem nosacījumiem ar IIHF un sākotnēji plānoto. Ņemot vērā, ka epidemioloģiskās situācijas pasaulē Covid-19 infekcijas pandēmijas dēļ IIHF pusgada kongress 2020. gadā norisinājās attālināti, faktiskās IIHF izmaksas kongresa organizēšanai bija mazākas, kā rezultātā līdzekļu starpību bija iespējams novirzīt IIHF kongresa organizēšanai 2021. gadā, kas attiecīgi samazināja šai pozīcijai 2021. gadā nepieciešamo valsts līdzfinansējuma apmēru, kā arī dod iespēju segt izdevumu starpību no valsts budžeta nenosegtām izmaksu pozīcijām. [↑](#footnote-ref-1)
2. Valsts robežsardzes papildus izmaksas ir saistītas tikai ar darbu ar ārvalstu skatītājiem. Ja tiks pieņemts lēmums par ierobežota skaita skatītāju klātbūtni, turklāt pieļauta arī ārvalstu skatītāju klātbūtne, aprēķinot plānotās izmaksas, jāņem vērā fakts, ka ārvalstniekiem pēc ierašanās Latvijā ir jāievēro pašizolācija, kas mazina ārvalstnieku motivāciju apmeklēt Čempionātu klātienē. Šobrīd Iekšlietu ministrijas aprēķinos par provizoriskajiem Valsts robežsardzes papildus izdevumiem šie aspekti nav ņemti vērā, tāpēc arī papildus izmaksas objektīvi nav precīzi aprēķināmas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Daļa no komandām Latvijā ieradīsies vairāk kā 10 dienas pirms Čempionāta, lai aizvadītu treniņus un pārbaudes spēles, par saviem līdzekļiem pilnībā sedzot visas ar uzturēšanos saistītās izmaksas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu. [↑](#footnote-ref-4)