**Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”” 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 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”” (turpmāk - Noteikumu projekts) mērķis ir papildināt epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu sarakstu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testiem. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabinetā 2021. gada 14. janvāra sēdē (TA-76) apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testa veikšanu sociālās aprūpes centros". |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Nepieciešams papildināt veicamos pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku vidū, ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, papildinot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu sarakstu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testiem (turpmāk – AG testi).  Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ir uzdevis Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”, iekļaujot eksprestestus sociālās aprūpes centriem nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu sarakstā, ir izstrādāts noteikumu projekts, tos papildinot ar atbilstošu regulējumu.  Personas, kuras dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās (tai skaitā valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centros) ir viena no lielākajām infekcijas Covid-19 riska grupām, kuru esošā veselības stāvokļa un slimību dēļ ir jāveic īpaši pasākumi, lai mazinātu Covid-19 inficēšanās riskus. Vēl 2020. gada novembrī 7,4 % no visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem valstī bija konstatēti starp sociālās aprūpes institūciju darbiniekiem un klientiem, bet jau decembrī tie bija 13,4% gadījumu. Decembrī, salīdzinot ar novembri, gandrīz četras reizes ir pieaudzis to reģistrēto gadījumu skaits, kuri ir saistīti ar sociālās aprūpes centriem.  Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – ECDC) rekomendē regulāri veikt to ilgstošas sociālās aprūpes institūciju darbinieku testēšanu, kuros pastāv risks inficēties ar Covid-19, lai novērstu Covid-19 pārnesi. Lai gan Covid-19 infekcijas diagnostikas zelta standarts joprojām ir SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšana ar Polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), ko gan Pasaules Veselības organizācija (PVO), gan ECDC uzskata par visuzticamāko metodi, ar kādu testēt Covid-19 saslimušos un kontaktpersonas, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ECDC to iesaka aizstāt ar Ag testu , kas ir mazāk jutīgs Covid-19 infekcijas diagnostikā, salīdzinot ar Covid-19 infekcijas diagnostikai izmantojamiem PĶR testiem, tomēr šādi – bieži testējot – ir iespējams veiksmīgi identificēt saslimušos starp sociālās aprūpes centru darbiniekiem, novēršot sociālās aprūpes centru klientu inficēšanos un nāvi.  Kopējais nodarbināto skaits valsts, pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros uz 2020. gada 31. decembri ir 8056 personas, līdz ar to kopējais nepieciešamo testu skaits mēnesī, pieņemot, ka Ag tests tiek veikts ne biežāk kā reizi 2-4 dienās, ir vidēji 103 000 testu. Darbinieku testēšanu plānots veikt visu janvāri, ja darbinieku vakcinācija pret Covid-19 noritēs Veselības ministrijas plānotajā laikā un apjomā. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams turpināt veikt eksprestestus līdz pilnīgai darbinieku vakcinācijas pabeigšanai.  Ņemot vērā, ka Ag testu veikšanai sociālās aprūpes centros ir nepieciešami apmācīti veselības aprūpes vai laboratorijas darbinieki, kas nodrošinās paraugu ņemšanu, testēšanu, rezultātu analīzi un ziņošanu par testa rezultātiem, ir skaidrs, ka ne visos sociālās aprūpes centros Latvijā Ag testu veikšana būs iespējama un tas ir viens no lielākajiem riskiem, kurus LM ir identificējusi saistībā ar Ag testu plānošanu, iepirkšanu un veikšanu. Saskaņā ar LM rīcībā esošajiem datiem tikai 36 no 215 sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētajiem sociālās aprūpes centriem ir reģistrēti Ārstniecības iestāžu reģistrā (no šiem 22 ir valsts sociālās aprūpes centri) līdz ar to var uzskatīt, ka šajās iestādēs ir ārstniecības persona. Līdz ar to pārējos sociālās aprūpes centros nepieciešams piesaistīt citus pašvaldībā esošos laboratorijas speciālistus vai ģimenes ārstu medicīnas māsas.  Pirms testa uzsākšanas jāievieš arī atbilstoši bioloģiskās drošības pasākumi. Veicot testēšanu, precīzi jāievēro ražotāja norādījumi par paraugu savākšanu, drošu apstrādi, atkritumu apsaimniekošanu un potenciāli bīstamo materiālu utilizāciju, telpu virsmu dezinfekciju, kā arī jānodrošina obligāta individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izmantošana un uzskaite.  Ag testi ir pietiekami jūtīgi personām ar Covid-19 simptomiem, proti no pirmās simptomu parādīšanās dienas līdz 5 dienai. Tādēļ negatīva testa gadījumā personai bez slimības pazīmēm nevar gūt pietiekamu pārliecību, ka persona nav infekcioza. Ņemot vērā minēto, ir svarīgi turpināt arī ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu periodisku skrīnēšanu, izmantojot laboratorisko izmeklēšanu ar polimerāzes ķēdes reakciju (turpmāk - PĶR).  Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 trīs mēnešus pēc saslimšanas praktiski nav iespējas atkārtoti inficēties ar SARS-CoV-2, tādēļ šīm personām nav nepieciešamības veikt Covid-19 diagnostiku šajā laika periodā.  Pozitīva SARS-CoV-2 ātrā antigēna testa gadījumā ir jāveic inficētās personas laboratoriskā izmeklēšana, izmantojot PĶR metodi, iespējami inficētajai personai ir jāuzsāk izolācija un jāuzsāk pretpidēmijas pasākumi, nosakot viņas kontaktpersonas. Šie pasākumi var būt pārtraukti, ja laboratoriskā izmeklēšana ar PĶR metodi neapstiprinās inficēšanos. Tāpēc apstiprinošā testēšana ir jāveic pēc iespējas ātrāk, vislabāk uzreiz pozitīva SARS-CoV-2 ātrā antigēna testa gadījumā, jo vēlāk apstiprinošā testēšana var aizkavēties dažādu apstākļu dēļ.  Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs (turpmāk – VALIC) organizēs AG testu iepirkumu un iegādi atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 12.janvāra sēdē noteiktajam (prot.Nr.4 1.§), attiecīgi iegādājoties 103 tūkstošus AG testus, savukārt, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk -VUGD) nodrošinās AG testu nogādāšanu institūcijām. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Nav |
| 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 | Sabiedrība kopumā. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Covid – 19 infekcijas izplatību šobrīd nav iespējams prognozēt, tādēļ nav iespējams prognozēt Noteikumu projekta ietekmi uz administratīvo slogu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2021.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 523 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 523 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -523 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -523 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 523 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Projekts paredz papildināt veicamos pasākumus Covid-19 izplatības mazināšanai sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku vidū, ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, papildinot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu sarakstu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testiem (turpmāk – AG testi).  Plānots, ka vidēji viena AG testa izdevumi ir 5.08 euro (tirgū pieejamo eksprestestu cena 2021.gada janvāra sākumā), kopā nepieciešami 103 000 testi.  5.08 euro x 103 000 testi = 523 240 euro (bez PVN)  AG testi attiecināmi *in vitro* diagnostikas medicīnisko ierīču grupai, tāpēc tiem piemērojama samazinātā PVN likme 0 procentu apmērā.  Gadījumā, ja veicot iepirkumu tiks piedāvāta augstāka cena, būs nepieciešams papildus finansējums Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Izdevumi tiks veikti Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nav |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Labklājības ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Nav |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Ņemot vērā to, ka Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtībā, sabiedrības iesaiste Noteikumu projekta izstrādē netika organizēta. |
| 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 | VALIC, VUGD |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem. | Neietekmē |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Labklājības ministre Ramona Petraviča

Vīza: Valsts sekretārs Ingus Alliks

V.Blaua, 67021564

[viktorija.blaua@lm.gov.lv](mailto:viktorija.blaua@lm.gov.lv)