**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Tā kā no 2021.gada 1.janvāra Latvijas Republikā un pārējās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs ir uzsākts 2021.-2027.gada ES Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai ieviešanas periods, ir nepieciešams apstiprināt Ministru kabineta rīkojumu „Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm” (turpmāk – projekts). |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija Regula Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula Nr.2021/1060) 71.panta pirmā un trešā daļa. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | No 2021.gada 1.janvāra Latvijas Republikā un pārējās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs tiek uzsākts 2021.-2027.gada ES Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – fondi) ieviešanas periods, tādēļ ir nepieciešams noteikt par fondu īstenošanu atbildīgās iestādes.2014.-2020.gada finanšu plānošanas periodā Iekšējā drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda izveidošanai tika apstiprinātas atsevišķas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas:1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regula (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK;2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regula (ES) Nr. 513/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI;3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regula (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK;4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regula (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai. 2021.-2027.gada finanšu periodā, šiem fondiem ir atsevišķas izveidošanas regulas, taču vispārējā regulējuma ziņā tie tiek iekļauti vienā regulā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu. 2014.-2020.gada plānošanas periodā kā daļa no Iekšējās drošības fonda tika izdalīti divi atsevišķi finansiālā atbalsta instrumenti:1) finansiālā atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām;2) finansiālā atbalsta instruments policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.2021.-2027.gada plānošanas periodā Finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai ir izdalīts kā atsevišķs fonds.Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar ko izveido Iekšējās drošības fondu (turpmāk – Iekšējās drošības fonda regulas projekts), Iekšējās drošības fonda mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību ES, jo īpaši apkarojot terorismu un radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību un kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus.Ievērojot Iekšējās drošības fonda politikas vispārējo mērķi, tas sniegs ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:(a) palielināt informācijas apmaiņu starp un ar ES tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm un citām attiecīgajām ES struktūrām, kā arī ar trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām,(b) pastiprināt pārrobežu kopīgās operācijas, ko veic ES tiesībaizsardzības iestādes un citas kompetentās iestādes saistībā ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību ar pārrobežu dimensiju un(c) atbalstīt centienus stiprināt spējas saistībā ar noziedzības un terorisma apkarošanu un novēršanu, jo īpaši, pastiprinot sadarbību starp publiskajām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un privātajiem partneriem visās ES dalībvalstīs.Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (turpmāk – Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulas projekts), Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda politikas mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas un īstenot, stiprināt un attīstīt kopējo patvēruma politiku un kopējo imigrācijas politiku, saskaņā ar attiecīgo ES *acquis* un pilnībā ievērojot ES un dalībvalstu starptautiskās saistības, kas izriet no starptautiskiem instrumentiem, kuru puses tās ir.Ievērojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda politikas vispārējo mērķi, tas sniegs ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:a) stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;b) stiprināt un attīstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un dot ieguldījumu efektīvā trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sociālajā iekļaušanā un sekmēt to;c) palīdzēt apkarot neatbilstīgu migrāciju, uzlabot efektīvu, drošu un cieņpilnu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu un veicināt un dot ieguldījumu efektīvā sākotnējā reintegrācijā trešās valstīs;d) uzlabot solidaritāti un taisnīgu atbildības sadali starp dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz tām, kuras visvairāk ir skārušas migrācijas un patvēruma problēmas, tostarp ar praktisku sadarbību.Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar ko izveidots finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai regulas projekts), Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķis ir izstrādāt un īstenot spēcīgu un efektīvu Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie ārējām robežām, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni ES, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā un pilnībā ievērojot attiecīgos ES *acquis* un ES dalībvalstu starptautiskās saistības, kas izriet no starptautiskiem instrumentiem, kuros tās ir puses.Ievērojot Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vispārējo mērķi, tas sniegs ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:a) atbalstīt efektīvu Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas;b) atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju vīzu izsniegšanai un atvieglotu likumīgu ceļošanu, vienlaikus palīdzot novērst migrācijas un drošības riskus.2021.-2027. gada finanšu periodā ar fondiem tiks turpināti 2014.-2020.gada finanšu periodā uzsāktie pasākumi.Tā pat kā 2014.-2020.gada periodā Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda īstenošanā, projektā ir paredzēts noteikt fondu atbildīgās iestādes, paredzot, ka:1) Iekšējās drošības fonda vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija;2) Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija, un deleģētā iestāde integrācijas jomā ir Kultūras ministrija;3) Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija.Saskaņā ar Regulas Nr.2021/1060 69.panta pirmo daļu, dalībvalstīm ir jāizveido fondu pārvaldības un kontroles sistēma.Saskaņā ar Regulas Nr.2021/1060 38.panta pirmo daļu, dalībvalstīm ir jāizveido Uzraudzības komiteja fondu īstenošanas uzraudzībai. Uzraudzības komiteja būs koleģiāla fonda vadībā iesaistīta institūcija, kas tiks izveidota, lai nodrošinātu partnerības principu. Uzraudzības komiteja tiks apstiprināta ar vadošās iestādes rīkojumu un darbosies uz nolikuma pamata. Tās sastāvs un pienākumi tiks noteikti Iekšējā drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vadības likumā (turpmāk – fondu vadības likums).Jaunajā finanšu plānošanas periodā, tā pat kā iepriekšējā finanšu plānošanas periodā, vadošā iestāde nodrošinās Uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.Vadošajai iestādei sadarbībā ar pārējām fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm līdz 2021.gada 31.decembrim ir jānodrošina fondu vadības likuma izstrāde.Vadošajai iestādei līdz 2021.gada 1.doktobrim ir jāizveido fondu uzraudzības komitejas. Vadošajai iestādei sadarbībā ar deleģēto iestādi un revīzijas iestādi līdz 2022.gada 1.februārim ir jānodrošina fondu pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta izstrāde. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija un Kultūras ministrija. |
| 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 | Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija un Kultūras ministrija.Potenciālie ES fondu finansējuma saņēmēji, to sadarbības partneri un gala labuma guvēji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju.Tā kā 2014.-2020.gada finanšu periodā Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros augstāk minētās iestādes jau nodrošināja fondu atbildīgās iestādes, revīzijas iestādes un deleģētās iestādes funkciju veikšanu, projekts nepalielinās administratīvo slogu minētajās iestādēs. |
| 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 |  | 6 563 745 |  | 4 688 389 | 4 688 389 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 |  | 6 563 745 |  | 4 688 389 | 4 688 389 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 |  | 8 620 385  |  | 6 157 418  | 6 157 418  |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 |  | 8 620 385  |  | 6 157 418  | 6 157 418  |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 |  |  -2 056 640  |  | -1 469 029  | -1 469 029 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 |  | -2 056 640  | - | -1 469 029 | -1 469 029 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | -2 056 640 | X | -2 056 640 | -2 056 640 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | -2 056 640 | -2 056 640 | -2 056 640 |
| 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) | Saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulas projekta 14.pantu, “Priekšfinansējuma likmes”, priekšfinansējumu attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, katru gadu pirms 1. jūlija izmaksā kā gada maksājumus šādi:a) 2021: 4 %;b) 2022: 3 %;c) 2023: 5 %;d) 2024: 5 %;e) 2025: 5 %;f) 2026: 5 %.Saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulas projektu, ja programma tiks pieņemta pēc 2021. gada 1. jūlija, maksājumus par gadiem pirms tās pieņemšanas gada izmaksās tās pieņemšanas gadā, kas nozīmē, ka 2022.gadā tie būs 7% (3% + 4%).Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.Ares(2021)2667716, Latvijai sākotnēji piešķirtais fonda finansējums ir **31 212 016** euro.Saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulas projekta 17.pantu “Vidusposma pārskatīšana”, Eiropas Komisija 2024.gadā piešķir dalībvalstīm atlikušo fonda finansējumu.Saskaņā ar Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai regulas projekta 11.pantu, “Priekšfinansējuma likmes”, priekšfinansējumu attiecībā uz ar Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, katru gadu pirms 1. jūlija izmaksā kā gada maksājumus šādi:a) 2021: 4 %;b) 2022: 3 %;c) 2023: 5 %;d) 2024: 5 %;e) 2025: 5 %;f) 2026: 5 %.Saskaņā ar Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai regulas projektu, ja programma tiks pieņemta pēc 2021. gada 1. jūlija, maksājumus par gadiem pirms tās pieņemšanas gada izmaksās tās pieņemšanas gadā, kas nozīmē, ka 2022.gadā tie būs 7% (3% + 4%).Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 10.jūnija vēstuli Nr.Ares(2021)3803987, Latvijai sākotnēji piešķirtais fonda finansējums ir **30 138 208** euro.Saskaņā ar Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai regulas projekta 14.pantu “Vidusposma pārskatīšana”, Eiropas Komisija 2024.gadā piešķir dalībvalstīm atlikušo fonda finansējumu.Saskaņā ar Iekšējās drošības fonda regulas projekta 11.pantu “Priekšfinansējuma likmes”, priekšfinansējumu attiecībā uz Iekšējo drošības fondu, katru gadu pirms 1. jūlija izmaksā kā gada maksājumus šādi:a) 2021: 4 %;b) 2022: 3 %;c) 2023: 5 %;d) 2024: 5 %;e) 2025: 5 %;f) 2026: 5 %.Saskaņā ar Iekšējās drošības fonda regulas projektu, ja programma tiks pieņemta pēc 2021. gada 1. jūlija, maksājumus par gadiem pirms tās pieņemšanas gada izmaksās tās pieņemšanas gadā, kas nozīmē, ka 2022.gadā tie būs 7% (3% + 4%).Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.Ares(2021)2667716, Latvijai sākotnēji piešķirtais fonda finansējums ir **32 417 558** euro.Saskaņā ar Iekšējās drošības fonda regulas projekta 14.pantu “Vidusposma pārskatīšana”, Eiropas Komisija 2024.gadā piešķir dalībvalstīm atlikušo fonda finansējumu. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Tā pat kā 2014.-2020.gada finanšu periodā, arī jaunajā fondu īstenošanas periodā ir plānots projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu piešķirt kā fonda finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Līdzekļus kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai fonda projektu īstenošanai kārtējam gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistības attiecīgās nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes par to kompetencē esošajiem projektiem plāno pamatbudžetā atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību.Saskaņā ar Eiropas Komisijas sākotnējo piešķīrumu, Latvijai no ES fondiem tiek paredzēts finansējums **93 767 782**. Tehniskajai palīdzībai tiks atvēlēti 6% no katra fonda Eiropas Komisijas sākotnējā piešķīruma un 94% tiks virzīti projektu finansēšanai. Finansējums pa fondiem tiek sadalīts šādi:1. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

|  |  |
| --- | --- |
| EK sākotnējais piešķīrums, tai sk.: | 31 212 016 |
| Tehniskā palīdzība (6 %) 100% EK finansējums | 1 872 721 |
| Projektu īstenošanai (94 %) 75% EK finansējums | 29 339 295 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums25%  | 9 779 765 |
| KOPĀ (EK sākotnējā piešķīruma un Valsts budžeta finansējums kopsumma) | 40 991 781 |

1. Iekšējās drošības fonds

|  |  |
| --- | --- |
| EK sākotnējais piešķīrums, tai sk.: | 32 417 558 |
| Tehniskā palīdzība (6 %) 100% EK finansējums | 1 945 053 |
| Projektu īstenošanai (94 %) 75% EK finansējums | 30 472 505 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums 25%  | 10 157 502 |
| KOPĀ (EK sākotnējā piešķīruma un Valsts budžeta finansējums kopsumma) | 42 575 060 |

1. Finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai

|  |  |
| --- | --- |
| EK sākotnējais piešķīrums, tai sk.: | 30 138 208 |
| Tehniskā palīdzība (6 %) 100% EK finansējums | 1 808 292 |
| Projektu īstenošanai (94 %) 75% EK finansējums | 28 329 916 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums 25%  | 9 443 305 |
| KOPĀ (EK sākotnējā piešķīruma un Valsts budžeta finansējums kopsumma) | 39 581 513 |

Projektu finansējuma apguve tiek plānota 5% apmērā 2022. gadā un atlikušajos gados tiek uzskatīts, ka tiks vidēji apgūti 7% no pieejamā finansējuma gadā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  Finansējums KOPĀ | 7% no piešķirtā finansējuma **2022.gads** | 5% no piešķirtā finansējuma **2023.gads un 2024.gads (katru gadu)** |
| PMIF EK daļa | 31 212 016 | 2 184 841 | 1 560 601 |
| PMIF EK+nacionālais līdzfinansējums | 40 991 781 | 2 869 425 | 2 049 589 |
|   |   | 0 | 0 |
| IDF EK daļa | 32 417 558 | 2 269 229 | 1 620 878 |
| IDF EK+nacionālais līdzfinansējums | 42 575 060 | 2 980 254 | 2 128 753 |
|   |   |  |  |
| IRPV EK daļa | 30 138 208 | 2 109 675 | 1 506 910 |
| IRPV EK+nacionālais līdzfinansējums | 39 581 513 | 2 770 706 | 1 979 076 |
|   |   |   |   |
| Fondi EK daļa KOPĀ |   | 6 563 745 | 4 688 389 |
| Fondi EK daļa+nacionālais līdzfinansējums KOPĀ |   | 8 620 385 | 6 157 418 |
|   |   |   |   |
| Finansiālā ietekme (starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem)  |   | -2 056 640 | -1 469 029 |

Aprēķini par finansējumu un tā sadalījumu ir indikatīvi. Pašreiz vēl nav izstrādāti un apstiprināti projekti fondu finanšu līdzekļu apguvei, tādēļ precīzi finanšu aprēķini tiks veikti 2022.gadā. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Lai nodrošinātu fondu ieviešanu Latvijā, ir nepieciešams izstrādāt Iekšējā drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vadības likumu tajā paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt pakārtotos Ministru kabineta noteikumus. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Iekšlietu ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija Regula Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.Regulā nav noteikts termiņš, kādā jāpieņem nacionālie normatīvie akti ES fondu īstenošanai. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija Regula Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai. |
| 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 |
| 38. pants | 1. punkts | Norma ieviesta pilnībā | Projekts stingrākas prasības neparedz. |
| 69. pants | 1.punkts | Norma ieviesta pilnībā | Projekts stingrākas prasības neparedz. |
| 71. pants | 1. un 3. punkts | Norma ieviesta pilnībā | Projekts stingrākas prasības neparedz. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Ir izmantota Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija Regula Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai. |
| 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 | Projekts šo jomu neskar. |
| 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 | Projekts šo jomu neskar. |
| 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 |
| Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties projekta izstrādē pirms tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav. |
| 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 | Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija un Kultūras ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts neietekmē Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas funkcijas.Projektam nav ietekmes uz jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidāciju vai reorganizāciju.Projektu paredzēts realizēt esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iekšlietu ministre M.Golubeva

Vīza: valsts sekretārs D.Trofimovs

S.Balaško

67219500, santa.balasko@iem.gov.lv