Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

**Ministru kabineta noteikumu**

**"Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas**

**"Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi" grozījumu projekts**

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 06.07.2021.-14.07.2021. Noteikumu grozījumu projekta skaņošana (EM 06.07.2021. e-pasts Nr. 3.8-14/2021/5229N)  29.07.2021.-03.08.2021. Precizētā noteikumu grozījumu projekta skaņošana (EM 29.07.2021. e-pasts Nr. 3.8-14/2021/5745N)  05.08.2021.-09.08.2021. Precizētā noteikumu grozījumu projekta atkārtota skaņošana | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija |  |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | | - |

**Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| 06.07.2021.-14.07.2021. Noteikumu grozījumu projekta skaņošana (EM 06.07.2021. e-pasts Nr. 3.8-14/2021/5229N) | | | | | | | |
| **Finanšu ministrija** | | | | | | | |
| 1. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr. A-16/3995)**  Lūdzam svītrot MK noteikumu projekta 73.2 apakšpunktu. Skaidrojam, ka:  1.1. atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem programmas apsaimniekotājam (turpmāk – PA) jāsniedz atzinums ar iepriekš noteiktā projekta (turpmāk – INP) pozitīvu novērtējumu vai atzinumu ar nosacījumu līdz 26.08.2021. 1 (t.sk., līdz minētajam datumam jānodrošina pozitīvs Revīzijas iestādes atzinums par PA izstrādāto programmas vadības un kontroles sistēmas aprakstu) un jāparaksta projekta līgums ar līdzfinansējuma saņēmēju līdz 07.10.2021.;  1.2. neskatoties uz to, ka komunikācija starp PA un vadošo iestādi (turpmāk – VI) par vienas vienības standarta izmaksu likmes aprēķina un piemērošanas metodikas (turpmāk – metodika) izstrādi uzsākās jau 2021.gada janvārī, LIAA pirmo oficiālo metodikas projektu VI iesniedza tikai 29.06.2021. Uzsākot tās izskatīšanu, t.sk. kontekstā ar VI iepriekš sniegtiem komentāriem LIAA, VI joprojām konstatē ievērojamus trūkumus metodikā, par kuriem sniegs atsevišķu atzinumu indikatīvi līdz 2021. gada jūlija beigām. Kā esam iepriekš vērsuši LIAA uzmanību, pilnīgi jaunas metodikas izstrāde un saskaņošana ir laikietilpīgs process, kurā pirms tās apstiprināšanas ir jāparedz arī metodikas projekta saskaņošana ar Revīzijas iestādi un  programmas Sadarbības komitejas locekļiem (t.sk. metodikas tulkošana angļu valodā), kā arī ar Finanšu instrumenta biroju, lai novērstu neatbilstošu izdevumu risku;  1.3. PA atbild par atbilstošu un pilnīgu metodikas piemērošanu. Atbilstoši Vadības likuma 15.panta 12.punktam darbību finansēšanas modelis jeb metodika un atbilstošie nosacījumi jāietver programmas MK noteikumos un plašāks izmantojamās metodikas pamatojums programmas MK noteikumu anotācijā, kā arī atbilstoši MK noteikumu Nr.683 16.7.apakšpunktam INP līgumā un partnerības līgumos. Svarīgi, ka INP līdzfinansējuma saņēmējs un projekta partneri ir savlaicīgi (pie uzaicinājuma iesniegt projekta iesniegumu) informēti par ieviešanas nosacījumiem. Vienlaikus atgādinām, ka atbilstoši donoru izstrādāto Finanšu vadlīniju 2.9.punktam piemērojamā metode, tās izmantošanas tvērums (piem., projektu un darbību kategorijas, kam tā tiks piemērota) un maksājuma nosacījumi jāapsver PA programmas sagatavošanas agrīnā posmā un jāpublicē dokumentā, kurā izklāstīti finansēšanas nosacījumi, piemēram, atklātā uzaicinājuma dokumenta tekstā (projekta vērtēšanas nolikums/uzaicinājuma teksts/jāiestrādā projekta un partnerības līgumos). Šobrīd iepriekš minētie aspekti netiek izpildīti;  1.4. lai arī pēc būtības VI pozitīvi vērtē vienkāršoto izmaksu piemērošanu, tomēr reālistiski ir jāizsver situācija, ņemot vērā metodikas gatavības stadiju, nepieciešamo piemērošanas uzsākšanas termiņu un citus riskus. Tādēļ, ņemot vērā augstāk minēto situāciju, līdzšinējo metodikas saskaņošanas gaitu, VI pie šī brīža metodikas gatavības stadijas neatbalsta MK noteikumu projekta papildināšanu ar 73.2.apakšpunktu, lai nepamatoti nemaldinātu ieinteresētās puses. VI atbalsta metodikas piemērošanu un attiecīga punkta iekļaušanu MK noteikumos tikai tad, kad PA saņēmis pozitīvu VI, Revīzijas iestādes un Sadarbības komitejas locekļu, t.sk. Finanšu instrumentu biroja pozitīvu vērtējumu. Uzskatām, ka to panākt nepieciešamajā termiņā praktiskai piemērošanai projekta sākumā nav reālistiski; | **Ņemts vērā. Sniedzam skaidrojumu.**  Ņemot vērā Finanšu ministrijas 23.07.2021. elektronisko vēstuli Nr. 5.1-21/16/271 ar sniegtajiem komentāriem par vienas vienības izmaksu standarta likmes metodikas projektu, ierosinātais MK noteikumu grozījumu projekta 73.2 apakšpunkts tiek svītrots. | | n/a | |
| 2. | **Anotācija** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr. A-16/3995)**  Anotācijā ir norādīts, ka “iepriekš noteiktā projekta “Tehnoloģiju biznesa centrs” (turpmāk – iepriekš noteiktais projekts) partnera Rīgas Tehniskā universitātes apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas izmaksām piemērot vienas vienības standarta izmaksu likmi”, kas ir pretrunā ar LIAA iesniegto metodikas projektu, t.i., metodika neaptver pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas izmaksas. Attiecīgi lūdzam šo konstatējumu ņemt vērā. | **Ņemts vērā. Sniedzam skaidrojumu.**  Ņemot vērā Finanšu ministrijas 23.07.2021. elektronisko vēstuli Nr. 5.1-21/16/271 ar sniegtajiem komentāriem par vienas vienības izmaksu standarta likmes metodikas projektu, ierosinātais MK noteikumu grozījumu projekta 73.2 apakšpunkts tiek svītrots. Attiecīgi svītrots arī paskaidrojums anotācijā. | | n/a | |
| 3. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr. A-16/3995)**  Lai nodrošinātu noteikumu projekta 15.5.apakšpunkta skaidru izpratni par Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 6.panta 4.punkta piemērošanu un ņemot vērā, ka atbalsta sniedzēja/programmas apsaimniekotāja gadījumā dati par piešķirto atbalstu jāglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, savukārt, līdzfinansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja gadījumā – 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas, lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projekta 15.5.apakšpunkta redakciju. | **Ņemts vērā.**  Papildināts MK noteikumu grozījumu 15.5. apakšpunkts ar otro teikumu šādā redakcijā:  “Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.” | | “15.5. datus par atbalsta piešķiršanu programmas apsaimniekotājs, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu. Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.” | |
| 4. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr.A-16/3995)**  Lai nodrošinātu MK noteikumu projekta 27.4.apakšpunkta skaidru izpratni par Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 12.panta 1.punkta piemērošanu un, ņemot vērā, ka atbalsta sniedzēja/programmas apsaimniekotāja gadījumā dati par piešķirto atbalstu jāglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, savukārt, līdzfinansējuma saņēmēja gadījumā – 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas, lūdzam precizēt atbilstoši MK noteikumu projekta 27.4.apakšpunkta redakciju. | **Ņemts vērā.**  Papildināts MK noteikumu grozījumu 27.4. apakšpunkts ar otro teikumu šādā redakcijā:  “Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.” | | “27.4. datus par atbalsta piešķiršanu programmas apsaimniekotājs un līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 12.panta 1.punktu. Programmas apsaimniekotājs datus uzglabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, līdzfinansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs datus uzglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.” | |
| 5. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr.A-16/3995)**  Lūdzam izvērtēt MK noteikumu projekta 81.1.apakšpunkta regulējumu attiecībā uz nodokļu parādu sliekšņa palielināšanu labuma guvējiem, ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un ir noņemta liekākā daļa ierobežojumu, kas liedza darboties uzņēmējiem. Tāpat konstatējam, ka dažādās Ekonomikas ministrijas izstrādātās atbalsta programmās ir atšķirīga pieeja. Attiecīgi lūdzam papildināt pamatojumu un skaidrot MK noteikumu projekta anotācijā. Kā arī lūdzam Ekonomikas ministriju skaidrot izziņā, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtētas un noteiktas nozares, kur minētie atvieglojumi tiks piemēroti. Vienlaikus aicinām konsultēties/saskaņot ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļu parādu sliekšņa kritērija piemērošanu. | **Sniedzam skaidrojumu.**  Piedāvātā nodokļu vai nodevu parādu sliekšņa paaugstināšana ir vērtēta, balstoties uz redzējumu par iespējamajiem riskiem un samērīgumu. Tādējādi secināms, ka 150 *euro* nodokļu vai nodevu parādu slieksnis ir vērtējams kā pārāk strikts un administratīvu slogu veicinošs nosacījums. Līdzīgs vērtējums veikts citās ES fondu programmās, piemēram, Ministru kabineta noteikumos, kas regulē 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” un noteikumos, kas regulē 3.1.1.6. pasākumu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, kur sākotnējais nosacījums par 150 *euro* nodokļu vai nodevu parādu slieksnis tika palielināts līdz 1000 *euro*.  Tāpat secināms, ka COVID-19 pandēmijas ietekme Latvijā nav beigusies, jo uzņēmējdarbības aktivitāte joprojām nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Saglabājoties epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, 2021. gada 1. ceturksnī ekonomikā bija vērojama lejupslīde. 2021. gada pirmajā pusē, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicina vakcinācija un sezonālais darbs, ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielinās. Ekonomikas ministrijas prognozē, ka 2021. gadā ekonomikas izaugsme var pārsniegt 3%, tomēr saglabāsies ļoti augsta nenoteiktība. Ekonomikas ministrijas vērtējumā ekonomikas atgūšanos un ekonomikas konkurētspējas priekšrocības var radīt inovācijas, tehnoloģiskie faktori un ražošanas efektivitātes uzlabošana. Tehnoloģiju biznesa centra ietvaros sniegtie pakalpojumi un biznesa komandas, kas attīstīs jaunus produktus un tehnoloģijas, ir priekšnosacījums inovāciju, tehnoloģisko un produktivitāti sekmējošu risinājumu ieviešanai tirgū. Turklāt, sadarbībā ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām 2020. gadā izstrādātais Latvijas ekonomikas atjaunošanas plāns “Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai” paredz secīgus soļus: 2020. gadā stabilizēt tautsaimniecību, 2021.-2022. gadā pārorientēt ekonomiku, bet no 2023. gada ieiet izaugsmes fāzē. Tieši pārorientēšanas fāzē esošajiem un topošajiem uzņēmējiem nepieciešami valsts sniegti, pretimnākoši risinājumi uzņēmējdarbības, ko īpaši – inovatīvas uzņēmējdarbības – uzsākšanai un tālākai attīstīšanai, tādējādi veicinot nevis kavējot ekonomisko aktivitāti, un atbalstot uzņēmumus vai uzņēmējdarbības uzsācējus, kurus gan tieši, gan netieši ir ietekmējuši valdības iepriekš noteiktie drošības pasākumi Covid-19 vīrusa ierobežošanai. Vienlaikus jāakcentē, ka galvenā Tehnoloģiju biznesa centra mērķauditorija, līdzīgi kā ES fondu 3.1.1.6. pasākumā “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, ir topošie un jaunie uzņēmēji, kuri tikai noformulē un attīsta savu biznesa ideju, saņemot apmācību un prototipu izstrādes pakalpojumus. Ņemot vērā, ka nodokļu parādi rodas jauniem uzņēmumiem, salīdzinoši agrā attīstības stadijā, kad vēl nav skaidra finanšu plūsma un sadarbības partneri, tad tieši šī mērķauditorija ir visvairāk ierobežota saņemt Tehnoloģiju biznesa centra pakalpojumus, ja tiks konstatēts nodokļu parāds. Nosakot augstāku nodokļu vai nodevu parāda slieksni, nav paredzēts noteikt konkrētas nozares, un nodokļu vai nodevu parāda slieksnis 1000 *euro* apmērā tiks piemērots visu nozaru biznesa ideju attīstītājiem, topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Attiecīgi anotācija papildināta ar skaidrojumu šādā redakcijā: “Noteikumu projektā ir paredzēts paaugstināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu slieksni līdz 1000 *euro*. Piedāvātā nodokļu vai nodevu parādu sliekšņa paaugstināšana ir vērtēta, balstoties uz redzējumu par iespējamajiem riskiem un samērīgumu. Tādējādi secināms, ka 150 *euro* nodokļu vai nodevu parādu slieksnis ir vērtējams kā pārāk strikts un administratīvu slogu veicinošs nosacījums. Līdzīgs vērtējums veikts citās ES fondu programmās, piemēram, Ministru kabineta noteikumos, kas regulē 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” un noteikumos, kas regulē 3.1.1.6. pasākumu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, kur sākotnējais nosacījums par 150 *euro* nodokļu vai nodevu parādu slieksnis tika palielināts līdz 1000 *euro*.  Tāpat secināms, ka COVID-19 pandēmijas ietekme Latvijā nav beigusies, jo uzņēmējdarbības aktivitāte joprojām nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Saglabājoties epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, 2021. gada 1. ceturksnī ekonomikā bija vērojama lejupslīde. 2021. gada pirmajā pusē, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicina vakcinācija un sezonālais darbs, ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielinās. Ekonomikas ministrijas prognozē, ka 2021. gadā ekonomikas izaugsme var pārsniegt 3%, tomēr saglabāsies ļoti augsta nenoteiktība. Ekonomikas ministrijas vērtējumā ekonomikas atgūšanos un ekonomikas konkurētspējas priekšrocības var radīt inovācijas, tehnoloģiskie faktori un ražošanas efektivitātes uzlabošana. Tehnoloģiju biznesa centra ietvaros sniegtie pakalpojumi un biznesa komandas, kas attīstīs jaunus produktus un tehnoloģijas, ir priekšnosacījums inovāciju, tehnoloģisko un produktivitāti sekmējošu risinājumu ieviešanai tirgū. Turklāt, sadarbībā ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām 2020. gadā izstrādātais Latvijas ekonomikas atjaunošanas plāns “Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai” paredz secīgus soļus: 2020. gadā stabilizēt tautsaimniecību, 2021.-2022. gadā pārorientēt ekonomiku, bet no 2023. gada ieiet izaugsmes fāzē. Tieši pārorientēšanas fāzē esošajiem un topošajiem uzņēmējiem nepieciešami valsts sniegti, pretimnākoši risinājumi uzņēmējdarbības, ko īpaši – inovatīvas uzņēmējdarbības – uzsākšanai un tālākai attīstīšanai, tādējādi veicinot nevis kavējot ekonomisko aktivitāti, un atbalstot uzņēmumus vai uzņēmējdarbības uzsācējus, kurus gan tieši, gan netieši ir ietekmējuši valdības iepriekš noteiktie drošības pasākumi Covid-19 vīrusa ierobežošanai. Vienlaikus jāakcentē, ka galvenā Tehnoloģiju biznesa centra mērķauditorija, līdzīgi kā ES fondu 3.1.1.6. pasākumā “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, ir topošie un jaunie uzņēmēji, kuri tikai noformulē un attīsta savu biznesa ideju, saņemot apmācību un prototipu izstrādes pakalpojumus. Ņemot vērā, ka nodokļu parādi rodas jauniem uzņēmumiem salīdzinoši agrā attīstības stadijā, kad vēl nav skaidra finanšu plūsma un sadarbības partneri, tad tieši šī mērķauditorija ir visvairāk ierobežota saņemt Tehnoloģiju biznesa centra pakalpojumus, ja tiks konstatēts nodokļu parāds. Nosakot augstāku nodokļu vai nodevu parāda slieksni, nav paredzēts noteikt konkrētas nozares, un nodokļu vai nodevu parāda slieksnis 1000 *euro* apmērā tiks piemērots visu nozaru biznesa ideju attīstītājiem, topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem.” | | n/a | |
| 6. | **Anotācija** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr.A-16/3995)**  Atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2021.gada 6.aprīļa vēstuli Nr. 7-4/18/1868 par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta piemērošanu un, ņemot vērā, ka konkrētā punkta prasība tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, kas paredz atbalsta pretendentam iesniegt apliecinājumu par MK noteikumu projekta 22.1.apakšpunktā, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta, ietvertā nosacījuma ievērošanu – uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru. Lūdzam ar šādu informāciju papildināt anotācijas I sadaļas 2.punktu. | **Ņemts vērā. Sniedzam skaidrojumu.**  Papildināts MK noteikumu grozījumu projekta 22.1. apakšpunkts ar otro teikumu šādā redakcijā:  “Projekta iesniedzējs sniedz šādu apliecinājumu.”  Papildināts anotācijas I sadaļas 2.punkts ar informāciju šādā redakcijā:  “Atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2021.gada 6.aprīļa vēstuli Nr. 7-4/18/1868 par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta piemērošanu un, ņemot vērā, ka konkrētā punkta prasība tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, tiek papildināts noteikumu projekta 22.1. apakšpunkts, kas paredz atbalsta pretendentam iesniegt apliecinājumu par MK noteikumu projekta 22.1. apakšpunktā, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta c) apakšpunkta, ietvertā nosacījuma ievērošanu – uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.” | | “22.1. projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju. Projekta iesniedzējs sniedz šādu apliecinājumu.” | |
| 7. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas priekšlikums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr.A-16/3995)**  Lūdzam izvērtēt MK noteikumu projekta 73.1 punkta iekļaušanas MK noteikumu projektā nepieciešamību, ņemot vērā ka, tas ir partnerības līguma jautājums. Būtu pietiekami anotācijā sniegt informāciju par plānoto avansa apmēru projekta partneriem. Ja tomēr šāds regulējums ir nepieciešams MK noteikumu projektā un/vai ir skaidrots anotācijā, lūdzam papildināt anotāciju, ka šajā gadījumā uz projekta partneri attiecināmi tie paši nosacījumi, kurus piemēro, izsniedzot avansu līdzfinansējuma saņēmējam atbilstoši MK noteikumiem Nr. 683. | **Ņemts vērā. Sniedzam skaidrojumu.**  Ņemot vērā, ka avansa apmēra noteikšana iepriekš noteiktā projekta partneriem ir partnerības līguma jautājums, tad ierosinātais MK noteikumu grozījumu projekta 73.1 apakšpunkts tiek svītrots un papildus anotācijā sniegta informācija par Tehnoloģiju biznesa centra līdzfinansējuma saņēmēja plānoto avansa apmēru saviem projekta partneriem un tā izmaksas nosacījumiem šādā redakcijā: “Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 74.3. apakšpunktam avansa maksājumi ir paredzēti iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja ārpakalpojumiem. Ņemot vērā, ka iepriekš noteiktā projekta partneri atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 73. punktā norādītajam īstenos 72.3. un 72.4. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības – apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs gala labuma guvējiem un jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādi gala labuma guvējiem, tad ar nolūku uzsākt apmācību nodrošināšanu un prototipu izstrādi gala labuma guvējiem un veicināt iepriekš noteiktā projekta finanšu plūsmu, iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs var veikt avansa maksājumus līdz 50% apmērā arī iepriekš noteiktā projekta partneriem, kas norādīti MK noteikumu Nr. 4 71.punktā.  Ņemot vērā, ka gala labuma guvēju apmācības Inovāciju akadēmijā paredzētas vairākos uzsaukumos, tad avansa maksājumi par MK noteikumu Nr. 4 72.3.apakšpunktā norādītajām darbībām var tikt veikti, kad Tehnoloģiju biznesa centrs būs pieņēmis lēmumus par gala labuma guvēju apstiprināšanu Inovāciju akadēmijas konkrētajam uzsaukumam, kuru nodrošinās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, kā arī būs saņemts avansa rēķins no Rīgas Tehniskās universitātes par kārtējā Inovāciju akadēmijas uzsaukuma nodrošināšanu/īstenošanu.  Tehnoloģiju biznesa centrs kā līdzfinansējuma saņēmējs pieņems arī lēmumus par gala labuma guvēju apstiprināšanu MK noteikumu Nr. 4 72.4. apakšpunktā norādītajai atbalstāmajai darbībai - jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādes nodrošināšana gala labuma guvējiem. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas gala labuma guvējs slēgs prototipa izstrādes līgumu, kuram būs pievienota detalizēta tāme, ar vienu no MK noteikumu Nr. 4 71.punktā norādītajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem. Attiecīgi avansa maksājumu līdz 50% apmērā iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iepriekš noteiktā projekta partnerim var veikt, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu un prototipa izstrādes līguma, kas noslēgts starp iepriekš noteiktā projekta partneri un gala labuma guvēju, kopiju.” | |  | |
| 8. | **Anotācija** | | **Finanšu ministrijas priekšlikums**  **(FM 14.07.2021. vēstule Nr.A-16/3995)**  Lūdzam papildināt anotācijas I. sadaļas 2.punkta 2.rinkopu ar pamatojumu noteiktajam avansa apmēram, t.sk., kādi principi tiks ievēroti, izmaksājot avansu līdz 50%. | **Ņemts vērā. Sniedzam skaidrojumu**  Ņemot vērā, ka avansa apmēra noteikšana iepriekš noteiktā projekta partneriem ir partnerības līguma jautājums, tad ierosinātais MK noteikumu grozījumu projekta 73.1 apakšpunkts tiek svītrots un papildus anotācijas I. sadaļas 2.punktā sniegta informācija par Tehnoloģiju biznesa centra līdzfinansējuma saņēmēja plānoto avansa apmēru saviem projekta partneriem un tā izmaksas nosacījumiem:  “Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 74.3. apakšpunktam avansa maksājumi ir paredzēti iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja ārpakalpojumiem. Ņemot vērā, ka iepriekš noteiktā projekta partneri atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 73. punktā norādītajam īstenos 72.3. un 72.4. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības – apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs gala labuma guvējiem un jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādi gala labuma guvējiem, tad ar nolūku uzsākt apmācību nodrošināšanu un prototipu izstrādi gala labuma guvējiem un veicināt iepriekš noteiktā projekta finanšu plūsmu, iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs var veikt avansa maksājumus līdz 50% apmērā arī iepriekš noteiktā projekta partneriem, kas norādīti MK noteikumu Nr. 4 71.punktā.  Ņemot vērā, ka gala labuma guvēju apmācības Inovāciju akadēmijā paredzētas vairākos uzsaukumos, tad avansa maksājumi par MK noteikumu Nr. 4 72.3.apakšpunktā norādītajām darbībām var tikt veikti, kad Tehnoloģiju biznesa centrs būs pieņēmis lēmumus par gala labuma guvēju apstiprināšanu Inovāciju akadēmijas konkrētajam uzsaukumam, kuru nodrošinās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, kā arī būs saņemts avansa rēķins no Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas par kārtējā Inovāciju akadēmijas uzsaukuma nodrošināšanu/īstenošanu.  Tehnoloģiju biznesa centra līdzfinansējuma saņēmējs pieņems arī lēmumus par gala labuma guvēju apstiprināšanu MK noteikumu Nr. 4 72.4. apakšpunktā norādītajai atbalstāmajai darbībai – jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādes nodrošināšana gala labuma guvējiem. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas gala labuma guvējs slēgs prototipa izstrādes līgumu, kuram būs pievienota detalizēta tāme, ar vienu no MK noteikumu Nr. 4 71.punktā norādītajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem. Attiecīgi avansa maksājumu līdz 50% apmērā iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iepriekš noteiktā projekta partnerim var veikt, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu un prototipa izstrādes līguma, kas noslēgts starp iepriekš noteiktā projekta partneri un gala labuma guvēju, kopiju.” | |  | |
| **Tieslietu ministrija** | | | | | | | |
| 9. | **MK noteikumu projekts** | | **Tieslietu ministrijas iebildums**  **(TM 16.07.2021 vēstule Nr.1-9.1/807)**  Projekta 6. punkts paredz papildināt spēkā esošo noteikumu 79. punktu aiz vārdiem "atbalsta sniegšanai" ar vārdiem "ja tie iesnieguši atbalsta pieteikumu Valsts platformā biznesa attīstībai [www.business.gov.lv](http://www.business.gov.lv)."  Projekta anotācijā cita starpā skaidrots, ka “projektā ir paredzēts noteikt, ka gala labuma guvēji pieteikumu atbalsta saņemšanai iesniedz tiešaistes formā – Valsts platformā biznesa attīstībai [www.business.gov.lv](http://www.business.gov.lv). Šāda pieteikumu iesniegšanas prasība nodrošinās arī valsts pārvaldes iestāžu pienākuma – nodrošināt pēc iespējas pakalpojuma sniegšanu attālināti – izpildi, lai mazinātu un ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību Latvijā”.  Gala labuma guvēji atbilstoši spēkā esošo noteikumu 80. punktam ir privāto tiesību fiziskās un juridiskās personas.  Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56. pantam persona iesniegumu var iesniegt mutvārdos vai rakstveidā. Noteikt nosacījumu, ka persona iesniegumu var iesniegt tikai elektroniski, var tikai citā speciālā likumā, pamatojot nepieciešamību un samērību, nevis Ministru kabineta noteikumos.  Lūdzam skaidrot, vai minētais nosacījums, ka personai atbalsta pieteikums jāiesniedz elektroniski, ir noteikts projekta tiesiskajā izdošanas pamatā - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likumā, vai citā speciālā likumā. Pretējā gadījumā lūdzam svītrot projekta 6. punktu. | **Ņemts vērā.**  Svītrots MK noteikumu grozījumu projekta 6. punkts. | | n/a | |
| 29.07.2021.-03.08.2021. Precizētā noteikumu grozījumu projekta skaņošana (EM 29.07.2021. e-pasts Nr. 3.8-14/2021/5745N) | | | | | | | |
| **Finanšu ministrija** | | | | | | | |
| 10. | **MK noteikumu projekts** | | **Finanšu ministrijas iebildums**  **(FM 03.08.2021. vēstule Nr. 5.1-21/16/282)**  FM 14.07.2021 atzinuma Nr. A-16/3995 5.iebildumā tika lūgts papildināt MK noteikumu Nr.4 22.1.apakšpunktu un sniegt anotācijā attiecīgu skaidrojumu, paredzot projekta iesniedzēja pienākumu iesniegt apliecinājumu tikai par Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014) 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietvertā nosacījuma ievērošanu (uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru). Konstatējam, ka anotācijas I sadaļas 2.punktā (1. un 2.lpp.) sniegtais skaidrojums ir atbalstāms, bet MK noteikumu projekta 2.punktā ietverto MK noteikumu Nr.4 22.1.apakšpunkta papildinājums nav atbilstoši precizēts. Skaidrojam, ka Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietvertais kritērijs ir vienīgais, par kuru atbalsta sniedzējam nav iespējams iegūt informāciju no publiski pieejamās informācijas, tādēļ par to ir nepieciešams saņemt apliecinājumu no projekta iesniedzēja, savukārt visu pārējo kritēriju pārbaudi jebkurā gadījumā ir jāveic atbalsta sniedzējam. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta 2.punktā ietverto MK noteikumu Nr.4 22.1.apakšpunkta papildinājumu, piemēram, šādā redakcijā: “2. Papildināt noteikumu 22.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietverto nosacījumu projekta iesniedzējs iesniedz apliecinājumu." | **Ņemts vērā.**  Panākta vienošanās ar Finanšu ministriju par MK noteikumu grozījumu projekta 2. punkta (MK noteikumu Nr. 4 22.1. punkts) redakciju. Vienlaikus papildināts Anotācijas I sadalas 2. punkta 2. rindkopa ar papildu skaidrojumu. | | MK noteikumu Nr. 4 22.1. punkts:  “22.1. projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju. Projekta iesniedzējs sniedz šādu apliecinājumu;”  Anotācijas I sadaļas 2. punkta 2. rindkopa:  “Vienlaikus, atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2021. gada 6. aprīļa vēstuli Nr. 7-4/18/1868 par Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 651/2014) 2. panta 18. punkta c) apakšpunkta piemērošanu un, ņemot vērā, ka konkrētā punkta prasība tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, tiek papildināts noteikumu projekta 22.1. apakšpunkts, kas paredz atbalsta pretendentam iesniegt apliecinājumu par MK noteikumu projekta 22.1. apakšpunktā, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta c) apakšpunkta, ietvertā nosacījuma ievērošanu – uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru. Projekta iesniedzējs apliecinājumu, kas ir ietverts projekta iesnieguma veidlapā, sniedz par visiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā ietvertajiem kritērijiem, t.sk. par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta c) apakšpunktu, par kuru atbalsta sniedzējam nav iespējams pārliecināties publiskajās datubāzēs. Par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā ietvertajiem a) b) un d) kritērijiem atbalsta sniedzējs pārliecinās pats, izvērtējot projekta iesniedzēju finanšu rādītājus un informāciju, kas pieejama publiskajās datubāzēs.” | |
| 11. | **Anotācija** | | **Finanšu ministrijas priekšlikums**  **(FM 03.08.2021. vēstule Nr. 5.1-21/16/282)**  Aicinām pārskatīt, vai ir aktuāla, efektīva un nepieciešama anotācijas I. sadaļas 2.punkta 7.rindkopā minētā dokumentu apmaiņa “papīra” formātā[1], un precizēt, ja attiecināms.  [1]  *“Attiecīgi avansa maksājumu līdz 50% apmērā iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iepriekš noteiktā projekta partnerim var veikt, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu un prototipa izstrādes* ***līguma****, kas noslēgts starp iepriekš noteiktā projekta partneri un gala labuma guvēju,* ***kopiju****.”* | **Ņemts vērā.**  Papildināta anotācijas I. sadaļas 2. punkta 7. rindkopa. | | “Tehnoloģiju biznesa centrs kā līdzfinansējuma saņēmējs cita starpā pieņems lēmumus par gala labuma guvēju apstiprināšanu MK noteikumu Nr. 4 72.4. apakšpunktā norādītajai atbalstāmajai darbībai – jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādes nodrošināšana gala labuma guvējiem. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas gala labuma guvējs slēgs prototipa izstrādes līgumu, kuram būs pievienota detalizēta tāme, ar vienu no MK noteikumu Nr. 4 71. punktā norādītajiem iepriekš noteiktā projekta partneriem. Attiecīgi, avansa maksājumu līdz 50 % apmērā iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iepriekš noteiktā projekta partnerim var veikt, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu un prototipa izstrādes līguma, kas noslēgts starp iepriekš noteiktā projekta partneri un gala labuma guvēju, kopiju elektroniskā formā vai oriģinālu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. | |
| Atbildīgā amatpersona | |  | | |  | |
|  | | (paraksts)\* | | |  | |

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Mārtiņš Jansons Jānis Ločmelis

|  |
| --- |
| *(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)* |
| Ekonomikas ministrijas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras  Inovācijas departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta direktors  Inovācijas politikas nodaļas vadītājs |
| *(amats)* |
| 67013057 26415237 |
| *(tālruņa un faksa numurs)* |
| Martins.Jansons[@em.gov.lv](mailto:Martins.Jansons@em.gov.lv) [Janis.Locmelis@liaa.gov.lv](mailto:Janis.Locmelis@liaa.gov.lv) |
| *(e-pasta adrese)* |

04.08.2021.

Mārtiņš Jansons

67013057, [Martins.Jansons@em.gov.lv](mailto:Martins.Jansons@em.gov.lv)

Jānis Ločmelis

26415237, [Janis.Locmelis@liaa.gov.lv](mailto:Janis.Locmelis@liaa.gov.lv)