Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi” |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. 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 |
| 1. | Nav |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums | 18.06.2021. (elektroniskā saskaņošana), 06.07.2021. (elektroniskā saskaņošana) | | |
|  |  | | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs | | |
|  |  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Iekšlietu ministrija | |
|  | |
|  | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Nav | |
|  | |
|  | |

**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 |
| 1. | Noteikumu projekta  anotācijas V sadaļas 1.tabula. | **Tieslietu ministrija**  **(2021. gada 1. jūnija atzinums)**  Norādām, ka ir nepieciešams precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 *''Ministru kabineta kārtības rullis''* 3. punktam, kas noteic, ka Ministru kabineta noteikumu projektam pievieno anotāciju, kurā aizpildīta vismaz sadaļa par tiesību akta projekta nepieciešamību, tas ir, anotācijas I sadaļa, bet pārējās anotācijas sadaļas aizpilda, ja tiesību akta projekts skar attiecīgajā anotācijas sadaļā minētos jautājumus. Norādām, ka Tieslietu ministrijai nav iespējams precīzi izvērtēt, kuras noteikumu projekta normas ir ieviestas atbilstoši noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punktā norādītajai *Komisijas 2014. gada 7. marta īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014 ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem*. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija varēs sniegt precīzu izvērtējumu par noteikumu projekta atbilstību minētajai regulai pēc anotācijas precizēšanas, aizpildot anotācijas V sadaļu, jo īpaši tās 1. tabulu (turpmāk – Tabula).  Papildus norādām, ka Tabulā ir norādītas Eiropas Savienības regulu vienības, kas ieviesta Tabulas B ailē norādītajās noteikumu projekta vienībās. Savukārt noteikumu projektā nav norādītas atsauces uz Tabulas A ailē norādītajām Eiropas Savienības regulu normām. Ievērojot, ka vienīgais regulu ieviešanas veids nacionālajos normatīvajos aktos ir atsauču veidošana uz tām, lūdzam precizēt noteikumu projekta un papildināt noteikumu projektu ar atsaucēm uz attiecīgajām Eiropas Savienības regulu normām. | **Ņemts vērā**  Ņemot vērā, ka projekta atbalstāmās darbības atbilst regulai un noteikumu projekts nav izstrādāts, lai piemērotu regulu, bet lai noteiktu specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, noteikumu projekta anotācijas V. sadaļā svītrota informācija par Regulu Nr. 1052/2013. Informācija par Regulas Nr. 1052/2013 prasībām sniegta anotācijas I sadaļā. | Precizēta noteikumu projekta anotācijas V sadaļa. |
| 2. | Noteikumu projekta 2.punkts.  “2. Specifiskā atbalsta mērķa mērķis ir pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība (piemēram, kontrabanda), nelikumīga imigrācija un citiem.” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.punktu, jo šobrīd nav skaidrs, kādi citi draudi tajā ir paredzēti. Skaidrojam, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par normā ietvertajiem pienākumiem un tiesībām. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 2. punkts precizēts šādā redakcijā:  “2. Specifiskā atbalsta mērķa mērķis ir pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība, nelikumīga imigrācija un citiem draudiem atbilstoši normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā.” |
| 3. | Noteikumu projekta II nodaļa  II. Prasības projekta iesniedzējam  Anotācijas I sadaļas 2.punkts | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Ņemot vērā noteikumu projekta izstrādes laikā projekta iesniedzēja izrādīto interesi attiecībā uz sadarbības partnera piesaistes iespējām Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā, aicinām izvērtēt valsts pārvaldes iestāžu un to padotībā esošo iestāžu, kurām ir kompetence Latvijas Republikas ārējās robežas kontrolē un/ vai kuras iesaistītas drošības politikas veidošanā (Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, kompetentās iestādes), iespējamo iesaisti projekta darbību īstenošanā un papildināt noteikumu projekta II sadaļu “Prasības projekta iesniedzējam” ar projekta sadarbības partnera piesaistes nosacījumiem un prasībām sadarbības partnerim atbilstoši vadlīniju par MK noteikumu par specifiskā atbalsta mērķu īstenošanu izstrādi Nr.2.2. III sadaļā “Prasības projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim (ja attiecināms)” norādītajam. Ja nav plānots piesaistīt sadarbības partnerus, lūdzam pamatojumu iekļaut anotācijā. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekts papildināts ar 12. un 13.punktu šāda redakcijā:  “12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partneri var piesaistīt Iekšlietu ministriju, tostarp tās padotības iestādes, un Aizsardzības ministriju.  13. Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts sadarbības partneris, projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno projekta partnera parakstītu apliecinājumu par sadarbību. Trīs mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi projekta iesniedzējs un sadarbības partneris noslēdz sadarbības līgumu, kurā noteikti pušu pienākumi, tiesības un atbildība projekta mērķu un rādītāju sasniegšanā.  Noteikumu projekta anotācijas II sadaļa papildināta ar tekstu šādā redakcijā:  “2.1.2.SAM atbalstāmās darbības rezultātu sasniegšanai ir paredzēta iespēja iesaistīt sadarbības partnerus – Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju.  Sadarbības partneris Iekšlietu ministrija, nepieciešamības gadījumā piesaistot tās padotībā esošās iestādes (piemēram, Valsts robežsardzi, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru), būtu iesaistāms šādu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību īstenošanā:   * dalība projektā ar savu nekustamo īpašumu, kurš nepieciešams infrastruktūras izbūvei un tehnoloģiskā risinājuma ieviešanai; * inženiertīklu infrastruktūras izbūve un ierīkošana (piemēram, sniedzot informāciju par esošajiem infrastruktūras elementiem un apsardzības risinājumiem, ierādot trasi tādā apjomā un kārtībā, lai nodrošinātu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību mērķu sasniegšanu, saskaņojot izprojektēto trasi); * operatīvo telpu aprīkošana (piemēram, nodrošinot infrastruktūras izvietošanas telpu /vietu); * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana).   Sadarbības partneris Aizsardzības ministrija būtu iesaistāms ar tā pārvaldībā esošo cilvēkresursu intelektuālo kapacitāti šādas 2.1.2.SAM atbalstāmās darbības īstenošanā:   * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana).   Detalizēti sadarbības partneru pienākumi, tiesības un atbildība projekta mērķa un rādītāju sasniegšanā tiks noteikti starp LVRTC un sadarbības partneriem noslēgtajos sadarbības līgumos. Šī projekta ietvaros sadarbības partneru izmaksas nav attiecināmas.” |
| 4. | Noteikumu projekta 12.1. apakšpunkts.  “12. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas:  12.1. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam skaidrot, kādas varētu būt noteikumu projekta 12.1.apakšpunktā minētās projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Ņemot vērā, ka izmaksu ieguvumu analīze nav paredzēta, bet atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2.prioritārā virziena “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” apakškomitejas ietvaros iesniegtā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas 3.1. kritērija “Projekta gatavība” skaidrojumam atbilstības noteikšanai, projekta gatavības pakāpes izvērtēšanai minimālā prasība projekta apstiprināšanai ir jābūt apzinātām nepieciešamām vajadzībām no lietotāju puses, vairāk punktu var saņemt, ja veikti izpētes darbi un, ja ir izstrādāta laboratorijas prototipa testēšanas vide. Ja ar projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu ir saprotami kritēriju piemērošanas metodikas 3.1.kritērijā iekļautie priekšdarbi, lūdzam atbilstoši papildināt noteikumu projekta 12.1.apakšpunktu. | **Ņemts vērā** | Svītrots noteikumu projekta 12.1. apakšpunkts |
| 5. | Noteikumu projekta 12.10.apakšpunkts.  “12.10.programmatūras darbības nodrošināšanai skaitļošanas iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam skaidrot, kāda veida iekārtas ir attiecināmas zem noteikumu projekta 12.12.apakšpunktā minētajām “skaitļošanas iekārtām”, kā arī izvērtēt nepieciešamību precizēt šo noteikumu apakšpunktu, lai būtu viennozīmīgi skaidri ieviešanas nosacījumi. | **Ņemts vērā, skaidrojot pēc būtības**  Skaidrojam, ka programmatūras darbības nodrošināšanai skaitļošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana paredz tādu komponenšu iegādi, kas nodrošinās tiešo tehnoloģiskā risinājuma darbību, piemēram grafiskās kartes (GPU), procesori (CPU), operatīvā atmiņa (RAM), datu glabātuves masīvi (HDD; Object storage), virtualizācija, u.c.  Ņemot vērā, ka konkrētas skaitļošanas iekārtas būs iespējams definēt tikai programatūras izstrādes laikā, MK noteikumu punkta redakcija netiek precizēta, savukārt, lai būtu viennozīmīgi skaidri ieviešanas nosacījumi, noteikumu projekta anotācija ir papildināta ar attiecīgu skaidrojumu. | Noteikumu projekta anotācijas II sadaļa papildināta ar tekstu šādā redakcijā:  “Programmatūras darbības nodrošināšanai skaitļošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana paredz tādu komponenšu iegādi, kas nodrošinās tiešo tehnoloģiskā risinājuma darbību, piemēram grafiskās kartes (GPU), procesori (CPU), operatīvā atmiņa (RAM), datu glabātuves masīvi (HDD; Object storage), virtualizācija, u.c” |
| 6. | Noteikumu projekta 12.13.apakšpunkts.  “12.13. īstenojot specifiskā atbalsta mērķi, ir atbalstāma vides prasību integrācija iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam papildināt noteikumu projekta 12.13.apakšpunkta redakciju, iekļaujot prasību, ka visi iepirkumi tiks veikti, ievērojot publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu un nodrošinot pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru, ņemot vērā, ka ekonomiskās priekšrocības piešķiršanu preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī ir iespējams izslēgt vien tad, ja tiek organizēta konkurenci nodrošinoša, pārredzama, nediskriminējoša un beznosacījumu konkursa procedūra, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem (skat. Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.-96.punkts). | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekts ir papildināts ar 15.13. apakšpunktu šāda redakcijā:  “15.13. īstenojot specifisko atbalsta mērķi, visi iepirkumi tiek veikti, ievērojot aizsardzības un drošības jomas un publisko iepirkumu jomas tiesisko regulējumu un nodrošinot pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru.” |
| 7. | Noteikumu projekta 12.8.apakšpunkts.  “operatīvo telpu aprīkošanas izmaksas” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam skaidrot, vai noteikumu projekta 12.8.apakšpunktā minētajās operatīvo telpu aprīkošanas izmaksās attiecināmas varētu būt arī telpu remontu vai rekonstrukcijas izmaksas, kā arī, kādas aprīkošanas izmaksas varētu būt attiecināmas, jo ar aprīkošanas izmaksām var saprast arī mēbeļu un tml. aprīkojuma iegādi. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 12.8.apakšpunktu, lai būtu viennozīmīgi skaidri ieviešanas nosacījumi. | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka operatīvo telpu aprīkošana paredz personālās darbstacijas izveidi iestādēm, kas ir specifiskā atbalsta mērķa tiešā mērķa auditorija un kas darbā izmantos inovatīvo tehnoloģisko risinājumu. Darbstacijas ietvaros plānots nodrošināt tādu tehnisko nodrošinājumu, kā dators, monitors, darbam nepieciešamās licences u.c. | Noteikumu projekta 15.7.apakšpunkts precizēts šāda redakcijā:  “15.7. operatīvo telpu aprīkošanas izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiskā risinājuma izmantošanai nepieciešamo darbstaciju izveidi”. |
| 8. | Noteikumu projekta 19.punkts.  “19. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.”  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts.  “Sadarbības iestāde, veicot avansa maksājumu, ievēro nosacījumu, ka avansa maksājuma kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā ES fonda finansējuma.” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam precizēt noteikumu projekta 19.punktu atbilstoši MK noteikumu Nr.130 19.punktam, proti, sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma. Vienlaicīgi lūdzam precizēt arī anotāciju. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 22. punkts precizēts šādā redakcijā:  “22. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos. Sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.”  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punktā teksts precizēts šādā redakcijā:  “Sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma”. |
| 9. |  | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu, kas nosaka finansējuma saņēmēja apbūves (ja attiecināms) un īpašumtiesības uz konkrēto objektu vai īpašumu, kurā plānots veikt ieguldījumus, ņemot vērā, ka noteiktuma projekta atbalstāmajās darbībās ir būvprojekta izstrāde, kas paredz arī objekta/ tu būvniecību (piemēram, nekustamais īpašums atrodas īpašumā, ilgtermiņa nomā, bezatlīdzības lietošanā, valdījumā, vai nodibinātas apbūves tiesības, kas ir nostiprinātas Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā). | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka infrastruktūras izvietošana paredzēta Iekšlietu ministrijas un pašvaldību īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajās zemes vienībās, kur būvniecības laikā nepieciešamā daļa tiks nodota bezatlīdzības lietošanā LVRTC. | Noteikumu projekts papildināts ar 9. punktu šādā redakcijā:  “9. Publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē), kas projekta īstenošanas laikā noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju ar mērķi pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams projekta īstenošanai. Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodod vai apgrūtina uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku.”  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punkts papildināts ar tekstu šādā redakcijā:  “Projekta radītā infrastruktūra un intelektuālais risinājums būs LVRTC īpašumā un uzskaitē.  Izveidotais risinājums pamatā sastāv no elektronisko sakaru tīkla, un risinājuma izbūvei saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 16.pantu nav nepieciešams, lai nekustamais īpašums, kurā tiek īstenots elektronisko sakaru tīkla būvniecība, atrastos tīkla būvniecības ierosinātāja īpašumā, ilgtermiņa nomā, bezatlīdzības lietošanā, valdījumā, vai ir nodibinātas apbūves tiesības, kas ir nostiprinātas Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā.  Infrastruktūras izvietošana paredzēta Iekšlietu ministrijas un pašvaldību īpašumā vai valdījumā vai turējumā esošajās zemes vienībās.  MK noteikumu projektā arī noteikts, ka publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē), kas projekta īstenošanas laikā noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju ar mērķi pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams projekta īstenošanai. Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodod vai apgrūtina uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku.  Projektā īstenošanas laikā infrastruktūra galvenokārt tiks izvietota sadarbības partnera – Iekšlietu ministrijas – valdījumā vai turējumā esošajās zemes vienībās.  Līgumā ar sadarbības partneri tiks paredzēti pamatnosacījumi par infrastruktūras ierīkošanu sadarbības partnera īpašumā, valdījumā vai turējuma esošajās zemes vienībās. 2.1.2.SAM ietvaros nav paredzēta infrastruktūras izvietošana privātajās zemes vienībās.  Vienlaikus nav izslēgts, ka nelielu daļu infrastruktūras būs jāizvieto uz pašvaldības zemes vienībām vai VAS “Latvijas valsts meži” zemes vienībām. Tādēļ MK noteikumu projekts paredz, ka, lai atvieglotu projekta ietvaros radītās infrastruktūras izbūvi un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas, ja tas būs nepieciešams projekta labākai realizācijai, nepieciešamības gadījumā tiks slēgti sadarbības līgumi ar pašvaldībām un arī ar VAS “Latvijas valsts meži” (nepiesaistot minētās personas kā sadarbības partnerus), atrunājot pušu pienākumus infrastruktūras ekspluatācijas laikā.  Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā radīto vienoto inovatīvo tehnoloģisko risinājumu, šī vienotā inovatīvā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiks ir paredzēts aptuveni līdz 2035.gadam, kas ir garāks termiņš nekā pēcuzraudzības periods.” |
| 10. | Noteikumu projekts | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam noteikumu projektā atrunāt vienas vienības izmaksas vai vienreizējā maksājuma aprēķināšanas nosacījumus, vai norādīt atsauci uz attiecīgo izstrādāto metodiku, kas tiks pielietota, ja attiecināms. | **Ņemts vērā, skaidrojot pēc būtības**  Skaidrojam, ka atbilstoši vadlīnijām par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktajam vienkāršotās izmaksas nevar izmantot projekta darbībām, kurām projekta ietvaros nepieciešams piemērot publiskā iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, ja publiskais iepirkums projektā attiecas tikai uz konkrētām izmaksu pozīcijām, kas ir daļa no vienas vienības, vienotās likmes vai vienotā maksājuma, bet pati par sevi nesekmē projekta mērķa sasniegšanu (piemēram, kancelejas preces, degviela u.c.).  Visām atbalstāmajām darbībām tiks piemērots iepirkums, līdz ar to noteikumu projektā nav paredzēts noteikt vienreizējo maksājumu vai vienības izmaksas standarta likmi.  Noteikumu projekta attiecināmās izmaksas neietver personāla izmaksas līdz ar to tie neparedz piemērot netiešo izmaksu vienoto likmi 15% apmērā no projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām. |  |
| 11. | Noteikumu projekta anotācijas III 6.punkts. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam anotācijas III sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” (turpmāk – III sadaļa) 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)” svītrot teikuma daļu “valsts budžeta finansējuma daļa ir 15%”, ņemot vērā noteikumu projekta 7.punktā paredzēto. | **Ņemts vērā** | Precizēts noteikumu projekta anotācijas III 6.punkts |
| 12. | Noteikumu projekta anotācijas III 8.punkts. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam precizēt anotācijas III sadaļas 8.punktu “Cita informācija”, papildinot to ar informāciju, ka projekta īstenošanai nepieciešamības gadījumā izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kā arī norādīt, ka projekta rezultātu uzturēšanai finansējumu pieprasa saskaņā ar MK noteikumu Nr.421 21.apakšpunktu, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu pārvaldību 91.panta otrās daļas nosacījumus, un MK noteikumu Nr.867 10.4.apakšpunktu, kā tas norādīts arī Aizsardzības ministrijas sagatavotajam informatīvajam ziņojumam “Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību” pievienotajā MK protokollēmuma projektā. | **Ņemts vērā** | Precizēts noteikumu projekta anotācijas III 8.punkts |
| 13. | Noteikumu projekta anotācijas II sadaļa. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Lūdzam papildināt anotāciju ar 2.prioritārā virziena “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” apakškomitejas 2021.gada 27.maija rakstiskās procedūras ietvaros sniegto skaidrojumu par projekta izvērtēšanas un ieviešanas dokumentācijas pieejamību, kas iekļauts izziņas 1.punktā. | **Ņemts vērā** | Papildināta noteikumu projekta anotācijas II sadaļa ar tekstu šāda redakcijā:  “Ņemot vērā 2.1.2.SAM ietvaros plānotā projekta specifiku, daļa projekta informācijas būs vispārpieejamā informācija, bet daļa ierobežotas pieejamības informācija, ko attiecīgā kārtībā ir arī plānots iesniegt sadarbības iestādei nepieciešamības gadījumā.  Attiecībā uz obligāti publicējamo informācijas daļu par ES fondu projektu, tā būs vispārpieejama informācija. Projekta ietvaros paredzēts apstrādāt informāciju un dokumentus līdz klasifikācijas pakāpei “dienesta vajadzībām”, katra dokumenta statusu nosakot atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta ietvaros netiek plānots apstrādāt valsts noslēpumu saturošu informāciju (dokumentus). Ierobežotas pieejamības dokumentu (t.sk. ar klasifikācijas pakāpi “dienesta vajadzībām”) aprite tiks veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas noteiktas uz konkrētās kategorijas dokumentiem. Ņemot vērā, ka projekta ietvaros paredzamo dokumentu statuss būs klasificēts ne augstāk kā “dienesta vajadzībām”, ar dokumentu apriti būs iespējams iepazīties, ievērojot kārtību par aizsargājamās informācijas dienesta vajadzībām aprites kārtību, kas neuzstāda prasības pēc pielaides valsts noslēpumam. Līdz ar to projektā veikto izdevumu attiecināmības izvērtēšanai nepieciešamo informāciju par projektu noteiktā kārtība tiks nodrošināta nepieciešamās dokumentācijas aprite.” |
| 14. | Noteikumu projekta 9.punkts.  “9. Publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē), kas projekta īstenošanas laikā noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju ar mērķi pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai. Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodod vai apgrūtina uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku.” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 9.punkta redakciju, jo šobrīd nav skaidrs, kāds statuss noteikumu projekta ietvaros ir punktā minētajām publiskām personām un kapitālsabiedrībām. Ja minētās institūcijas ir sadarbības partneri, tad šis punkts ir pretrunā ar noteikumu projekta 12.punktu, kas nosaka, ka projekta īstenošanā kā sadarbības partneri var būt piesaistīta tikai Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts nav attiecināms uz pašvaldībām, ja tās nav sadarbības partneri. Turklāt minētais punkts paredz tikai tiesības, nevis pienākumu, bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas pieļauj iespēju, ka minētais nekustamais īpašums netiks nodots lietošanā vai apgrūtināts, un projekta īstenošana tiks apgrūtināta. | **Panākta vienošanās saskaņošanas procesā** | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts papildināts ar skaidrojumu šādā redakcijā:  “Projekta radītā infrastruktūra un intelektuālais risinājums būs LVRTC īpašumā un uzskaitē.  Izveidotais risinājums pamatā sastāv no elektronisko sakaru tīkla, un risinājuma izbūvei saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 16.pantu nav nepieciešams, lai nekustamais īpašums, kurā tiek īstenots elektronisko sakaru tīkla būvniecība, atrastos tīkla būvniecības ierosinātāja īpašumā, ilgtermiņa nomā, bezatlīdzības lietošanā, valdījumā, vai ir nodibinātas apbūves tiesības, kas ir nostiprinātas Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā.  Infrastruktūras izvietošana paredzēta Iekšlietu ministrijas un pašvaldību īpašumā vai valdījumā vai turējumā esošajās zemes vienībās.  MK noteikumu projektā arī noteikts, ka publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē), kas projekta īstenošanas laikā noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju ar mērķi pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams projekta īstenošanai. Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodod vai apgrūtina uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku.  Projektā īstenošanas laikā infrastruktūras izvietošana galvenokārt tiks izvietota sadarbības partnera – Iekšlietu ministrijas – valdījumā vai turējumā esošajās zemes vienībās.  Līgumā ar sadarbības partneri tiks paredzēti pamatnosacījumi par infrastruktūras ierīkošanu sadarbības partnera īpašumā, valdījumā vai turējuma esošajās zemes vienībās. 2.1.2.SAM ietvaros nav paredzēta infrastruktūras izvietošana privātajās zemes vienībās.  Vienlaikus nav izslēgts, ka nelielu daļu infrastruktūras būs jāizvieto uz pašvaldības zemes vienībām vai VAS “Latvijas valsts meži” zemes vienībām. Tādēļ MK noteikumu projekts paredz, ka, lai atvieglotu projekta ietvaros radītās infrastruktūras izbūvi un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas, ja tas būs nepieciešams projekta labākai realizācijai, nepieciešamības gadījumā tiks slēgti sadarbības līgumi ar pašvaldībām un arī ar VAS “Latvijas valsts meži” (nepiesaistot minētās personas kā sadarbības partnerus), atrunājot pušu pienākumus infrastruktūras ekspluatācijas laikā.  Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā radīto vienoto inovatīvo tehnoloģisko risinājumu, šā vienotā inovatīvā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiks ir paredzēts aptuveni līdz 2035.gadam, kas ir garāks termiņš nekā pēcuzraudzības periods.” |
| 15. | Noteikumu projekta 9.punkts. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Lūdzam precizēt minēto noteikumu projekta 9.punktu, norādot, ka nekustamais īpašums vai tā daļa tiks nodota vai apgrūtināta ne tikai uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku, bet arī uz pēcuzraudzības periodu. | **Panākta vienošanās saskaņošanas procesā** | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts papildināts ar skaidrojumu šādā redakcijā:  “Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā radīto vienoto inovatīvo tehnoloģisko risinājumu, šī vienotā inovatīvā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiks ir paredzēts aptuveni līdz 2035.gadam, kas ir garāks termiņš nekā pēcuzraudzības periods.” |
| 16. | Noteikumu projekta 9.punkts. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 9.punkta pirmajā teikumā vārdus “nepieciešams specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai” ar vārdiem “nepieciešams projekta īstenošanai”. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 9. punkts precizēts šādā redakcijā:  “9. Publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē), kas projekta īstenošanas laikā noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju ar mērķi pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot vai apgrūtināt savā īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams projekta īstenošanai. Nekustamo īpašumu vai tā daļu nodod vai apgrūtina uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotā tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas laiku un projekta pēcuzraudzības periodu.” |
| 17. | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 7.jūnija atzinums)**  Anotācijas I sadaļas 2. punktā (5. lpp. 2. un 6. rindkopā) ir norādīts, ka “uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamo finansējumu nodrošinās Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta ietvaros.”. Savukārt Anotācijas III sadaļas 8. punktā sniegta informācija, ka “sākot ar 2024. gadu, sistēmas uzturēšanai atbilstoši Informatīvajam ziņojumam “Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību” būs nepieciešams valsts budžeta finansējums 1 903 576 *euro* gadā”.  Tādejādi lūdzam precizēt Anotācijas I sadaļas 2. punktā minēto, norādot, ka Iekšlietu ministrija pieprasīs uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamo finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta ietvaros.” | **Ņemts vērā**  Precizēts, tai skaitā ievērojot Finanšu ministrijas iebildumu (skatīt izziņas 12.punktu). | Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts šādā redakcijā:  “Uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrija pieprasīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta ietvaros, kā tas norādīts III sadaļas 8.punktā.” |
| **Priekšlikumi** | | | | |
| 1. | Noteikumu projekta 12.12. apakšpunkts.  “12.12. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Aicinām pārskatīt noteikumu projekta 12.12.apakšpunktu, papildinot, ka attiecināmas ir izmaksas tikai par minimālajiem obligātajiem noteiktajiem publicitātes pasākumiem atbilstoši MK noteikumos Nr.87 noteiktajam. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 15.11.apakšpunkts precizēts šādā redakcijā:  “15.11. minimāli obligāti noteikto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;” |
| 2. | Noteikumu projekta 18.5. apakšpunkts.  “18.5. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;” | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Aicinām iekļaut noteikumu projekta 18.5.apakšpunktā informāciju par aktuālo projekta īstenošanu publicēšanai reizi pusgadā, kas atbilst publicitātes vadlīnijām finansējuma saņēmējiem Nr.2.4. noteiktajam. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 21.5. apakšpunkts precizēts šādā redakcijā:  “21.5. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi pusgadā ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;” |
| 3. | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 3.jūnija atzinums)**  Aicinām SM izvērtēt 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa ietekmi uz horizontālo principiem “Vienlīdzīgas iespējas” un “Ilgtspējīga attīstība”, anotācijā, norādot vai plānota tieša, netieša ietekme vai nebūs ietekmes uz minētajiem horizontālajiem principiem. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts papildināts šādā redakcijā:  “2.1.2.SAM nav ietekmes uz horizontālajiem principiem “Vienlīdzīgas iespējas” un “Ilgtspējīga attīstība”.” |
| 4. | Noteikumu projekta 15.13. apakšpunkts.  “15.13.īstenojot specifisko atbalsta mērķi, visi iepirkumi tiek veikti, ievērojot aizsardzības un drošības jomas vai publisko iepirkumu jomas tiesisko regulējumu un nodrošinot pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru”. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Lūdzam izvērtēt nepieciešamību noteikumu projekta 15.13.apakšpunktā aizstāt vārdu “vai ” ar vārdu “un” pēc vārdiem “drošības jomas”, ņemot vērā izziņas 6.punktā norādīto. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 15.13.apakšpunkts precizēts šādā redakcijā:  “15.13. īstenojot specifisko atbalsta mērķi, visi iepirkumi tiek veikti, ievērojot aizsardzības un drošības jomas un publisko iepirkumu jomas tiesisko regulējumu un nodrošinot pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru.” |
| 5. | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts. | **Finanšu ministrija**  **(2021.gada 9.jūlija atzinums)**  Aicinām izvērtēt iespēju papildināt noteikumu projektu ar informāciju par atbalstāmām darbībām/ izmaksu pozīcijām, kurās būtu iesaistāmi sadarbības partneri, ņemot vērā anotācijas I sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2.punktā “Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība” (3.-4.lpp) norādīto, ka sadarbības partnerus nav paredzēts iesaistīt visu darbību/ izmaksu īstenošanā. | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka atbilstoši anotācijas I sadaļas 2.punktā minētajam, sadarbības partneris iesaistās projektā ar savu nekustamo īpašumu, kā arī konsultatīvi (piemēram, sniedzot informāciju un ierādot trasi, ierādot telpas infrastruktūras izvietošanai, testējot programmatūru). Detalizēti sadarbības partneru pienākumi, tiesības un atbildība projekta mērķa un rādītāju sasniegšanā tiks noteikti ar sadarbības partneriem noslēgtajos sadarbības līgumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Partneriem projektā nav paredzētas attiecināmās izmaksas. Attiecīgi ir precizēta noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punktā sniegtā informācija. | Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts šādā redakcijā:  “Sadarbības partneris Iekšlietu ministrija, nepieciešamības gadījumā piesaistot tās padotībā esošās iestādes (piemēram, Valsts robežsardzi, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru), būtu iesaistāms šādu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību īstenošanā:   * dalība projektā ar savu nekustamo īpašumu, kurš nepieciešams infrastruktūras izbūvei un tehnoloģiskā risinājuma ieviešanai; * inženiertīklu infrastruktūras izbūve un ierīkošana (piemēram, sniedzot informāciju par esošajiem infrastruktūras elementiem un apsardzības risinājumiem, ierādot trasi tādā apjomā un kārtībā, lai nodrošinātu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību mērķu sasniegšanu, saskaņojot izprojektēto trasi); * operatīvo telpu aprīkošana (piemēram, nodrošinot infrastruktūras izvietošanas telpu /vietu); * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana).   Sadarbības partneris Aizsardzības ministrija būtu iesaistāms ar tā pārvaldībā esošo cilvēkresursu intelektuālo kapacitāti šādas 2.1.2.SAM atbalstāmās darbības īstenošanā:   * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana).   Detalizēti sadarbības partneru pienākumi, tiesības un atbildība projekta mērķa un rādītāju sasniegšanā tiks noteikti starp LVRTC un sadarbības partneriem noslēgtajos sadarbības līgumos. Šī projekta ietvaros sadarbības partneru izmaksas nav attiecināmas. |
| 6. | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts. | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 7.jūnija atzinums)**  Aizstāt Anotācijas I sadaļas 2. punktā vārdu “robežjoslā” ar vārdiem “robežas joslā”, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikas valsts robežas likumā lietotajai terminoloģijai. | **Ņemts vērā** | Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts. |
| 7. | Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts un III sadaļas 6.punkts. | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 7.jūnija atzinums)**  Aizstāt Anotācijas I sadaļas 2. punktā vārdu “iegulti” ar vārdu “ieguldīti”. | **Panākta vienošanās saskaņošanas procesā**  Skaidrojam, ka vārds “iegulti” ir vārda “embedded” tulkojums atbilstoši regulas (ES) Nr. 215/2014 I pielikumā noteiktajai fondu intervences kategorijai *ICT: Other types of ICT infrastructure/large-scale computer resources/equipment (including e-infrastructure, data centres and sensors; also where embedded in other infrastructure such as research facilities, environmental and social infrastructure).* |  |
| 8. | Noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punkts. | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Aizstāt anotācijas III. sadaļas 8. punktā vārdus un skaitļus “ievērojot Likuma par budžetu un finanšu pārvaldību 91. panta otrās daļas nosacījumus” ar vārdiem un skaitļiem “ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otrās daļas nosacījumus”. | **Ņemts vērā** | Precizēts noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punkts. |
| 9. | Noteikumu projekta izziņa. | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 30.jūnija atzinums)**  Aizstāt izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem II. sadaļas 14. punkta ceturtajā kolonnā vārdus un skaitli “skatīt izziņas 11. punktu” ar vārdiem un skaitli “skatīt izziņas 12. punktu”. | **Ņemts vērā** | Precizēta izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem II. sadaļas 17. punkta ceturtajā kolonnā iekļautā atsauce uz izziņas punktu. |
| 10. | Noteikumu projekta 12.punkts.  12.Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partneri var piesaistīt Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju.  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts | **Iekšlietu ministrija**  **(2021.gada 12.jūlija atzinums)**  Izsakām priekšlikumu izvērtēt, vai noteikumu projekta 12.punktā norādītais, proti, ka sadarbības partneris ir Iekšlietu ministrija, ļaus attiecīgos līgumus slēgt ar konkrētām padotības iestādēm.  Pašlaik noteikumu projekta 12. punkts nosaka, ka projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partneri var piesaistīt Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju. Vienlaikus noteikumu projekta anotācijā ir norādīts, ka sadarbības partneri būtu iesaistāmi šādu atbalstāmo darbību īstenošanā:   * dalība projektā ar savu nekustamo īpašumu, kurš nepieciešams infrastruktūras izbūvei un tehnoloģiskā risinājuma ieviešanai; * inženiertīklu infrastruktūras izbūve un ierīkošana (piemēram, sniedzot informāciju par esošajiem infrastruktūras elementiem un apsardzības risinājumiem, ierādot trasi tādā apjomā un kārtībā, lai nodrošinātu 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa atbalstāmo darbību mērķu sasniegšanu, saskaņojot izprojektēto trasi); * operatīvo telpu aprīkošana (piemēram, nodrošinot infrastruktūras izvietošanas telpu /vietu); * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana).   Vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrijas noteikumu projekta anotācijā norādītās darbības būtu attiecināmas uz Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, piemēram, uz Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.  Ņemot vērā minēto, lūdzam pēc nepieciešamības precizēt noteikumu projekta 12. punktu un anotāciju. | **Ņemts vērā** | Noteikumu projekta 12.punkts precizēts šādā redakcijā:  “12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partneri var piesaistīt Iekšlietu ministriju, tostarp tās padotības iestādes, un Aizsardzības ministriju.”  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts papildināts šādā redakcijā:  Sadarbības partneris Iekšlietu ministrija, nepieciešamības gadījumā piesaistot tās padotībā esošās iestādes (piemēram, Valsts robežsardzi, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru), būtu iesaistāms šādu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību īstenošanā:   * dalība projektā ar savu nekustamo īpašumu, kurš nepieciešams infrastruktūras izbūvei un tehnoloģiskā risinājuma ieviešanai; * inženiertīklu infrastruktūras izbūve un ierīkošana (piemēram, sniedzot informāciju par esošajiem infrastruktūras elementiem un apsardzības risinājumiem, ierādot trasi tādā apjomā un kārtībā, lai nodrošinātu 2.1.2.SAM atbalstāmo darbību mērķu sasniegšanu, saskaņojot izprojektēto trasi); * operatīvo telpu aprīkošana (piemēram, nodrošinot infrastruktūras izvietošanas telpu /vietu); * programmatūras izstrāde, iegāde un uzstādīšana (piemēram, programmatūras funkcionālās darbības (lietojamības) saskaņošana un testēšana). |
|  | |  | |

Andžela Pētersone

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākā eksperte |
| (amats) |
| 67 028 023 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| [andzela.petersone@sam.gov.lv](mailto:andzela.petersone@sam.gov.lv) |
| (e-pasta adrese) |