Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”” (turpmāk – noteikumu projekts) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13.panta trešās daļas 4.punktu.Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.16 23.§) „Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos” (turpmāk – protokollēmums)[[1]](#footnote-1) 3.punktā ministrijai uzdots izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” paredzot tajā Latvijas dalības maksas segšanu Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”” (turpmāk - MK noteikumi) paredz piešķirt valsts atbalstu vai līdzfinansējumu (turpmāk – atbalsts) Latvijas zinātniskajām institūcijām dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmās (turpmāk – programmas). MK noteikumi neparedz iespēju Latvijas zinātniskajām institūcijām piedalīties aktivitātēs, kuras īsteno Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (*European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI*)) (turpmāk – ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartē (*European Roadmap for Researchers Infrastructures*)[[2]](#footnote-2) (turpmāk – ceļa karte) ietilpstošie Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciji (*European Research Infrastructure Consortium (ERIC*)) (turpmāk – konsorcijs), kas izveidoti atbilstoši Padomes 2009. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. [723/2009](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/723?locale=LV) par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (turpmāk – ERIC regula)[[3]](#footnote-3). Latvija ir ESFRI dalībniece kopš 2008.gada, taču Latvijas zinātniskām institūcijām konsorciju infrastruktūras uz šodienu nav pieejamas, jo Latvija nav iestājusies nevienā konsorcijā.ESFRI ir Eiropas Padomes 2002.gadā izveidots stratēģisks instruments, lai veicinātu zinātniskās pētniecības integrāciju Eiropā, nodrošinot atvērtu piekļuvi augstas kvalitātes pētniecības infrastruktūrai, un paaugstinātu Eiropas zinātnieku kvalitāti, piesaistot labākos pētniekus no visas pasaules. ESFRI stratēģijas mērķis ir novērst Eiropas pētniecības infrastruktūru sadrumstalotību, uzlabojot pētnieciskās darbības efektivitāti, un piekļuvi pētniecības infrastruktūrām, kuras ietilpst ceļa kartē ka arī padziļināt uz zināšanām balstītas tehnoloģijas un tās plašāku izmantošanu. ESFRI misija ir atbalstīt saskaņotu stratēģisku pieeju ESFRI infrastruktūras politikas veidošanai, tādējādi, veicinot daudzpusējas iniciatīvas par pētniecības infrastruktūru lietderīgāku pielietojumu un to attīstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un starptautiskā līmenī[[4]](#footnote-4).ESFRI infrastruktūra ERIC ietvaros tiek veidota, lai: a) efektīvi īstenot Eiropas pētījumu programmu un projektus, tostarp ES pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrāciju programmas (piem., ES Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”);1. strukturēt Eiropas Pētniecības telpu (*European Research Area (ERA)*);
2. ERIC dalībvalstu un novērotājvalstu pētnieku operatīva un efektīva piekļuve ERIC jeb ESFRI infrastruktūrai;
3. veicināt pētnieku zināšanu mobilitāti ERA ietvaros un palielināt intelektuālā potenciāla izmantošanu Eiropā;
4. izplatīt ES pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrāciju programmas darbības rezultātus.

Latvijas valsts dalība konsorcijos ir stratēģiski būtiska, jo dod tiesības uz konsorciju dalībvalstu (tās ir gan ES dalībvalstis, gan trešās valstis) pētnieciskās infrastruktūras ekspluatāciju, vienlaikus attīstot Latvijas zinātniskās pētniecības infrastruktūru. Latvijas zinātniskās institūcijas iegūst tiesības piedalīties konsorcijos tikai tādā gadījumā, ja Latvija ir pieteikusi dalību attiecīgajā konsorcijā, attiecīgā konsorcija dalībnieku asambleja ir akceptējusi Latvijas valsts pievienošanos un starp Latvijas Republiku un attiecīgo konsorciju ir noslēgts līgums par Latvijas valsts dalību konsorcijā un samaksāta noteikta gada dalības maksa atkarībā no tā, vai Latvija ir konsorcija dalībnieces (*member*) vai novērotājas (*observer*) statusā. Gada dalības maksa konsorcijā katrai konsorcija valstij dalībnieces (*member*) vai novērotājas (*observer*) statusā tiek aprēķināta, atbilstoši attiecīgā konsorcija statūtiem. Konsorcija statūtus apstiprina ar Eiropas Komisijas lēmumu par konsorcija (ERIC) statusa piešķiršanu atbilstoši ERIC regulai.Lai novērstu minēto problēmu par Latvijas neesamību konsorcijos, un, ievērojot protokollēmuma 2.punktu, ministrijai ir jānodrošina Latvijas pārstāvība ESFRI Ceļa kartes konsorcijos. Kā prioritāri konsorciji ir: BBMRI ERIC, CLARIN, ESS ERIC, JIV ERIC, EATRIS ERIC, kā arī pētniecības platformas: EU-OPENSCREEN, INSTRUCT, MIRRI[[5]](#footnote-5) (pētniecības platformas ir konsorcija izveides projekti, kas iegūs konsorcija statusu).Latvijas zinātniskās pētniecības infrastruktūras atbilstība ESFRI ceļa kartes infrastruktūrām un indikatīvie ieguvumi no Latvijas dalības ESFRI ceļa kartes infrastruktūrās (konsorcijos un platformās) un dalības statuss tajos skatīt informatīvā ziņojuma “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos” 2. un 3.tabulā[[6]](#footnote-6).Noteikumu projekts paredz segt Latvijas valsts dalības maksu konsorcijos, tādejādi, nodrošinot Latvijas zinātniskajām institūcijām:a) atvērtu piekļuvi augstas kvalitātes Eiropas pētniecības infrastruktūrām, vienlaikus attīstot Latvijas pētniecisko infrastruktūru;b) mazināt pētniecības infrastruktūru sadrumstalotību Latvijā;c) paaugstināt zinātniski pētnieciskās darbības efektivitāti;d) iesaistīšanos konsorciju aktivitātēs un pasaules līmeņa projektos, kuros piedalās konsorciji, radot iespēju veikt ieguldījumus Latvijas pētniecības infrastruktūru un pētnieciskās darbības attīstībai, tādejādi paaugstinot Latvijas zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju, kā arī ārvalstu zinātnieku piesaisti darbam Latvijas zinātniskajās institūcijas.Atbilstoši ERIC regulas 2.panta a) apakšpunktam ar pētniecisko infrastruktūru saprot iekārtas, resursus un saistītos pakalpojumus, ko zinātnieki izmanto, lai veiktu augstākā līmeņa pētniecību atbilstīgajās jomās, un tā ietver zinātniskās iekārtas un instrumentu komplektus; uz zināšanām balstītus resursus, piemēram, kolekcijas, arhīvus vai strukturētu zinātnisku informāciju; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, piemēram, GRID tipa tīmekli, datortehniku, programmatūru un sakaru tehniku; vai ikvienu citu līdzekli, kas ir būtisks izcilības sasniegšanai pētniecībā. Šāda infrastruktūra var būt izvietota vienkopus vai izkliedēta (organizēts resursu tīkls).Ar noteikumu projektu tiek precizēti MK noteikumi, svītrojot normas, kas attiecināmas uz Latvijas Zinātņu akadēmiju, jo Valsts izglītības attīstības aģentūra ir pilnībā pārņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas un atbalsta saņēmēju noslēgto līgumu par projekta īstenošanu administrēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.934 “Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums” 3.17. un 3.18.apakšpunktā Valsts izglītības attīstības aģentūrai noteiktās funkcijas:- nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (*HORIZON 2020*) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;- nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību [185.](http://likumi.lv/doc.php?id=253757#p185) un [187. panta](http://likumi.lv/doc.php?id=253757#p187) izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības *COST, ERA-NET* un *ERA-NET*+ projektos.Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu 1.punktu, papildinot ar norādi uz tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu, kuras ietilpst gan Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”[[7]](#footnote-7), gan Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem[[8]](#footnote-8) projektiem. Papildus minētajam, noteikumu projekts paredz svītrot MK noteikumos vārdus “pētniecības un attīstības”, jo MK noteikumu 2.punktā minētajos tiesību aktu ietvaros tiek īstenoti dažāda veida jeb tipa projekti, ne tikai pētniecības un attīstības projekta tipi jeb veidi.Ar noteikumu projektu tiek precizēts MK noteikumos lietotā termina “uzņēmums” saturs, papildinot ar norādi, ka uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā un savu pamatdarbību jāveic Latvijas Republikas teritorijā, tādejādi, nodrošinot, ka valsts finansējums netiek piešķirts uzņēmumam, kas nav reģistrēts minētajā reģistrā.MK noteikumi paredz ka valsts atbalstu pētniecības un attīstības projekta ietvaros var piešķirt fundamentāliem vai rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei un neparedz valsts atbalstu projekta tehniski ekonomiskajai priekšizpētei (turpmāk – priekšizpēte), kas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr.651/2014 [[9]](#footnote-9) (turpmāk – Regula) 25.pantu ietilpst pētniecības un attīstības projekta atbalstāmajās kategorijās. Regulas 2.panta 87.punkts nosaka, ka “priekšizpēte” ir projekta potenciāla novērtējums un analīze ar mērķi atvieglot lēmuma pieņemšanas procesu, objektīvi un racionāli apzinot projekta priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un vispārīgi – tā izdošanās izredzes. Noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumus ar valsts atbalstu projekta priekšizpētei. Lai nodrošinātu Latvijas zinātnieku un uzņēmēju dalību programmās, iesaistīties to ietvaros atbalstītajos projektos un piesaistīt šo programmu finanšu resursus projektu īstenošanai Latvijā, noteikumu projekts paredz segt ikgadējās valsts dalības maksas šajās programmās, kopuzņēmumos un dalībvalstu kopīgajās programmās par Latvijas dalību tajās. Noteikumu projekts papildina MK noteikumos jau norādītās programmas, kurās ir veicamas valsts dalības maksas, arī COST programmu (zinātnieku un uzņēmēju sadarbības tīklu izveidošanas un sadarbības atbalsta programma), EUROSTARS 2 kopīgo programmu (atbalsts uzņēmējiem inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei) un F4E (*Fusion for Energy*) kopuzņēmumu (atbalsts pētījumiem un tehnoloģiju izstrādei kodolsintēzes jomā).Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumos pieļaujamās projektu izmaksas, nosakot projekta īstenošanā iesaistītā personāla izmaksas, kas ietver atalgojumu un normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Noteikumu projekts precizē projekta zinātniskā vadītāja funkcijas projektā, kā arī papildina projekta tiešās izmaksas ar citu tiešo izmaksu kategoriju, kurā var tikt iekļautas zinātnisko publikāciju sagatavošanas un izdošanas izmaksas, nodrošinot *Open Science* principu īstenošanu, projekta darba sanāksmju un zinātnisko pasākumu organizēšanas izdevumus, kā arī izmaksas par patentu un citu nemateriālo aktīvu iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu. Noteikumu projekts paredz aprēķināt projekta netiešās izmaksas kā noteiktu daļu (izteiktu procentos) no projekta tiešajām izmaksām atbilstoši programmās projektu uzraudzībā piemērotajai praksei. MK noteikumu regulējums uz projektu netiešajās izmaksās iekļaujamo izdevumu kategorijām ir pretrunā ar Eiropas Savienības programmās piemērotajiem projektu izdevumu uzraudzības principiem. Noteikumu projekts paredz palielināt atbalstu līdzfinansējuma veidā līdz 5 000 EUR, ko var piešķirt pārstāvot Latviju COST programmas akcijās. Minētais līdzfinansējuma palielinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu Latvijai kā COST dalībniekam un kā COST akcijas koordinatoram iespējas pildīt visas COST akcijas koordinatora funkcijas, tai skaitā. lai segtu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, kas veikti par COST programmas budžeta COST akcijas koordinatora funkciju īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| 4. | Cita informācija |   |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, kas ir reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskās institūcijas un augstskolas, kā arī šajās zinātniskajās institūcijās un augstskolās nodarbinātie zinātnieki, zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekta tiesiskais regulējums ietekmēs arī tautsaimniecības vides attīstību, veicinot inovatīvu uzņēmumu un investīciju piesaisti un iedzīvotāju kā darbaspēka un kā jaunu darba devēju piesaisti atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī) (turpmāk – NAP) ietvertajam rīcības virzienam “Izcila uzņēmējdarbības vide”.Tiesiskais regulējums ir vērsts arī uz to, lai attīstītu pētniecību un inovāciju, kas tiks sekmīgi komercializētas, dodot iespēju valstij ražot eksportējamus produktus un sniegt starptautiski konkurētspējīgus pakalpojumus. Tas atbilst NAP rīcības virzienam “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība”.Noteikumu projekta tiesiskais regulējums ir nepieciešams, lai veidotu inovācijas kultūru, ko balsta mērķtiecīgi veidota un efektīva inovācijas sistēma, kas aptver un integrē likumdošanas, izglītības, zinātnes, pētniecības un finanšu nosacījumus sekmīgai pētniecības rezultātu komercializācijai, tāpat arī pastāvīgai sadarbībai starp zinātni un industrijām, un nodrošina privāto investīciju pieaugumu zinātnes un pētniecības finansējumā.Administratīvais slogs sabiedrības grupām un institūcijām nemainās. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2016. gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2017.g.** | **2018.g.** | **2019.g.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar 2016.gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: |  1 709 704 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  1 709 704 |  0  | 0 | 0 |  0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi: |  1 709 704 |  23 632 |  363 021 |  363 021 | 363 021 |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  1 709 704 |  23 632 | 363 021 | 363 021 |  363 021 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3. Finansiālā ietekme: |  0 |  -23 632 | -363 021 | -363 021 |  -363 021 |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  0 |  -23 632 | -363 021 | -363 021 |  -363 021 |
| 3.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  0 |  0 |  0 |  0 |
|  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Noteikumu projekts veido ietekmi uz valsts budžetu.Indikatīvie izdevumi (dalības maksa) Latvijas dalībai ESFRI infrastruktūrās [[10]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESFRI** **infrastruktūra** | **2017.gads** **(EUR)** | **2018.gads****(EUR)** | **2019.gads** **(EUR)** | **Finanšu avots** |
| BBMRI ERIC | 22 506 | 22 506 | 22 506 | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogramma 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” |
| CLARIN | 13 028 | 13 289 | 13 289 |
| ESS ERIC | Dalības maksa 21 855 EUR un pētījuma veikšana 102 000 EUR | Dalības maksa 22 073 EUR un pētījuma veikšana 102 000 EUR | Dalības maksa 22 073 EUR un pētījuma veikšana 102 000 EUR |
| EU-OPENSCREEN | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| INSCTRUCT | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| JIV ERIC | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| MIRRI | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| EATRIS ERIC | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **KOPĀ** | **339 389** | **340 086** | **340 086** | N/A |

 Konsorciju ietvaros netiek īstenoti pētniecības projekti. Katrs konsorcijs tiek izveidots, ievērojot ERIC regulā noteiktās prasības un kārtību to izveidē un darbības principos. Katra konsorcija dibināšanu apstiprina ar attiecīgu Eiropas Komisijas lēmumu par konsorcija (ERIC) statusa piešķiršanu, kura pielikums ir attiecīga konsorcija statūti. Dalības maksa (Konsorcija dalībnieka vai novērotāja dalības maksu katrai valstij, tajā skaitā Latvijai tiek aprēķināta, ievērojot attiecīgā konsorcija statūtus un dalības maksas aprēķina principus. Dalības maksa katra konsorcijā tiek veikta saskaņā ar pievienošanās līgumu, kuru slēdz valsts, tas ir Latvija ar attiecīgo konsorciju.  No minētā izriet, ka par katru pievienošanās līgumu būs nepieciešams Ministru kabineta akcepts (informatīvā ziņojuma vai MK noteikumu līmenī), jo šādā līgumā tiks atrunātas saistības, kuras Latvija uzņemsies, iestājoties attiecīgajā konsorcijā, tajā skaitā finanšu saistības. Dalības maksa konsorcijos ir veicama, ievērojot minētā pievienošanās līgumā noteikto kārtību un termiņus. Ņemot vērā minēto, kā arī minēto pievienošanās līgumu projektu virzības un saskaņošanas procedūru, tuvākais iespējamākais termiņš, kurā būs nepieciešams veikts dalības maksas ir 2017.gads.  Vēršama uzmanība, ka dalības termiņš konsorcijā ir 5 gadi, no pievienošanās dienas. Izglītības un zinātnes ministrija ir izpildījusi protokollēmuma 2.punktā tai uzdoto uzdevumu, tas ir nosūtījusi Latvijas valsts dalības pieteikumus uzņemšanai šādos Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos: BBMRI ERIC, CLARIN, ESS ERIC, JIV ERIC, EATRIS ERIC, kā arī (ERIC), kā arī ir informējušas topošo konsorciju jeb pētniecības platformu projektu EU-OPENSCREEN, INSTRUCT, MIRRI vadošos partnerus par Latvijas valsts dalību tajos, ar dienu, kad tiks pieņemts attiecīgs EK lēmums par konsorcija statusu piešķiršanu. Lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas programmās un piesaistītu Eiropas Savienības finanšu resursus projektu īstenošanai Latvijā, ir jāsedz atsevišķās programmās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās paredzētas dalības maksas. Tā 2016.gadā un katrā nākamajā gadā ir jāsedz ikgadējā dalības maksa BONUS programmā, EUROSTARS 2 programmā un *Fusion for Energy (F4E)* programmā, kas kopā sastāda 23 632 EUR.  Tāpat noteikumu projekts skar līdzfinansējuma palielināšanu COST aktivitātē no 2 200 EUR uz 5 000 EUR. Tomēr tas neveidos ietekmi uz valsts budžetu – atbalsts tiks sniegts esošo līdzekļu ietvaros.  Jāpiebilst, ka 70.06.apakšprogrammas bāzes finansējums ir nepietiekams, lai spētu nodrošināt līdzfinansējumu un valsts atbalstu Latvijas zinātnisko institūciju projektiem. Tādējādi tiek likti šķērši veiksmīgai Latvijas zinātnes integrācijai Eiropas vienotajā pētniecības telpā, kā arī dalības paplašināšanas problēmas risinājumiem starptautiskajās pētniecības programmās. Pēdējos gados ir būtiski palielinājies liela apmēra starptautisko projektu piesaiste, piemēram, 2014.gadā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir guvis atbalstu Eiropas kopējās tehnoloģiju ierosmes „Inovatīvo medikamentu ierosme” (IMI) projekta “*European Gram Negative* *Antibacterial Engine”* (ENABLE) īstenošanai. ENABLE projektā OSI veicamo darbu kopējās izmaksas ir 8,083 miljoni eiro, no tām IMI finansējums ir piešķirts 6,065 miljoni eiro apmērā. Nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums OSI darbu veikšanai ir 2,018 miljoni eiro sešu gadu laikā līdz 2020.gada 31.janvārim (vidēji gadā - 336 000 eiro. Līdz ar to nemainīga 70.06.apakšprogrammas bāzes finansējuma ietvaros nav iespējams nodrošināt visiem MK noteikumos noteiktiem programmu projektiem.  Tā kā ar protollēmumu tika akceptēts informatīvais ziņojums un ar protokollēmuma 2.punktu tika dots uzdevums nodrošināt Latvijas pārstāvību un Latvijas zinātnisko institūciju piesaisti ERSFI infrastruktūrā, tad, lai to izpildītu Latvijas valsts dalības ikgadējās maksas segšanu konsorcijos, kā arī, lai Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra izpildītu MK noteikumos noteikto attiecībā uz finansiāla atbalsta sniegšanu zinātniski pētnieciskajiem projektiem, kuru īstenotāji ir Latvijas dalībnieki, šādā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu, sākot no 2016.gada, sagatavos izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamā finansējuma pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.06.00. „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmā” Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai un dalības maksu segšanai nepieciešama finansējuma nodrošināšanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”, skaidri pamatojot naudas plūsmas pārdales nepieciešamību atbalstīto projektu griezumā un norādot projektu ietekmi uz valsts budžetu gadu griezumā (kārtējais gads un ilgtermiņa saistības). |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (EK) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107 un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Regula) |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Informācija par atbalsta programmu tiks publicēta Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapās saskaņā ar Regulas 9.panta 1., 2. un 4.punktu, no projekta spēkā stāšanās dienas, tai skaitā, tiks norādīts, ka informāciju publicē, ievērojot regulas II un III pielikumā noteiktās prasības. |
|  **1.tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Regula. |
| 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 |
| Regulas 2.panta 87.punkts | Noteikumu projekta 3.punkta 3.12.apakšpunkts  | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 25. un 28.pants | Noteikumu projekta 4.punkta 4.1.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 25.panta 5.punkta d) apakšpunkts | Noteikumu projekta 6.punkta 8.2.4.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 2.panta 84., 8.5., 8.6. un 87.punkts | Noteikumu projekta 8.punkta 8.4.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 12.pants | Noteikumu projekta 7.punkta 12.9.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 6.panta 2.punkts | Noteikumu projekta 7.punkta 12.10.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 9.panta 1. un 4.punkts | Noteikumu projekta 7.punkta 12.11.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 4.panta 1.punkta “i” apakšpunkts | Noteikumu projekta 7.punkta 12.12.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Regulas 28.panta 2.punkta “a” apakšpunkts | Noteikumu projekta 7.punkta 13.2.apakšpunkts | A ailē minēta ES tiesību akta vienība ieviesta pilnībā.Atbildīgā institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. | Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības nekā A ailē minētā ES akta vienība. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?Kādēļ? | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 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 | Noteikumu 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 | Noteikumu 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 |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, jo noteikumu projekts paredz nodrošināt Latvijas valsts dalību konsorcijos un valsts dalības maksas segšanu konsorcijos. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas, komersanti, biedrības, nodibinājumi. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekta izpildi nodrošinās pieejamo cilvēkresursu ietvaros.Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav nepieciešamas veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas IV sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

Iesniedzējs: izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Vizē: Valsts sekretāre Līga Lejiņa

12.08.2016. 14;40

3932

Depkovska, 67047772

anita.depkovska@izm.gov.lv

Bundule, 67785423

maija.bundule@viaa.gov.lv

1. <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2016-04-05> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.pdf>,

<http://www.esfri.eu/sites/default/files/20160309_ROADMAP_browsable.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0723> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri> [↑](#footnote-ref-4)
5. Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos”

<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40385056&mode=mk&date=2016-04-05> [↑](#footnote-ref-5)
6. turpat [↑](#footnote-ref-6)
7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. [1291/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1291?locale=LV), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. [1982/2006/EK](http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1982/2006?locale=LV) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347). [↑](#footnote-ref-7)
8. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. [1982/2006/EK](http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1982/2006?locale=LV) (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. gads) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 30. decembris, Nr. L 412). [↑](#footnote-ref-8)
9. Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (EK) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107 un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – regula Nr.651/2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. informatīvā ziņojuma “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos” 4.tabula - <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40385056&mode=mk&date=2016-04-05> [↑](#footnote-ref-10)