Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu

"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem""

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta vērtēšanas kritērija 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. |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums 08.05.2019. |  | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes Ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Studentu apvienība, Veselības ministrija | |
|  |  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Finanšu ministrija |
|  | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**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 |
| **Iebildumi par Ministru kabineta noteikumu projektu** | | | | |
|  | Vispārīgie iebildumi | Finanšu ministrija (**FM**)  Vēršam uzmanību, ka MK 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.265 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.265) paredz atbalstu augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, nevis atbalstu pētniecības infrastruktūrai, tādējādi nodrošinot, ka pasākuma ietvaros komercdarbības atbalsta sniegšana un tā regulējuma piemērošana nav paredzēta jau sākotnēji.  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka IZM 2017.gada beigās, vērtējot potenciālu komercdarbības atbalsta sniegšanu dažādām augstākās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM): 8.2.1.SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2.SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3.SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros, ir secinājusi, ka minēto SAM projektu ietvaros sniegtais atbalsts nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts, jo neizpildās Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētā ceturtā pazīme. Attiecīgi IZM MK noteikumu par minēto SAM īstenošanu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumos (anotācija) ir secinājusi, ka “analizējot statistikas datus par augstākās izglītības institūcijām secināts, ka tajās ārvalsts studējošo skaits pēdējos 3 pārskata gados vidēji ir tikai 8% (2014.gadā – 6 %, 2015.gadā – 8%, 2016.gadā – 10%), kas nepārsniedz 15% robežu un tādējādi uzskatāms, ka atbalstam, kas tiek sniegts augstskolām izglītības funkcijai, ir vienīgi vietēja mēroga ietekme saskaņā ar Eiropas Komisijas dokumenta “Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu” 196. un 197. punktu.”.  Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka noteikumu projekta ietvaros nav paredzētas papildinošas pētniecības infrastruktūras aktivitātes, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” (2014/C 198/01) 15.punkta ff) apakšpunktā noteiktajam un no anotācijas izriet, ka ar noteikumu projektā ietvertajiem grozījumiem netiek mainīta sākotnējā nacionālā normatīvā akta būtība, nav skaidra plānoto noteikumu projekta grozījumu nepieciešamība. Gadījumā, ja IZM ieskatā pastāv nepieciešamība papildu jau esošajām aktivitātēm paredzēt papildinošas aktivitātes ārpus vispārējās izglītības sistēmas ietvara, lūdzam to papildus skaidrot anotācijā, kā arī veikt atbilstošus precizējumus noteikumu projektā, un atbilstoši tam ietvert arī papildu normas par papildu saimnieciskajām aktivitātēm. | **Ņemts vērā.**  Papildināta anotācija, skaidrot situāciju, kā arī veikti atbilstoši precizējumi noteikumu projektā, ietverot papildu normas infrastruktūras ekspluatāciju saimnieciskām darbībām (papildinoša saimnieciskā darbība (*ancillary economic activities*) un parastie papildpakalpjumi (*customary amenities*). Informējam, ka nav nepieciešams papildus jau esošajām aktivitātēm paredzēt aktivitātes ārpus izglītības sistēmas ietvara.  Pēc MK noteikumu Nr. 265 spēkā stāšanās 10.07.2009. Eiropas Komisija ir īstenojusi valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas, kas ietvertas vairākos EK izstrādātos dokumentos, tai skaitā Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2016. gada 19. jūlijs, Nr. C 262/1) (turpmāk – Komisijas paziņojums):  Saskaņā ar Komisijas paziņojuma:  1) 28.punktu: valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošinātā valsts izglītība, ko finansē un uzrauga valsts, var tikt uzskatīta par nesaimniecisko darbību;  2) 29. punktu: saskaņā ar judikatūru valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošinātais valsts izglītības pakalpojums, kura tikai nelielu daļu finansē no skolēnu un to vecāku mācību un uzņemšanas maksas, jeb pārsvarā (vairāk kā 50%) šo pakalpojumu finansē no publiskajiem resursiem, var tikt uzskatīta par nesaimniecisko darbību;  3) 197. punktu: publiskais atbalsts nevar ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. … daži šādu lietu piemēri:  a) … infrastruktūra, ar kuru apkalpo pārsvarā vietēja mēroga publiku un kura diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus vai ieguldījumus;  b) … subjekti, kuri veic saimniecisko darbību, kas tomēr diez vai pārvilinātu lietotājus vai apmeklētājus, kuri izmanto līdzīgu piedāvājumu citās dalībvalstīs (287); Komisija uzskata, ka potenciāls ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm piemīt tikai finansējumam, kuru piešķir lielām … un pasākumiem, ko plaši reklamē ārpus to vietējā reģiona;  4) 205. punktu: ja infrastruktūru izmanto gan saimnieciskajai, gan nesaimnieciskajai darbībai, valsts atbalsta noteikumi publiskajam finansējumam ir piemērojami tikai tiktāl, cik tas sedz ar saimniecisko darbību saistītās izmaksas;  5) 207. punktu: ja jaukta izmantojuma gadījumā infrastruktūru izmanto, galvenokārt, tikai nesaimnieciskajai darbībai, valsts atbalsta noteikumi uz attiecīgo finansējumu var vispār neattiekties ar nosacījumu, ka:  a) saimnieciskā darbība ir vienīgi papildinoša, t.i., šī darbība ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešama, vai cieši saistīta ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu. Šis nosacījums būtu uzskatāms par izpildītu, ja saimnieciskajai darbībai patērē tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai, piemēram, tos pašus materiālus, iekārtas, darbaspēku vai pamatkapitālu. Papildinošās saimnieciskās darbības apjomam ir jāpaliek ierobežotam attiecībā pret infrastruktūras jaudu) . Kā piemērus šādai papildinošai saimnieciskajai darbībai var minēt praksi, ka pētniecības organizācija dažkārt izīrē savas iekārtas un laboratorijas ražošanas nozaru partneriem;  b) publiskais finansējums, kuru sniedz parastajiem papildpakalpojumiem (piemēram, restorāniem, veikaliem vai maksas stāvvietām) infrastruktūrās, kuras izmanto galvenokārt tikai nesaimnieciskajai darbībai, parasti neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo šie parastie papildpakalpojumi diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus un to finansēšana diez vai izraisītu būtisku ietekmi uz pārrobežu ieguldījumiem vai uzņēmējdarbību.  Ievērojot minētās Eiropas Komisijas valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas, kas noteiktas Komisijas paziņojuma 207. punktā, noteikumu projekts paredz veikt MK noteikumu Nr.265 grozījumus, papildinot ar nosacījumu, ka atbalsts projekta īstenošanai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā var izmantot saimnieciska rakstura darbību īstenošanai, ja ievēro šādu nosacījumu izpildi (MK noteikumu Nr. 265 21.1 punkts):  a) papildinoša saimnieciskā darbība (*ancillary economic activitie*s), ja tā ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā augstākās izglītības institūcijas pamatdarbības jomā, tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un katru gadu iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē;  b) parastie papildpakalpojumi (*customary amenities*) infrastruktūrā, ja pakalpojumus galvenokārt izmanto nesaimnieciskajai pamatdarbībai un tiem nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū (pakalpojumiem ir vietējs raksturs).  Ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto saimnieciskai darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 21.1 2.1. apakšpunktā minēto papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītās jaudas apmēru, atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam piemēro proporcionālu publiskā finansējuma samazinājumu (korekciju). | |
|  | Vispārīgie iebildumi | **Tieslietu ministrija (TM)**  1. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta otro daļu "regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs." Tādēļ ir prettiesiski tādi nacionālie regulas normas īstenošanas mehānismi, kas rada šķēršļus regulas tiešam efektam un apdraud vienlaicīgu un vienādu tās piemērošanu Eiropas Savienībā, tai pašā laikā ir jānodrošina to tiešā piemērošana katrā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka dalībvalstij ir pienākums nodrošināt tādu normatīvo bāzi, lai regulas būtu iespējams tieši piemērot. Tātad, dalībvalsts izstrādā tiesību aktus regulas piemērošanai tikai gadījumos, ja regulā ir tieši paredzēts dalībvalstij kāds konkrēts pienākums, piemēram, jānosaka kompetentā vai atbildīgā iestāde, jāparedz sankcijas vai sods par regulas normu pārkāpumu vai nepildīšanu, jānosaka administratīvā procedūra regulā noteikto pasākumu īstenošanai u.tml.  Ievērojot minēto, lūdzam visā noteikumu projektā norādīt, ka ar terminu "projekta pārskata periods" tiek saprasts "darbības īstenošanas periods" Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 ar kuru papildina 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, (turpmāk – Regula Nr. 480/2014) 15. panta 2. punkta izpratnē.  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka, ja regula prasa tās piemērošanai nodrošinošu nacionālā tiesību akta pieņemšanu, atsevišķos gadījumos tomēr var tikt pieļauta regulu teksta daļu inkorporēšana nacionālajos tiesību aktos, izvairoties no regulu normu interpretācijas, (kā piemēru skatīt lietu Nr. 272/83 Komisija pret Itāliju). Tomēr norādām, ka šis gadījums attaisnots vienīgi ar indivīdu interesēm saņemt tiem adresētu saskaņotu un labi uztveramu tiesību aktu, un regulu tiešā piemērojamība nepieļauj citus izņēmumus. Izsakām bažas ka ar noteikumu projektā lietoto terminu "dzīves cikls" tiek interpretēts Regulas Nr. 480/2014 15. panta 2. punktā minētais jēdziens "darbības īstenošanas periods". Līdz ar to lūdzam izvairīties no regulas interpretēšanas un lietot precīzu terminoloģiju, kāda tiek lietota Regulā Nr. 480/2014. | Daļēji ņemts vērā.  Panākta vienošanās starpinstitūciju elektroniskās saskaņošanas laikā.  Precizēts MK noteikumu 6.8. apakšpunkts, norādot atsauci uz Komisijas regulas Nr. 480/2014 15. panta 2. punktu, kur noteikts, ka pārskata periods, ir darbības īstenošanas (infrastruktūras ekspluatācijas) periods.  Papildus skaidrojam, ka 3.1.2.1.1. aktivitātes ietvaros:  – atbalstu sniedz, ja projekta izmaksu un ieguvumu analīze pamato projekta finanšu ilgtspēju un sociālekonomisko atdevi;  – ja finansējuma saņēmējs 3.1.2.1.1. projekta īstenošanas rezultātā **gūst ieņēmumus** un projekts atbilst *Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas 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 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006* (turpmāk – Regula Nr. 1303/2013), 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, finansējuma saņēmējs veic finanšu analīzi lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem.  Izmaksu un ieguvumu analīzi (tai skaitā aktualizētā finanšu analīze, ja projekta īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus) veic atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) vadlīnijām par izmaksu-ieguvumu analīzi investīciju projektiem[[1]](#footnote-1) (turpmāk – EK vadlīnijas):  – izstrādātas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 61. punktu un Komisijas 2014. gada 3. marta *Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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* (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 15. panta 2. punktu, kur noteikti principi diskontēto neto ienākumu aprēķināšanai finanšu analīzes ietvaros, paredzot, ka *darbības* diskontētos neto ienākumus aprēķina par īpašu pārskata periodu, kas piemērojams *minētās darbības nozarei* saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 480/2014 I pielikumu;  – kurās vienlaikus ar terminu „projekta pārskata periods”, lietots termins „projekta dzīves cikls” (*the life cycle of the project*).  3.1.1.2.1. aktivitātes kontekstā:  – „darbība” ir augstākās izglītības infrastruktūras ekspluatācija, lai nodrošinātu institūcijas pamatdarbību – augstākās izglītības pakalpojuma sniegšanu valsts izglītības sistēmas ietvaros. Finanšu analīzē norāda finanšu plūsmas, kas saistītas ar minētās darbības īstenošanu projekta pārskata perioda (dzīves cikla) laikā. Vēršam uzmanību, ka faktiskais darbības īstenošanas periods var būtiski pārsniegt Komisijas regulas Nr. 480/2014 I pielikumā noteikto pārskata periodu. Piemēram, monolītās ēkas ar dzelzsbetona vai betona karkasu lietderīgās lietošanas laiks ir 150 gadi[[2]](#footnote-2);  –„minētā darbības nozare„ ir augstākā izglītība, kas pieskaitāma pie Komisijas regulas Nr. 480/2014 I pielikumā minētās nozaru grupas „Citas nozare”.  Tādējādi 3.1.2.1.1. aktivitātes projektu izmaksu-ieguvumu analīzes ietvaros veic ar augstākās izglītības infrastruktūras ekspluatāciju saistītas finanšu plūsmas aprēķinus par 15 gadu pārskata periodu līdz 2024. gadam.  Minētais pārskata periods, kas uzskatāms arī par infrastruktūras amortizācijas periodu, attiecināms arī uz papildinošas saimnieciskās darbības un parasto papildpakalpojumu uzraudzību 3.1.2.1.1. aktivitātes augstākās izglītības infrastruktūras attīstības projektu ietvaros. | |
|  | 6.8. atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim) nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā.  21.51. nodala augstākās izglītības institūcijas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām;  2. Papildināt noteikumus ar 7.14. apakšpunktu šādā redakcijā:  "7.14. izveido publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, veic projekta ikgadēju uzraudzību un uzkrāj datus Komisijas regulas Nr. 480/2014 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Pēc 2020. gada 31. decembra šajā apakšpunktā minētās funkcijas nodrošina atbildīgā iestāde saskaņā ar šo noteikumu 6.8. apakšpunkta nosacījumiem." | **TM**  2. Lūdzam noteikumu projekta 1. punktā izteiktajā Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumu Nr. 265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"" (turpmāk – noteikumi) 6.8. apakšpunktā attiecībā uz vārdiem un skaitļiem "(no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim)", pieturzīmi iekavas aizstāt ar pieturzīmi komats, jo iekavās ietvertais teksts ir būtisks tiesību normas piemērošanā. Norādām, ka iekavās ietvertie skaidrojumi un precizējumi var padarīt tiesību aktu neskaidru un var sašaurināt vai paplašināt normas tvērumu.  Minētais iebildums attiecas arī uz noteikumu projekta 3. punktā izteiktajā noteikumu 21.51. apakšpunktā lietotajām iekavām. | **Ņemts vērā.** | 6.8. atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 15. panta 2. punktā un 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (turpmāk – infrastruktūras amortizācijas periods) laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā  79.22. nodala augstākās izglītības institūcijas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām darbībām un ar to īstenošanu saistītām finanšu plūsmām;  7.14. izveido publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, veic projekta ikgadēju uzraudzību un uzkrāj datus infrastruktūras amortizācijas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Pēc 2020. gada 31. decembra šajā apakšpunktā minētās funkcijas nodrošina atbildīgā iestāde saskaņā ar šo noteikumu 6.8. apakšpunkta nosacījumiem |
|  | TM  3. Lūdzam izvērtēt, vai ar noteikumu projekta 1. un 2. punktu netiek dublēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 11. un 12. pantā noteiktais, un nepieciešamības gadījumā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 108) 3.2. apakšpunktam svītrot dublējošās normas. | **IZM izvērtējums:**  ar noteikumu projekta 1. un 2. punktu netiek dublēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 11. un 12. pantā noteiktais, jo ar MK noteikumu Nr. 265 grozījumiem tiek ieviesti specifiski nosacījumi, projektu īstenotājiem radot labvēlīgākus nosacījumus, salīdzinot ar šobrīd esošo situāciju. Ievērojot *Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu* (2016/C 262/01)(turpmāk – EK paziņojums) 207. punktā noteikto, tiek ieviests jauns termins “ierobežotas jomas darbība”, kā rezultāta:  1. 3.1.2.1.1. aktivitātes projekta ietvaros izveidotu/iegādātu pētniecības infrastruktūru projekta pārskata periodā var izmantot saimniecisku darbību īstenošanai, tai skaitā papildinošai saimnieciskai darbībai, kas atbilst šādiem kritērijiem: a). ir tieši saistīta ar augstākās izglītības institūcijas pamatdarbību un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā jomā; b) tiek patērēti tādi paši resursi, piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls, kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai; c) katru gadu iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē;  2. vienlaikus šis projekts joprojām var tikt uzskatīts par projektu, kuram nav saimniecisks raksturs;  3. lai varētu piemērot EK paziņojuma 207. punktā noteikto, ir jānodrošina atbilstoša projekta ikgadēja uzraudzība projekta pārskata periodā, kas noteikts atbilstoši Komisijas regulas Nr.480/2014 15. panta 2. punktā un I pielikumā noteiktajam. |
|  | 6.8. atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 15. panta 2. punktā un 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (turpmāk – projekta pārskata periods) laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā  21.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru projekta pārskata periodā izmanto šādu darbību īstenošanai: …  21.2 Ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru projekta pārskata periodā izmanto saimnieciskai darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 21.1 2.1. apakšpunktā minēto papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītās jaudas apmēru, atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam piemēro proporcionālu publiskā finansējuma samazinājumu (korekciju).  79.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta pārskata periodā:  79.1 1. katru gadu papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē. Ja kādā no kalendāra gadiem projekta pārskata periodā papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu;  79.2 Ja projekta pārskata periodā projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētai saimnieciskai darbībai, finansējuma saņēmējs:…  79.3 Šo noteikumu 21.1 punktā minētās darbības atbalstāmas un šo noteikumu 21.1 , 21.2 , 21.3, 79.1 punktā un 79.2 2., 79.2 3. apakšpunktā minētie nosacījumi ir piemērojami projekta pārskata periodā.  79.4 Finansējuma saņēmēja pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu projekta pārskata periodu. | **FM (**03.05.2019. iebildums)  Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu tiek ieviesti papildinošas saimnieciskās darbības nosacījumi, vēršam uzmanību, ka šajā gadījumā komercdarbības atbalsta kontrole par to, kā ikgadēji tiek ievērots papildinošās saimnieciskās darbības apjoms, jāveic visā infrastruktūras amortizācijas periodā. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 1., 4. un 5.punktā norādīto, projekta pārskata periodu aizstājot ar infrastruktūras amortizācijas periodu.  Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 4.punktā izteiktajā MK noteikumu Nr.265[[3]](#footnote-3) 21.2 punktā vārdus “atbilstoši šo noteikumu 7.14.apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam piemēro proporcionālu publiskā finansējuma samazinājumu (korekciju)” ar vārdiem “finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14.apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu”. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja papildinošās saimnieciskās darbības apjoms tiek pārsniegts, ir jāatgūst viss papildinošai saimnieciskajai darbībai patērētais apjoms, nevis tikai proporcionālais pārsniegums. Attiecīgi lūdzam skatīt Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu 207.punktu, jo īpaši 305.zemsvītras atsauci, ietverot šo pamatprincipu sadarbības iestādes veidotajā publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismā. | **Ņemts vērā.**  Vienlaikus ievēroti FM 2019. gada 3. aprīlī elektroniski sniegtie skaidrojumi, ka *attiecībā uz projekta dzīves ciklu jeb amortizācijas periodu vērā jāņem to projekta pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu derīgās lietošanas laiku, kāds tas noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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 1.pielikumā.* | 6.8. atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 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 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 15. panta 2. punktā un 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (turpmāk – infrastruktūras amortizācijas periods) laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētajā gadījumā  21.2 Ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto saimnieciskai darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 21.1 2.1. apakšpunktā minēto papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītās jaudas apmēru, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu.  79.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka infrastruktūras amortizācijas periodā:  79.1 1. katru gadu papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē. Ja kādā no kalendāra gadiem infrastruktūras amortizācijas periodā papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu;  79.2 Ja infrastruktūras amortizācijas periodā projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētai saimnieciskai darbībai, finansējuma saņēmējs:…  79.3 Šo noteikumu 21.1 punktā minētās darbības atbalstāmas un šo noteikumu 21.1 , 21.2 , 21.3, 79.1 punktā un 79.2 2., 79.2 3. apakšpunktā minētie nosacījumi ir piemērojami infrastruktūras amortizācijas periodā.  79.4 Finansējuma saņēmēja pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu infrastruktūras amortizācijas periodu. |
|  | MK noteikumi Nr. 265 9. punkts:  9. Apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:  …  MK noteikumu projekts:  "21.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas rezultātā iegādātā, izveidotā vai modernizētā infrastruktūra (turpmāk – infrastruktūra) projekta pārskata (dzīves cikla) periodā izmantojama šādu darbību īstenošanai: | **TM**  4. Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām visus lietotos saīsinājumus, rakstot pirmo reizi, atšifrē, iekavās norādot to turpmāko lietojumu. Kā arī, ja konkrētais apzīmējums tiek saīsināts, tad šis saīsinājums konsekventi lietojams arī turpmāk tekstā. Noteikumu projekta 3. punktā izteiktajā noteikumu 21.1 punkta ievaddaļā ir veidots vārdkopas saīsinājums "infrastruktūra", kas tiek lietots jau spēkā esošajos noteikumos, attiecīgi nav saprotams, vai noteikumu projekta 3. punktā izveidotais vārdkopas saīsinājums attiecas arī uz noteikumos jau lietoto jēdzienu "infrastruktūra". Ievērojot minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu atbilstoši MK noteikumu Nr. 108 124. un 43. punkta prasībām. | **Ņemts vērā.**  Noteikumu projekts papildināts ar 3. punktu, paredzot, ka 3.1.2.1.1. aktivitātes ietvaros modernizētā augstākās izglītības iestādes infrastruktūra ietver telpas, būves, iekārtas, aprīkojumu, tehnoloģijas, bibliotēkas, inženiertehniskos tīklus un citu infrastruktūru, kas nepieciešama augstākās izglītības programmu prioritārajos virzienos īstenošanai un pieejamības nodrošināšanai. | 9. Apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas ar augstākās izglītības institūciju infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) modernizēšanu saistītas darbības:  21.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto šādu darbību īstenošanai:… |
|  | 21.5 Ja projekta ietvaros iegādātu ilgtermiņa ieguldījumu projekta pārskata (dzīves cikla) periodā izmanto saimnieciskai darbībai finansējuma saņēmējs: | **TM**  Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 3. punktā izteiktā noteikumu 21.5 punkta ievaddaļu, jo pašreizējā redakcijā tā nav saprotama un ir grūti uztverama. | **Ņemts vērā.** | 79.2 Ja infrastruktūras amortizācijas periodā projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto šo noteikumu 21.1 2. apakšpunktā minētai saimnieciskai darbībai, finansējuma saņēmējs: |
| **Anotācija** | | | | |
|  |  | **FM** (03.05.2019. iebildums)  Lūdzam papildināt anotāciju, sniedzot skaidrojumu un papildus aprakstot noteikumu projektā ietverto punktu piemērošanas būtību un atšķirību, kā tiks nodrošināta noteikumu projekta 5.punktā ietverto MK noteikumu Nr.265 79.22. un 79.23. apakšpunktu nosacījumu izpilde. | **Ņemts vērā.** | Skat. anotācijas I. sadaļas „Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 2. punkta otro daļu (7. lp.) un trešo daļu (9. – 10.lp.) |
|  |  | **TM**  Lūdzam noteikumu projekta anotācijas V sadaļas 1. punktā svītrot atsauci uz Eiropas Komisijas paziņojumu "Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai", jo tas atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantam nav tiesību akts, līdz ar to neuzliek saistības un nav jāievieš nacionālajos tiesību aktos. | **Ņemts vērā.**  V sadaļas 1. punktā svītrota atsauce uz Eiropas Komisijas paziņojumu. |  |
|  |  | **Veselības ministrija:**  Lūdzam precizēt anotācijas I sadaļas 2.punktā norādīto informāciju par 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" projektu pārskata periodu un norādīt kādos gadījumos pārskata periods var būt īsāks par 15 gadiem. No anotācijā norādītas informācijas šobrīd nav skaidrs pārskata perioda sadalījums atkarībā no projektā paredzētajām aktivitātēm (iekārtu iegāde, telpu iekšējā renovācija, ēkas būvniecība). Piemēram, iekārtu iegādes gadījumā pārskata periods ir nevis 15.gadi, bet iekārtu amortizācijas laiks, kas atbilst Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 2.pielikumā "Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai" noteiktajām laikam (piemēram lietderīgās lietošanas laiks tehnoloģiskām iekārtēm, mēraparatūrai, regulēšanas ierīcēm, laboratoriju un medicīnas iekārtām – 10 gadi, datortehnikai – 5.gadi). | **Ņemts vērā.**  Precizēta anotācijas redakcija | Saskaņā ar Komisijas regulu Nr.480/2014 atbildīgā iestāde metodiskajos noteikumos par izmaksu-ieguvumu analīzes izstrādi 3.1.2.1.1. aktivitātes ietvaros ir noteikusi, ka 3.1.2.1.1. aktivitātes ietvaros pārskata periods ir 15 gadi, ja projekta ietvaros veikta ēku renovācija vai jaunas būves būvniecība.  Vienlaikus jāņem vērā, ka projekta pārskata periods var būt īsāks par 15 gadiem, tajā skaitā šādos gadījumos:  1. projekta ietvaros veiktas iekārtu iegādes vai izveide, bet nav veikta ēku renovācija vai jaunas būves būvniecība. Iekārtu iegādes gadījumā pārskata periods ir iekārtu amortizācijas laiks, kas atbilst Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 2.pielikumā "Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai" noteiktajām laikam (piemēram, lietderīgās lietošanas laiks tehnoloģiskām iekārtām, mēraparatūrai, regulēšanas ierīcēm, laboratoriju un medicīnas iekārtām – 10 gadi, datortehnikai – 5.gadi);  2. institūcijas likvidācijas gadījumā;  3. gadījumā, ja sadarbības iestādei nav tiesiska pamata nodrošināt projekta uzraudzību. |
|  |  | **IEM:**  precizēt anotācijas III. sadaļas 1.-5.punktu, jo tajos norādītā informācija neatbilst 6.punktā norādītajai, un aizpildīt to atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” prasībām. | **Nav ņemts vērā.**  Skaidrojam, ka anotācijas III. sadaļas 1.-5. punktā sniegta informācija par izmaiņām, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru, attiecībā uz 2021. gadu atbilstoši anotācijas pielikumā veiktajiem detalizētajiem aprēķiniem. III. sadaļas 6. punktā sniegtā informācija apliecina, ka 2019. un 2020. gadā nav ietekmes uz valsts budžetu. |  |
| MK sēdes protokollēmuma projekts | | | | |
|  |  | **Iekšlietu ministrija (IEM)**  1. aizstāt protokollēmuma projekta 2.2.apakšpunktā vārdu “projekta” ar vārdiem ”likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta”; | **Ņemts vērā.**  Vārds „projekta” aizstāts ar vārdu „likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta”. |  |
| Priekšlikumi. | | | | |
|  | 21.1 2. ierobežotas jomas darbība – augstākās izglītības institūcijas vai infrastruktūras saimnieciskā pamatdarbība, kas atbilst šādiem kritērijiem:  21.1 2.1. ir tieši saistīta ar augstākās izglītības institūcijas vai infrastruktūras darbību un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā jomā;  21.1 2.2. tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai;  21.1 2.3. katru gadu iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē. Ja kādā no kalendāra gadiem projekta pārskata (dzīves cikla) periodā ierobežotas jomas darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu".  21.4 Ja projekta ietvaros iegādātu ilgtermiņa ieguldījumu projekta pārskata (dzīves cikla) periodā izmanto saimnieciskai darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 21.1 2.3. apakšpunktā minēto ierobežotas jomas darbībai iedalītās jaudas apmēru, atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam piemēro proporcionālu publiskā finansējuma samazinājumu (korekciju). | **FM:**  Lūdzam precizēt noteikumu projekta 3.punktā piedāvāto MK noteikumu Nr.265 21.12. un 21.12.1.apakšpunktu redakciju, ņemot vērā, ka infrastruktūra nevar veikt darbību, bet augstākās izglītības institūcija var izmantot infrastruktūru darbības veikšanai. Attiecīgi lūdzam precizēt arī anotāciju. | **Ņemts vērā.**  darbība ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešama vai nesaraujami saistīta ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu. Šis nosacījums būtu uzskatāms par izpildītu, ja saimnieciskajai darbībai patērē tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai, piemēram, tos pašus materiālus, iekārtas, darbaspēku vai pamatkapitālu. Papildinošās saimnieciskās darbības apjomam ir jāpaliek ierobežotam attiecībā pret infrastruktūras jaudu | 21.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto šādu darbību īstenošanai:  21.1 1. ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība – augstākās izglītības institūcijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā noteiktajā darbības jomā;  21.1 2.  saimnieciska rakstura darbības, ja tās atbilst šādiem kritērijiem:  21.1 2.1. papildinoša saimnieciskā darbība, ja tā ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā augstākās izglītības institūcijas pamatdarbības jomā, tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un katru gadu iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē;  21.1 2.2. parastie papildpakalpojumi infrastruktūrā, ja pakalpojumus galvenokārt izmanto nesaimnieciskajai pamatdarbībai un tie neietekmē tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (pakalpojumiem ir vietējs raksturs). |
|  | FM:  Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 3.punktā piedāvātā MK noteikumu Nr.265 21.12.3.apakšpunkta redakcija nedublē MK noteikumu Nr.265 21.4 punkta redakciju attiecībā uz publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu. | **Ņemts vērā.**  Dzēstas dublējošās normas. |

24.05.2019 11:23

4974

I..Švirksta 67047878

[inta.svirksta@izm.gov.lv](mailto:inta.svirksta@izm.gov.lv)

1. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\_guide.pdf) [↑](#footnote-ref-1)
2. 2. pielikums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 (https://likumi.lv/doc.php?id=202636) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.265 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” [↑](#footnote-ref-3)